

## דבר המערכת

גליון זה שלפניבם משלים את הממין הראשן של תוברות ״משפט וצבא״". מטבע הדברים, מן הגליון ושקפות גם סוגיות אופיינות של התקופה על בטויחה האקטואליים. כאלה, למשל, עניני המעצר המנהלי, ענש המוות, הפקודה הבלתי חקקית, דדכי חקירה של השב"כ וכן מורמות חקוקות ופסוקות. אבן הגלין הגוכחי רואה אור בימים סוערים, בתקופה שבה מערכות המשפט הצבאי גדרשות למלוא אונן ויכולחן - המקצועים והאירגונים כאחד - כדי לעות לצרכי השעה, תוך קיום שלטון החוק במובט הרחב. הכל שותפים למשימה הקשה: שופטים ופרקליטים, יועצים משפטיים ואנשי ההדוכה, תובעים וסניגורים. המאמץ הרב מוצדק בשים לב למטרה שמנגד. מוחר לקוות מ כאשר תשוב הרגיעה ווחחזר הסדר על כנו ובמיוחד כאשר יתחולל תהליך של שלום, אפשר יהיה להתבון לאחור במבט רחב ולומר כי בשעה הקשה נמצאה להן, למערכות המשפט הצבאי, גם שעה יפה. אנו מאחלים לכם קריאה מהנה המערכת

הרעימוח המחתרטמוח בגליון זה מכטאות אזז דעת כותביהן ואימן משקמוח, בהכרח, אז דעת הצבא, רשאת מרשיויותיו אמ את עמדת המגרטת. המערכת

## תוכן העניינים

## דבר המערכת

עיון

המעעצר המצהלי - מגמות בסדרי דיון וראיות - השופט יהו יהודה וייס

סגן עופר בן חיים.

## בשם אומרם

הפקודה כהגנה גם בהיותה בלתי חוקית בעליל - תא״ל (מיל'י) צבי ענבר בית הדין הרבני בשערי המחנה .... - אדל"מ (מיל) זכריה כספי הטבות לחיילים משוחררים - אפליה או שווייון - ישראל דוי דורן
שימוש באלימוּת בחקירות השב־ב או אלמנט המיידיות והגנת הצורך סחן (מיל') עוזד עוֹד גבעון. עשיית פרסומת אסורה על ידי עוזד, אימתי? - אל"מ (מיל) זכריה כספי.

כי מציון חצא תורה
סימפוזין בין לאומי (מס׳ 6) על ויקטימולוגיה - השופט משה טלגם.

רבותי ההּרים
חייל מגיד אמת - תא״ל (מיל'ן צבי ענבד.
הלכות פסוקות
צו על תנאי
חידושי חקיקה

מערכת הבטאון:
 היקרי, סא"ל ש. שטיין, רס"נ ש. יניב. מזכירת המערכת: סגן מ. זוארץ.

## עיון ודיון

# המעצר המנהלי - מגמות, סדרי דין *וראור 

## מאאת: השופט יהודה וייס*

א. מבוא - סמכויוח חרום במשפט העברי<br>ב. חוקו סמכויות שעת חתם (מעצרחם) - כללי יסוד<br>ג. תוק המעצרם - סדרי דין<br>1.<br>2<br>3. סדדי דין - הלכה למעשה.<br>חוּק המעצרים - ראיות<br>. 7<br>1. חסיון ראיות ההלכהה<br>2. מהלכה למעשה<br>3. כללי ראיזת - צרור סגגיוח

*סקירה שנתגה במסגרת השתלמוות לשופטים צבקאים (ערד 22-24.2.99) בשתוף עם המטון
 ***שיא בית המשפטט המחנץ ירושלים.

## א. מבוא

לפמי שנתח בדיון בנשאא הישיר של סקירה זאת, ברצוני לציין בקיצור - ודדבו אולי יגתיע חלק מכם - כי בכל הנוגע למעצר המנהלי כבר היו דבוים מעולם. המשא המעסיק אותגו במסגרת דיון זה מצוי גם במקורות שלנו. זאת כמובן בצורה שזנה, אך זהה מבחינת החתוכן המהותי, בכל הנוגע לפעולה לגי צדכי השעה זהטטיה מדיני ראיות, כשהשעה צריכה לכך.
כך מציין פרופ' מ. אלון במאמרו "המאסר במשפט חעברי׳י "בתקופת המקרא אנו מוצאים את המאסר במשפט העברי כאמצעי מעצר, לשם שמירתו של העבריין מלפני הרשעתז ועד לביצוע פסק הדין וכמעצר אדמיגסטרטיבי על רקע תוליטי־מדיני. (מלכים א', כ"ב 27; דברי הימים ב', ט"ז, 10; ירמיה ל"ז, 16"15; ל"ח, 14-4).

היה זה מעצר, בפקודת המלך, שהוטל על הנביאים שגיבאו שלא לרצונו." ולהלן כמה דוגמאות מן המקורות מתקופת התלמוד והתקופה שאחריה. "תגיא, רבי אליעזר בן יעקב אומר: שמעתי שבית דין מכין ועוחשין שלא מן התורה, ולא

לעבור על דברי תורה, אלא כדי לעשות סייג לתורה"ב "יש לבית דין להלקות מי שאיגו מחוייב מלקות ולהרוג מי שאינו מחוייב מיתה, ולא לעבור על דבוי חורה אלא לעשוח טיג לתורה. וכיון שרואים בית דיץ שפרצו העם בדבר, יש להם לגדוד ולחזק הדבר כתי מה שייראה להם, הכל הוראת שעה, לא שייקבע הלכה

לדורות.י ובכל יהיו מעשיו לשם שמים זאל יהיה כבד הבדיות קל בעיניו...״״ ההלכה הבאה מוסבת על מי שגרם במזיר, אך בעקיםין, למותו של אדם (כגון שכר רוצח לרוצחוז, שאיט חיב מיתת בית דין; "וכל אלו הרצחגים וכיוצא בהם, שאיגם מחויבים מיתת בית דין, אם רצה מלך ישראל להוגם בדין המלכות זהקנת העולם, הרשות בידו, וכן אם ראו בית דין להורגם בהוראת

שעה, אם היתה השעה צריכה לכך, יש להם רשות כםי מה שיראו״״ "אף על פי שאיץ דנין בחוצה לארץ דיני נפשות ודיגי מכות ולא קנסות, אם חואיץ בית דיץ שצורך שעה הוא שהעם פרוצים בעבירות, דנין ביץ מיתה בין ממון ובין בל מיגי עונש... ודוקא גדול הדזר... או טובי העיר שהמקזם רבים עליהם... ונראה שאמילו אין בדבר עדות גמורה שהיה מתחייב על מיהם בדין...אלא כשיש רגלים לדבר וקלא דלא פסיק, אם נראה לדייין שיש צוּרך השעה לדונו בכך - הרשות בידו."ג (ההדגשה שלי י.יר.)
עד כאן מן המקורות שלנו.

## ב. כללי יסוד

עתה לפני שנכוס לפרטים וגבחן סדרי דין לוראיאת, שהם מטבע הדברים עעינים טכניםם, גיטיב לעשות אם גסרח לעצמנו, ושוב בקצירת האומר, כפי שנהוג לומר עכשיו, עקרוטת כלליים וכללי יסוד, הקשורים לשלטון החוק מזה, וסמבויות שעת חרום מזה. כפי שמדגיש פרופ' רוביושטיין בספרז:

[^0]"אם יש עקרון מחותי לשלטון החוק, הרי זה הכלל, כי אין להעניש אדם ואין לשלול ממנו הירותו או רכושו ללא הליך משפטי. הליך משפטי פירושו, שענימו יובא, בסופו של דבו, להכרעה שיפוטיח בפני בית משפט וגיל. עקרון זה שוריין במסמכים בינלאומיים שונים, וקיבל הכרה ממורשת בתיקון ה"14 לחוקת ארצות הברית. עם גידול סמכויות המינהל רבו הסייגים לעקורו זה, אך עדיין נותר ממנו הגרעיון הקשה,ו, על פיו שלילת תירותו של אדם, למעט מעצרים שלפני משפט והגבלות דומות אחרות, יכולה לבוא רק בעקבות הכרעה בהליכים שיפוטיים רגילים. בעיתות חירום ממנה אף.עקוחון בסיסי זה את מקומו לחקיקת חירום, המתירה למינהל לשלול חידותו של אדם ללא הרשעה בגלילים ועל סמך חשדות בלבד. חקיקת חירום כזו ידועה כמעט בכל מדינה שהיתה שדויה במלחמה או במצב חירום. בארצות הברית, למרות ערבויותיה החזקתיות, הוגלו רבבות אמריקאים ממוצא ינאני ממקום מגוריהם, הושמו במתות מעצר ורכושם הופקע אך ורק בשל מוצאם. מעשים קיצוניים מסוג זה - לוחם אין מקביל בהסטוריה של ישראל - אושרו על ידי בית המשפט העליון של ארצות הבוית. Korematsu v. U.S. 323 US 214 (1944) פסק הדיץ המגחה בעמין זה הוא על צסק דין זה ואחרים נמתחה ביקורת תריפה לאחד המלתמה: Eugene V. Rostow ."The Japanese Americen Cases - A Disaster" 54 Yale Law Journal (1945) 489 גם בימשם - בצפון אירלנד ובקנדה - בוטלו בעיתות חירום וטרור חירויות האזרה, וגיתנה סמכות מעצר והגבלות תנועה למימשל. הוא הדין בבריטניה של מלחמת העולם השימו,
 הממב בישראל לפני חוק סמכויות שעת חרזם (מעצרים) התשלי"ט־1979 (להלן: "חנק המעצרים"). תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, הותקגו בשעתן בידי הממשלה הבריטית במגמה לנסות ולשריין את שליטחו של השלטון הור בארץ ישראל. כידוע, הן הופעלו במימדים גרחבים במערכות הדיכוי שניסה השלטון המנדטורי לדכא את המרד והמרי של אריגני המחתרת העברים. מכוחן של תקנות אלה געצרו אלפי יהודים וגכלאו לתקוטות ארוכות ללא משפט, ומאות רבות נשלחו למעצו בגלויות אריתריאה, סודן וקניה. כל מגע או קשר עם הארגון הצבאי הלאומי או לוחמי תרות ישראל גקבע בעבירה פלילית שענשה בצידחה. על אף הבקורת החריפה שנמתחה על תקנות קיצוניות אלה מצד כל חלקי הישוב העברי, הן השארו בתוקף גם לאחד הקמת המדינה. המסמך החקיקתי הראשון של המדיגה פקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח - 1948, ביטל, בסעיף 13(א), רק אותן ההוראות שבתקמת שבא למווע את ההעםלח היהודית לארץ ישראל ("העליה הבלתי חוקית"),

תקינת 102 עד 107ג׳. ממא קום המדינה ועשה בתקנות שימוש מוגבל וזהיר, אף חרף כל התביעות הפרלמנטריות, ואף מגמות מעשיות לבטלן - הוחלט להיממע מכך, בעיקר בגלל תנאי

הבטחון המחודים שבהן שרויה המדינה מאז הקמתה. אכן, במצב המצור שבו נתונה המדינה מאז הקמתה, לא ניתן חיה לווחר על אמצעים מיוחדים כדי להבטיח התגונות נאותה של המדינה והציבור בפני מי שוומם להשמידה, אך למרות זאת לא גיחן היה להשלים עם קיומן של החקנות הקיצויות כפי שהיו בתוקף, אֹא על פי שאומות דמוקרטיות מקטות בכמוחן אף בנסיבות פתות קשות. לםיכך הוגשה בשנת 1978, במלאת שלושים שנה להקמחה של המדינה, הצעת חוק,

[^1]הבאה לבטל את התקנות המנדאטודיות ולהמירן בחוק ישראלי שיעמה על צוכי הבטחון
תוך שמירה קהדנית מירבית על עקרונות חשובים במערכת שלטון החוקִ. חוקן המעצרים בא להחליף, אתתו חלק בתקנות הדן במעצרים המיוהליים ובגרושים מן

> הארץ.

ואלה הם השינויים העיקריים בחוק המעצרים לעומת התקנות הקיימות שאותן הוא בא לבטל.

1. לפי התקנות, הסמכות לצוות על מעצרו של אדם ללא משפט, היתה בידי הרמטכ"ל, ואפילו בידי מצּקד מחזו צבאי. לעומת זאת, למי חוק המעצרים, הסמכות לצוות על מעצר מינהלי של אדם היא בידי שר הבטחון בלבד. יוצא מן הכלל יחיד היא הסמכות המוקגית לרמטכ"ל לצוות על מעצרו של אדם לפרק־זמן - 48 שעות - לפי סעיף 2 לחוק, תקופה שלא ניתנת להארכה על ידו. מי שנעצר על פי התקטת הקיימות רשאי היה, אותה שעה, להגיש את השגותיו . 2 לפני ועדה מייעצת אשר לה סמבויות להמלצה בלבד. בחוק המעצרים נקבע שצו המעצר של שר הבטחון יובא לאישורו שלנשיא בית המשפט המחוזי תוך 48 שעות

מביצוע המעצר, ועל החלטת הנשיא יהא ערער לפוי בית המשפט העליון. לםי התקנות גיתן, להלכה, לצוות על מעצרו של אדם לחקופה בלתי מוגבלת. לעומת זאת, לפי חקק המעצרים, שר הבטחון לא מוסמך לצוות על מעצר לחקופה העמלה על ששה חודשים, הניתנת אמםם להארכה, אך גם הצו המאריך טעמן איששר שיפוטי. 4. בתקמת ההגנה לא היתה הוראה בדבר נוכחות העציו בדיוגים בועדה המייעצת. לעומת ואת מבטיח החוק את זכותו של העציר להיצת מכח בדיונים לפני גשיא בית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון, חוץ ממקרים יצצאים מן הכלל, המפורטים בסעיף 6(ג) לחוק, עליו בדון בפרחטרוט להלן. כאן המקים להזכיר, כקוריו ואולי כמקרה חריג ויוצא דופן, פסק דיץ מתקפת המנדט,

בו ישבו לדיץ זקן השופטים גרדון סמיט והשופטים אדוואוד ופרומקין. טוונתי לבג"ץ 7/42.0המדובר היה בהליך מסוג הביאס קורפוס, לםי תקגות ההגנה 1929 (ולא 1945), אך לא זהו העיקר. השאלה שעמדה לדיון היתה, האם הסמכות לעצור גתין של ארץ אוייב או שבוי מלחמה, ללא אישור פורמלי, משפט או חקירה, סמכות שהיתה שמורה לכתר הבריטי מכח הפררווגטיבה, גיחנת להפעלה על ידי הנציב העליןן או האקסקוטיבה מכח סמטת מכללא (implied power) ללא המנקת סמכויות ממרשות על ידי הכתר. תשובת בית המשפט היתה שלילית והעותר שוזרר ממעצרו. עם כל הבקורת שהיתה לגו בשעתו על שלטונות המנדט, ולעתים גם על המערכת המשפטית, הדברים ראאיים לציון ומצביעים על הזהירות בה יש לגשת לסוגיח המעצרים המנהליים, ללא משפט. ואלה דברי בית המשפט "Assuming such implied power to exist, I have seriously asked myself the question as to what is to prevent my own arrest, after delivering this judgement, my detention without charge, enquiry or trial, for an indefinite period, and without any remedy whatsoever, provided that some official or member of the executive has sworn an affidavit that 1 am detained as a prisoner of war.

It is clear from the foregoing that in my considered opinion no such implied power exixts. ${ }^{\text {P }}$

ובתרגום חפשי:
"אם ביח שאמנם קיימת טמכות מכללה כזאת, כנטען, שאלתי את עצמי ברצימות שאלה זאת: מה ימנע מעצרי אני, לאחר חתימתי על פסק דיץ זה, ללא אישום, חקירה או משפט לחקופה בלתי מוגבלת, וללא כל סעד, ובלבד שפקיד כל שהוא או חבר

באקסקוטיבה הגיש תצהיר שאני עצור בתור שבוי מלחמה".
הדברים ברורים ואיצם צריכים פירוש.
LORD ATKIN: וראה בקשר זה פסק דיע המפורסם של
"I view with apprehension the attitude of judges who on a mere question of construction when face to face with claims involving the liberty of the subject show themselves more executive mined then the executive".to

## ג. חוֹק המעצרים - סדרי דין

1. הסדרים טכבוים

מכח סמכותז לפי סעיף 13 לחוק המעצרים, התקיץ שד המשטמטים תקמת סמכויות שעת חרום (מעצרים) (סדוי דין ומועדים להגשת ערעורים) התשל"ט־1979" וכן תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מנהלי) התשמ"א "1981" תקנות אחרונות אלו דבות בעיקר בתנאי המעצר,ומקים לעצירים חנאי מעצר מיוחדים, כמז החוקה בנגרד מאסירים שפוטים ועצירים הממתינים למשפטם, הזכות ללבוש בגדים פרטיים ולא בגדי אסירים, מנות אוכל הזהות לאלה הניתשת לסוהרים במקום המעצר, בקורי קרובים וכיוצא בזה. גושא זה מצביע על מעמדו העדיף, לכאורה, של העציר המנהלי לגבי עצירים אחרים, ולא נתעכב יותר על עניץ זה. מכיר רק בקצרה, שלא תמיד מקויימות הוראות אלו. קובלנות לא מעטות באות לפני בית המשפט, בעיקר בעת העין החחר, במסגרת סעיף 5 לחוק, ולאתרונה ניכרת הנטיה בבית המשפטו, במידה ויתקל במקרים של הגרות בוטות של הוראות התקגות, לשקול קיצור תקופת המעצר במקרים מתאימים, כדי להביע את מורת רוחו מתומעות כאלו. קז המחשבה הוא, שלצד סמבות שר הבטחון להפעיל את חוק המעצרים, קיימת החובה לדאגג לקיום התקטת בדבר תנאי המעצר כלשונן וכרוחן. ענין תנאי המעצר במתקן צבאי נדון לאחרונה בבג"ץ 253/88.י" פסק הדין ניתן מפי הנשיא שמגר (פסק הדין הידוע

כ"בג"ץ קציעות").
סדרי דין - הוואות הדין
תקמות סדרי הדין ומועדים להגשת ערערים, שהוזכרו לעיל, חן טכיות בעיקר ואינן תקגות סדר דין במובן הרגיל של המלה. הוראות בדבר צורת

הגשת ערעורים ומועדי ההגשה ובן טפסים שווים לסוגיהם אמן מלמדות אותנו כיצד יתנהל הדיון בביח המשפט. לב לבו של חוק המעצרים הוא סעיף 4 לחוק המחייב ביקורת שיפוטית מידית על כל צו מעצר מנהלי על ידי נשיא בית משפט מחוזי, שבאימר שיפוטו נעצר העציר, וזאת תוך 48 שעות ממעצרו. לא הובא העציר לפני הנשיא ולא הוחל בדיון לפניו חוך 48 שעות, ישוחרר העציר זולת אם קימת עילה אחרת למעצרו לפי בל דין. על החלטת נשיא בית המשפט מחוזי מוקנית זמת ערער לבית המשפט העלוין, בו נדון העמן לפני שופט דן יחיד. הוואות דומות היו קיימות בידוע במסגרת המערכת הצבאית המחייבות הבאת העציר בפמי שופט צבאי משצטאי תוך 96 שעות. היבט השיפוט הצבאי והתמורות שולו בו, חורג מתחומי טקירה זו ולא ארחיב על כך את הדיבור. כםי שכבר ציינתי, ראו בביקורת שיפוטית מהיוה זאת, מציעי החוק - שר המשפטים דאו, ש. תמיר ז"ל, וכל חברי הכנסת שלקחו חלק בויכוח בעת קבלת החוק, לרבות יץ״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט - את העיקר, והדבר חזר בפסיקת בית המשפט העליון. הדברים באו
לאחרונה לבטוי בדבר כב' הנשיא שמגר בבג"ץ 253/88 בו הוא אומר : "בכך קבע החוק הסדדים שהם יעילים יותר והוגגים יותר, מבחינת זכיות הפרט, מאלו אשר נהגו ואשר גוהגים בשעת חרום במדינות אחרות של העולם החפשי".4 אולם כאמור, סדרי דין מפורטים לאגקבעו וכתוצאה מכך התפתתו סדרי הדין במציאורת היום יומית, ואתאם לחניכם את סדרי הדין כפי שהם התגבשו בבית המשפט המחוזי בירושלים, אשר בו ושמעים מרבית התיקים "הכבדים" מבחינת המשרבים בהם. כפי שאני מבין מחברי הנשיאים וסגי הנשיאים, סדדי דין דומים נהוגים גם ביתר בתי המשפט המחוחים.ם הוראות סעיף 4 לחוק המעצרים מקחימות בקפדנות, והעציר מובא למני נשיא בית משפט מחוזי תוך 48 שעות ממעצרו, שהרי אחרת ישוחרר כמצוות החזק. גם הדיון חייב להתחיל תוך פרק זמן זה, ואיץ צריך לימר שהחוראה זאת עשויה לשבש לחלוטין את יומן המשפטים של נשיא בית המשתט המחוי או סגמו, העמוס בלאו הכי. אלא שבטועל הדיון לגופו של ענין אינו מתחיל תוך 48 שעות, וההופעה הראשונה, לרוב, היא פורמלית בלבד, וזאת לרוב על פי בקשת העציר עצמי. פרק זמן של 48 שעות הוא קצר מדי כדי לאפשר לעציר להתקשר עם סנגור ולתדרך אותו כראי. מה שקורה בפועל, ברוב המקרים, הוא שלפני הנשיא מתייצבים נציג בכיר של היועץ המשפטי לממשלה, העציר וסגנורו, ומבקשים דחיה קצוה כדי לאפשר לסגוגר להתכונן למשפט. על פי רוב נמסר רק באותו מעמד לידי הסגגור עותק צו המעצר ובקששת המדינה לאשור צו המעצר. עם זאת, כמתחייב מחוק המעצרים, משתדלים הנשיא או סגגו להתחיל בדימן תוך מספר ימים, והדיון מתנהל לרוב, לפי הצורך, מיום ליום, ולפי הצורך, גם בשעות אחה״צ. הדיונים, בדרך כלל, מוקלטים כדי להחיש את שמיעת התיק. בעמ"מ 18/88 (טרם פורסם) נטענה הטעגו, כי אם הדיון לגוטו של ענין לא החל תוך 48 שעות - דין צו המעצר להתבטל בשל אי קיום הוראות סעיף 4(א) לחוק המעצרים. טענה זאת גדחתה על ידי

בית המשפט העליון (השופט בך) וגפסק שבהופעת הצדדים בפגי נשיא בית המשפט המחזוזי או סגנו תוך המועד הקבוע בחוק ובקיום דיון בדבר סדר הטעוגים ומועד השמעתם, באה דרישה זו, מבתינת צורמלית, על ספוקה. כאן המקום גם להצביע על עניץ אחר שעשזי להחעורד בשלב זה. סעיף 10 לחוק המעצרים מאפשר קיום הדיון לתצי סגן נשיא של בית משפט מחוזי, כאשר נבצר מן הנשיא, מסיבה כלשהי, למלא תפקידו לפי החוק. קורה לא פעם, שבשל הלחץ והעומס בו נתון הנשיא בקשר לשמיעת תיקים אחוים, ובכלל צוה תיקי מעצדים מנהליים, הוא נאלץ להעביר חיק מעצר מיצהלי זה או אחר לדימן לפני סגן הנשיא של אותו בית משפט. עעין זה הועמד במבחן בעם"מ די 167/88 באותו פסק הדיץ החליט בית המשפט העליון כי לשון החוק רחבה די, כדי להצדיק מהל זה ודחה את טענת המערער כי החלטת בית המשפט המחוזי תגומה בשל העברת הדין לסגן הנשיא.

