**קטע מס' 3**

המלחמה על פתיחת ציר טרטור;

חטיבה 460, בפיקוד אל"מ גבי עמיר

מתרסקת בין המצרים לאוגדה 162

רב-סרן עמי מורג מפקד גדוד שריון, השתתף בקרבות בלימה וחילוץ, לאחר שגדוד הצנחנים במילואים בפיקודו של סגן-אלוף שונרי התרסק, בניסיונו לכבוש את טרטור, קיבל רב-סרן עמי מורג פקודה לחבור לחטיבה 14 בפיקוד אל"מ אמנון רשף. להלן עמי מורג:

"במהלך הלילה קיבלתי פקודת התראה מהמח"ט: "עוברים להתקפה במטרה להדוף את המצרים מהגדה המזרחית חזרה לגדה המערבית. אם המתקפה תצלח, ניערך מיידית לצליחת התעלה על גשרים מצריים. אוגדתנו פרוסה לאורך קו התעוזים מ'מרפסת' בצפון ועד מדרום ל'טלויזיה'. אנו נחפה ונסייע להתקפת אוגדה 162 מצפון לדרום במישור התעלה".

"השחר עלה על בוקר יום שני, שמונה באוקטובר. נערכנו בעמדות ולפתע מאחוריי, ממזרח, הגיעו נגמ"שי מפקדת חטיבה 460, בפיקוד אל"מ גבי עמיר. אלו היו יחידות 162 שהיו אמורות לתקוף מצפון לדרום - והנה, כיוון מתקפתם הוא ממזרח למערב… תחושה רעה של החמצה גאתה בי. הרי בכיוון מתקפתם הם מונעים מאיתנו לתת להם סיוע אש ומקלים על המצרים להתגונן.

"מח"ט 460 ואנוכי החלפנו הוראות קשר כדי שנהיה מתואמים, והוא הוביל את גייסותיו לגיא ההריגה. הטנקים המובילים שלו החלו להתפוצץ בזה אחר זה. קריאות עזרה החלו להישמע באוזניות שלי. "עמי! בוא להציל אותנו!"

"לזוועתי הבחנתי שלא די שהמצרים טיווחו את הכוח של 460, אלא שכוחות אחרים של אוגדה 162 שתקפו מדרום הפנו את קני התותחים שלהם לעבר כוחות 460 והחל להתנהל קרב טנקים בין כוחותינו.

"זעקות העזרה של מח"ט 460 עדיין מהדהדות באוזניי, שלושים שנה לאחר המלחמה. אני נקרע בין התחושה שעלי לעזור לחברי שנשרפים בקרב - לבין מילוי פקודת המח"ט לנסוע למיתלה. ניסיונותי לשכנע את המח"ט שלי לעזור עלו בתוהו. בלב חצוי פקדתי על כוחותי לנוע בעקבותי למיתלה.

"נסיעת ברדק

 "את היום הזה אני מבלה ב"חיפוש אחרי המלחמה". בצהרים הגעתי עם גדודי לצומת המיתלה, אולם שם התברר כי אין מתקפה מצרית - והורו לי לשוב לכיוון מעבר הג'ידי. לאחר שהגענו גם לשם - התברר שגם שם אין כל מתקפה.

"במהלך "נסיעת הברדק" הזו, אני מבקש ממפקדי הפלוגות להעביר את כל הטנקים לרשת הגדוד לצורך הסבר קצר שלי והורדת מפלס המתח.

 "עם חשכה אנו מגיעים לאזור "ציונה". קרב טנקים וארטילריה עז מתנהל למרגלותינו. צריך לזהות בין ידיד לאויב ללא משקפות ובחשכה. נותבי כדורי המצרים בצבע ירוק ושלנו בצבע אדום. הטנקים תופסים עמדות ומנהלים אש עם טנקי אויב ברכס "מכשיר". ללא אזהרה נוחתות על קו העמדות שלנו פצצות זרחן, המסוגלות להצית טנקים, וסמ"פ נהרג. הרוג ראשון לגדוד ועוד לא מיצינו מאית מיכולתנו.

"החשכה הפכה לעלטה וגרמה לשני הצדדים להפסיק את האש. יש עייפות נוראה מעמידה ממושכת בצריחים. מאז שחר יום ראשון אנו בתנועה - ועוד מעט עולה בוקר יום שלישי. אני חייב לתת מנוחה לצוותים, לטפל בטנקים ואולי לשתות משהו חם. אני מצליח לישון שעתיים.

חטיבה 600 כובשת את רכס "חמוטל"

"יום שלישי, 9 באוקטובר, נועד לחילוץ אנשי מוצב "חיזיון", שהחלו לחמוק מהמוצב המכותר ולנוע מזרחה. הפקודה: לתפוס את רכס הגבעות השולט על מישור התעלה ובמרכזו רכסי "חמוטל". מדרום ל"חמוטל" התנשא מאיים רכס "מכשיר", שאותו נצטוותה לכבוש חטיבה 600.

"בתחילת ההתקפה, כשהשמש בגבנו, ראיתי את הגדודים הצפוניים לי מתחילים בתנועה על ציר "טליסמן" ומדרום ראיתי את טנקי חטיבה 600 מתחילים לטפס על רכס "מכשיר". עם חציית ציר החת"מ פרסתי שתי פלוגות בקו ופלוגה שלישית חיפתה מאחור. קצין הקישור הארטילרי סרן נדב סער הנחית ארטילריה על כיפת "חמוטל" ואנו עלינו במדרון החולי לעבר שיא הרכס.

"תפסנו עמדות וצפינו על השטח שלפנינו. דיווחתי למח"ט: "היעד בידי" - ולפתע חשתי זעזוע חזק, כדור אש מטפס מתוך הטנק לעבר הפתחים העליונים. איבדתי את אחיזתי ונפלתי לרצפת הצריח, תוך שאני שומע זעקות כאב של אנשי הצוות שלי שנפגעו מהטיל. פנים הצריח להט ועברו שניות עד שהתאוששתי והבנתי שאני בחיים.