סדרי דין - הלכה למעשה משופתח הדיון לגופו של עניק, השלב הראשון הוא, במרבית המקרים, בקשת המדינה לקבל חומר חסוי שלא בנוכרזות העצור ובא כחו במסגרת סעיף 6 לחוק, הדן בסטיה מדיי ראיות. סעיף 6 הוא סעיף מרכזי בחוק, ואחזור אליו בהרחבה בהגיעי לדיני ראיות. עיקוו סעיף 6 (ג) הוא שושיא בית המשפט רשאי לקבל ראיה אף שלא במכחות העציר אא בא כוחו, אם שוכנע שגיללי הראיה לעציר או לבא כוחו עלול לפגע בבטחון המדיצה או בטוחן הצבור. הקורא את דברי הכנסת בעת הדיון בזמן קבלת תוק המעצרים, שס לב לכך, כי הציפיה היתה, כי הוראות סעיף 6(ג), בלומר דיון לא בנוכחות העציר ובא כזח, יהיו מקרים חריגים בלבד. המציאות היא שונה. היום בקשת קיום הדיק בהעדר העציר ובא כוחמ הפכה לתופעה חוזדת בכל תיק, וחובה על בית המעפט להקפיד הקפדה יתרה על כך שהעגין לא יהפך ענין שבשגורה. כיצד ינהג בית המשפט בסוגיה זאת,

שהרי אין הוא יודע מה טיב החומר שעומדים להגיש לוז הדרך לכך הותוותה בסעיף 6(ג) גופו וכן על ידי השופט שמגר (כתוארו אז) בתיק עמ"מ 2/82״ הדדן המעשית היחידה להפעיל הוראת סעיף לבי שכל אממת שמושמעת בקשה לדיון בהעדר העציר וב"כ, להעתר לבקשה זמנית.
הכונה היא לעיון בחומר אשר לגביי נטענת טענת החסיןן בהעדר העציר וב״ב, ולשמוע את עדות העד מטעם המדימה בנושא זה - לרוב איש שירות הבטחון הבקיא בחומר - ולהתליט בשאלות החסיון או גלוי החומר לאחר עיון ראשוחי. תפקיד זה איט קל, מאחר וישנם תיקים, בהם מובא לפני השופט חומר עצום ורב, עשרות ולפעמים מאות מסמכים, אף קלסרים שלמים של חומר המשתרע לעתים על גבי שנים רבות. במשך הזמן הובהר לשרותי הבטוחון ע״י בית משפט זה, כי חומר מלפני שנים רבות יכול לשמשש אך כחומר רקע, ואילו בטועל יתן בית המשפט את החלטתו, לכאן או לכאן, על סמך

חומר חדיש יחסית, במרונח זמן של כשגה שקדמה למעצרו של האיש. שאלת הגלוי או אי־גלי החומר, וכן עדוותו של איש השרות היא לדוב גורלית לעציר ולבקשה כולה. על כן כל כובד משקל חקירת איש שידות הבטחון ובדיקת החומר החסוי מוטלת על שכמו שלהשופט. מכאן הזמן הדדוש לשמיעת תיק "כבד" כאשר כל מסמך שמוגש חייכ לעבור בקורת קפדנית מצד השופט, הן מברינת הצורך בחסימן והן מבתינת משקל החומר ואמינותו. ולא בכדי השווה סנגור אחד המופיע בתיקים רבים מסוג זה, את תפקידו של בית המשפט כ"אביהם ואפוטרופסם" של העצירים, בדומה לתפקידו לגבי חסויים ופסולי דין אין ספק כי נטל השכמע בדבר אי גלי החומר או חסויו מוטל על שכמי הטוען זאת - כלומר המדיגה - וכל ספק בדבר חייב לגעול לטובת העציר. בפועל בקשות החסוי הן ברובן מוצדקות, בשל החשש לגלוי מקורות מידע ודרך איסופם, על כל המשתבוע מכך. יצוין, שבהקשר זה נטעעה הטעעה שמה שעשוי להיות חסוי לפני העציר עשזי להיות גלוי לפני סנגורו, וואת בשל המילה "או״ המופיעה בסעיף (6)ג ("העציר או בא כחו", להבדיל מן ״העציר (באא כוחו"); וזאת בהתחשב בהוראת סעיף 8(ב) המאפשר הגבלת זכות הייצוג לסגגורים מורשים להופיע בבתי הדין הצבאיים באישור בלתי מסוייג לפי סעיף 318(ג) לחוק השיפוט הצבאי - החשט"ז - 1955, כלומר סגיגרים אמינים. הטענה כשלעצמה איגה נטולת הגיון, אך היא נדחתה לגופו של עוין בשל טיב החומר שמדזבד בו. סיים בית המשפט את עיוגו הראשוני בחומן - יתן את החלטתו, יגלה את אשר מוצא שייתן לגלות לסנגוריה ויאשר חסיון למה שטעמן חסיון. ההחלטה לרוב אינה קלה, ולעתים קשה. ניתן למצוא הנחיה בנדון בדברי השופט בך בבשג"ץ 497/88" אשר עוד יאווכר להלן. לפי הנקבע שם (סעיף 13 לפסק

הדין) סיטן אפשרי אך שולי ודחוק, איגו מצדיק את אי־גלוי הראיה. עם מתן החלטת בית המשפט, שהיא כמובן החלטת ביניים, מוחזר העציר וב״כ ללשכת הנשיא או סגנו, בו מתנהל הדיון בדלתיים סגורות, והעד מטעם השירות, אשר מסר עד כה את עדותו, עומד לחקירת הטנגוּ, אשץ נעזר בחומר שהותר לגלוי או חומר שלגבי לא גטען חסיון, ואשר אותו החליט בית המשנט להעמיד לושזת הסגגור, ובן על סמך החומר הגמצא מראש בידי הסנגור. יצויין בהקשר זה - סגיה עליה עוד גדון להלן - שהודעות שנמסרו על ידי העציר או עדים אתרים במסגרת חקירה משטורתית רגילה, לא הוכרו מעולם, למיטב ידיעתי, כחומר חסוי, ואף לא וטענה לגבם טענת חסיון. הוא הדין לגבי עדויאת של אגשים אחרים במסגרת חקירה משטרתית דגילה, המסבכים את העציר. יש ומוסרי הזדעות אלו מוזמנים לבית המשפט במסגרת ההליך לאשור צו המעצר, כעדי הגגה, ונחקרים בדרך הרגילה ע״י ב"כ המדינה. גם לעציר גיתגח הודמנות למסור עדותו תחת שבועה או הצהרה, ואז הוא עומד לחקירת ב"כ המדיגה. מלבד למקרים תריגים גיצלו העצירים הזדמות זאת להביא את דברם לפני בית והמנשט, ואילו במקרים בודדים, כאשר לא רצו לעמוד בחקירה נגדית, מסרו גירסתם בדרך של הצהרה, ללא חקידה נגדיח. לאחר מכן מסכמים ב״כ הצדדים את טענותיהם

בדרך המקובלת. עד כה לא היו עצירים אשך הופיעו בלתי מיוצגים ולא גראה לי שבמקדה זה קיימת חובת מטי סנגור מסיבה כלשהי. הנה כי כן, סדדי הדין הנהוגים בבית המשפט המחוזי בירושלים, ועד כמה שידיעתי מגעת, גם ביתר בתי המשטט המחוזיים, מותאמים לסדרי הדין שאגו רגילים להם בדיון פלילי, וואת בהעדר סדרי דין מיוודים. ברור, שסדרי דין אלה, שמאםשדוים לעציר וב"כ להביא ראיות ולהשמיע עדים ככל שידו מגעת עשויים להאריך את הדיון ולגזול זמן לא מבוטל אם מדובר בתומר רב המובא לפני בית המשטטט. אך נראה, כי זוהי הדוך היחידה שלא רק שיעשה צדק - במסגרת האפשרויות המוגבלות בהליך מעין זה - אלא גם שיראה שנעשה צדק. שהרי אין לשכח, כמי שצויין ע"י השופט ש. לוין בעמ״מ 1/88" ששלב אשור הצו היא ההזדמנת הראשונה בה העציף יכול להעלות השגוחיו. מאזו תחילת האינתיפאדה מסצר התיקים שנשמעו בבית המשפט המחוזי בירושלים הוא וב והסיבות לכך מובנות. מספר הסגגורים המופיעים פחות או טותר בקביעות בתיקים אלה הוא קטן, בוצבם עו"ד חושבי מזרח ירושלים, בעלי ושיון עו"ד ישראלי, ומטבע הדברים, בשיחות פרטיות נשמעות תגבות בצורח זאת או אתרת, והחד חוזר לבית המשפט. לרוב, העצירים וסנגוריהם אינם מאושרים מהחלטת בית המשמט משום שעד כה מורבית הבקשות אושרו, כטוף לקיצור תקקופת המעצר במקרים מתאימים, ועד כה זוב הערעורים לגית המשפט העלין גדחו. אולם תגובה חד משמעית - ועל כך אין עורויץ - היא, כי גם העצירים וגם סנגוריהם עזבו את בית המשפט בהרגשה כי דברם נשמע כראוי בבית המשםט והתקיים דיון הוגן ומקיף במסגרת המגבלות של החוק והיה להם, מה שקוזי אצלנו "יומם בבית המשםט". כשלעצמי, ובגסיבות הקיימות, אגי רואה בכך הזשג לא מבוטל.
כאן המקום להוכיר פסק דין חדיש, אשם ניתן זה לא מכבר. הכחנה היא לבג״״ 56/89-30/89-30 המדובר היה בשופטים, משפטאים במסגרת מערכת השיפוט הצבאית, אשר דחו ערעוריהם של העותרים שנגדם הוצאו צוי מעצר לפי צו בדבו מעצרים מינהליים (הוראות שעה) יהודה ושומורן (מס. 1229) החשמ"ז - 1988. עיקר קובלנת העוחרים היתה, כי ניתש על ידי השופטים החלטות בלתי מנמקות, ולא עד, אלא שניתנו על גבי טפסים שהוכנו מראש. בית המשפט העליון (מםי השתפט ש. לזין) מתח בקורת על גוהל זה, בצייו שאין צה מחקבל על דעת בית המשמט שהחלטות שיכולת לחביא לשלילת תרותו של אדם וזינתנה ״בדרן מקוצרת" כאשר נשזא ההחלטה הוא אך פרט בטופס, וציין שמן הראוי שהמהג

האמור יופסק. יצוין שגם ב"ב המדינה הזדהתה עם גישה זואת. בהמשך פסק דימו הדגיש השופט ש. לוין, בהסתמכו על בג״ץ 253/88 שמן הראוי שהששופטים המשפטאים יאמצו לעצמם, במסגרת השפוט הצבאי, ובשינויים המחוייבים, כמה מכללי היסוד הבסיסיים המצויים בחוק המעצרים. בסופו של דבר

הורח בית המשפט להחזיר את הדיון מלכוחילה לפני שופט משפטאי. אתייחס עתה בקצרה לערעור על התלטת בית המשפט המחווי לבית המשפט העליון במסגרת עעיף 7 לתוק.

הערעור הזא בזכות משמע לפני שופט דן יחיד. לבית המשפט העליון מקבה סעיף 7 לחוק את כל הסמכויות שהיו לנשיא בית המשפט המחוזי, כלומד אשור הצו בשימויים או בלי שימיים, בטול הצו או שיוויו. אלא שהגשת הערעור איגה מעכבת את ביצוע הצו, אלא אם כן נשיא בית משפט מחוף או גשיא בית המשפט העליון החליטו אחרת. כפי שמראה הנסיון, בירור הערעור בבית המשפט העליון הוא מהיד מאוד, יסודי ומקיף, ויש מקרים בהם נשמועו ראיות מחדש, כנון עדות איש השירות ואף הנתר חזמר לגלו לעציר בב"ב, שלגביו החליט בית המשפט המחזזי על חסיון. הוא חדין לגבי עיון תקותעי חוזר, במסגרת סעיף 5 לחוק.

ב. חוק המעצרים־ראיות
בהמשך הדברים, אתעכב עוד בקצרה על מקרים והדגמת של טעות בגוגע לסדרי דיץ והחלטות שניחו, ואעבור עתה לסוגיית הראיות. חסיון ראיוח - ההלבה
הסעיף המרכזי בסוגיה זאת הוא ללא ספק סעיף 6, אותו כבר הזכרתי בחלק הראשאן של סקירתי, חמתיר סטיה מדיגי ראיות אם גשיא בית המשפט המחוזי משוכמע שהדבר יועיל לגלוי האמת ולעשיית משפט צדק. סעיף 6(ב) מחייב שכל אימת שיוחלט לסטות מדיני הראיות, ירשמו הטעמים שהניעו למתן ההחלטה. בעמ"מ
 ואיות על ידי בית המשפט המחוזי מבלי שבית המשפט וימק את התולטתו. בית המשפט העליון מצא פגם בכן, אולם גרס, שהדבר ניתן לתיקון בערעור במסגרת סעיף 7 לחוק, ולאחר בדיקת החומר הגיע למסקנה, כי הסטיה מדיני ראיות היתה מוצדקת. על משמעות סעיף 6 לחוק עמד השופט י. כהן ז״ל, במסגרת פסק דימ עמ"מ 1/80. פסק, דין זה, שהוא פסק הדין המקיף והיסודי הראשון בסוגיה זאת, הוא בעיני עד היום פסק דיץ מרכזי וחשוב ביותר וראאי לעיון יסודי. ככלל, הפסיקה בסוגיה זאת אימה דבה, וכל פטק דין חדש עשוי להאיר את עיינו בנושא רגיש זה. עניני העיקרי בביקורת השיפוטית שאיננה כלולה בתחום סקירתי. אעיר רק בקצרה שפסק דין זה קבע את הכלל, כי אין להשחת אח הבקורת השיפוטית למי חוק המעצרים, להליכים פליליים בפגי ביח משפט. מכאן גם המסקנה - וזה מחזיר אותנו לסדרי דיץ - בי אין צורך, לא בצו המעצר ולא בבקשה לאשור הצו, לתת פירוט מלא של

הנמוקים להוצאת הצו, ודי במינוח כללי כגון "תכטן פיגועים" וכיוצא בזה. ומכאן לעניץ דיגי ראיות וסטיה מהם, במסגרת סעיף 6. שם"4 נקבע ע"י השזוּט כהן ז"ל שבדיונים לפני בית המשפט, חובה לשמור בדורך כלל על דיגי ראיות, אך אין פרושו של הדבר שהחלטת שר הבטחון חייבת להיות מושתתת על ראיות שהן קבילות בדיון בפני בית משפט. כמו כל רשוח מנהלית, רשאי שר הבטחחן לבסס את החלטתו גם על ראיות שלא היו מתקבלות בהליך בפני בית משפם (במאמר מוסגר, הכווגה בעליל לעדות שמיעה). בנוסף לכך לשר הבטחון גם אין סמכות לגבות ראיזת.

הערה 16 לעיל

ומכאן, וזוהי נקידה חשובה ביותר -כאשד מוגש לבית המשפט בעת הדיון בבקשה לאישור צו המעצר החזמר שהיה בפגי שר הבטחון לשם הוצאת הצו, אין כאן סטייה מדיי ראיות לפי סעיף 6(א), כי החממר אינו מוגש לבית המשפם כהונבחה על הדברים הכתובים בו אלא רק כראיה מה היה במני שר הבטחון בעת מוזן הצו. כיון שכך, השקול המרכי האם לגלות את החומר לעציר אם בא כחו, הוא בדרך כלל השקול, האם הוֹא עשוי לחשוף את מקורות המידע, את דרך איסוף החומר, חשיפה אשר עלולה להכשיל את פעולות שירותי הבטחון במלחמתם גגד ארגוני מחחתרת ועל ידי בך לסכן את בטחון המדיגה. להלן נדונה באותה הלכה הטענה החוזרת כמעט בכל דיון לאשור צו מעצר מנהלי, כי הסתרת החומר מפני העצירים ובאי כחם ואי גלוי פרטי הענין להם (מלבד טענות כלליות של תכנון מעשי חבלה וכיוצא בזה), מוגעים במיזה רצינית ביותר ביכולתו של העציר להתגונן בפני אישור צו המעצר. בהקשר זה מוכרו דבריו של השזפט ח. בהן בע"ם 15514/69 שיש ושל ושלילת אפשרות של חקירה נגד יעילה ושלמה כמותה כשלילת ההגנה המלאה הדרשה לפי סעיף 38 לחוק דיגי העוגשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודוח רשמיים) תשי"ז 1957 וכיום סעיף 128 לחוק העונשין תשל"ז1977.1"
בעין זה אוֹמר השופט י. כהן ז"ל: "עם כל הרצון לאפשר לעציר להתגונן בפני צו המעצר ולאפשר בדיקה שיטוטית, יסודית ומעמיקה ושאיגה יכולה להתקיים באשר אין העציר יודע מה הם פרטי המעשים או המשימות המיוחסים לו, אין לקבוע ככלל בל יעבור, שאי גלוי פרטים

לעציר ובא מחו מחייב דחיית בקשה לאשור המעצר. ${ }^{20}$ לאו סכומו של דבר, הכל תלוי בטיב הענין המובא לפני בית המשפט אשר חייב לשקול מצד אחד את תומרת ההגבלות שהוטלו על העציר בהגנת בפני צו המעצד, ומצד שני - את חומרת הסכנה לבטתון המדינה או לבטחון הצבור שאותו צו מעצר בא למנוע." על פסק דין זה מתח בקורת פרופ' קלינגהופר." נשיא בית המשפט המחוזי, השוםט כספי אומר בפסק דיו בתיק מ"מ 18/82 (חיפה)ב שלו היה חפשי להחליט במשא, היה מקבל את עמדת פרֹא' קלינגחופר, אלא שחזקה עליו חובת התקדים המחייב של פסיקת בית המשפט העליון. כאן המקום לחזור ולהצביע על הלכה תדישה בסוגית החסיון, שופסקה בבית המשפט העליון (ממי השופט בך) בבשג״צ המדובר היה בצו גרזש אששד הוצא נגד העותר על פי תקצה 112(1) לתקנות ההגנה (שעת חרום)1945, ואשר אושר על ידי הועד המייעץ. לעניץ החסיון הוגשה תעודה חתומה על ידי שר הבטחון, מכח סמכותו לפי סעיף 44 לפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א 1971, לפיה מסירת הראיות בדבר מקזרות המידע המודיעייגי עלולה לגגוע בבטוחן המדיגה. במסגרת פסק דינו מצביע השופט בך על כך, כי עם כל חומרת הסגקציה של צו

$$
\begin{aligned}
& \text { 25. 25 ע" } \\
& 26 \text { 25. } 23 \text { לערה } 259 \text { לעיל בג״ } 259 \\
& 27 \text { 27 קלינגהופר מעצר מניעחי מטעמי בטחון משפטים יא (תשמ"א) } 236 \\
& \text { 29. מ"מ 18/82 (חִיצה) (לא פורסם) } \\
& \text { 29. בשמ"צ 497/88 (בג"צ 765/89) וטרם פורסם) }
\end{aligned}
$$

גרזש, הרי עדיין קיימים הבדלים של ממש בין משפט פלילי ובין עתידה לבג״ץ מהסוג הנדון באותו ענין, ולא קיימת ביחס לצוי גרוש מינהליים הוראת חוק מקבילה להוראות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (ונסת משולב) התשמ"ב 1982

הדן בעיון בחומר החקירה. בהמשך פסק הדין עומד השותט בך על ההבדלים בין טיב הראיה בהליך פלילי רגיל לביץ החומר עליו מבוסס צו מנהלי, סוגיה עליה עוד בעמוד להלן. לעניינמ חשוב, צי יש למסור לעציר (או למועמד לגרוש) מהם, בקוים כלליים, המעשים המיוחסים לו, ובשל מה הוצא נגדו הצו המנהלי (סעיף 12 לפסק הדיץ). עוד וקבע שם (סעיף 13 לפסק הדין), כמי שכבר צויין לעיל, כי סיכמ אפשרי אך שולי ורחוק לבטוחון המדינה אים מצדיק את אי־ילוי הראיה. לעניננו גם חשוב למוד גזרה שווה לחוק המעצרים המפפיע בסעיף

14 לפסק הדין. עד כאן עקרוונת היסוד בהפעלת סוגית החסיון, עקרוגות עליהן חוזרת הפסיקה המאוחרת יותר בצורה זו או אחרת. ובהקשר זה, ובסיום הצד עיזני של סוגיה זאת, לא למותר להצביע על דבריו של שר המשפטים דאז, ש. תמיר ז״ל בסיכום הדיון

בממן הקריאה השניה והשלישית של הצעת חוק המעצרים: "בהצעת הוק זו אין המדובר על מצב קבע שבו עציר או בא כחו לא יהיו גוכחים. להיפך ההוראה הקובעת שבמקרים מסורמים מותר לעשות זאת מצביעה על כך שבדרך כלל ההליך צריך להיות בנוכחות העציר ובא כחו".30 כםי שכבו צינותי לעיל, המציאות היא שאנה, ולא אחזור על הדברים. זכורני שבאחת ההזדממיות כאשר עציר מנהלי מן השורה הראשונה שוב הובא לפני במסגרת עיון חוזר, לא העמיד לעצמו סנגור, וחסביר לי, שביץ כך ובין כך הוא ולחם ב"רוחות וערפל" בלשונו הציורית, ובשל אי גילוי התומר ממילא אי אפשר להתגובן ולכן חבל על הכסן לחשלום לסנגור. לכן החליט להגן על עצמו, וזאת הוא עשה - דרך־אגב - בכשרון רב.

מהלכה למעשד
ועתה מעקרומות היסוד אל המעשה. בשל הצורך בחסיון - המוצדק כשלעצמו בברבית המקרים - כפולה ומכופלת האחריות המוטלת על בית המשפט, משום שבהעדר חקירה נגדית יעילה על ידי הסגגור, שיכולה לאפעם לעזור לבית המשפט להגיע לחקר האמת, מוטל כל כובד האחריות על שכמי בית המשפט בכל הגוגע להערכת החומר שמובא לפניו ומשקלו הראיתי. מלאכה ואת קשה למדי, כידוע, בהליך שיפוטי רגיל, והמלאכה קשה פי כמה בהליך מיוחד זה, על מגבלותיו האמורות. איך יגש בית המשפט למלאכה זאחנ כאן חשוב לציין וקודה טספח, שבעצם קשוודה לשאלת היקף הבקורת השיצוטית, גושא שלא לי להאריך בו, אך בנקודה אליה הגעמ אין אפשרות שלא להזכירו. טונתי לשחי הגישות, אשר התגבשו בבית המשטםט העליון. הראשונה היא גישת השופט י. כהן ז"ל בעמ"מ 1/80.י3 לפי גישה זואת, ברור מהוראות סעיף 4(ג) "שבית המשפט לא ישים את שקוליו במקום שקולי שר חבטחון ואין מקום להשוות את תפקיד הבקורת של בית המשפט לםי חוק

המעצרים לתפקיד בית המשפט כשהוא דן במשפט פלילי״ית בעינ המבחן, אלייו התכוון השופט כהן, הוא מה שמכונה גם ״מבחן בג״ץ", ולא אדחיב את הדבור על

על גישה ואת נמחחה בקורת בעמ"מ 2/86 ע"י השופט בייסקי,ואלה דבריו שם: דומני בכל הכבד, כי בכך... צמצם השופט י. כהן ז"ל את סמכותו של נשיא בית המשפט המחוּי מעבר למתחיב מהוראותיו של סעיף (ג) לחוק. נראה לי, כי על פי לשונו והיקפו של הסעיף, סמכות הבקורת היא דוחקא נוחבת יותר מאשר סמכות הבקורת של בג"ץ או של בית המשפט בבואו לבקר שקול דעתה שלרשות מנהלית שבידה הפקיד המחוקק שקול דעת....."•" המחלוקת בין שתי הגישות טרם הוכרעה ועודצה פתוחה. מספר שזפטים משופטי בית המשםט העליון, בהחלטותיהם במסגרת ערערים על פי חוק המעצרים, ציינו שהם נוטים לגישה השציוה, המאוחרת של השזפט בייסקי. ומבלי להכריע בדבר, בחנו את המקרה שלפניהם על פי מבחן צה. ואילו השופט ד. לוין בפסק דיגו בעמ"מ 16/88״ בוטה לגישה הקדובה לגישה הראשונה. ברור שהגישה השניה מרחיבה את בקוודת בית המשפט ואת מעורבותו, ועל כן מגדילה עוד יותר את כובד האחריות על שכמי בית המשפט. כבד הזכרתי לעיל, כי סנגור כינה את תפקיד ביח המשפט בהליך זה כ"אביהם של העצירים", ולאור הגישה המרחיבה הבטוי אולי מוגזם, אך לא בלתי הולם. ובנן איך יתמודד בית המשפט עם בעיה זאת לאור טיב החומר המונח לפניור הרי אין זה סוד, וחדברים ידועים, שהמדובר האא לעתים קדובות בעדוּת שמיעה, כי מקור המידע לא מופיע לפני בית המשפט, וכל מה שידוע לבית המשפט הוא הערכתו של איש השרות, המופיע לפויו, את המקור. ואם לא די בכך, לעתים קרובות מדובר לא רק בעדות שמיעה, אלא עדות שמיעה מדרגה שגיה ושלישיח, זהדברים ידועים. הייתי מכנה עדות כזאת, באנלוגיה למה שטמעתי פעם מפי השופט זילברג ז"ל. ידוע המושג ״קל וחומר״ ובהקשר זה הביטוי "קל וחומר בן בנו של קל זחומר" שפירושו: "קל וחומר כפול ומכופל". וסיפר השרפט זילברברג ז״ל על אדם שרצה להבליט את בקיאותו הרבה במקורחת, וכשרון החידוש שלו,

ועל מ חידש את הביטוי: "קל וחומר נכדו של קל וחומר". על אותו המשקל הייתי ממה את עדות השמיעה אותה אגו פוגשים לעתים: "עדות שמיעה בת בתה של עדות שמיעה", ועל צי אותו חכם: "עדות שמיעה גכדתה של עדות שמיעה". אין מססחת פלא ותשובה אחת ויחידה לבעיה זאת. הכל תלוי בטיב החומר הממנח לפני בית המשפט ועומק החקירה אותה חוקר בית המשפט את איש השרות, שעה שהוא מעיד לפניו שלא בנוכחות העציר וסנגורו, והתרשמותו ממנו. אשר לטיב

החומר החסוי, אמרה הנשיאה ת. אבנור, באחת מהחלטוחיה (לא צורסם): "אשר לשאלת המהימנות - בהחלט יתבן כי העדזת, שהיא לרוב עדות שמיעה,

אינה אמת והמבתן יהיה רבוי המקורות ודזרה על מקורזות שונים״נs הכוונה שמה שממנה בגי אנשי המקצוע ובפסיקה "ידיעות מצטלבות", כלומר

[^2]חומר המצביע על אותו איש או אותו השוד ממקזרות מידע שוגים, וחהו כלי חשזב שעומד לרשות השופט בעת בקורת צו המעצר. שהרי בדור, שאם החומר גובע ממקור אחד בלבד, אשר אולי מבקש להעליל על פלוני, מספר החזרות על עדות מםוקפקח אינה מוסיפה כל משקל. הנשיא שמגר, במסגרת פסק דינו בבג״ץ 159/84, שובעסקו בסוגיה של טיב הראיות שלפמי הרשות המנהלית, חזר והדגיש כי הראיות אין חייבות ללבש לבוש של ראיות, הקבילות לגי דיני ראיות כשם שהגשתן אינה נעשיח בהכרח לםי הכללים הנהוגים בבית המשפט. כך יכולה רשות סטטוטורית לקבל ראיה שלא גסוחעעה, מקום בו היה בדרש סיזע בבית המשפט או לקבל ראיה שלא היתה קבילה בהליכים משפטיים רגילים. מאידן, והדברים חשוכים, "לא די בכל שמועה או בהשערה בלתי בדוקה" מה שגבדרש, ני יובא לפני הרשות חומר, שאדם סביר היה רואה כו יסוד מסמיק להחלטוחנ, בשים לב לועשא, ולתוכן ולאדם שמסרו אותה. מן הראוי שהתומר יהיה כוה, שאדם

סביר היה רואה אזחו כבעל משקל הוכחי והיה סומך עליו...
 הבעיה שעמדה שם לדיון) צויכות, בדור כלל להיוח ברורות, חד משמעיוח

ומשכנעוח״. (תהדגשה במקור)؛
ועוד בסרגיה זאת:
עמ"מ 1288 ו־ו (השזפט ש. ליין)
"כמות ראיות המצביעה על קיום סכנה ממשית בדוגה גבהה, שאי קיום צו המעצר עשוי להביא את המערערים למעשים שיש עמם סכנה לבטחון המדינה ולבטחון

עמ"מ 16/88 (השוטט ד. לוין) "מכלול הראיות שברובן הגדול ושענות על מידע חסוי, רב ומגוון, המצטלב זה בוה, מידע שנתקבל ממקורות אמינים. שומה על בית המשפט לבחון ולבדוק באופן ממצה את העובדות אשר היו למגי שיר הבטחון... ולהשתכנע אם עובדות אלו, על פניחן, מלמדות כי היה בסיס עניֵי ליתן את הצו ואם אמנם עובדות אלו בשקלו כראוי על ידי השר. אין בית המשפט בא בנעליו של שר הבטחון לקבוע כנגד מי ומתי תנקט סנקציה זו. ענין זה שממור לשר הבטחוון. מעניט של בית המשפט הוא להווכח כי יש בסיס עבבדתי למתן הצו, כי העובדות נשקלו כראאי וכי לא הייחה שרירות לב במתן הצו."s> בללי ראיות - צורו סוגינות
עתה נדון בסוגיות נבחדות ושוב ״בקצירת האומר״. מבחינת המיון הן שייכות בחלקן אולי לנושא של הבקורת השפוטית, אם כי מטבעם, הדברים לעתים קרובות חופפים וקשה למתוח קו מדזייק. א. המיחן החוזר:
מן הדין לדון קודם בענין העיון החוד, או כלשון סעיף 5 לחוק: "עין תקופתי מתדש״, אשר חייב להערך לא יאוחר משלושה חדשים אחרי אישור הצו לםי סעיף 4.

> בג"צ 159/84 שהין ע. מפקד כוחות צהז"ל באיצור חבל עזה פ"ד לט (1) 307, 327
> 37. 36 הערה 19 לעיל עמז 845 38. 38. 34 לערה 34 לעיל

לעיץ זהּ הוחלט בעמ"מ 2/80, מפי השופט כהן ז"ל: "כי תפקיד בית המשתט בדיין מחדש הוא לבדוק, אם, מתוך הנחה שהצו המקורי הוא בעל תוקף מלא, קיימות בעת הדיון המחודש גסיבות אשר מצדיקות את קיצור תקופת המעצר או הגבלת תוקפו לתקופה שעברה בבר עד לדיון המחודש״״יצ עוד הותלט באותו ערעור, כי לעמין זה אין צורך שלעיין החוזר תקדם בחימה מחדש על ידי שר הבטחון (הגם שלדעתי הדבר רצוי, והומלץ במספר החלטות). המועל היוצא מגישה זאת הוא, כי גטל ההוכחה הוא על הטוען שטוי נסיבות - כלומר העציר. נסיבות אלו יכולות להיות נסיבות אישיות, משפחתיות, מחלהוכו'.נטען למגי לא פעם שעצמת האינתיפאדה נהלשה ומצדיקה את שחרור העציר או את

קיצור תקוםת המעצר.
לעומת זאת החליט כב' הנשיא שמגר בבג"ץ 466/86 90 כי אין זה מחובתב של העציר לבוא ולהוכיח, במסגרת העיון התקופתי החוזר, כי חל שנוי בנסיבות, המצדיקות את קיצור תקוםת המעצר או סיומה, אלא מחובת גורמי הבטחון לשכנע את בית המשפט, אם הם מעוניים בהמשך המעצר כי במועד של קיום הדיון התקוהתי עדיץ קיימים הטעמים המצדיקים את המשך המעצר. הדברים נאמרו אמנם אגב אורחא לגבי הצו בדבר הוואות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378)תש״״ -1970, ולא לגבי חוק המעצרים, אך לאור זהות הסוגיות הם כבדי משקל הן מבחיגת אומרם והן מבחינת תכבם, ודומה

שיש לנהוג על מיהם גם בדינוים למי חוק המעצרים. בתיק מ"מ $7 / 88$ (ירושלים) "4 נפסק שאין לקבל את הטעבה, שאזכור המילה "חדש" בסעיף 5 לחוק מחייב דצן חדש במלא מובן המלה. מסגרת הדיון הנתחתהה בעמ"מ 2/2/804 כ"כ גפסק בעמ"מ 2/80 שעקרון מעשה בית דין חול גם במסגרת סע׳ 5 ואין לעורר טעותת מחדש שכבר הוכרעו בהליך הראשון.

ב מעצגרים חזזרים: קרובה לסוגיה זאת היא סוגית "מעצר העולם״. הכוומה כאן היא לשאלה האח האם תקופת המעצר יכולה לעלות על 6 תודשים אחרי ההארכה הראשונה ולאחר רצוי תקופת המעצר המוארכת הראשונה. לענין זה חשובה ההאראה בסע בסיף 2(ב) לחוק, המסמיכה את שר הבטחון להורות מוםעם למעם - והדגש על מילים אלה - על הארכת תקופו של צו המעצד. בעמ"מ 2/86 3/4 נטענה הטענה, כי פרשנותו הנכונה של סעיף 2(ב) לחוק מגבילה את שר הבטחון להאריך את צו המעצר המקורי רק פעו פעם אחת, ומכל מקום לא מעבר לתקופה המקסימלית בוללת של ששׁה חוזשים ממוע לועד חקפו של הצו המקורי, ובשום נסיבות לא יצטברו כל תקופות המעצר (המקוריחת והמאורכות גם יחד) מעבך לשנה תמימה אחת. שאם לא תאממר כן יכול שו

הבטחון להחזיק אדם במעצר מנהלי תקופה בלחי מוגדות בזמן ואםילו "במעצר עולם" - דבר שהדעת אינה שובלדו. הטעעה נדחתתה ובפסק הדין, מפי השופט בייסקי, נאמר כי סכנה זואת היא לכאורית ותיאוטרית בלבד, וזאת בגלל הבקורת השיפוטית על החלטות שד הבטחון. במסגרת בקורת זאת ישקול בית המשפט בודאי גם את אורך תקופות המעצר המצטברות והוא עשוי להגביל את המועדים אם ימצא זאת למוצדק. בעמ"מ 15 /88" פסק השופט חלימה שלגבי עציר שחזר לסורו איץ פגם במעצרים שתכפו בזה אחר זה. תיקון טעוח טכנית ופליטות קולמוס:
באותה הלכה (עמ"מ 2/86) נדונה סזגיה שמתעוררת לעתים קרזבות: פגמים ואי דיזקים שנופלים בצו המעצר המנהלי, ופגמים כאלה מעסיקים את בתי המשפט רבות. בעמ"מ 2/86 היו הנסיבות, כי בצו המעצר נקבעה תקופת המעצר מיום 18.6.86 עד יוס 18.12.87 - תקזוה של 18 חודשים, שהיא בלתי חוקית בעליל. בית המשפט קיבל את טעשת המדינה כי המדובר היה בטעתת טכנית בלבד, ופליטת קולמוס שיחתנת לתקון ובלבד שנתקיימו שנים אלה:

1. הצם לא ניוזן במכון לתקופה העולה על התקוצה המותרת על ידי החוק, אלא המדובר הוא בטעות טכנית בלבד. 2. התקון עעשה על ידי שר הבטחון עצמו, אוּ על דעתו, ולא על דעת נציג היועץ המשפטי לממשלה. עם זאת, הדגיש בית המשפטט את הצורך בזהירות ובקורת קפדנית, כאשר מדובר בצו השולל תרותו של אדם בדוך מנהלית.
גישה יותר מחמירה נקט בית המשפט העליון בעמ"מ המדובר כאן היה בצו מעצר לתקופה של ששה חודשים ויזמיים, כלומר יומיים מעבר לתקותה המותרת. בית המשפט המחוזי התיחס לעעין כפליטת קולמוס ואצשד חקקון הטעות. שוהה היתה גישת כב׳ השוםט לוין בערער, וזאת משום שלא היה ברור מהחומר שלפניו, שהמדובר בטעות של עוזרי השר שהכימו את הצו לתתימתו, או שמא התכוון השר לתקופה החורגת מן התקופה המותרת ע״י החוק. צו המעצר בוטל באוּן שתקופת המעצר הסתיימה ביום מתן פסק הדין בערעור. אולם חשוב לציין שלא היתה זאת הסיבה היחידה לקבלת הערעור. קן צוין בפסק הדין, שאין מניעה ששר הבטחון יתן צו מעצר תדש בעניק של העציר אם הנסיבות הקיימות תצדקנה זאת.