תוך זמן קצר נפגעו כמעט כל טנקי הגדוד

"זעקות הפצועים באוזניות הקשר הוציאו אותי משלוותי. בטון כעוס פקדתי עליהם לנשוך שפתיים או חולצות ו"לסתום את הפה". למרות הפגיעה, הטנק נסע ללא קושי. ביקשתי מהתותחן שהיה פצוע קל ברגליו להתחלף עם הנהג הצווח. הטען שנפצע בגפיו התבקש לסייע לנהג לחבוש את פצעיו ובעיקר להשתיקו. בו בזמן, ראיתי לחרדתי שטנקי חטיבה 600 נסוגים מ"מכשיר" ואנחנו חוטפים משם אש טנקים וטילים.

"קראתי למ"פ אחרי מ"פ - ולא הייתה תשובה. עליתי עם הטנק גבוה לעמדת אש - וראיתי טנקים שלנו בוערים. חיילי חי"ר מצרים מילאו את הגבעה וירו מתוך שוחות. נתתי פקודת הסתערות בקשר.

"בהעדר מקלעים, ירינו פגזים ונשק אישי בחיילים המצרים, תוך שאנו דורסים אותם הלוך ושוב תחת שרשראות הטנקים. ברשת הקשר החלו להישמע אנשי צוות המדווחים שמפקדיהם נפגעו והם יורים ודורסים חיילים מצרים המנסים לטפס על הטנקים.

"אנו מזהים בטווח קצר טנקים מצריים נערכים לירות עלינו. ניהלנו עמם קרב קצר, והם עלו באש תוך דקות. הגדוד ללא מפקדי הפלוגות ובפיקוד חיילים ומפקדים זוטרים המשיך להילחם על "חמוטל".

 "יתרון הגובה של "מכשיר" גרם לנו נפגעים בקצב הולך וגדל ותוך זמן קצר נפגעו כמעט כל טנקי הגדוד. פצועי הטנק שלי סבלו ותפקדו בצורה יוצאת מהכלל. הודיתי להם שסייעו בידי וביקשתי מאמץ אחרון: לנוע על פני הגבעה העשנה ולאתר צוותי טנקים פצועים שנטשו. לשמחתי, מצאתי שלשה אנשי צוות שרצו בין המצרים והעליתי אותם לסיפון הטנק.

"מ-25 הטנקים 19 הושמדו או נפגעו קשות"

"תחנת איסוף הנפגעים נפרסה בסמוך לציר "טליסמן". שלשה תאג"דים של החטיבה טיפלו בנפגעי הגדוד. שורה ארוכה של אלונקות הייתה פרוסה לאורך הציר ורופאי החטיבה עשו נפלאות בניסיונם להציל את הפצועים. הגדוד איבד 15 לוחמים, מהם שלושה נעדרים, ו-45 פצועים. מעשרים וחמישה טנקים מצוחצחים שעלו על הגבעה הושמדו כליל שלושה ועוד 16 נפגעו קשות במערכת ההסעה או במערכת הצריח.

"לאחר פינוי הנפגעים אספתי את קומץ הניצולים בצל גבעה נמוכה. ביקשתי מחייליי לפרוק את כאבם בשיחה. החיילים פרקו את התסכול שקינן בהם על הלם פרוץ המלחמה ללא התראה, על החוסר במידע, על נסיעת הסרק בעיצומו של קרב שבו נהרגו חברים קרובים - ועל האי-ודאות שצופן המחר.

"בינינו לבין אשקלון, שבה ישנה כעת בתי, בת שלושה חודשים, אין יותר טנקים וכוחות של עם ישראל", אמרתי להם. "אם נרים כעת ידיים ונשקע ברחמים עצמיים - לא נוכל להגן על בתינו וארצנו. נפגענו ואיבדנו חברים שהלכו עמנו כברת דרך ארוכה. אבל אנחנו מוכרחים לחזור לטנקים ולהילחם במצרים - כי אין לנו חלופה אחרת".

"מיניתי מפקדי פלוגות חדשים מבין הקצינים שנותרו. שדרת הטנקים הפגועה והמעשנת עשתה דרכה לאט בכיוון מזרח. בטסה החלו לשקם את הטנקים בקצב מהיר. עם ערב חזר הגדוד לקו העימות באזור "ציונה" ולקראת בוקר עמדה מצבת הגדוד על 27 טנקים.

"מלכודת אש בחווה הסינית

"כשעמדה החטיבה בכוננות לצליחת התעלה, הגיעה ידיעת המודיעין הראשונה בדבר כוונת המצרים לבצע מתקפת טנקים גדולה לכיוון מזרח. נערכנו בעמדות אש ועם שחר כשהחלה מתקפת הטנקים המצריים התחלנו להשמידם בזה אחר זה. עם ערב הסתיים קרב הטנקים בהשמדת הטנקים המצריים האחרונים בטווחים של מטרים ספורים מעמדותינו.

 "הקרב העלה את מורל הגדוד וגיבש את הצוותים החדשים ומפקדי הפלוגות הצעירים, שעד לא מכבר היו מפקדי מחלקות. חשנו שכיוון המלחמה השתנה. ללא ספק, הייתה זו נקודת מפנה במהלך המלחמה.

"התחלנו בהכנות לצליחה. הגדוד שלי תוכנן להיות הגדוד הראשון שיעבור על גשר הגלילים, מעל 180 המטרים של תעלת סואץ. אבל הגרירה לא עלתה יפה והגשר, שלא נועד לגרירה ארוכה, נשבר.

סגן אלוף נתן שונארי, מפקד גדוד סיירי צנחנים ממוכן, נלחם ב"טרטור":

**שלחו יחידות לטבח וללא הצדקה**

"חטיבת הצנחנים שהתה בתחילת המלחמה בחלקו הדרומי של חצי האי סיני, באזור ראס סודאר, דרומית למפרץ סואץ, במשימת הגנה על מתקני הנפט של ישראל מפני תקיפות מצריות, ולמעשה די רחוק מאזור הקרבות שממול לתעלת סואץ. בהמשך התברר כי מתחם החווה הסינית 'יושב' ממש על ציר התנועה של הטנקים שנעו עליו לקראת חציית תעלת סואץ, שתוכננה לאחר קרבות הבלימה הקשים, כשהתבהר כי את הבלימה יש להתחיל מצידה השני של התעלה - מהצד המצרי.

גדוד הצנחנים בפיקודו של

סגן-אלוף שונרי נמחץ בטרטור

"אני צעקתי גוועלד בעצם, כי הייתה לי תחושה ששוחטים ורציתי להעביר מסר שמוכרחים סיוע. הוא אומר לי: 'תשמע אני באותו מצב'. מרגע זה - שתקתי", מספר נתן שונרי, מפקד גדוד צנחנים במילואים. רשף שמע את נתן שונרי מבקש סיוע במהלך המלחמה הלילית - קרב נואש מול המצרים.

**המג"ד**:" אם אפשר להוריד חיל אוויר עבור, דחוף דחוף, אני מותקף מצפון, מכתרים אותי מצפון, תעלה אוויר מהר, תעלה אוויר מהר, אני לא יכול לנתק מגע, הרבה נפגעים. הם מחסלים לי את כל היחידה, עבור".

**המח"ט**: "האם אתה יכול להיכנס שם לאיזושהי תעלה ולהתחבא כל החבר'ה, עבור?"

**מג"ד**: "שלילי, הם ידרסו עם הטנקים, עבור"

**המח"ט**: "איזה טנקים יש שם, עבור?"

**מג"ד**: "מצפון.. עוברים עלי טנקים"

"אנחנו נסענו עוד כמה מאות מטרים ופתחו עלינו באש תופת - על כל השדרה. נוצר רווח בין הזחל"מים. אתה שואל אם ברחנו? ברחנו", משחזר שונרי. "הייתה תחושה שאתה מוכרח לנתק מגע ולהציל את מה שאפשר, ולהיכנס אחר כך עם כוח יותר גדול".

המח"ט: "באיזה מרחק הם ממך? עבור"

המג"ד: "הם ממש עלי, ומדוע אינכם מכניסים "כבדים" (טנקים) יותר מהר? עבור"

המח"ט: "כאן 20, אין כבדים, אין כבדים פה וגם אי אפשר להוריד מטוסים. אני מציע שתרד מ'מכשיר קשר' תסתלק דרומה לעבר 'עכביש' (הציר הסמוך) ברגל, עבור"

המג"ד:" רות... בסדר, אני אשתדל מה שאני יכול"

"כשנכנסו כבר למלחמה, המחדל התוך מלחמתי היה לא פחות חמור", הוסיף שונרי. "מפני שבמשך כל ימי הלחימה, לא זכינו לקבל מודיעין אמיתי מהדרגים העליונים. הכעס שלי הוא על הבלאגן שהיה ועל המודיעין - ועל מה שאמנון סיפר. שלחו יחידות לטבח וללא הצדקה, אבל זה מוביל אותנו לדרגים הגבוהים.

הייתה תבוסה קשה והחווה לא נכבשה

"122 שיריונרים של חטיבה 14 נהרגו, 22 צנחנים מהגדוד של נתן נפלו בקרב, ביניהם אחיו של נתן, יחיאל.

"כשהגעתי לציר עכביש ראיתי מי זה מי", שחזר שונרי את הרגעים הקשים מהקרב. "כל הכלים שהצליחו לצאת. למעשה אף כלי לא יצא חוץ מהכלי שלי, כל היתר נשאר בשטח. מי שהיה יכול ללכת, את כל הנפגעים שיכלו לפנות, הפצועים. נשארו אנשים בשטח וידענו את זה. ויחיאל אחי, הוא אחד מהם. ".

"זה סיפור על אנשים שלחמו ולא ויתרו, וחשו שנשכחו מאחור. עכשיו השלים המח"ט רשף ספר בשם "לא נחדל" על הימים ההם באוקטובר. זהו סיפורה של חטיבה 14. "הייתה פשוט רוח לחימה עילאית של האנשים, וזה מתוך הבנה שעתיד המולדת תלוי בנו", סיכם אמנון רשף. (ניר דבורי, חדשות 2, 1.9.2013)

רב-סרן עמי מורג מפקד גדוד שריון, קיבל פקודה לחבור לחטיבה 14 בפיקודו של תא"ל אמנון רשף, בניסיון לכבוש את "טרטור" ב-15 לאוקטובר, ונסוגו לאחר שספגו אבידות קשות

 "התברר שחטיבה 14 לא מצליחה לכבוש את מתחם "אמיר", הוא החווה הסינית. בהיותי גדוד פנוי, ללא גשר לחצות עליו, קיבלתי פקודה לחבור לחטיבה 14 לצורך פתיחת ציר "טרטור" מצומת "עכביש" ועד צומת "לקסיקון". חברתי בקשר למח"ט 14, אל"מ אמנון רשף. הפקודה הורחבה ונדרשנו גם לפנות מהציר את פצועי גדוד הצנחנים [של שונרי] שנותרו באחת ממאות התעלות שחצו את החווה הסינית, לאחר כישלון ההתקפה. ביקשתי מידע על אודות מערך האויב במתחם ונאמר לי שבחווה הסינית יש כמה ציידי טנקים בלבד.

"בהיותי למוד ניסיון בדבר מידע מסוג זה השארתי את הסמג"ד ופלוגה ו' בחיפוי וגלשתי עם פלוגה ז' לפיתחת ציר "טרטור". ערפל כבד שאיפשר ראות של מטרים בודדים כיסה את מישור התעלה.

"התחלנו בתנועה כשהערפל מתחיל לעלות כמו מסך בתיאטרון. לפתע נגלה בפנינו חיזיון מטורף של עשרות טילי נ"ט משייטים מולנו כאבוקת אש עם כתם מוות שחור במרכזה. נחלצנו במהירות למחצבת חול ישנה ורדודה. הטילים נחתו סביבנו והחטיאו אותנו במרחק זעיר. טילים חדשים כבר עשו את דרכם אלינו.