## גבוש נוהלים

פסק הדין בעמ"מ 467/88 חשוב לעוין גוסף שגרם לחידוש בנוהלים בקשר לבקשות אשור במסגות סעיף 4 לחוק. לאור הפגמים והליקויים שנחגלעו בדיןן באותו ערעור, המליץ השופט ש. לוין שבמסגרת הדיון בכל בקשה לאישור המעצר, תביא המדינה ראייה לגבי ההליכים שהביאו לחתימה על

צו המעצר. בעקבות המלצה זאת מוגש עתה תצהיר של עוזר שר הבטחין או מזכירו הצבאי ובו פירוט ההליכים שקדמו לחתימת שר הבטחון. לא אחת הוזמן המצהיר לחקירה על תצהירו על ידי הסנגור, והדיון, מטבע הדברים, מתאאך. במסגרת חקידה זאת נשאל המצהיר בדרך כלל על אורך הזמן אשר השר הקדיש לעיון בתיק, באשר מטבע הדברים עיקר חשומת לב השר מפנית לתקציר החומד שהמכן עבורו על ידי עוזריו. הטעעה הבאה בעקבות תשובות אלו היא, לרוב, כי פרק זמן שהוקדש לעין בחיק אינו עולה בקנה אחד עם הפעלת שקול דעת סביר, ודין הצו להפסל. טעגה זאת גדחתה על ידי השופט ד. לוין בעם"מ 16/88״ בו קבע שלא משך הזמן שמקדיש שר הבטוחון לבדיקת העבדות המובאות לפניו כרקע למתן הצו הוא הקובע, אלא טיב החומר אשר חיוק דעתז בשוקלו את ההמלצה לצוות על מעצר מנהלי, נהאםשרות המלאה להתרשם ממהות המידע בפרק הזמן שחומד זה היה מונח לפניו, בשהדגש על כך, שהחומר מובא לפגיו בצורה מסודרות המקלה על העיו בו. בין כך ובין כך החזמר הרי עובר את בקורת בית המשפט. באותו פס״ד גרס השופט ש. לוין, שבקשת המערער להזמין את שר הבטחון לחקירה כלשעצמה לא היתה מותרכת - בקשה אשר בדחתה על ידי הערכאה הראשנהה. זאת בשל הלקויים אשר נפלו בצו כמתואר לעיל. לעומת זאת סבר השופט י. כהן ז"ל, בעמ"מ 1/80, כי אי הזמנת השר היא מוצדקת כל עוד מטרת ההזמנה חיא לבדוק את סבירות שקול דעת השר. הטעם לכך הוא שבדיקת בית המשפט היא לפי המבחן האובייקטיבי וממילא אין כל תועלת בהזמנת שר הבטחון כעד. ההבחנה ברורה וראויה לציון. אפשרות מחיחת הליכים למי סדוי הדין הפליליים הרגילים:
סוגיה חשובה בנושא בו אגו עוסקים היא אפשרות פתיחת הליכים לפי סדרי הדין הפליליים הרגילים והשלכת אפשרות זאת לגבי השמוש בחוק המעצרים והוצאת צו מעצר מנהלי. ייתן לקברע ככלל המעוגן היטב בפסיקה, כי כל אימת שקיים חומר ואייתי מספיק לפתיחת הליכים רגילים לפי סדרי דין רגילים -השמוש בצווי מעצר מנהליים הוא פסול. עד כה שידיעתי מגעת, נגסק הדבר לדאשונה בפרוש ובצורה חד משמעית בעמ"מ 2/82 מגי מ"מ המשיא, שמגר (כתוארו אז). ואלה דבדיו שם הנוגעים לענינונ: "אם קיימת אפשרות כי בטחון המדינה ובטחון הצבור יובטחו כראוי, במקרים בהם מתאים הדבר, על ידי פקודת מעצר המעוגנת בסדרי הדין הרגילים, איץ הצדקה לפנות אל טמכויות שעת חירום המיוחדות שועודות לגסיבות יוצאות דופן, בחן מחייב בטחון המדינה או בטחון הציבור את מעצרו של פלוני, מבלי שתיהיה קיימת אפשרות משפטית אתרת להבטיח

תוצאת זו".
למסקנה שונה, לכאורה, הגיע השופט בך בעמ"מ 1/86 ${ }^{4}$. "שוכנעתי שטעמים של שמירה על בטוחן המדינה מחייבים להחזיק את המערער במעצר, וכן הגעתי לכלל דעה, כי אמצעי זה בשלב זה, מחוייב

המציאות, ואין גפקא מינה לצורך מסקנתי לח אם קיים חומר שהיה מאפשר תיאורטית גם את העמדתו של המערער למשתט פלילי". אמרתי מסקנה אחרת לכאורה, כי השופט בך מדבר על אפשרות תיאודטית, ולא על אפשרות ריאלית. מכל מקום, הגישה הראשונה היא המקובלת, ובכל הכבוד גם נראית לי חנכונה, וכך נוהגים בתי המשפט כיום הלכה למעשה. אשור חדיש לכך מצוי בפסק דייו של בית המשפט העליון בבג"ץ 769/88 soc(מםי השופט גולדברג)
יחד עם זאת, בעקבות מ"מ ות "קיום חקירה משטרתית ואי הגשת כתב אישזם משום שׁדקירת המשטרה לא העלתה חומר ואיתי קביל לפי סדרי דין רגילים, אין בה כדי לפסול את שמוש בסמכויות שעת חרום אם הנסיבות מצדיקות זאת. ) שקולים לקיצור חקופת המעצר:

1) "עבר נקי״: או "אין עונטין אלא אם כן מהחירין": הלכה פסוקה היא כי צו מעצר אימו עונשי, איט צופה פני עבר, אלא מניעתי, וצופה פגי עתיד. עם זאת העובדה שמעולם לא הופעלו נגד פלוני אמצצעים מנהליים כלשהם, תצדיק בדרך כלל, שלא לאשך צו מעצר לתקופה המירבית של ששה חודשים - במיוחד כשלא הזוהר על ידי אמצעים אחרים, כמו צו הגבלת או הגליה, אא״כ הנסיבות מחייבות זאת.

בעקבות מ"מ 24/88 (ירושלים)" (2
 קלוש ביותר - מן הדין לקצר את תקופת המעצר. אם עציר היה עצור, ערב הוצאת צו המעצר המנהלי, תקופת מעצד מוגדרתח במסגרת מעצר משטרתי רגיל או במסגרת מעצר משטרתי רגיל או במסגרת חקירה רגילה לפי סדרי דין פליליים רגילים - הרי יש לנכות תקופת מעצד זאת מתקוצת המעצר המנהליח, למי הנורמת המקובלות בכל בתי המשפט.

עד כאן הסוגיות הנבחרות, ועד כאן מה שאני יכול לתרום בסוגיה רגישה זאת - ואידד - זיל גמור.

[^3]
# תקנות וצווים לפי חוק שירות בטחון* 

## 

א. הםמכות להוחנקין הקבות ולהוציא צווים<br>ב. בוגי צווים<br>ג. אצילת סמכוינת שר הבטחון להתקין תקבנות ולהוציא צווים<br>ד. חת חימה על צווים אישיים<br>ה. הנמקת הצווים והומקת הטירוב להוציא צו או תקנה.<br>ו. פרסום צווים<br>ז. דרכי ההוכחה כי הצווים הגיעו לידיעה<br>ח. מועד החינ שבצו<br>ט. משמעות החיוב שבצו


#### Abstract

א. הסמכות להתקין תקגות ולהוציא צווים חוקשיחת הבטחון קובע שלושה מקורות המקנים סמבות להתקין תקנות ולהוצעיא צוֹים א. סעיף 57 לחוק שירות בטחון מקגנה סמכוח כללית לשר הבטחון להתקין תקנות בכל עויי המגגע לביצוע של חוק שירות בטחון. זוהי סמטות הבלעדית של שד

הבטרחקן; ב. סעיפים אחוים בחוק שירות בטחון מקנים טמכות לשר הבטחון, להתקין תקנות בענימם המיוחדים שצורט בוחם. אף סמכות ז הינה בלעדית לשר הבטחון; ג סעעיפּם שונים בחוק שירות בטחוֹן מקנים לער הבטותון ולבעלי תפקידים אחזרים, סבוכויוח להוצביא צוןיםם,      

הפפרשמוח, התשעמ"א"1981 אינם מגדירץם "צו".   הוצאח צגרים בעקֹפח.


## סוגי צווים

מלשון סעיף 55(א) לחתוק שירזת בטחון נובע, כי קיימים שלושה סוגים של צויים,
מבחינת היקף תחולתם: צו כללי, צו המופגנה לסוג בני אדם, או צו או אישי.

 יכולים להיות כלליםם, וצווים המוצצאים שלא מכות סעיפים אלו - יכולים להיות אף כלליים. צוֹים החייבים להיות אישיים או לסוג מסוחים בלבד, הם אלו המוצאים מכוח סעעיף 14 לוחק שיונת בטחון, העוסק בהתתייצבות לשירות לפי בקשה; מכה סעיף 24(א), העוסק בשירות במשמר הגבול; מכח סעעיף 36, הערטק בפטור משירות, ובדתית בוית שרוח; ומכח סעיף 43(ה), העסק בהתזרח יוצא־צבא מחוץ לארץ.

אצילת סמכויות שר הבטחון להתקין תקמות ולהזציא צווים
לפי סעיף 54(א) לחוק שירות בכוחון, רשאי שר הבטחון לאצול לאדם אחר את הסמכויות הנתונות בידיו לפי החוק, חוץ מוֹסממיות שנזכרו באותו סעיף, שבביהיהן הסמכות להתקין תקמות. נראה בי המגבלה האמורה המוטלת על שר הבטוחון, מתייחסת לא רק לעניין סמכותו הכללית לההחקין תקבות מכוח סעיף 57 לחוק שירות הבטוחון, אּלא אוֹ
 הבטחון. כך הדבר, לפי סעיף 11, בעניין אמצעי זהוי; לגי סעיף 17, בעניִן החנדבות

לשירות; לפי סעיף 21, בעגיין חובת הכשרה חקלאיחז; לפי סעיף 22 בעניין שמירה על גדעינים התיישבותיים; לפי סעיף 23, בעויין הבטחת השכבלה יסודית; לפי סעיף ביף 30, בעניבן שירות מילואים ב־הג"א; לפי סעעיף 32 בעניין חישוב הזמן; לפי סעיף לפיף 39, בענייץ פטור אישת משירזת; לתי סעעף 44, בעניין דרישת בעי ידיעות; לפי סעעיף
 מיועד לשירות בטחון או יוצא-צבא שאינו מיועד לשירות בטתון השוהים בחוץ לארץץ. כיוון שלפי סעיף 1 לפקודת הפרשנוות (נוסח וחדש) תקנה כוללת צוּ, נשאלת השאלה, אם רשאי שר הבטרחון לאצול לאדם אתר את סמכותו להוציא צוּ צוים מכוח סעיף 57 לחוק שירות בטחון, ומכוח הטעימים האחתרים, בחוק שירות בטחון, המקנים לז סמכות להתקין תקקנוח? נראה כי כאשר מדובר בצווחם שלפי תוכנם, מן הראוי שיוצאו כתקנות, כלומרו, כאשר מדובד בחוראות בעלזות משמעות רחבה וקבועה- לא יוכל שר הבטוחון לאצול לאחר את הסמכות להוציאם. אך לא כן, כאשר מדובר בהוראות חד־ ל־פעמיות, בעלות היקף מצומצם. שר הבטחזון יזכל לאצול לאחריות את סמכותו להוציאם - בצורה של צונים. בהקקשר זה זאמר, כי "תקנה" איננה כוללת "צו"י. זאת ועוד, כאשר ציתגה בסעיפי חוק שירות בטחון סמכוח מפורשת לשו בשר בטוחון להוציא צווים, לגון בסעיף 24(א), לגבי שירות במשממר הגבותל, בסעיף 36, לגבי פטור משירות ודחיית שירות, ובסעיף 38(ב), לגבי ביטוזל צו לפטור משירות או לדחיחת שירות - ברור ששׁר הבטחון יוכל לאצול סמכות זו לו לאחר, מכוח הכלל שבסטעיף 54(א) להוק שיוות בטחון, לפיו רשאי שר הבטחון לאצול מסמכויותיו לפי החזקי ולא קחול הסייג שבאותו סעין, המתייחס לסמבות להתקין תקיוּ לות.

 לחוק שירות בטוחון. ומכלל לאו לומדים הן, דהיינו, שרשאי שר הבטחון לאצול לאדם אחר את סמכותו להוציא צווים לפי ההוראות המקוחדות שות שבסעיפי חוק שיודות בטחון - באין אחסור מפורש לכך לומר
 צווים לפי סעיף 34(א)(1) לחוקו שוּ שירות בטוחון, לקוריאה לשירות סדיר או לשירות מילואים, כאששר הוא משוכוע שבטחון המדינה מחייב זאת, איבנה ניחנת להאצלה לאדם אחר, לאשר הסייג שבסעיף 54(א)(3) לחחוק שירות בטחון, אין סייג זה מתייחס לסמכות שר הבטוחון, לםי סעיף 34(א)(2). כלומר, למרות הסייג האמור, רשאי שר הבטזון, לפי סעיף 34(א)(2), להסמיך בצו
 הבטוחון לאצול לאדם אתר את סמכותו לפי אותו סעיף, להסמיך מפקדך או פוקד

לקרוא כאמור - זהפה שאסם הוא הוא הפה שההחיו. סעיף 3(ב) לחוק יסוד: הממשלה קובע, כי ״סמכות הגתונה לאחד השרים על פי

דאה מסקגה דומה בע״״ 107/73, "נגב" - תחנת שירות לאוטומוביל בע״מ ג. מדיצת
ישראל פד"י כ"ח (1) 640, בו נקבע, כי במנחח "תקנה" שבסעיף 21 לחוק התקנים, תשיז夫ג - 1953, הכוונה לתקגות במובן צו כרגיל וכמקובל בשפת הבריות, ולא לתקמוצ במובנן הרחב כאמור בפקודת ההפורשונו.

חוק... למעט הסמכות להתקין תקגות בנת פועל תחיקחי, ושאי השר לאצול, טולה
מקצתה, או בסייגים, לעובד ציבור". סעיף 31(ה) לחוק יסוד זה מוסיף, כי "הוראות סעיף זה יחולו אם אין כוונה אחרת משתמעת מן החוק המקנה את הסמכו". לכאורה, טבע מהאראות סעיף זה, כי שר הבטחון אינמ ישאי לאצול לאדם אחר את סמכותו למי חוק שיורו בטחו, להוציא אף צווים בני פועל תחיקחי, דהייטו, צווים כלליים או לסוג מסויים, וכי רשאי הוא לאצול לאחר את סמכותו להוציא

צווים אישיים, כל עוד אין בחוק שירות בטחון הוראה אתרת. אולם, יש לבדוק, כיצד משתלבות הוראות אלו עם הוראותיו המיוחדות של חוק שירות בטחון. מגיתזוח הוראות חוק שירות בטחון, כמפורט לעיל, עולה, כי רשאי שר הבטחון, על־פי חוק שירות בטחוון, לאצול את סמכותו להוציא צווים בני פועל תחיקתי, למעט צווים לפי סעיף 34(א)(1) לחוק, ונראה על כן, בי אקן משתמעת מהוראות רחק שירות בטחון כוונה אחרת מזו שבסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, המתייחסת לצוחים בפני פועל תחיקחי. ברור מלשון סעיף 31 לחקק יסוד: הממשלה, שהוראותי, השוללות האפשרות לאצול את סמכותו של השר לאחר, איק חלות על סמכותו להוציא צווים אישיים, ואינן מונעות משר הבטחון לאצול את סמכויחתיו להוציא צווים אישיים, באמור בחוק שירות בטוחון. עם זאת, עראה שיש לפרש את הסייג שבסעיף 54(א)(3) לחוק שירות בטחון, בעניין אצילת סמכות שר הבטחון לחוציא צווים לפי סעיף 34(א)(1), שהיא הסמכות לקדוא בצו לשידות סדיר או לשיורותמילואים, כאשר שר הבטחון משוכבע שבטחון המדינה מחייב זאת - כאילו הוא חל אף על צו שאינונ בן טועל תחיקתי, דהיינו, על צו אישי, ושר הבטחון לא יוכל לאצול סממתו זו לאחד.

חתימה על צווים אישיצים
חוק שירות בטחן (תיקון מס' 3), התשמ"ט - 1989 הוסיף לסעיף 55 סעיף קטן
(\%) בדלקמן: "צו אישי (בסעיף קטן זוה - לרבות תעודה והיתר) לגי חוק זה יכול שייחתם בידי מי שהוסמך לחוציאו או בידי חייל שהורשה לכך על ידיו ובלבד שיצויימו בצו שבמחיהם, דרגותיהם ותפקידיהם". מתגך סעיף קטן זה ברור שצו אישי חיב להימת חתום, אלא שהחתימה יכולה לחיות של המוסמך להוציא את הצו לפי החוק, או של מי שהורשה על ידיו לחתום על הצו. ההרשאה לחתום על הצו האישי אימה אצילת סמכות להוציא את הצו, על כל שיקות הדעת הכדוך בכך. ז הרשאה במישור הטכני - מינהלי, הבאה להקל על המזסמכים להוציא את הצווים האישיים, כאשר מדובר במספר וב ביותר של צווים טאלה המוצאים מטרעמםי. סעיף קטן זה דורש שעל פני הצו האישי האמור יצויחונ, כחנאי לתוקטו, השמות, הדרגות והתגקידים - ונראה כי מדובר באלו של המוסמך להוציא את הצו וכן אף

ראה דברי ההסבר שבסעיף 9 להצעח חוק שידות בטחון (תיקון מס' 3), התשמ"ט 1989.

באלנ של מי שהורשה על ידיו לתתום על הצוי. בהקשר זה יש לשאול לגבי הקששר בין סעיף 55(ו) לבין סעיף 27(ג) לחוק שירות בטרחן, לפיו מפקד רשאי לקרוא איש מילוא לואים להתחיצב ליצב לשירות ״בכל דרך שימצא לגכון" ורואים קריאה כוֹ לו כצו לעניין סעיף 55(ב)(ר). האם הדרישות הפורמליות שבסעיף 55(1) לחוק יקבעו מעתה את תוקפחה של הקריאה להתייצב לשירות מילואים או שבעגיין מיזחד זה עדיין קץמחת הגמישות המתבטאת בסעיף 27() לתוקו?

## הנמקת הצווים והנמקת הטירוב להוציא צו או או תקנה

סעיף 55(א) לחוק שירות בטחון קובע חובת הנמקה של צווים אישיים.אין החוק קובע חובת הנמקחם של צווים שאינם אישיים. הסעיף מבחין בין שי מקרים של חובת הנמקה: במקרה הראשון, עלהצווים להיות מנומקים מלכתחילה, ובמקרה השי חלה חובת ההנמקה, רק אם דרש זאת האדם עלין חל הצו.


 לכך מצטרפת הוראה למי סעעיף 42 לחוק שיוחת בטחון, לגבי עיון חוזר בעניין פטור, דחחייה או קביעת אי־כושר. צווום אישיים אחרים, שרוצאֵ שלא שלו מכוח הסעיפים האמורים, קיימת התובה לומקם רק אם דרש זאת האדם שעל שעלי חול הצו. החוק לתיקין סדרי המינגל (החלטות והנמקות), התשי"ט־ם 1958 (להלן - "חוק ההנמקות") מטיל חובת הנמקה על כל רשות שהוענקה לה סמבות עלתים דין. אך על'פי חוק ההנמקות חלה חובת ההזמקה רק כאשו נתב נתקשה הרשות להפעיל את סמכותה, והיא סרבה לעשות כן. חוק ההנמקות באלהוסיף, איפוא, על הוראתם של שעויף 55(א) לחוק שירות בות בטחוחן, הקובע חוכת הנמקה של צווים המוצאים על־ידי בעלי סמכוֹוית על־פי החוקי בקובעו חובת הנמקה, כאששר בעלי הסמכויות על'פי חוק שירות בטחון מתבקששים להפעיל סמכותם על־פי החוקי, והם מסרבים לעשות זואת סעיף 55(א) לוזוק שירות בטוחון קובע סייג לחובת ההנמקה, אם בטחון המדינה

מחייב שלא לגלות את נימוקי הצוּ גם חוק ההנמקות קובע מטור מחובת ההנמקה מנימוקים שפורטו בו, וביניהם נימוקים של בטחון המדינהי חוק ההנמקות קובע בסעיף 4 שבו דרך לבקר סירוב לנמק הוצאת צו, בנימוק של בטוחן והמדיגה. חוק שירות בטחון אינונ קובע דוךך דומה.

בהצעת התוק הוצצע לדרזש, כי הצו יציץ את שמו ודרגתי של המוסמך להוציא את

סעיף 17 לפקודת הפרשמות (מסח חדש) קובע כי: "תקנות בנות צועל תחיקחי יפורסמו ברשומות, ותחילת תקפן ביום פרסומן, אם

אין הוראה אחרת בעניץ זה". אאן בחוק שידות בטחון כל הוראה אחרת בעוין פרסום תקמנת בנות פועל תחיקתי המותקמת על־פיו, ועל ק קיימת החובה לפרסמן ברשומות. לעומת זאת, סעיף 55(ב) לחוק שירות בטחון קובע כדלקמן: "צו לםי חוק זה אין חובה לפרסמו ברשומות". מכיון שממילא אין חובה לפרסם ברשומות צו שאינונ בן פועל תחיקתי, מתייחסת חהראה זו שבחוק שירות בטחון לצו כללי ולצו מסוג מסויים, שהיבם בני פועל תחיקתי, זמטדתה לשלול את החובה לפרסום צוים כאלו, כנדרש בסעיף 17 לפקודת הפרשטות (מסח חדש). במצב זה, כאשר קיימת חובה לפרסם ברשומות תקנה בת פרועל תחיקתי, ואילו צו בן פועלתחיקתי אין חובה לפרסם ברשומות, מתחדד הצורך באבחנה בין צו לתקנה ובקביעה, אלו הוראות ניתן לפרסם כתקנותואילו הוראות גיתן לםרסם כצווים. באין אבחנה כוו, נראה כי יש להסתפק במבחן הפורמלי של הכנוי שבו מכנה בעל הסמכות להוציא תקנה או צו, את ההוראה היוצאת על ידיו. למרות העדר החובה לפי חוק שירות בטחון לפרסם צווים ברשומות, ולמרות שלמיו אין כל חובה לפרסם צווים בדרך אתרת, עשי להתעורר הצורך בפרסום הצווים,

ואו גיתן לפרסמם אף ברשומות. על הצורך לפרסום צווים יחתן ללמוד מן האמור בסעיף 55(ג) לחוק שיחת בטחון, לגיו:
"צו יחייב את האדם שעליו הוא חל מן הזמן שהגיע לידיעתו". כלומר, אם לא הגיע הצו לידיעת האדם שעליו הוא חל, הצו לא יחייבו, ומכאן הצורך בתרסום. סעיף 55(ה) לחוק שירות בטחון מונה מספר דוכים גוספות לפרסום צחים שהם: מסירה לאדם שעליו הוא חל, או לאחד מבני משפחחו הגרים איתו, ושאיז למטה מגיל שמונה־עשרה; משלוח בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הקבוע של האדם שעליז הוא חל; פרסום ברדיו או בטלביזיה, או בלוחות המודעות של ושות מקומית; ופרסום בשי עתונים יומיים לפתות.