תעלות החווה מלאות בלוחמים מצרים

"התבוננתי במשקפת ועיני חשכו. כל תעלות החווה היו מלאות בלוחמים מצרים, טנקים ירו עלינו ממרחק ועשרות טילים שייטו לכיווננו. עשרות חוטי ניילון שכיוונו את הטילים היו פרושים על הטנקים שלנו כקורי עכביש המאיימים לכסותנו. תיארתי את המצב למח"ט 14 וניסיתי להבהיר לו שאין כל אפשרות לבצע את המשימה כפי שהטיל אותה. טענותיי נדחו.

"ניסיונות לעלות על הציר עלו לנו בטנק, שהתפוצץ מפגיעת טיל ישירה. ברשת הקשר הגדודית התחנן הסמג"ד שלי שלא אמלא פקודה. ביקשתי סיוע אוויר וארטילריה לחיפוי וקיבלתי רק סיוע ארטילרי. הלחץ מצדו של מח"ט 14 היה ללא נשוא. במוחי קדחה השאלה: אם לא אני, מי יחלץ את הצנחנים? מנגד, היה ברור לי שביצוע הפקודה הוא התאבדות.

 "פקדתי שבמחצבה יישארו בחיפוי רק מפקדי טנקים ואיתי, בשדרה הפורצת, יהיו רק קצינים. בתזמון עם מטח ארטילרי וחיפוי קרוב של הטנקים עליתי על הציר בדהרה הצטרפו אליי שאר הקצינים. ירינו כמו מטורפים תוך כדי תנועה מהירה על הציר. סביבנו היו אלפי חיילים מצרים, שירו עלינו מנשקם האישי ואנו השבנו בירי בתותחי הטנקים. הם היו כל כך קרובים שרשף יציאת הפגז שרף אותם.

"זרקנו רימונים, ירינו בנשק האישי ובמקלע הצריחון וזגזגנו על הציר להתחמק מהטילים שהמשיכו לטוס אלינו. שני טנקים נוספים התפוצצו מפגיעת טילים והפכו לאבוקות. ביקשתי מהסיוע הארטילרי שיוריד את פגזיו עלינו כדי להרחיק את החיילים המצרים מהטנקים.

"בתנועה המטורפת וההזויה שלנו הגענו לגשר שהיה חסום בפגרי טנקים וזחל"מים ולא ניתן היה לחצותו. בהחלטה של הרף עין צעקתי לנהג "שמאלה חזק!" ופניתי במלוא המהירות מזרחה - ולפתע ראיתי תעלה רחבה שחוצה את דרכנו. כמעט והתהפכנו.

 חטיבה 14 בפיקוד אל"מ אמנון רשף וגדוד הטנקים בפיקוד עמי מורג, עם סיוע ארטילרי ואוירי,

כשלו בניסיון לכבוש את "טרטור"

ולגדוד של עמי מורג הזניקו מטוסים

"הטילים והאש המצרית לא הפסיקו לרגע. הנהג לא שעה לפקודתי לעצור וכיוון את עצמו לחציית התעלה בניצב. הטנק ריחף מעל התעלה, השרשראות התחפרו בגדה הנגדית, פילסו דרך ונחלצנו לעברה השני. שאר הטנקים חצו על עקבותיי.

"נעצרנו מאחורי גבעה נמוכה, שהסתירה את הטנקים. היינו בתוך החווה, אך מוסתרים מהטילים. מעברה השני של הגבעה נשמעו קולות דוברי ערבית. יצאנו מהטנקים נוטפי זיעה, חסרי פחד. עמדנו בשורה, מרוקנים את מימינו בצחוק היסטרי.

"ניקינו את הצריח מהתרמילים, טענו את המקלעים והיינו מוכנים לצאת מהחווה. קצין אג"מ 14 קרא לי ברשת הקשר וביקש דו"ח מצב. הבהרתי את המצב וביקשתי ממנו לרדת מרשת הקשר שלי. אינני מתכוון יותר להיות תחת פיקוד מח"ט

כמאתיים מטרים, שלאורכם נהיה חשופים מחדש לטילי האויב והטנקים שלו. סיכמנו שינסו לארגן סיוע אווירי.

"תוך דקות שאגו מעלינו שני מטוסים שביצעו יעף אחד - ואנו זינקנו ממקומנו ונכנסנו לתעלת המסתור. בתוך התעלה בלמנו בחופזה, בטרם נדרוס פצועים ששכבו בתוכה. יד הגורל או משהו אחר כיוונו את דרכנו לתעלת הצנחנים הפצועים. העמסנו אותם והשקינו אותם מים ממכלי הטנקים.   (עמי מורג, יינט, 2.10.2003)

בחווה הסינית:

# "טובחים אותנו חזק עם טנקים"

## "40 שנה למלחמת יום כיפור נחשפות הקלטות מרשת הקשר באחד הקרבות המרים שידע הצבא. הקולות מצביעים על היאוש של החילים בשטח, וגם של המפקדות שלא יכלו לשלוח תגבורת. האזינו:

"אנחנו רואים כאן חטיבה מצרית שמונה כ-3,000 שוחות אישיות של חיילי חי"ר", מתאר אמנון רשף, מי שהיה מפקד חטיבה 14 בזמן הלחימה. "את התצ"א הזה אני רואה לפני כשלושה חודשים. לא העליתי על דעתי שהאויב שהיה באזור החווה הסינית, היכן שנלחמנו וכבשנו, היה כה רב. אם הייתי יודע את זה בזמן אני מאמין שכל התוכנית הפיקודית הייתה אמורה להשתנות. זה היה חוסך בעשרות של חללים ופצועים".

מפקד החזית, גורודיש, נותן פקודה לאל"מ אדן, מפקד אוגדה 162 לפתוח את ציר טרטור. בשעה ארבע אחר-הצהריים שאל גורודיש את אדן: "אתם כבר בתקיפה?" אדן השיב: "יש לי שלוש פגיעות של טילים, והשטח מלא תקלות. יש לי הרגשה שצריך ללכת עם חי"ר.

--- --- --- ---

**בידיעה ובתיאום בין מפקדי החזית**

**דוחפים את איציק מרדכי ו-890 לאש**

חזקה על מי שעובר על התיעוד, כאשר חזית הדרום ואוגדה 162 [של האלוף אדן] נעמדו ב-16 באוקטובר אחר הצהרים ללא מעש והמתינו לגדוד 890 שיבוא ויפתח את הצירים". כאשר אדן התחמק ממלוי פקודת מפקד החזית, גורודיש, לפתוח את הצירים, מפני שהיו לו שלוש פגיעות טילים. ואדן וסגנו תת-אלוף דב תמרי, משתיקים את קצין האג"ם של הצנחנים, רב סרן גיל דוד, המספר על בן קיבוצו, סגן אלוף נתן שונארי, שפיקד על גדוד סיור צנחנים ושיצא בעור שיניו מן הקרב בלילה הקודם, כי ב"חווה הסינית" מצויים כוחות מצריים רבים, שרבים מפקודיו נהרגו שם וייתכן שאחדים מן הפצועים עדיין חיים ויש לחלצם.

מה ידעו מפקדי חזית הדרום?

**שונארי: אף כלי לא יצא חוץ**

**מהכלי שלי, כל היתר נשאר בשטח**

122 שיריונרים של חטיבה 14 נהרגו, 22 צנחנים מהגדוד של נתן נפלו בקרב, ביניהם אחיו של נתן, יחיאל.

"כשהגעתי לציר עכביש ראיתי מי זה מי", שחזר שונרי את הרגעים הקשים מהקרב. "כל הכלים שהצליחו לצאת. למעשה אף כלי לא יצא חוץ מהכלי שלי, כל היתר נשאר בשטח. מי שהיה יכול ללכת, את כל הנפגעים שיכלו לפנות, הפצועים. נשארו אנשים בשטח וידענו את זה. ויחיאל אחי, הוא אחד מהם. ".

"זה סיפור על אנשים שלחמו ולא ויתרו, וחשו שנשכחו מאחור. עכשיו השלים המח"ט רשף ספר בשם "לא נחדל" על הימים ההם באוקטובר. זהו סיפורה של חטיבה 14. "הייתה פשוט רוח לחימה עילאית של האנשים, וזה מתוך הבנה שעתיד המולדת תלוי בנו", סיכם אמנון רשף. (ניר דבורי, חדשות 2, 1.9.2013)

**חטיבה 14 בפיקוד אל"מ אמנון רשף**

**וגדוד שריון בפיקוד רב-סרן עמי מורג בטרטור**

ב-14 באוקטובר 1973, הטיל מפקד האוגדה אריק שרון על מפקד חטיבה 14, אמנון רשף, לכבוש את החווה הסינית ואת צומת הצירים לקסיקון-"טרטור" המפורסמים. הפקודה הורחבה ונדרשנו גם לפנות מהציר את פצועי גדוד הצנחנים שנותרו באחת ממאות התעלות שחצו את החווה הסינית, לאחר כישלון ההתקפה. ביקשתי מידע על אודות מערך האויב במתחם ונאמר לי שבחווה הסינית יש כמה ציידי טנקים בלבד.

הקלטות הקשר מאותן 12 שעות גורליות נחשפות עכשיו לראשונה. הן נמצאו בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

 חטיבה 14 בפיקוד אל"מ אמנון רשף וגדוד הטנקים בפיקוד עמי מורג, עם סיוע ארטילרי ואוירי,

כשלו בניסיון לכבוש את "טרטור"

"הטילים והאש המצרית לא הפסיקו לרגע. הנהג לא שעה לפקודתי לעצור וכיוון את עצמו לחציית התעלה בניצב. הטנק ריחף מעל התעלה, השרשראות התחפרו בגדה הנגדית, פילסו דרך ונחלצנו לעברה השני. שאר הטנקים חצו על עקבותיי.

"נעצרנו מאחורי גבעה נמוכה, שהסתירה את הטנקים. היינו בתוך החווה, אך מוסתרים מהטילים. מעברה השני של הגבעה נשמעו קולות דוברי ערבית. יצאנו מהטנקים נוטפי זיעה, חסרי פחד. עמדנו בשורה, מרוקנים את מימינו בצחוק היסטרי.

"ניקינו את הצריח מהתרמילים, טענו את המקלעים והיינו מוכנים לצאת מהחווה. קצין אג"מ 14 קרא לי ברשת הקשר וביקש דו"ח מצב. הבהרתי את המצב וביקשתי ממנו לרדת מרשת הקשר שלי. אינני מתכוון יותר להיות תחת פיקוד מח"ט

כמאתיים מטרים, שלאורכם נהיה חשופים מחדש לטילי האויב והטנקים שלו. סיכמנו שינסו לארגן סיוע אווירי.

"תוך דקות שאגו מעלינו שני מטוסים שביצעו יעף אחד - ואנו זינקנו ממקומנו ונכנסנו לתעלת המסתור. בתוך התעלה בלמנו בחופזה, בטרם נדרוס פצועים ששכבו בתוכה. יד הגורל או משהו אחר כיוונו את דרכנו לתעלת הצנחנים הפצועים. העמסנו אותם והשקינו אותם מים ממכלי הטנקים.   (עמי מורג, יינט, 2.10.2003)

לרשותו של אדן, מפקד אוגדה 162 עמדו כוחות אפקטיביים. גלבר מביא את עדות מפקד פלוגה א, 'אבי איליוב, שלחמה גם היא בנפרד מן הגדוד. **בלילה שבין השמיני לתשיעי באוקטובר** פשט כוח מן הפלוגה, בפיקוד הסמג"ד זאב דרורי, על חניון טנקים מצרי באזור "המחנה הפולני". איליוב אישר לבזוקאים שבכוח **"לירות לעבר צלליות הרק"ם שראינו. זיהינו פגיעה. דרורי הפעיל את גדוד המרגמות הכבדות 120 מילימטר שעמד לרשותנו והשטח כולו רעד מנפילת הפגזים" (**יואב גלבר, "לחימת גדוד 890 במלחמת יום הכיפורים", עמ'180 ) הפעולה, כך הסתבר, הצליחה מאוד והשריון המצרי נסוג מן האזור.