דרכי הוכחה בי הצווים הגיעו לידיעה
פרסחם צו ברשומות מעלה הזקה, כי הצו הגיע לידיעתו של שהאדם עליו הואחל, ובן חזקה לגבי המועד שבו הגיע הצו לידיעחו. סעיף 55(ד) לחוק שירות בטחון קובע כי: "צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת האדם שעליו הוא חל בצהחי היום שלאחר יום הפרסום".s

[^4]חזקת הידיעה ומועדרה, כפי שנקבעה בסעיף 55(ד) לחוק שירות הבטחון, סוטה מחוקת הידיעה הרגילה לגבי תקנות שפורסמו ברשומות. חוקת הידיעה הרגילה בויה על שלושה סעימי חוק: סעיף 17 לגקודת הפרשנות (נוסח חדש) קובע, כי תקנות בנות פועל תחיקחי יפורסמו ברשומות, ותחילת תוקפן ביום פרסומן. טעיף 57 ב’לפקודת הראיות (ווסת חדש) קובע, כי כל דין הוא מן המפורסמות, וסעיף 21 לחוק הפרשטת, התשמ"א"1981 קובע, כי שעת תחילחו של חיקוק היא בשעה 00.01 של יזם תחילתו. מכאן שחזקת הידיעה הדגילה קובעת, שתקנה שטורסמה ברשומות, הגיעה לידיעת האדם שעליו היא חלה בשעה 00.01 של יום פרסומה של התקנה ברשומות. לעומתה, חזקת הידיעה של צווים לפי חוק שירות בטחון, שפורסמו ברשומות, פאמדר בסעיף 55(ד) לחוק, דוחה ב־36 שעות את המועד שבו הגיע הצו לידיעת האדם שעליו הוא תל. פיוון שסטיף 55(ד) לחוק שירות בטחון עוסק דוקא ב"צו" ולא בתקנה, גראה שתקגה שהוצאה לפי חוק שירות בטחון, שטורסמה ברשומות־חזקה שהיא מגיעעה לידיעת האדם הנוגע בדבר, ככל תקנה אחרת, כלומר, כבר בשעה 00.01 של יום הפרסום.
סעיף 55(ה) לחוק שירות בטחון, קובע חזקות ידיעה אף לגבי צווים שלא פורסמו בושומות. הסעיף מפרט ארבעה מצבים: א) אם הצו נמסר לאדם שעליו הוא חל, או לאחד מבני משפחתו הגרים איתו ושאיגו למטה מגיל 18, זואים את הצו כאילו הגיע לידיעת אותו אדם בעת המסירה;
ב) אם הצו נשלת אלהאדם שעליו הואחל בדואר רשום• למי מען מקום מגריו הקבועי רואים אותו, כאילו הגיע לידיעת אותו אדם בתום שבעים ושתים שעות מזמן שנמסו לדואר למשלוח; ג) אם הצו שורסם ברדיו או בטלביזה או בלחחות המודעחת שלרשותמקומית, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת האדם שעליו הוא חל בתום ארבע שעות מזמן התרסום.
6. בענץ משמעווז המוגח "דואר רשזם" ראה: ע/245/53, תצ"ר ג. רב"ט מרז, פד"צ
. 663 (1951-3)
7. בחוק שירות בטחון (תיקון מס' 3), החשטמ"ט־1989 נעשה תיקון בסעיף 55(ה)(2) לחוק

תעל־מיו "לעימן זה יראו כמען מקום מגוריו הקבוע של אדם את המען שמסר לפי חדק
זוה, ואם לא מסר - את מעמו הרשום במרשם האוכלוסין". חוק שירות בטוחון עצמו אינו מחייב אדם למסור מען מדקום מגורים, שעה שבתקבות שהוחקמ עליפי החוק קיימות הדראות בעוין זה. בדם, לפי סעין 9 לחוק הפרשנחת, ההחשמ"א-1981, הבטוי ״לפי״, לעמיין חיקוק מלוני, משמעו גם לפי תקגית שהותקנו ממוחנ של החיקוק.
כד, לפי תקנה נא(6) לתקקות שירות בטחון, התשב"ז-1967, מי שמחייצב לרישום או לבדיקה רמואית חייב למסור בכתב ובתחימת ידו את "מען מקום מגוויו, ובאין לו מקזם מגורחם קבוע - המען למכוביםם. לפי סעיף 3(ג) לחוק שירוח בטחון מוטלת חמבה להחדיע על שיוני במשע זה. למי חקנה 3(א)(5) לתקטת שירות בטוחון (חובות אמשי מילואים), תשט"דו1956, איש מילואים שאינו בשירות חייב להודיע למפקדו על כל שינוי של מעמו הארחחי.

אם הצו פורסם בשגי עתומים יומיים לפחות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת האדם עליו הוא חל בתום ארבע שעות מזמן הפצת העתונים במקזם הימצאו של אוֹתו אדם. חזקות הידיעהומועדי הידיעה, כפי שנקבע בסעיף 55(ד))רוה) לחוק שירות בטחון אינן ניתות לסתיוהדּ מכיון שצו עשוי להימסר, להישלח או להתפרסם בדרכים שגזכדו בסעיף 55 (ה) לחוק שירות בטחון, ולאחר מכן אף להתפרסם ברשומות, וקיימים מועדים שוגים בהם ניחן לואות באילו הגיע הצו לידיעת אותו אדם, קובע טעיף 55() לחוק שירות בטחון, כי המועד בז ייראו את הצו כאילו הגיע לידיעת האדם, הוא המועד שנקבע בסעיף 55(ה). אין סעיף 55()) דן בשאלת מועד הידיעה כאשר הצו פורסם ברשומות, ורק לאחר מכן נמקטה אחת הדרכים שזוכרו בסעיף 55(ה), וכן אין הזא דן בשאלת מועד הידיעוה, כאשר גנקטו מסצר דרכים במסגרת סעיף 55(ה) עצמו. נראה, כי אף במצבבים שלא הוסדרו בסעיף 55(1) לחוק שירות בטחון, ייראו את המועד בו הגיע הצו לידיעת האדם עלין הוא חל, כמוקדם ביותר מבין המועדים

האפשריים, שכן באותו מועד "בתפס" כבר האדם באחת החזקות שנימוו. מכיון שלפי סעיף 47 לחוק שיוחת בטחון יחתן להעמיד אדם לדין בישראל, על אי־קיום חובה על פי צו בעת היחתו בחוץ־לארץ, ושאלת השאלה אם חזקות הידיעה שבסעיף 55(ד) ד־(ה) לחוק שירות בטחון, חלות אף הן על אדם בחוץ־לארץ. גראה כי מכיוון שחוקות האמורות איגן גיתנות לסתירה, אין חשיבוח לטענה, שהאדם שחצו חל עליו שהה בחוץ־לארץ במועדים הנזכרים בסעיף, ועל כן לא יכול היה לדעת את חוכן הצו, כשם שלא תישמע טענתו, כי הצו לא הגיע לידיעתו הממשית מכל סיבה אחרת. באשר לחזקה לפי סעיף 55(ד) לחוק ניחן אף להמסיף, בי אין סיבה שתמנע את המסקנה, כי צו שפורסם ברשומות בישדאל יראו אותו כאילו הגיע לידיעת האדם שעליו הוא חל בצהרי היום שלאחר יום הפרסום, אף אם שהה באזתו עת בחוץ לארץ. בהקשר זה אין בחזקה סטייה מן הכלל הרגיל, לפיו אי ידיעת החוק איגה משמשת צידוק לביצוע עבירה גם לגבי אלו שנמצאו בחוץ־לארץ במועד פרסומרי.
ברוד, כי ניון להוכיח, שצו הגיע לידיעת האדם עליו הוא חל, ואת המועד בו הגיע, גם שלא באחת הדדכים שפנורטו בסעיף 55(ד) ו־(ה) לחוק שירות בטחון. אפשרות אחת להוכחה גנכרת בסעיף 57ג לפקודת הראיות (נוסח חדש), הקובע חזקה

[^5]הניחנת לסתירה בעניי הידיעה ומועדה, בקשר למסמך שהומצא על ידי הדואר. לםי סעיף זה, מקום שחיקוק מתיר או מחייב להוציא מסמך על ידי הדואר, רואים את ההמצאה כמבוצעת, אם אין הוראה אחרת משתמעת, אם גמסר לדואר מכתב המביל את המסמך והמען על המכתב היה כשורה, ודמי המשלוח שולמו מראש או שהמכחב היה פטור מתשלום דמי דואר אומשא עליו סימן המעיד בי הואנשלח בשירות המדינה־בשעה שבה היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עד לא הוכת היפוכו של דבר. סעיף זה מחגה את תחולת החזקה בכך, שחיקוק יתיר או יחייב מסיות מסמך על־ידי הדואר. בחוק שיוחת בטחון עצמו אין הוראה ממורשת, המאפשרת משלחח צו בדואר שאינו רשום, אך ב־146/62010 נקבע, בי מלשון סעיף 27) (ג) לחוק שירות בטחון, המתיר למפקד לקרוא איש מילואים לשירות בכל דרך שימצא לוכון, ובבע כי מצקד רשאי לקרוא לשירות אף באמצעות הדואר, ועל מן תחול החזקה שבסעיף 57ג לפקודת הראיות (מסח תדש)יי.

## מועך החיוב שבצו

בהוראה שבסעיף 55(ג) לחוק שירות בטחון, לפיה צו מחייב אתהאדם עליו חאא חל מן הזמן שהגיע לידיעתו, ישוט ביטוי לחריג שבסעיף 12 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, לפיו אייזדיעת הדין לא תשמש עילה לפטור מאחריוח לעבירה אלא אם נאמר במצורש, שידיעת הדין היא אחד מיסודות העבירה. החריג שבסעיף 55(ג) לחוק שירות בטחון בא לחדש לגבי צו כללי ולגבי צו לטוג מסוים, אך לא לגבי צו אישי, הואיל וצו אישי, ממילא אינוו מחייב את האדם עליו הוא חל בל עוד לא הגיע לידיעתו.בי מסעיף 55(ג) לחוק מבע, שדי בכך שתוכן הצו יגיע לידיעת האדם עליו הוא חל, ואיץ צורך שהמסמך הכולל את הצו יימסר לאותו אדם, על מנת שהצו יחייבן.3

טור' גזר ג. תצצ"ו, פד"אצ (1963) 1).
ראה גם: ע"א 203/84, יעיש ג. אהרון, פד"י מ' (1) 328, המסביר את אופן יישום החזקה שבסעיף 57 ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש). ראה גם ע"א: 160/58, שנידדר ע. מנהל רשות הפיחוח, פד"י יג', 891, 896, בו בקבע

כי חוקה שמכתב שנשלח אף בדואר לא רשום יגיע לתעודתו. ראה דברי הנשיא ב־ד"ג 8/68, המטגרסט נ' י"מ, פד"י כב' (2), 536, 549.
מכיון שסעיף 55(2) לחוק קובע, צי צז מחייב את האדם שטעליו הרא חל מן הזמן שהצו שעעליז חל הצו, אין מקום אף לזכותו, ולהיפך משנגתחייב אוחו אדם, מן הראוי אף לזכותו, כל עוד אין משתמע אתרת מן ההוראה המסדירוה את העוקת הזכווח. באשר לצו המעיק זוטת למטור משירות, להפחתת תקופת שירות, לדחיית מועד ההתנייצבות לשירות או המשך השירדו, לפי סעיף 36 לחוק, נראה כי האמור בצו יתפוס במועד שמקבע בו. ידיעתו של האדם, שאליו מתייחס הצו, את תוכנו של הצו,אינגה משפיעה על תוקף הצו.

החmבה המוטלת על אדם בצו אינגה מיועדת בדרך כלל לביצוע מיידי, אם כי עשיחה להיות כו.
כאשר החובה בצו איננה מימעדת לביצוע מיידי, יש לפרש את החוראה, כי הצו מחייב את האדם עליו חוא חל מן המועד בו הגיע הצו לידיעתו, כאילו הטלת החובה מותית בחודעה נאותה עליטה, ולאש דווקא שיש לבצע את החובה המוטלת בצו, באותו מועד שבו ותקבלה ההודעה בדבר החובה. כאשר הצו כולל חוכה לביצוע מיידי או לביצוע במועד הקודם ליום קבלת הצו, יש לבצע את החובה במועד בו הגיע הצו לידיעת האדם עלי הזא דול. כאשר הצו בולל חובה לביצוע במועד מאוחר יוחר, יש לבצע חובה במועד שנקבע לכך. גראה גם, כי למרות לשוח של סעיף 55()) לחוק שירות בטחון, לפיח צו מחייב את האדם שעליו הוא חלמן הזמן שהגיע לידיעתת, הצו עצמו אינמ מחייב אותו אדם, אם בזמן שהגיע הצו לידיעתו, לא היה חייב על־פיו מכוח הוראה אחרת של חוק שידות בטחון. כך למשל, צו של צוקד לפי סעיף 3(א) לחוק שירות בטחון, המחייב אדם להחייצב לרישום, יכול להתפרסם ולהגיע לידיעתו של אוחו אדם לפני שהגיע לגיל שבו ניתן לחיבו להתייצב לרישום. ברור שצו כזה יחייב את אותו אדם רק בהגיעו לגיל המתאים.

משמעות החיוב שבצו
סעיף 49 לחוק שירות בטחון כולל שלוש הוראות בדבר משמעות החיוב שבצו:
א. בהחאם לחלקו הראשון של הסטיף: "גיתן צו לפי חוק זה, המטיל על אדם למלא חובה בזמן שמקבע בצו, והוא לא מילא את החובה באותו זמן, יעמוד הצו בתוקפו לגבי אותו אדם עד שהוא ימלא את החובה".
הוראה זו באה לשלול את הטענה של "עבד זמנו בטל קרבנו". בהתאם להוראה
זח, תובה, אשר לא נתמלאה במועד, ממשיכה לחול - עד שתתמלא. להוראה זו יש חשיבות ביחוד לגבי החובות שהטלתן אינגה מביאה לשינוי בעמד כגון, החובה להתייצב לוישום או לבדיקות. באשר לחובת ההתייצבבות לשירות, מתמעטת חששיבות ההוראה, כיוון שלפי סעיף 35 לחוק שירוח בטחון, רואים את האדם עליו הל הצו כמי שנמצא בשירות במועד שוקבע בצו, למרות שבפועל לא התייצב. סייג לחוראתו האמורה של סעיף 49, נקבע בבג"צ 136/56י" שם עורר כב' הנשיא דאז (אולשן) את השאלה הבאה: "האם הדיבור: ״והוא לא מלא את החובה באותו הזמן״, מתכוון לאי מילוי חובה מסיבה אבייקטיבית כלומר מסיבה שיוצא־הצבא אינו נושא בכל אחריחת עבורה".
והתשובה שהוא נתן: ״אין לי ספק כי ההוראה הג״ל בסעיף 16(ד) מתייחסת לאי

מילוי חובה על ידי יצצאצבבא מפני אשמחו או מפני שהוא גרם לכך מרצונ״.3 בשאאלת השאלה, אם יש לפרש את הוראת סעיף 49 רישא לחוק שירות בטחון בדווקנות, ולומר, כי החובה אליה ממתייחסת ההודאה תמשיך לחול, אם לא מולאה במועד המקורי, אפילו אם בומן שחלף נישתנ הנסיבות, ועקב הנסיבות החדשות אין עוד מקום לקיומה של החובהז ניתן להשיב על שאלה זו לגבי שני מקקרים: נראה כי אם בזמן שחלות, ארע שינוי אשר חזק שירות בטחון קובע, כי הינו פוטר מחובת שירות בטרחון, כגון - הריון או אמהות של אשה, הרי שיהיה בשימוי זה כדי לבטל את הצו המקורי והוא לא ימשיך לעמוד בתוקום. אשר לשינוי שחל בגילו של האדם, כך שאין הוא עונה עוד להגדרת "מיועד לשירות בטוחן", באמור בחוק שירות בטחון, דהיינו - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר בגיל 17 עד 54, ואשה בגיל 17 עד 38, הרי שגראר, כי בעבור האדם את הגילים הגזכרים, לא יעמוד עד הצו בתוקפו, שכן ברור כי אין עוד מקום לקיום החונבה הקברעה בו. ב. טעיףף 49 לחוק שירות בטתון ממשיך וקובע, כי המשך תוקפו של הצו, אשר החובה המוטלת בו לא נתמלאה במועד, אינו גורע מאחריוחו הפלילית של אדם על אי־מילוי חובה בזמן שנקבע בצו. כלומר, החובה לקיים את הזראות הצו בעתיד, כיון שלא גתמלאה בעבר,

אינה פוטרת מאחריוח פלילית על אי־מילוי החובה בעבר. יתר על כן, נראה שאף מילזי בםועל של החובה המוטלת בצו, אם כי במועד מאוחר יותר מן המועד שגקבע בם, איגנו טוטר מאתריות פלילית לא אי-מילוי

החובה במועד המקורי בפי שנקבע בצו. סעיף 49 לחוק שירות בטחון מוסיף, כי חיזב בדין על אימילוי חובה המוטלת בצו אינו פוטר ממילי אותה חובה.
מטרח ההוראה למנוע טענה, בי בחיוב בדין מוצמה התובה. מכיוון שחיוב בדין איט צוטר ממילוי החובה, אין מיעיעה להביא לדין על אי־מילוי החובה למחות חיוב קודם בדין. לדעת השופטים אולשן מוהר בע״ם 27/51ים, דנה ההוראה בשתי חובות מתרדזת: החובה הראשונה שמועד מילויה וקבע בצו, והחובה הגוספת, הגוצרת בעקבות אי־מילוי החובה המקורית, למלא את האמור בצו במוער מאוחר יותר. חיוב בדין על אי מילוי החחבה המקורית לא ישמש מניעה להטלת אחריות פלילית על אי־מילוי החובה הנוספת. נראה גם שניתן לחלק את החובה הטספת למספר חבבות, אשר החיוב בדין לגבי הראשונה אינו מונע הטלת אחריות והבאה לדין בגין אי־מילוי החובות המאוחרות. עם ואת, אין לפצל באופן מלאכותי תקופה של א־־מילמי חובה למספר תקופות משנה, ולייחס לנאשם מספר עבירות של אי־מילוי חובה כמספר התקופות שפוצלו

קשה להשלים עם מסקצה זו. נראה כי שאלה היסוד הנפשי של האדם אשר לא מילא בגין א־־מילוי הצו, אך לא לשאלה, אם הצו יעמוד בתוקפו עד שימלא האדם את

החובה שוקבעה בו. ראה: דברי השופטים לוין וזהר בע״ם 77/51, וויספיש נ. י"מ, פד־יו', 262, 265, ו־268. ראה: הערה 16) לעיל.

כאמור. סביר לקבעע, כי נקיטה בהליכים גגד אדם על שלא מילא חובה שהוטלה עליו בצו, יכולה לשמש יסוד לפצל את תקופת אי-מילוי החובה לתקקופה שלפני מועד נקיטת ההליכים ולתקופה שלאחרי, אך אין מקום להגזים בפיצוליםולהביא לדיבוי פרטי אשמחתים ההוראה האמורה, שבסעיף 49 לחוק שירות בטחון, מתייחסת לחיוב בדין על אי-מילוי חובה ולא לזיכוי בדין, ועל כן יש לשאול, האם זיכוי בדין, לעומת חיוב בדין פוטר ממילוי החובה שנקבעה בצו. השופטים לוין וחהר בע״פ 77/51, התייחסו בקצרה לשאלה ז, ולדעתם, דין זיכוי כדין חיוב. בדור כי באשר לאי־מילוי החובה המקורית, מוצה הדין, ולא ניתן להביא לדין פעם גוספת בגין אי-מילוי אותה חובה. באשר לחובה הנוספת היבולה להתעורר לאחר הדיון באי־מילוי החובה המקורית, יש לשאול, אם לאור הזיכוי, התעורדה בכלל אותה חובה, או אולי מפסק הדין המזכה נובע, כי אם החובה המקורית לא נתקיימה, אזי לא יכולה לחוצצר כל חובה נוספת. כך לדוגמא, אם מחת צו לשירות מילואים, והאדם אשר הצו הוחגה אליו, לא מילא אתר הוראות הצו, ובמשפט בגין אי־מילוי החובה המקוורית גפסק, כי כלל לא היה חייב למלא אתר החובה האמורה, שכן אין הוא בבתיגת "יוצאצצבא", או שאימו נימגה עם כוחות המילואים, הרי שברוד כי אם החובה המקורית כלל לא חלה, לא נוצרה כל חובה מוספת. אם למדות זיכוי של האדם בגין אי־מילוי החובה המקורית נוצרה בכל זאת חובה מספת, לא תחפוס לגבי החובה המספת הטענה של זימי קודם, כיוון שאי־מילוי החובה המוספת, מהוחה עבירה אחרת. כך לדוגמא, אם זוכה אדם אשר לאמילא אתר צו לשירות מילואים במועד שנקבע בצו, עקב מחלה אז תאונה, אשר מועו ממנו מלהתייצב באותו מועד, הרי שלא יוכל להסתמך על אותו זיכוי, כשיועמד לדין על אי־מילוי חובתו להחייצב למילואים

במועד מאוחר יותר. באשר להתיישנות העבירה המתייחסת לאי־מילוי חובה שזקבעה בצו, גקבע בע"פ (265/681י. כי מכיון שעבירה לפי סעין 46 (ב)(1) לחוק שירות בטחון, המוגעת לאי־מילוי חובת ההתייצבות לרישום בהתאם לצו הגוקד, היגה עבידה ההולכת ונמשכת לאור האמור בסעיף 49 לחוק שירות בטחון, הרי שתקוצת ההתיישנות לגביה מתחילה להימנות רק עם ההתייצבות.

בענין עבירות הנמשכות על פני פרק זמן דאה:

# עונש המוות בפסיקת בתי המשפט הצבאיים בישראל ובאיזורים המוחזקים. 

*ロים חן

א. פתח דבו.<br>ב. עונש המוּת בראי המשפט הבינלאומי.<br><br>המשפטט הצבאי בלוד.<br><br>ה. על סף עונש המוות - שיקולי בית המשפט הצבאי באי הטלתו.<br>I. עמדת בתי המשטט הצבאיים בראי הביקורח השיפוטית.<br>סוף דבר.

דומה שאין נושא השבומסעיר מידי עעם את דעת הקהל בישראלכנושא עונש המוות. המציאות המשתנה, מומנת - לצערש - חדשות לבקרים, הזדממיות להעלאת המשא לראש סדר העדיפויאת בסולם הדיוים הציבוריים. עיקר הדימן בנושא געשה מנקודת המבט הערכית, קרי: האם גכון יהיה לגזור עונש מוות

למבצעי פיגועי טרור רצוחנים, אכזריים ומקוממים במיוחד. בחיבורנו זה, בתרנו שלא לדון בנושא הערכי ולא לבתון הנימוקים בעד וגגד הטלת עונש המוות בישראל. עיקד עסוקנו יתמקד בתחום, שאינו ידוע די צרכו בעולם המשפט הישראלי, והוא תחתם עסוקה של המערבת השיפוטית הצבאית בנושא עונש המוות, דומה, כי בלהט הויטח הציבורי נדחקת קמעא הצידה המערכת המתעמתת עם נושא עוגש משות יותר מכל גורם אחר, שעה שהיא מתבקשת להחיל נורמות משפטיות (המאפשרות הטלת עונש מות) על מקרים נתונים שיש בהם כדי להתאים (לדעת המצדדים), לגזירת עונש המיתה. אשך על כן מושא העקרי של חיבורנו הנו בחינתה של מערכת השיקולים וההנמקות שהופעלו על ידי בתי המשפט הצבאיים שעה שהתבקשו להטיל או שלא להטיל את עונש המוות.

עונש המשוח בראי המשפט הבינלאומי.
משא עושש המוות מוסדר בעיקרו בסעיםים 68 ו־71 לאממנת ג׳גבה בדבר הגנת אזוחים בימי מלהמה מיום 12 באוגוסט 1949. (להלן האמנה). סעיף 68 סיםא מאפשר למעצמה הכובשת לחוקק הוראות פליליות המטילות עונש מוות ולהעניק סמכות לבתי המשפט שכונו לגזור העשנש האמור. האמנה בחרה בדרך של פרוט העבירות בצידן ניתן לקבוע את עוחש המונת. בשל חשיבות ההוראה נביאה כלשונה: "68... הוראות העונשין שפרסמה המעצמה הכובשת בהתאם לסעיפים 64 ו־65, יכולות להטיל עונש מיתה עלמוגן, וק כשהוא אשם בריגול, במעשי יתבלה חמורים במתקניה הצבאיםם של המעצמה הכובשת או בעבירות שבוצע בטונה וגרמו למות בן אדם אֹ בני אדם, בתנאי שעבירות כאלה דימ מיתה לפי החוק שהיה בתקקו בשטת הנכבש לפני תחילת הכיבוט" למקרא ההוראה, מדדקרת לעין סופה, המטילה את הסייג על פיו על עמש המוחז להיות צמוד לעבירחת המניות, גם לפי החוק שהיה בתקטו בשטח הנכבש ערב

[^6]הכיבוש. תנאי זה לא זכה להסכמה כללית ומדינות רבות ובהן ארה"ב ובריטניה
הסתיייג ממנ.
שגי סייגים נוספים קובע סעיף 68 להטלת עונש המזות: 1) לאייחרק דין מותת אלא אם הופנתה דעת בית המשפט באופן מיוחד לעובדה שהיות ואין הנאשם אזרח המעצמה הכובשת, אין הוא חב כלגיה חובת אמונים. לא ייחרץ דין מוות אם היה הנאשם בן פחות מ־18 בעת ביצעו העבירה.י סעיף 75 לאמנה מתייחס למצב שלאחר הטלת עונש המוות וקובע ההוראות

הבאות:

1) בשזם מקרה אין לשלול מנידון למיתה זכותו להגשת בקשת

חנינה.
2) לאיוצא לפועל גזר דין מוות בטרם עברו לנחות ששה הדשים מיום שקבלה המעצמה המגינה הודעה על פסק הדין הסומי המטיל את העונש או צו הדוחה את בקשת החגיצה.4 הפחתה בתקופת 6 החדשים, הנזכרת לעיל, תחכן רק במקרים בודדים (3 "בנסיבות דחק חמורות, שכרוך בהן איום מאורגן על בטחונם של המעצמה הכובשת או כחוחיה" רבלבד שהודעה על ההםחתה תמסר למעצמה המגינה ולאחרוד תנתן האפשרות והשהות להגיש לושויות

הכיבוש המוסמכות את עצומותיה בעני ענש המוות. למראית עין, קובעת האמנה, שורה אדוכהּ שלמגבלות עלהטלתו ובצועו של ענש המוות ואולם בקריאה נוספת מתחוור שאין הדבר כך ולמעשה גישתה של האמנה רחבה למדי. אם בומר כי הסייגים המופיעים בסעיף 75 לאמנה (למעט ההתייחסות למעצמה המגיתה) משצאים ביטויים במרבית מערכות המשתט הלאומית המערביות, וכי האמנה מתירה הטלת עונש מוות בגין כל גרימת מוות בכחנה, הרי שנווכח לדעת כי אפשרויות הכובש אין מצומצמות ככל ועיקר, וגישת מערכת החקיקה בשטחים, שהטילה על עצמה מרצון סייגים ומגבלות מספים תוכיח.ת עורמות נוספות של המשפט הבינלאומי (שמרביתן לא קבלו תוקף) אשר יש לחן השלכות לנושא ענש המוחת בגיץ מעשי טרור, קבועות באמנה הראשונה הדנה בטרוריזם שנחתמה בשנת 1937 (אמנה ז לא קבלה תוקף מעשי). האמנה לא קבעה
 השוואתי ע״ש הרי סאקר, תשל"הו, 171, VON GLAHN, G., THE OCCUPATION OF ENEMY TERRITORIES: A COMMENTARY OF THE LAW AND UNIVERSITY OF PRACTICE OF BELLIGERENT OCCUPATION, .(THE MINNESOTA PRESS, 1957), PP. 199-120.
אף אף סצג זה זכה לבקורת ראה: 120-121 GLAHN, G., OP.CIT.AT PP חובת הכובש למסור הודעוה על גזרי הדין למעצמה המגיגה מקורוֹ בסעיף 47 לאמנה. ראה: ש׳ גזית, "לקראת השנה השישיחית של נוכחות ישראל בשטחים המוחוקים", בעיות בינלאומיות כדך י"א עמ' ז', י"ג.

ענישה בצד העבירות שהגדירה, ואולם באמנה נוספת שנחתמה באותו מםם (16.11.37) אוזכדה בדרך עקיפין אםשרות הטלתו של עונש המוות.5

## ג. הבסיס הסטטוטורי להטלת עונש המוות באיזורים המוחזקים בידי ישראל ובבית המשטג הצבאי בלוד. <br> 

הדיון בסוגייה יעשה בשני מישורים, הראשון: סמכותם של בתי המשפט המקומיים המוסיפים לפעול בצד בתי המשפט הצבאיים - לגוזר עונש מוות, והשי סמכותם של בית המשפט הצבאיים לגוור את העונש האמור: סמכויות שתי מערכות בתי המשפט תסקר בהשוחאה למצב הקיים בארץ והתחליכים שהבביאו עדצו.
 המקומים לגזור עונש מוות, מקום שהדין התיר להם לעשות כן, יתר על כן, מאחר שבחקיקה הפלילית נקבע לעיתים עונש המוות כעוש חובה - חייבים היו בתי המשפט המקומיים להטילו בנטיבות המתאימות. כך, למשל, יכולים הי בתי המשתט להטיל עוגש מוות על מי שהורשע בעבירה לפי תקנה 58 לחקונת ההגגה (שעחת חירום), 1945،' וכן על מי שהורשע בעבירה על סעיף 215 לפקודת החוק הפלילי, 1936 8. בשנת 1968 החלה מסתמנת תחילת תהליך בטול עוגש המוות, מבתימת סממכות הטלתו על ידי בתי המשפט המקומיים, תהליך שהתאפיץ באי דיטקים ובהעדר דקות הבחגה. ואשית התהליך, בחקיקת הצו בדבר תיקון דיני העונשין בבתי המשפט האזרחיים (עוחש מוות),י אשר קבע: "ב. עונש מוות הקבוע בדין כעונש חובה, לא יהא עונש חובה.
3. עבירה שגקבע לה, בדין, עונש מוות, רשאי בית משפט אזרחי להטיל עונש מוות או עונש מאסר, עם או בלי עבודת פרך, לאותה תקופה שחיראה לִ" תצו כלל אף הוראת מעבד שהחילה את הוראמתיו על נאשמים שבצעט עבירות שהעונש הקבוע בצידן הוא עונש מוזת תובה וטרם נגזו דינם. ניכר בצו, חששו של המחוקק לבטל כליל את טמכות הטלת עונש המוות על ידי בתי המשפט המקומיים ועל בן קחמת הטתפקות בבטול העוגש כעונש חובה והותרתו לשקול דעת בית המשפט.

דיון בורמות האמורנת, כמו גם ב־DRAFT CONVENTION FOR THE
PREVENTION AND PUNISHMENT OF CERTAIN ACTS OF 268-269; INTERNATIONAL TERRORISM
L. SHELLEF, CAPITAL PUNISHMENT,

סמכורצ זו טלל בתי המשפט, לגבי העבירה הנדונה היתה תאורטיח בלבד, שכן החל
.7 מכנון בתי המשפטט הצבאיים לא הוגשו כתבי אישום בגין עבירות שסווגו "בטחוגיות" לבתי המשתט והמקזימיים ועבירות על חקזה 58 גחשבו כעבירות ביטחוניות מובהקות.

הסמכות האמורה מתייוזטת למערכת בתי המשפט המקומיים בעזה בלבד. צע בדבר חיקון דיגי העונשין בבתי המשפט האורחיים (עחש מוחת) (מס׳ 160), תחילות תוקפו מיזם 5.2.68.

ששׁהחודשים מאוחר יותר, נחקק הצו בדבר בתימשפט מקומיים (עוחש מוחת)א" בו גקבע לאמור:
"״. על אף האמזר בכל דין, עונש מוחת לא יהא עוחש חובה. 3. במקום שנקבע בדיץ עונש מוות כעונש חובה, יטיל בית המשפט עונש של מאסר עולם כעונש חובה; במקזם שעוגש מוחת לא גקבע בדין כעונש חובה, רשאי בית המשפט לגוור על חנאשם עווש מאסר עולם
או מאסר לחקופה קצובה".

אין ספק כי נסוחם של הסעיפים האמורים, מעמיד בספק את יכולתו של בית - המשפט המקומי להטיל עונש מוות, הגם שכוונתו החד משמעית של המחוקק בפי שבאה לידי ביטוי בסעיף 2 - לא היתה לשלול אםשרות זו לחלוטין, אלא להותיר את עוחש מוות כעונש שבשיקול דעת. גיתן אמנם לפרש את וישת סעין 3 כמחייבת את בית המשפט להטיל עונש מיוימום של מאסר עולם והרשות בידז להטיל עונש מזות אם ימצא בן לנבון, ואולם נוסח הסעיף לוקה בחסר והמילים "יטיל" (בגוסח מנדטורי) ו"עומש חובה", מובילות למסקנגה כי הפרשוגו המלולית הנה, כי חיבב בית המשפט להטיל עונש מאסר עולם. גם צרשגות סיפת הסעיף לפיה, הרשות הנתגת לבית המשפט להטיל עונש מאסר עולם או מאסר לתקופה קצובה, אינה שוללת יכולתח להטיל עונש מוחת, גראית דחוקהה - שכן אם נשללת האפשרות האמורה, כאשר העונש בדיץ הנג עונש מוות חובה, מכוח קל ותוממ זהו המצב כאשר העוחש בדיץ הם עונש רשות. המסקנה הנה, שזהו דבר חקיקה בו שגי סעעםיו המרכיים, סותרים האחד את השוי, וספק רב אם לאור אי הודאות הפרשנית, כאשר בתחום המשפט הפלילי עסקיקו, מוסמך היה בית המשםט המקומי להטיל עונש מוחת. סטימו של התהליך המתואר בסעיף 22 לצו כדבר בתי המשתט המקזמייםי" שכותרתו הגה "בטול עונש המוות": (א 22" ענוש של מאסר עולם בעונש חובה. ב) במקום שעונש מוות נקבע בדין כעונש שאימם עונש חובה, יטילבית משפט מקומי עונש של מאסר עלם או עונש של מאסר לתקופה קצובה".
הסעיף האמור הסיר את הספק שהיה קים, י' והיום אין מחלוקת כי בתי המשפט המקומימם אינם מוסמכים להטיל עונש מוותואם יעשו כן יתפרש גזר הדיץ כתריגה

מסמכות והדבּר יביא לבטולותו. בחי המשטט הצנאיים • מבתינת אלו, עומד הדיץ (לרבות סמכויות העוישה) בתקפו, ולמותר לציין כי תחיקת הבטחון, בנסוחה בצוי מפקד האוור, מחייבת את בתי המשתט הצבאיים; שגי סעיפים מרכזיים מצויים כיצם (האחד בדין והשני בתחיקת הבטחון) המסמיכים את בית המשפט הצבאי להטיל עונש מוות.

[^7]תקנה 58 לתקנות ההגנה (שעת חירםם), 1945, הדנה בעבירות של ידי לעבר אדם, זריקת פצצה, זריקת רממן יד או חפץ מבעיר מתוך כוונה לגרום מוות או חבלה לאדם או וּק לוכוש, גשיאת כלי יריה, תחמושת, פצצה, רמון יד חברות בקבוצה שחבר אחד או יוחר בה עבח אתת העביוחת I
המםורטוח לעיל.
סעיף 51(א) לצו בדבר הוראחת בטחון תש״ל - 1970, הדן בגרימת מוחת בכורוהה הצו בדבר הוראות בטחחן כולל מספר הוראות המסייגות אפשרות הטלת עונש המוחת

ומתייחסות לנפקות אפשרויות הטלותו, ניתן לסכם ההוראות האמורות כדלקממן: א) א אֹן אפשרות להטיל עונש מוות שעה שבעת בצוע העבירה היה הנאשם בן למטה מ־18 שגים.יב
ב) אאן אםשרות להטיל עושש מות אלא אם בהדכב הדן את הנאשם היו לפחות שגי שופטים שהם קצינים בעלי הכשרה משפטית." ג) גזר דין מוות חייב שיותן פה אחד.
ד) נאשם המואשם בעבירה בגינה הוא צפוי לעווש מות (ומחקיים תנאי ב' לעיל) - אין מקבלים חזדאתו באשמהג, רואים אוחו ככוםר בה והתובע חייב להביא ראיות להוכחתה."י
אםושחוה את הקף העבירות בגיין יתחן להטיל עונש מוחת ואת המגבלות שנקבעו להטלתו, לסעיף 68 לאמנת ג'נבה, נבחין מיד, כי ישרואל עומדת בדייקנות בחנאי הסעיף ואף נטלה על עצמה מגבלות יתר. כך למשל: אין סנקציה של עוגש מוות בצד עבירת הריגול, הגם שהדבר מותר על פי סעיף 68, כך גם המובלה בי גזר הדין ינתן פה אחד, ודי בדעת מעוט כדי לסכל אפשרות הטלת עונש מוות - אינה מחוייבת על פי הודאאת סעיף 68. יחד עם זאת, לא נחסכה מישראל בקורח בגין אפשרות הטלת עונש המוות בשטחים." מענין לציין כי הצעת חוק ביטול עונש מוות, תש"ט - 1949 ${ }^{19}$ קבעה חד משמעית בטולו של עונש המוות למעט בגיץ עבירת בגידה שועברה בשעת חירום. משמעות הדבך - והדברים צויימ מפורשות בדברי ההסבר להצעהי -הנה בטול עוגש המוות, בתחחמי מדינת ישראלם, הקבוע בצדה של תקנה 58 לתקשת ההגהה. כן מעעינתת

| סעיף 51 (ב) לצו. | . 13 |
| :---: | :---: |
| סעיף 47(א) (8) לצו. הצו אינו מחייב שכל שופטי בית המשפט יהי בעלי הכשרוה משפטיח, אלא רק כי אחד מהם יהיה כזוה, לא לן וחדבר שעה שמבקשים לחטיל | . 14 |
| עונש מונת. |  |
| סעיף 47(א)ג) סיםא לצו. על ההבדל בין הטלת עונש מוות מצח צו בדבו הוראות | . 15 |
| בטחון ותקיםת ההגנה - ורה להלן. |  |
| סעיף 27 לצו. | . 16 |
| A. PACH, "HUMAN RIGHTS. IN WEST BANK MLITERY | .17 |
|  |  |
| הסטטוטורית: בוק, העזישת הפלילית דרכיה ועקרומחיזה (דביר, 1981) 101/102. |  |
| ה״ח 15. (תשםט 1949), 159. | . 18 |
| שם, 160. | . 19 |
|  | . 20 |
| ואת לו נתקבלה הצעת החוק בוסתה, היתה לכך השלכה מרוזיקת לכת על נאשמים |  |
| המובאים לדיץ בפני בית המשפט הצבאי בלוד. ואה להלן. |  |

העובדה, כי בדיון בכוסת שקדם לקבלת החוק לתיקון דיני העונשין (ביטול עונש מוות על רצח) תשיאד - 1954, 2" הציע חבר הכנסת בר־דב־האי, מספר סייגים להטלתו של עונש המוות ובהם הסייג על פיז לא יטיל בית המשפט עונש זה אלא

פה אחד,"2 ס"ג שאומץ כאמור בצו בדבר הוראות בטחון. בהצעת חלק מקדמי וחלק כללי לחוק עוניץ חדש, שהנה פרי עבודתה של ועדת מומחים בראשות גשיא בית המשצפט העליון לשעבר אגרגט,נב נקבעו מספר הסדרים מעניינים בנושא עמש המוות. כך, אם בצד עווש המוות לא וקבע עונש אאטרנטיבי, יוטל עונש מוות או עוגש מאסר עולם.בצבוע עונש הממות יהיה תוך שנה מיום בו פסק הדין נעשה חלוט, בנ לא בוצע עונש המוות בתקופה האמרהה יומך

במאסר עולם." ${ }^{2}$ לא יבוצע עוחש מוות באישה בעת הריומה." לסיום נציין בי באופן מעויין קבע המחוקק באזורים המוחזקים בצד בטולו הסופי של עוונש המווות לגבי בתי המשפט המקומיים אף את בטול עונש המלקות.גמ לגבי אאו הרואים קשר ישיר בין בחינת הצדקחו של עונש המוות ובין גורמי ענישה אחרים (סטטוטוריים ושאיגם כאלו), יש בכך התייחסות מעויינת של המחוקק.
2. בית המשפט הצבאי בלדד

בית המשפט הצבאי בלוד כונן ופועל מטח הקנות ההגנה (שעח חירום) 1945.929 מרבית הנאשמים הבאים בשעריו הם ערבים תושבי ישראל ואזרחיה שבצעעו עבידות עלחקמת החגנה; או ערכים תושבי השטרים שבצעו עבירות באמור בשטחז מדינת ישראל. יחד עם זאת, במקרים נדירים, מובאים לדין

אף חיילים שאינם ערבים, שבצעו עבירות בנגוד לתקנות ההגגה. בכל הנוגע לסמכות הטלת עוחש המוות, הרי תקגה 58 שנסקרה לעיל חלה אף לגבי דיוני בית המשפט הצבאי לוד ויפים חדברים שנאמרו לעיל. יחד עם זאת הושמעו טענות בדבר בטולה של תקנה 58 עם בטול עונש המוות בישראל בחוק לחיקון דיני עונשין (בטול עונש מוות על רצח). בעבמ"צ/84 /2 יונס ואחז צ' החובע הצבאי הראשי,יבי הועלתה טענה כאמור, מגי עו"ד זכרומ, בא כוחו של אחד הנאשמים שדינו נגזר בבית המשפט הצבאי בלוד למוות. בדחותו את הטענה, קובע בית המשפט: "יש להניח, שלו כווגת המחוקק היתה לבטלכליל את עונש המוות היה מוצא

שלא אמץץ את נוסת הצעת החוק ובטל את עוחש לגבי עבירח הרצח בפקודת התוק הפפלילי בלבדץ ד"כ 15 (תשי"דיד), 909.22

סעיףף 77 להצעעה, והגישה כה נקטים סעיפים 51(א) לצו בדבו הוראות בטחון ו־58
. 24 לתקנות ההגנה היא כי מוסמך בית המשפט להטיל עוחש מוזת או כל עונש פחות שיראה לו, כך שאין ענישת מימימום של מאסר עולם. סעיף 78 (ב) להצעה.