מפקד החזית אלוף בר לב מאיץ באלוף משנה יאירי לצאת, כדי שעם שחר יהיו הצירים פתוחים לתנועה בטוחה.

**לאחר שונארי וחטיבה 14 עם גדוד טנקים**

**שולחים את 890 עם נשק קל**

מפקדת החזית, ברלב, גורודיש ואדן ידעו בוודאות על התרסקותו של גדוד סיירי הצנחנים המילואימניקים המשופשפים, בפיקודו של סגן-אלוף שונארי, הם ידעו על הקרבות שנהלה חטיבה 14 מתוגברת בגדוד טנקים (49 טנקים) בפיקודו של רב-סרן עמי מורג, ונסיגתם עם אבידות קשות - והם שולחים את גדוד 890 בפיקודו של איציק מרדכי, עם נשק קל, וללא קצין ארטילריה, ללא סיוע וללא עורף

מצחיק אילו לא היה טראגי: אלוף אדן שחטיבת הצנחנים תחת פיקודו, לא ידע שבחטיבה יש רק גדוד אחד. ומפקד חטיבת הצנחנים אל"מ עוזי יאירי, לא אומר לבר לב מפקד החזית שהטיל את גורל המלחמה על שכמו שלרשותו עומד גדוד אחד. הוא גם לא דאג לקבל את סיוע שהציע בר לב. ואמנם דרוש היה מאוד סיוע ארטילרי, שהיה חוסך חייהם של רבים מ-41 ההרוגים, וסבלם של 120 הפצועים. אמנם כתוב: ש"אל"מ יאירי וסגנו ליפקין שחק יצאו עם החפ"ק בעקבות גדוד 890", אך בפועל הם לא היו קיימים.

סביר להניח שגם למפקד 890 נאמר את שאמרו לסגן-אלוף שונארי, שבחווה יש כמה חוליות ציידי טנקים, לכן נכנס מפקד 890 בפריסה רחבה, כאילו היו תרים אחר עזים תועות.

**"נכנסו לתוך התופת**

"כעבור זמן לא רב הצנחנים החלו לנוע ברגל, היו להם כמה קילומטרים לעבור והשעות נקפו. עמוק בתוך הלילה, כעבור שמונה שעות לערך, נכנס גדוד 890 לתוך התופת בחווה. אש איומה נורתה עליהם, חיילי קומנדו מצרים ירו כמו מטורפים בנשק קל ובטילי נ.ט וטנקים ירו עליהם פגזים. חיילי הגדוד היו חשופים לגמרי אחרי צעידה רגלית של כמה שעות ליעד, בלי נגמ"שים, ללא סיוע טנקים ובלי מרגמות כבדות "שאי אפשר היה להביא במסוקים שהביאו אותם לזירה.!."; אף שמרגמות היו בשפע

"בעודם מבוססים בתעלות ההשקייה שהיו פזורות ברחבי החווה, שהייתה בעצם חוות ניסויים חקלאית מצרית שננטשה במלחמת ששת הימים, התברר לצנחנים כי בתעלות הסתתרו חוליות קומנדו יעילות שטבחו בצנחנים. הכוח של גדוד 890 החל להתארגן ולהשיב אש בניסיון נואש לפרוץ קדימה, אבל הפגיעות היו קשות וחיילי הכח נערכו לחילוץ לאחור.

והיכן הם "אל"מ יאירי וסגנו ליפקין שחק שיצאו עם החפ"ק בעקבות גדוד 890"? אך גם אם הם נשארו בעורף, ידעו באמצעות הקשר על מצבם של צנחני 890. ובתיעוד אין זכר למעורבותם, להחשת גיבוי ארטילרי והכנסת כוחות לפינוי הפצועים.

רק "כשהתברר לאדן מצבם הנואש של הצנחנים, הורה לעמיר לחלץ את הפצועים". עמיר שאל בקשר מי מהגדודים מוכן כרגע לכניסה מיידית לחיפוי על חילוץ הצנחנים. אהוד ברק הודיע שהוא מוכן לכניסה מיידית. אך ברק לא סייע לפנות את פצועי הצנחנים, שהיה מצמצם את מספר הרוגיהם. על ברק ברדק קרא בהמשך.

אותו עמיר שקבל פקודה לחלץ את הפצועים, אינו מוודא בשעות הבאות, אם הצנחנים חולצו..! הוא לא יוצר קשר עם סג"א אהוד ברק לשאול, אם חילץ את פצועי הצנחנים, ואל"מ עוזי יאירי וסגנו ליפקין שחק שנמצאים ברשת הקשר ושומעים על המתרחש, נאלמו כולם ובמשך שעות ארוכות.

אמרנו, במלחמת יום כיפור דחף צה"ל את איציק מרדכי וגדוד 890 לאש, כפי שדוד דחף את אוריה החיתי אל מותו.

**גדוד הצנחנים ללא ארטילריה וגיבוי**

**מול חטיבה מתוגברת וטילי סגר**

אלוף שמואל גורודיש מפקד החזית, מופיע כלמך/שוייק. הוא עובר בשתיקה על פקודותיו, שאינן מתבצעות,

**"...חטיבה 14** בפיקוד אל"מ אמנון רשף**, ביחד עם גדוד הטנקים בפיקודו של עמי מורג, פעלו במאמץ לפתוח את ציר "טרטור" לתנועת כוחות , ללא הצלחה.**  המערך המצרי כלל חוליות נ"ט רבות, ולכן החליט מפקד אוגדה 162, אברהם אדן, להטיל את המשימה על כוח חי"ר מובחר. המשימה הוטלה על חטיבת הצנחנים 35, שפיקוד הדרום הניח בטעות שלרשותה כוחות גדולים יותר מאשר גדוד אחד בלבד. **"אם ננקה את הציר אנו יכולים לעשות מהלך שהוא בעל משמעות הכרעה. אם לא, במוקדם או במאוחר ניאלץ להחזיר את החבר'ה שעברו (**עמוד 62), אמר מפקד החזית, רא"ל במיל' חיים בר-לב, למח"ט הצנחנים, עוזי יאירי, ונטע בו הרגשה שגורל המערכה על כתפיו**.**

**סגן-אלוף נתן שונארי נלחם ב"טרטור"**

חטיבת הצנחנים שהתה בתחילת המלחמה בחלקו הדרומי של חצי האי סיני, באזור ראס סודאר, דרומית למפרץ סואץ, במשימת הגנה על מתקני הנפט של ישראל מפני תקיפות מצריות, ולמעשה די רחוק מאזור הקרבות שממול לתעלת סואץ. בהמשך התברר כי מתחם החווה הסינית 'יושב' ממש על ציר התנועה של הטנקים שנעו עליו לקראת חציית תעלת סואץ, שתוכננה לאחר קרבות הבלימה הקשים, כשהתבהר כי את הבלימה יש להתחיל מצידה השני של התעלה - מהצד המצרי.

**גדוד צנחנים אחד נמחץ,**

**אז שלחו במקומו גדוד אחר**

"בפיקוד דרום הבינו כי חייבים לטהר את המתחם ששרץ חיילי קומנדו מצריים מצויידים בטילי נ.ט מסוג 'סאגר', וכי הם עלולים לבלום את תנועת הטנקים ל'חצר' שממנה הייתה הצליחה אמורה להתבצע, ממש על שפת האגם המר.

"לילה אחד הוכנס גדוד צנחני מילואים בפיקודו של נתן שונארי למתחם 'החווה הסינית', בניסיון לכבוש את המתחם ולשחרר את הפקק שנוצר על הכביש, אלא שגדוד אחד לא הספיק למשימה - שונארי ספג אבידות קשות והגדוד נסוג מבלי שהמשימה הושלמה.

**[לפני שחטיבת הצנחנים הוזעקה,**  **הייתה חטיבה 14 עם גדוד טנקים, שגם הם התרסקו, והיה אל"מ אדן, שברח לאחר שספג שלוש פגיעות טילים]**

"כעבור יממה הוזעקה חטיבה 35 של הצנחנים לגיזרת הקרבות בניסיון שני לטהר את מתחם 'החווה הסינית', שנקראה 'אמיר' במפת הקוד הצה"לית 'סיריוס'. לא ברור האם היה מי שהעלה את התהיה לפיה אם גדודו של שונארי לא הצליח במשימה, וחטיבה 14 בפיקוד רשף מתוגבר בגדוד שריון, כשלו - מדוע שצנחני חטיבה 35, שהם בסד"כ של גדוד יצליחו. בעוד חייליו של שונארי מלקקים את פצעיהם הועלו הצנחנים הסדירים לרפידים ומשם הגיעו לאזור הקרבות, שהיה רווי בכוחות שיריון משני הצדדים.

**סגן-אלוף שחק הלך לברר**

**היכן "טרטור" ומה יש שם..!**

"גדוד 202 של החטיבה בפיקודו של דורון רובין, לימים אלוף בצה"ל, היה עסוק בכלל בלחימה בגיזרת מעבר המיתלה ולא היה כלל בתמונת הקרב, וכך הגיע למעשה לאזור 'החווה הסינית' רק גדוד אחד של החטיבה, גדוד 890 בפיקודו של סגן-אלוף איציק מרדכי - לימים אלוף שלושת הפיקודים, שר הביטחון, ומתמודד על ראשות הממשלה. למרדכי הצטרפה מפקדת החטיבה, שכללה את המח"ט אל"מ עוזי יאירי וסגנו - סגן-אלוף אמנון ליפקין, ועוד מספר קציני מטה.

מקרה נדיר שצה"ל שולח כוח-משימה בלי להגדיר את המיקום. ללא ניווט וללא קצין תותחנים. ואת מי הולכים לתקוף. סגן-אלוף שחק הלך לברר היכן "טרטור", ומבקש מפה שתוביל את הכוח למתחם האויב.

**"'חייל, יש לך מפות?"**

"הייתה זו שעת ערב כשרוב הטנקים שלחמו במשך היום התכנסו כבר לחניוני לילה כמדי ערב, כשאמנון ליפקין הגיע לנקודת כינוס ליד הטנקים של חטיבה 460 הסדירה של בית הספר לשיריון, שהורכבה מחניכי קורס קצינים וקורס מפקדי טנקים, והחל לברר אצל הטנקיסטים איך מגיעים בכלל ל'חווה הסינית'.

"לא הכרתי אותו לפני כן. הייתי אז צוער בן עשרים בקורס קצינים, כשהוא ניגש אלי ואמר: "תגיד חייל, יש לכם מפות לתת לנו?". הייתה לי מפה עודפת אחת, "הנה, קח, יש לי עוד אחת", אמרתי לו.

"ליפקין נטל את המפה והודה לי, וביקש: "תראה לי איפה היעד?". פרשתי את המפה והראיתי לו את מתחם 'אמיר', שם הקוד ל'חווה הסינית' במפת הקודים, שהיה מסומן בעיגול סגול גדול. אז עוד לא העלינו בדעתנו שהמצרים שמו מזמן את ידם על מפת 'סיריוס' ולמעשה כל הקודים הצה"ליים היו ידועים להם עד האחרון שבהם.