הדבד ביטמיו בצורה ממורשת, ולא ע״י ביטחל עמש המוות על עבירת רצח בלבד. ומכאן, שבאותם חוקים בהם קיים עונש מוות - להוציא עבירת רצח

- עונש זה נשאר קיים אף לאחר שבוטל עונש מווח על עבירת וצח״.י3


## הטלת עונש המוזת הלכה למעשה .7

חחקילת הדזך
בפי שבארנו לעיל, סמכות סטטוטורית להטלת עווש משות מצוייה בטפר החוקים ועל כן מסורה לבתי המשפט הצבאיים באורוים המוחוקים ואלו שפעלו ופועלים בתחום מדינת ישראל. גם מקרים מסמרי שיער בחומרחם נקל, לצערג, למצוא במגיאות ימי קיומה של מדינת ישראל. השאלה עמה נדרשו בתי המשפט הצצבאיים להתמודד - בהתייחס לגושא עבודתגו - הנה האם ומתי לגוור עונש מות. בויגוד לדעה המקובלת, גסתיימו לא מעט משפטים בהטלת עונש מוחת. לאותם המקרים נתייחס בפרק זה. מקובל לסבור כי גזרי דין שהטילו עונש מוות נתנו רק לאחר מלחמת ששת הימים,

ולא היא; בשלושה מקרים נוחז עונשי מוחת, קודם לתאריך האמור: א) עוד בשנח 1956 - עובר למבצע קדש - גלבד איש "מדאיון" שהואשם בביצוע מעשי רצח בפני בית משפט צבאי. התביעה, דושה הטלת עונש מוות לשם הרחקת הרוצחים האורבים בכבישים. בית המשפט בקבלו את נימוקי התביעה ובכבדו את בקשתה הטיל על הנאשם עבד אל ראזק עונש מוות. 2זר הדין לא הוצא אל הפועל משך זמן מה ובמהלך אותה תקופה פרץ מבצע קדש. הנאשם נותר בכלא שאטאער לשנת 1958, מועד בו נהרג במהלכו של מרד אסירים שפרץ בין בתלי הכלא.32
ב) בשאת 1956 גלכד בנסיבות דומות לאלו המתואות לעיל איש "פדאיון" נוסף, והועמד לדין בפני בית משפט צבאי בואשוח סא"ל שמען הבר. אף במקרה זה דרשה התביעה הטלת עונש במות ואף הפעם נעתר בית המשפט לבקשה וגזר הדין הוטל. גזר הדין לא םצצע בסופו של דבריי. בשנת 1965 גלכד מחמוד בכר חיג'אי מראשוּ אנשי ארגון הפת"ח 12 אשר נתחס לאחר שחדד לישראל ובצע מספר פמעעם. חיג'אי הועמד לדין בפני בית המשפט הצבאי חיכון זהואשם בארבע עבירות על תקנה 58 לתקנות ההגהה (שעת חירום) (להלן: תקנות ההגנה), שדינה של כל אחת מהן, מיתה. חיג'אוי הורשע בכל העבירחת שיוחסו לז ובית

[^8]המשתט בקבלו את עתירת התביעה - גזר עליו עונש מוחת. בערעור שהוגש כנגד הכרעת הדין וגזר הדין מספר ימים לאחר מכן, נטעען - בין השאר -כי נחקפחה זכותו של הנאשם בכך שבית המשפט הצבאי סירב להעתר לבקשת הנאשם כי ימונה לו סנגור חוץ. בית הדיץ הצבאי לערעורים בטל, מטעם זה, את ההרשעה והורה על דין מחדש בפני הרכב אחר של בית המשתט הצבאי,"י בדין המחודש נתקבלו אף חלק

מהטטעות לעוין העוחש והעונש הומר ב־30 שטות מאסר.s
מספר מסקנות ניתן להסיק משלושת פסקי הבפרהה: א) החביעה הצבאית בכל המקרים דרשה עונש מוחת, בלא שהוטלו עליה סייגים בנדון.
ב) בכל המקרים קבל בית המשפט את עמדת התביעה הצבאיח וגור את העונש המבוקש.
ג) בכל המקרים לא בוצע גזר הדין בסופו של דבר. המסקגית האמורות, ובמיוחד השתיים האחרושות - הגם שמוסקות הן ממספר מצומצם של צסקי דין שנתנו בראשית הדרך -תמשכנה ללוות כחוט השגי את פסיקת בתי המשפט הצבאיים לאורך השנים כמי שיובהר להלן. עונש המיהה לאחר שנח 1967 במספר מקרים לאחר שנת 1967 הטילו בתי המשפט הצבאיים בשטחים ובישראל את עונש המיתה, על המאפיינים של בסיקת בית המשפט הצבאי נעמד להלן. כבר כאן המקום לציין כי אף לא אחד מבין גזרי הדין הוצא אל הפועל וזאת תוך שמוש בטכניקות משפטיות שונות.
א) היק במל"ד/11/72" בעוימ של הנאשם שחאדה חסן אלעיידה: הנאשם הובא לדין בפגי בית המשפט הצבאי בלוד והואשם בעבירות של הברות באדגון בלתי חוקי, גשיאת רימון יד וזריקת רימון יד. הנאשם הורשע בכל פרטי האישזם שיוחסו לו. בטיעוגיה לעוש לא עתרה החכיעה הצבאית להטלת עונש מזות, למרות זאת גזר בית המשטםט על הנאשם ענש מיתה. בערעור על פסק, הדיקי הסכים בא כח התובע הצבאי הראשי כי הערעור בעויין העוחש יתקבל, תוך שחוא מדגיש כי גזר הדין בבית המשגט דלמטה מתחן שלא על דעת ושלא על פי בקשת התביעה. בית הדין הצבאי לערעורים קבל את הערער

בנקדדה ז והמיר את העונש בעונש של מאסר עולם.
שתי גסיבות מרכזיות, ראיות לדיון והתייחסות: האחת - הנאשם היה





החלטות בית המשפט שדע בשי גלגוליו של התיק. על עמדת התביעה הצבאית בהמשך הדרך יאה בהרחבה להלן.

> לא צורסם.

צעיר לימים והשנייה - מעשיו של הנאשם לא גרמו למוות. על משמעותן של נסיבות אלו נעמוד לכשנסכס את המגמות בפסיקת בתי המשפט הצבאיים במשא הטלת עונש המוות בסיום פרק זוה. אך יאמר כבר כעת; בהשוואה לפסקי דין אחרים,״ לא היה זה המקרה להטיל את העונש החמור ביותר בספר החוקים.

כ. חיק עבמ"x/72/72 בעניינן של יוסף מחמוד מנצורהז הנאשם יחד עם שבעה אחרים הניחנ ביזם 17.11.71 פצצה באוטובוס שהיה בדוכו מכור טירה לתל־אביב, הפצצה התפוצצה וגרמה לפציעתם (הלא חמורה) של מספר במסעים. השמונה העומדו לדין בפגי בית המשפט הצבאי בלוד והורשעו בעבירות שיוחסו להם. עבבר למתן גזר הדיץ הופרד משפטו של הנאשם מזה של חבריו, משום העתרות בית המשפט לבקשת הסנגור לדרוש לגבין תסקיר קצין מבחן בשל היותו עול ימים.בי הנאשמים העקריים מבין השבעה (ובהם הנאשם המרכץי -מויח הפצצה) גדוני לעונש של מאסר עולם ואילו הנאשם בגזר דין מאוחר יותר בתחזייב בדעת וב, כנגד דעתג החולקות של שופטו המיעוט בעונש מיתה. במקרה זה לא נתבקש בית המשפט על ידי התביעה לגזור את העונש שגזר ומדבריה אף נשמעה עתידה שלא להטיל עווש זה. טעמיהם של שופטי הרב בגזרם את העונש החמור

> מכל היו:

1) המנעות מגזידת עושש מות גוררת פעשלות חטיפה של ישראלים

ודרישת שחרחר מחבלים הנתונים בין כתלי הכלא.
2) התביעהלאהביאהכלוימוק עויימימדוע לאתבקש הטלתעונש מוות, פרט להסתמכות עלתקדימי העבר, אך דווקא נסיון העבר מוכיח כי המנעות מהטלת עונש מוות לא הביאה להפסקת פשמלת הטרור.
בערעור שהוגש עלפסקהדין נרט באכוחו שלהנאשם טעות כרימן בדבר הפלייתו של הנאשם לרעה משאר חבריו ובדבר החשפעה היתרה שהזשפע בית המשפט מרצח אחד עשר ספורטאי ישראל בממכן, ארוע שהתרחש בדיוק בתקופת הביניים שלאתר מתן גזר הדיץ בעניינם של שותפי הנאשם ולפני גזידת דיום שלו. בית הדיץ הצבאי לערעורים דחה טעגות אלו כולן וואולם קבל בסוםו של דבר את הערעור משלושה טעמיים מרמיים; עמדת התביעה הצבאיח בערער היתה למעשה הסבמה לקבלחו, במובן זה שיש להמיר עונש המיתה לעונש של מאסר עולם ובית המשפט קובע נחרצות כי: ".....שיקול כשר הוא לכל דבר להטות אוזן לעמדתה של התביעה, המיצגות את הרשויות המופקדות על המערכת כולה, הידדשת היטב מבית המשתט, את מערכת השיקולים הסבוכים והנפתלים, המדיניים, התועלתיים,

האסטרטגיים והטקטיים הכרוכים בעיון זה, העומד אמנם בזירה נבדלת, זידה של התדיינות משפטית אך שולח שרשיו לוירת ההתמודדות הכללית במערכות הבטוחון הקובעות את חי המדינה."
ב) העובדה כי כתוצאה ממעשי הנאשם וחבריו לא גגםם מותו של אדם.
ג) העובדה שעונש המוות לא נקבע בבית המשפט דלמטה פה אחד.
בתוצאה מקבלת הערעור, הומר עונש המיתה לעונש של מאסר עולם. מספר התבטאאיות של בית הדין הצבאי לערעורים, בנושאים בהם יורחב חדרבור להלן, מן הראי שיוזכרו:
א ( בית הדין בדחותו את טעמת ההפלייה שהעלתה הסנגוריה קובע בי במקרה זה אין משוחים בי שוים וחאת על שום היות הנאשם - בניגוד לותבריו - אזרח המדינה ובשל כך: "מן המערער, כאזרח המדינה, האוכל את לחמה, שותה מימיה, נהנה מחסותה ומהגגתה, מתחייבת מידה של נאמנות שאיננה מתחייבת כמובן מנכרים. המבחן של זיקת האזוחתות, חוא שעשוי, דוקא בעבירות כלפי המדינה, לקבוע אם מעשה מסויים יש בו משום בגידה

במדינה, ובודאי שיש בו שיקול מפלה לעניין שעור הענש״." בית הדין דוחה - תאורטית - שקולים אבשריים כגגד הטלת עונש המובעים משקולי מדיניות ופוליטיקה כגון: השלכתו האפשרית של עונש המוזת על מעמד ישראל בזירה הביולאומית, הפיכת המוצא להורג לדמות וסמל בעיני חבריו, בבחינת "קדוש מעוגה״, טעות אנשריות כנגד העדר האסחטיקקה ואי הנאורחת שבהטלת עונש מוות. בעיינ בית הדין, ספר החוקים הוא המחייב וכל עוד גזר דין מוות רשום בין דגיו, אין להפכו לאות מתה על ידי הבאתם בכלל החישובים של שיקולים לבר־משפטיים.4
מגמות מספר מתבלטות מבין שודות פסק הדין: א) אף מקרדה זה כקודמוֹ לא הצדיק הטלת עונש מוחת. יתר על כן; הנסיבות במקרה הגוכחי היו כה קיצוניות, עד כי ניתן לקבוע, כמעט ללא היסוס, כי כימם, לא היתה בנמצא כל ערכאת שיםוט (צבאית או אזרחית) הגוזרת אפילו עונש של מאסר עולם. גרוף חנסיבות של אי גרימת מוות, השבדה ששזותפי הנאשם - ואף בכירים ממחמ - ושפטז לעונשי מאסר עולם, העבדדה כי הנאשם היה הצעיר שבחבורה, כל אלו מוליכים למסקם כי הטלת עונש המוות מלכתחילה לא חיתה במקומה. ב) אף במקרה זה כקודמו - ייחס בית הדין הצבאי לערערים משקל מכריע להסכמת התביעה הצבאית לקבלת הערער על דזך המרת עונש המיתה לעונש של מאסר עולם. ג) בית הדיץ הצבאי לערעורים מציין - בבחינת תשלום "מס שפתימם"


- את האבחנה הבוזרה בין שקולי מדימיות אשר לאיבואו בשערי בית המשפט לבין שקולים משפטיים אשר הם בלבד המנחים את בית המשםט. מאידך, אין בית הדין ומנע מלקבל עמדת התביעה הצבאית, בין הימר, משום היותה באת כוחן של הרשויות האמוחת לשקול השקולים הולבנטיים (קרי: שקולי מדיניות), אמידה שהנה בבחינת

תרחי דסתרי.
ד) אזרחותו הישראלית של הנאשם הנה בטיבה כבדת משקל בשקולי הענישה ויש בה כדי להכריע הכף במקרים מתאימים, באבחנה שבין הטלת עונש של מאסר עולם ועונש מוות.
 הנאשם הועמד לדין בפני בית המשתט הצבאי בלוד בגיץ חברות באדגון הפת״ח, הכנת מטען חבלה ונסיון להנחת מטען החבלה בתחנה המרכזית בנתניה. מקביעת בית המשפט עולה כי הנאשם התכוון להניח מטען חבלה במקום הומה אדם, אלא שזמן קצר לפחי רגע ההתפוצצות המיועד שנה הנאשם טעמו וגטל את מטען החבלה לאחד מחדרי השרותים בתחנה על מנת להסיט אתמחוגי שעח ההשהייה של המטען, תוך כדי הטיפול במטען התבלה, התגוצץ המטען וגרם לנאשם פציעות קשות וכויות בכל חלקי גוטו. הנאשם הודה במעשים שיוחסו לו ובדברו לעונש הביע חרטה על מעשיו אלו. בית המשפט, בדעת רב, גזו לנאשם עונש מיתה. ערעור שהוגש, כנגד גזר הדין בלבד, התקבל ועושז של הנאשם הומר בעונש של מאסר עולם. שלושה טעמים מונה בית הדין לקבלת הערעור:

1) העובדה כי המגעע היחיד מנעולת החבלה שזמם הנאשם היה הנאשם עצמו. 2) העובדה כי אתמעשיו של הנאשם, עבר לוגע המכריע של התפוצצות מטען

החבלה, ניתן לגרש (ולו מחמת הספק) כהתחרטות הנאשם על מעשיו.
ג) העובדה שגזר הדין לא ניחן על ידי בית המשפט קמא באחידות דעים.
אף המקרה האמור כלול בקטגוריית האדועים שאינה מתאימה על פי טיבה וגסיבותיה להטלת עונש המונת, נסיבות המקרה - המיוחדות באפיין - מוליכות למסקנה שעונש של

מאסר עולם ואף עונש פחות הימנו היו הולמים יוחרר.
ד. תיק במל"ד/23/75 בעניינו של הנאשם מוסא ג'ומעה אלטלליקה. הנאשם יחד עם חמישה אתרים הועמד לדיץ בפני בית המשפט הצבאי בלוד בגין מעשיז שלו ושל חבריו בארוע הידוע כ"פרשת מלון סבוי". הנאשם היה היחיד מבין הנאשמים שנטל חלק בארוע עצמ. כל חבריו הואשמו על דרך השותפות והתכון ולא היו בין המחבלים שחדרו למלון. הנאשם היה אף היחיד שטחר בץ החיים; שבעה מתבלים מסתים שהיו שוחפים לארוע נהרגו במהלכו. כנגד הנאשטם הוגש כתב אשום המייחס לו שזרה ארוכה של עבירות, שהמרכזית שבהן מתחיחקות לחלקן בארוע הדמים ואחריותו לגרימת מותם של אחד עשר אנשים ותציעתם של שלשה עשר. הנאשם הורשע בכל שיוחם לו. בטיעוזיה לעוש, עתרה התביעה הצבאית כי יוטל על הנאשם

- עונש של מאסר עולם, ואולם בניגוד לבקשה זו הטיל בית המשפט
 בערעור שהוגש בגשא העונש בלבד, "י דחה אחת לאחת את טעעות הסנגוריה והוחיר לדיון שאלה אחת ויחידה - מה המשקל שצריך לייחם לעמדה אותה נוקטית התביעה הצבאית בעתירתה לעונש במקרים כטון המקרה דנא. בית הדין מביא שתי גישות לפתרון השאלה האמורה: הגישה האחת גרסת כי מאחףר שעונש המיתה המ יוצא דופן במחותוּ הוא בוטל בישראל ולהוציא את פרשת אייכמןיء לא הובעל בכל שנות קיומה של המדינה, הרי שעל בית המשפט לנהוג איפוק ולא לחרוג מעמדה מפורשת של התביעה הצבאית השוללת הטלת עובש מוֹת, ואולם אם מותירה התביעה הצבאית בטיעוניה שקול דעת לבית המשצט ואינה ששללת ממורשות הטלת עונש המיתה, רשאי בית המשפט לגזרו. מנגד, גורסת הגישה השנייה כי אף כאשר מדובר בהטלת עונש מוות, אין לחרוג מהכללים המדריכים את בית המשפט הדן במידת העוחש הראוייה. אי ביטולו של עונש המוחת בגי העבירות נשוא הדיון מחייב פי בתי המשפט לא יהפט את הלכת המחוקק להלכה שאין מורין בה. יציבות המשפט מחייבת בי לא ימתן משקל לשקולי מדינמת חולפים ועל כל פנים בידי הרשות המבצעת השמכות והיבולת להמתיק את גזר הדין אם יראה לה הדבר לנכון. לאחר שקילת הגישות, הגיעו אדבעה מבין חמשת השופטים בבית הדין שלערעור, למסקנה כי יש להעדיף הגישה הראשונה. שופט המעוט היה בדעה בי יש לבכר הגישה השנייה ולדחות הערעור. שזפטי הרוב לא הסתפקו בהעדפת הגישה הראשונה, אלא קבע חד משמעית: ".... אל לו לבית המשפם לגוור עוזש מיתה כאשר התביעה מבקשת שלא לגזור עונש כזה״וּ שלש תופעות מרכזיות באות לידי ביטוי בפסק הדין האמור: זהו המקרה הראשזן שבא בפני בית משפט צבאי בו אין מחלוקות (1) בי מבתימת חומרת מעשי הנאשם - ראוי היה כי יוטל עונש מוחת ואף שופטי בית הדין הצבאי לערעורים (קל וחומר שופטי בית

המשםט הצבאי בלוד) איםם חלוקים בנקודה זו. זהו המקרה הואשון בו קימת דעת מיעט בבית הדיץ הצבאי לערעורים הגורסת כי יש לדחות הערער ולהשאיר עונש המוחת על כנו.