"ליפקין, איש גבוה ורזה אז, עם שיער מלא ושופע, הציץ רגע במפה ואז שאל אותי: "יש לכם מודיעין על המתחם? אתם יודעים מה יש שם מבחינת אויב? אילו כוחות יושבים שם?", השבתי לו בצנעה: "שמע, אני לא קצין מודיעין ואני לא מוסמך לומר לך, אבל יש שם די הרבה חולירות מכל הסוגים, ויש הרבה טנקים", "טוב", הוא ענה לי, "תודה על העזרה", לקח את המפה והתרחק לכיוון חיילי הגדוד.

מה עשה ליפקין שחק עם "יש שם די הרבה חולירות מכל הסוגים, ויש הרבה טנקים". האם העביר זאת למח"ט יאירי? והאם זה לא חייב אותם לדרוש סיוע ארטילרי ל-890? והאם על פי פקודה, נאלמו יאירי וליפקין, ולא שעו לקריאות העזרה של 890?

כתב תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר: אחת השאלות המלוות את כל העוסקים בבחינת הקרב "בחווה הסינית" היא - איך קרה שגדוד שנשלח  לצוד "ציידי טנקים "נתקל במערך מצרי מוכן שהיה ערוך להגנה ונכון לספוג התקפה.

"עשרת ימי הלחימה הראשונים אפשרו כמעט לכל הכוחות בחזית סיני להכיר את המערך המצרי לעמוד על טיבו ועל יכולותיו. נראה שאוגדה 162 שהטילה את המשימה על חטיבה 35 גדוד 890 לא רק שלא הייתה ערה למצבה המצומצם של "החטיבה" אלא שגם לא נתנה את הדעת לכך שהחטיבה (הגדוד) ...

לרשותו של אלוף אדן, שחטיבת הצנחנים פעלה תחת פיקודו, אמצעים אפקטיביים, כזה שהיה בפיקודו של הסמג"ד זאב דרורי עם מרגמות ה-120 מילימטר ובזוקות, שלא היה להם תעסוקה ב-16 באוקטובר. לטענת גלבר, "**חזית הדרום ואוגדה 162 נעמדו ב-16 באוקטובר אחר הצהרים ללא מעש והמתינו לגדוד 890 שיבוא ויפתח את הצירים" (**עמוד 14);

**ידעו על שונארי, חטיסה 14 עם גדוד**

**שריון שהתרסקו - ולא הבינו..!**

"רב אלוף חיים בר-לב, מפקד החזית, האלוף שמואל גורודיש, ומפקד אוגדה 162, האלוף אברהם אדן, לא הבינו למחרת את מהלכי הקרב של שרון ורשף. **הם גם לא הטמיעו את העובדה שכוחות גדולים של מצרים נמצאים ב"חווה הסינית", ושולטים באש על הצירים ובעיקר על ציר "טרטור".** **בבוקר ה-16 באוקטובר ציר "טרטור" היה חסום, אך הפיקוד הישראלי לא הבין איך הוא נחסם, וציר "עכביש" היה מטוּוָח, והפיקוד לא הבין מהיכן מטווחים אותו. אז נפצע על "עכביש" מפקד גדוד טנקים, סא"ל בן שושן.** בר-לב וחבריו סרבו להודות שטעו בגדול, ושהמצרים גם חוסמים פיסית את "טרטור", וגם מטווחים מן החסימה על "עכביש".

**הפיקוד הסתיר מידע מגדוד 890**

"גדוד 202 של החטיבה בפיקודו של דורון רובין, לימים אלוף בצה"ל, היה עסוק בכלל בלחימה בגיזרת מעבר המיתלה ולא היה כלל בתמונת הקרב, וכך הגיע למעשה לאזור 'החווה הסינית' רק גדוד אחד של החטיבה, גדוד 890 בפיקודו של סגן-אלוף איציק מרדכי - לימים אלוף שלושת הפיקודים, שר הביטחון, ומתמודד על ראשות הממשלה. למרדכי הצטרפה מפקדת החטיבה, שכללה את המח"ט אל"מ עוזי יאירי וסגנו - סגן-אלוף אמנון ליפקין, ועוד מספר קציני מטה. למעשה מפקדת החטיבה בראשות תא"ל עוזי יאירי, נכנסו לתרדמה עמוקה לאחר שהעבירו את הפקודה לאיציק מרדכי

**בהכרה ובמודע דחפו את 890 לאש**

לרשותו של מפקד אוגדה 162 אדן עמדו כוחות אפקטיביים. גלבר מביא את עדות מפקד פלוגה א, 'אבי איליוב, שלחמה גם היא בנפרד מן הגדוד. **בלילה שבין השמיני לתשיעי באוקטובר** פשט כוח מן הפלוגה, בפיקוד הסמג"ד זאב דרורי, על חניון טנקים מצרי באזור "המחנה הפולני". איליוב אישר לבזוקאים שבכוח **"לירות לעבר צלליות הרק"ם שראינו. זיהינו פגיעה. דרורי הפעיל את גדוד המרגמות הכבדות 120 מילימטר שעמד לרשותנו והשטח כולו רעד מנפילת הפגזים" (**עמוד 180 ) הפעולה, כך הסתבר, הצליחה מאוד והשריון המצרי נסוג מן האזור.

רב סרן עמי מורג, מפקד גדוד טנקים, הגיע לחווה הסינית ב-8 באוקטובר, חווה טרטור"ים מיותרים, והשתתף בקרבות עם השריון המצרי ב-9 באוקטובר, קיבל פקודה לחבור לחטיבה 14 לכיבוש מתחם אמיר-"טרטור". התיעוד של רב-סרן עמי מורג, הינו גליון-אישום חמור נגד מפקדי צה"ל בפיקוד דרום, ששלחו את גדוד הצנחנים בפיקודו של שונארי, ולאחר לסגת. ובמקום לפנות את הצנחנים הפצועים, הוא ברח מוסיף פצועים נוספים, שצריך היה לדאוג לפינויים.

את גדוד 890 בפיקודו של איציק מרדכי, לתוך האש ב"טרטור", ללא תדרוך, ללא ארטילריה וללא גיבוי, כאשר הם יודעים על קיומה של דיביזיה מחופרת, מצויידת בטנקים, טילי סגר ומקלעים כבדים.