זהו המקרה הראשן בונקבעת חד משמעית הלכה, המחייבת את הערכאות הנמוכמת, לפיה בסוגיית שנש המוות, אללו לבית המשפט לחרוג מכםי בקשת התביעה ולהטילו שעה שהתביעה

עותרת מפורשות שלא לעשות כן.
תיק במד"ד/17/83 בעניינם של הנאשטמים מאהד וכרים ינמס:יב הנאשמים הועמדו ליץ בפני בית המשפט הצבאי בלוד בגין שורת - עבירות שבצע בשליחות ארגון הפתח״, אליו השתייכו, ששיאח גרימת מותו של החיל אברהם ברומברג ביםם 26.11.80. הנאשמים הורשעו בכל העביחת שיוחסו להם בכחב האישום. בטיעוונ לעונש, גקט התובע הצבאי בעמדה מעניינת: בה בשעה שבקש, מן הבחינה האישית, כי יוטל עוחש מוות במקרה זה, עמדו לגגד עימו שתי מגבלות: האחת - עמדתה החד משמעית של חםרקלדטות הצבאית על פיה לא יבקש תובע חטלת עונש מוחת כיזמחה עצמאית, אלא לאחר תהליך מסודר של קבלת האשורים המתאימיםם, ויהשנייה - הלכת בית

הדיץ הצבאי לערערים בתיק עבמ"צ/21/76 על פיה: "אל לו לבית המשפט לגזור עונש מיתה כאשר התביעה מבקשת שלא לגוחר עוגש כזה״״
בטעוניו נקט התובע בגישה הבאה: "אני מבקש מאסר עולם. אינני שולל... עמנש שהחוק קבע ואינני יכול לעשות זאת"."
גישה זו נבעה מהחנחה שהלכת עבמ"צ /21/76 חלה, וק שעה שהחביעה הצבאית, שוללת מצורשות הטלת עונש המוחת ואין תחולחה פרושה על טישן העותר לעוחש של מאסר עלם, אך מותיר שיקול דעת לעוין הטלת שונש המיתה.
בית המשםט הצבאי בגזר דינו הגיע לכלל דעה כי: "על פי אמות המידה והמצפחן האששי של שזפטי בית המשתט זה אין עונש שלו ראיים הנאשמים זולת עונש מיתה". והשאלה היחידה - אליבא דבית המשפט - הנה האם רשאי הוא לגוור העונש האמור לנום הלכת עבמ"צ/21/76. כל שלשת השופטים היו

מאוחדים בדעה כי המקרה דנן חמור מן המקרה שנדון בתיק 21/76. שעיים מן השונטים הגיעו למסקגה כי לאור דוך הצגת עתירת החביעה לעוחש, אין חלה הלכת העבמ"צ/76/21/76, שזפט המעוט (בנקודה זו) הביע ספק אם אכן ניתן לאבחן בין המקורים, שעה

שהחתביעה הצבאית לא עתרה בריש גלי להטלת עונש המוות. תוצאתו הסופית של גור הדין בערכאה חראשונה היתה איפוא - הטלת עונש מווח פה אזד - על שני הנאשמים. פסק הדין האמור - שיחן כנגד שני אזרחי המדינה - הכה גלים בארץ

והעתומת מלאה היתה כרימון צרשטויות והערכות בדבר הסיכוי כי גזר הדין יבוצע בסופו של דבר. הדעה הכללית היתה בי מדינת ישראל לא תוכל להרשות לעצמה בצועו של גזר הדין.ןs במקביל התנהלה פעילות ציבורית ערח שמטרתה להביא לכך כי התביעה הצבאית תסכים לקבלת הערעור לעניין העונש שהוגש לבית הדי הצבאי לערעורים. בבית הדין הצבאי לערעוריםצי הבהיר התובע הצבאי הראשי כי עמדת התביעה הנה כי יש לקבל את הערעור להמיר את עונש המוות בעושׁ של מאסר עולם. חוא אף ציין כי עמדה זו של החביעה הצבאית קיימת היתה אף בעת הדיון בבית המשפט קמא. חלק גיכר מפסק הדין מוקדש למחיחת בקורת על התובע הצבאי שלא השכיל להביא בתני בית המשפט את עמדת התביעה כהוויתה. בוגע לעמדה זו של התביעה הצבאית קובע בין הדין כי אמנם אין בה כדי לחיים, אך הלכה היא מימים ימימה שבית משפט שלעועור מתייחס בכובד ראש להמלצת התביעה להקל בעונש. בית הדין מוכך במידה מסויימת את חומדת הלכת עבמ"צ/2v76 בקבעו: "אין בכוונחג לקבוע ככלל מחייב, שבשום פנים "אל לו לביהמ"ש לגוור עוחש מיתה כאשר התביעה מבקשת שלא לגוזר עונש כזה .... "אד באי נימוקים מיוחדים לסטות מהצעה של התביעה להקל, יותחשב בית המשפט בהמלצת התביעה הכללית, ובפרט שהמדובר בהמלצה שלא לגזור עונש מיתה, העוחש החמור ביותר שגיתן להטיל, אשר כאמור, קיימת מחלוקת צבורית לגבי תועלתו וההצדקה שבהטלתו״.". נמוק נוסף שנקבע על ידי בית הדין לקבלת הערער נעוץ היה בעקרון אתידות הענישה, מחברו כי שותפם של השחים נדון - קודם לכן - בפני הרכב אחר של בית המשפט הצבאי בלוד - לעוחש של מאסד עולם.

ראה: ב’ מאירי וש' סגל, ״לא מתקבל על הדעת שגזר הדיץ יוצא לפועל" מעריב
minnimp
משמונה המקרים בהם הוטלו גזרי דיץ מחת׳^ אשר נסקרו לעיל עתן להסיק מספר מסקנות. בפרק זה לא נתייחס להערכת המסקמות האמורות,ים אלא נסתפק בהצגתן בלבד: א) בששות קיומה הראשונות של המדיצה לא הוטלה כל מגבלה על התביעה, ורשאאית היתה - וכך אף עשתה - לדרוש ענשי מוות במקרים שיראו לה. בשלבים מאוחדים יותר נטלה על עצמה התביעה הצבאית מגבלות וסייגיםא, וממני אז ועד עתה לא עתרה התביעה מפורשות להטלת עונש המוות.ם תאורטית, רשאי אף היום תובע צבאי לעתור להטלת עונש מוות, לאחר

שקבל האשורים המתאימים לכך, אך בפועל אין נעשה הדבד. ב) בכל המקרים בהם עתרה התביעה מפורשות להטלת עונשי מוות על

הנאשם קבל בית המשפט את עמדתה זו וגזר העונש המבוקש. ג) במקרה היחיד", בו עתרה התביעה במרזמז להטלת עונש מוחת -קיבל

בית המשפט עתירה זו וגזר את העונש שגתבקש מכללא. ד) בשנים הראשזות שלאחד שתת 1967 גזר בית המשפט הצבאי במספר מקרים ענשי מוות לנאשמים, בניגוד לעמדת התביעה הצבאית. חלקם הארי של המקרים הללו לא היו מתאימים בצורה קיצוגית להטלת עונש מוות, ובית המשפט נטל לעצמז חרות לעשות כן, בשל־כך מתקבל הרושם - העדר מוממות מחייבות ומסודרות בדבר הקריטריונים לגבי

[^9]המקרים בהם יש להטיל עונש מוות. דומה כי ראשוניותם של המקרים השליכה באופן ישיר על ענשי המוות הבלתי סביריםם שנגורו. בשלבים מאוחרים יותר, התפתחה בבית הדין הצבאי לערעורים ההלכה על פיה אל לו לבית המשפט להחמיר עם הנאשם - בסוגייה זו של הטלת עונש המוות - מכפי בקשת התביעה. בכל המקרים - למעט אחדא נגזר עונש המוות בדעתר רב, קרי: כנגד דעתו התולקת של שופט המיעוט. גזר דין שכזה אפשרי רק בבית המשפט הצבאי בלוד, באשר אין בדרשת הכרעה פה אחד כמצוות סעיף 47 לצו בדבר הודאות בטחון, כך שאם הי מועמדים הנאשמים לדין בפני בתי המשפט באורוים המוחזקים, היתה מצוות המחוקק מחייבת כי הענש שיוטל בסום של זבר יהא מאסר עלם. בכל המקרים בהם הדדך שנבחרה לתקיפת עונש הממות היתה ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים, וקטה התביעה הצבאית בגישה של הסכמה לקבלת הערעוד לעוין העונש באופן שגזר המיתה יומר בעונש של מאסר עולם. בכל המקרים הללו קבל בית הדין עמדה $n$ של החביעה ולא זו בלבד שלא טטה ממנה, אלא אף החשיבה כנימוק כבד משקל לקבלת הערעור. ח) אף לא אחד מבין גזרי המיתה שהוטלו - בוצע, כאשר חטכוּיקות המשפטיות לכך הן שתיים בעיקרן: הגשת ערעור לערבאת גבוהה יותר וקבלתו, והמתקת גזר הדין על ידי הרשויות המאשוות. דומה, כי המגמה הבולטת ביותר הנה הכפימות שגזרה על עצמה הרשות השופטת מפני עתירת התביעה, המייצגת בטעוגיה את שקולי הרשות המבצעת. כםיפות זו טעונה דיון וליבון מיוחדים ולכך נחייחס להלן.

## על סף עונש המוות - שיקולי בית המשםט הצבאי באי הטלחו

ו.
מטורת פרק זה בחיבורגו הנה לבחון את ההנמקות שעמדו בבטיס החלטותיהם שלבתי המשנט הצבאיים שלא לגזור ענשי מוות, הגם שנטיית

השופטים (או חלקם) על רקע חומרת המעשים חיתה לגנרו. המציאות הישראלית, זימנה, לצערנ, מקרים לא מעטים שהסעירו את הציבור בחומרתם ובאבזריותם הבלתי אטשית, ועל קן חקצר היריעה מלפרוש את כל אוחם מקוים בהם עלתה סוגיית עווש המוּת לדיון בפסקי דינם של בתי המשתט הצבאיים. מטעם זה, בחרנו להתמקד במספר מקרים בולטים, אשר יש בהם כדי לגבש, בקצירת האומר, את העקרומות המנחים אשר גבשו בתי המשפט הצבאיים בהתייחסותם לסוגיית עונש המוות.

עמדדת התביעה הצבאיה כנימוק לאי הטלת עוחש המוית. המדיניות העקרונית, אותה נקטה התביעה הצבאית כמעט למן דאשיות הדרך היתה שלא לעתור להטלת עונש מוות. המקרים הבודדים בהם בקשז תובעים צבאיים, מפורשוות, בטעעניהם לעונש כי יוטל עונש מוות, היו בודדים ותריגים. ככלל מצאו עצמם בתי המשגם הצבאיים נגבים בפני מדיגיות אחידה העותרת לעונש של מאסר עלם. בחלק קטן מן המקריםם תרגו שופטים מכפי עתירת התביעה, אך במרבית המקרים לא עשו כן. מה משקל גתנו השופטים הצבאיים לעתירת התביעה - על כך יתן לשפוך אור באמצעות טקירת המקרים הבאה:

א. חיק ומ'/4041/81" (פושח הדצח ב"בית הדסה"):
שלושה גאשמים הובאו לדין בפני בית המשפט וזצבאי בומאללה והואשמו בשורות עבירות בטחוגיות ששיאן נטילת הלק בפגוע שנערך ב"בית הדסה", בחברון ב־2.5.80, פגוע שכתוצאה ממנו נהדגו ששה תרשבים וגצצעו ששה עשד אחרים. אחד הנאשמים אף ומצא אשם

קודם לכן בגרימת מותם של בני הזוג הדסה ואוריאל ברק.י" בית המשפט הצבאי (שהוכבו כלל שלושה שופטים משפטאים) העמיד לעצמש, בבואו לגוור את הדין, שאלה אחתויתידה - מה משקל יש ליתן לעתירת התביעה הצבאית להטיל על הנאשמים עונש של מאסר עולם, בשל אתפיו המימחד של עונש המוות. כל השופטים היו בדעה כי מבחינת חומרת מעשי הנאשמים מן הראי היה להטיל את העונש החמור מכל, וכי אלמלא עתיות התביעה הצבאית, היה עונש זה מוטל. דעת הרב גרסה כי: "אין על בית המשפט לבדוק את נכונות השיקולים אשר הביאו את בא כת התביעה לנקוט בעמדה שנקט, מה גם שאין הוא יודע מה היו אותם שיקולים. ניתן להניח כי מקומם של השיקולים שבעטיים בקשה התביעה את שבקשה הוא במישור הציבורי ואיץ הם מאותו סוג של שיקולים אשר צורך בית המשפט לשקול על צי אמות מידה משפטיות טהחרות".ני כפועל יזצא מהאמור לעיל גרסה דעת הרב חטלת עונש מוות על שלושת הגאשמים. מנגד וקבע בדעת המעוט: "כי בנסיבות בה חמורות, לאמור: באבחנה בין גזר דין של מוחת לבין גזר דין של מאסר עולם ורק באבחנה כין שמי אלה, חובה על בית המשפט לתת משקל רב לבקשתה של התביעה לגוור על הנאשמים עונש של מאסר עולם. במקרה זה, ורק במקרה זה, צריך בית המשפט... להביא בחשבון שקולים גוספים, מעבר לשיקולים המשפטיים הטהורים".4

> 70. ראה המקרים שזסקרו בפרק ד' לעיל.
> . 259 (1) (1)
> 72. 72.
> . $2788^{-279, ~} 73$
> . 74

שופט המעוט, החליט ברחת הדברים האמורים לקבל עמדת התביעה הצבאית והטיל על הנאשמים עותש של מאסר עולם. מאחר ולא התקיים התנאי השני הקבוע בסעיף 47(א)(8) לצו בדבר הוראות בטחון תשׁ״ל - 1970, בי עונש המוות יוטל טה אחד, חיתה תוצאתו הסוםית של גזר הדין - הטלת עוחש של מאסר עולם. חניק במל"ד/12/79" (גרשת "אוטובוס הדמים בכביש החוף״") שני נאשמים הובאו לדין בגין כתב אישום אשר יחס להם גטילת חלק בפעולת טרור אשר כללה חטיפתו של אוטובוס על נוסעיו, חטיצה שסופה מותם של 34 אזרחים ופציעת 72 אחרים. שני הנאשמים היו בעת ביצוע העבירות - בהן הורשער-קטינים, ובהחאם לסעיף 49 לחוק המוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל"א־־1971 בפי שהיה בתוקו באותה עת, מנוע היה בית המשפט מלהטיל עליהם עונש מוות בשל קטימותם. אגב אורחוא, נדרש בית המשפט לסוגיית גזירת עותש המוות

לאור עמדת התביעה הצבאיתז וקבע לאמודר: "ההא חגישה אשר תהא, ביהמ"ש הוא.שמחליט בסוצו של דבו, תוך שקילת העובדות והנסיבותויתר השיקולים הקשורים לתורת העוישה וקביעת העונש, חזהז כלל אוגברסלי במערכת המשתט שלנו. במילים אחדות; ביהמ"ש הוא סוברני בקבלתה או א׳ קבלתה של עמדה זח או אחרת״." אין ספק כי נקל היה לקבוע עמדה כאמור, כאשר המניעה התוקית להטלת עונש המוות משמשת כמגן. העמדה האמורה - שיש בה לדעחנו לשמש העמדה הנכונה - וקבעה, כאמור, אגב אורחא וללא גפקות מעשית למקרה הנדון. תיק במל"ד /81/81" (נרשת רצח בגי החג הדסה ואוריאל ברק ז"ל): הנאשם אשר הובא לדין בפגי בית המשפט הצבאי בלוד, הודה והוושע בגרימת מותם בירייה של בני חזוג הדסה ואוריאל ברק באורר בית ג׳וברין בחודש פברואר 1979. נאשם זה אף הורשע (לאתר מק) בגטילת חלק במּרשת הרצח ״בבית הדסה" בחברון.״ התביעה הצבאיח - נאמנת לעמדתה המסורתית - עתרה להטלת עונש של מאסר עולם. בית המשמט הצבאי - הגם שסבר שמן הדין והצדק היה להטיל עונש מוות - במקרה זה - עעתר לבקשת התביעה בקבעו: "לולא עמדת התביעה הינו שוקלים בכובד ראש הטלת העונש המירבי בחוקלמקרה זה, הוא עונש מיתה, אלא שבלשומו שלר׳שמעון בן שטח נאמר לו לנאשם "אבל מה נעשה שאין דמך מסור בידימ". שהרי על אף היות העונש הקבוע בתק' 58 ענש־מיתה, משבקשה התביעה האחד - היות הנאשמים בעת ביצוע העבידות - קטימים, והשני - כי משקולולי מדיגיות אין להטטיל עונש מוות. בית המשפט מדרש לסוגייה בהתייחסו לנימוקה השגי של התביעה. עמ' 31 לפסק הזין.77 78. 78 79. 78.

להטיל על הנאשם מאסר עולם בלבד "אל לו לביהמ"ש לגוחר עונש מיתה כאשר התביעה מבקשת שלא לגוחר עומש זה" (לשון הרוב של בית הדין הצבאי לערערים בעבמ"צ/21/76)".0. חיק עז' / 85 / 351" (בעילוח ארגון הפת"ח ברצועה עזה בשנים .7 : (1984-1985 בתיק זה הועמדדו לדין בפני בית המשפט הצבאי בעוה עשרה באשממים אשר הואשמו בפעילות במשגרת אגון הםת״״ח ברצועת עזה במהלך השנים 1984-1985. פעילות זו כללה בצוע מגועים ומעושי בושי חבלה שונים ושיאם - שלושה מעשי רצח של תושבים מקומיים בהם ראש עירייח
 2 - הודה בכל האשמות שיוחסו לו ובדברו האחרון לעונש תחחת לבקש רחמי בית המשפט גשא נאום חוצב להבות בדבד זכותו רוֹו לוכות אחרים לפעול להשגת מטרותיהם בכח הנשק ובניגוד לנוק, שאין הוא וחבריו מכירים בו. בית וזמשפט הצבאי (אשר בוהרכבו נכללו 2 שופטים
 בנדא. שניים משזפטי המותב גרסו כי האכזריות שאפביינה את מעשי הנאשם יש בה כדי להצדיק הטלת עושש המוזת. באשר להבט הציבורי הנלווה להטלת עוחש המחת קבעה דעת הרוב: "הגיע הזמן כי בתי הממשפט הצבאיים יפסיקו לומר כי עונש מוות הוא עונש ראוי על מעשי רצח, אך בסוחו של דבר ימנמנ מלגזרו, וראוי שיתחילו לגוזר אותו באותם מקרים בהם הם סבורים כי חומרחת של של המעטשים מצדיקוה גזר דיץ מוות... איץ בדעתנו להיות שוחתפים לויכוח הציבזרי בעד או נגד עוגש מוֹת. כאשר המחוקק קבע עונש זה כעונש על ביצוע עבירות מסויימות הביע בכך את דעחתו שביהמ"ש אשר שקולל דעתו מנתה אותו להטיל עונש זוה, לא יעשה בכך מעשה הנוגד

שופט המיעוט גרס, מאידך גיסא, כי יש לגזור במקרה זה עונש שלמאסר עולם וטעמיו שלושה:

1. את עגנש המוות יש להוחיר לאותם מקקרים מזעזעים בקצוניותם אז חומרתם (כמון:

הרג ילדים אם הרג המוני) ואין מקרה זה בכללםם.
2. גאשמים אחרים אשר נטלו ותלק במעשי הרצחודינם בגזר - גדוט לעונש של

מאסר עולם.
3. החביעה הצבאיח לא בקשה להטיל עונש מוות, ולא נתקיימו הנסיבות המצדיקור סטייה מבקשת התביעה.
סוף דבר - על הנאשם הוטל עונש של מאסר עלם.

הנאשמים, במקרה זה, הועמדו לדין בטני בית המשפט הצבאי

ברמאללה בגין שורת מעשי פגוע ורצח של תושבים מקומיים ושל אזרח ישראלי - אהרון אבידר ז"ל. התובע הצבאי בטיעוניו לעוחש תרג, במידת מה, מעמדתה המסורותית של התביעה הצבאית והגם שבקש כי ביטל על הנאשמים עונש של מאסר עולם, התיחחס בטיעוויו למקרה קודם בו דן בית המשפט הצבאי ברמאללה את רוצחיהם של רוזיטל סרי זרון לוי ז״ל (פרשה שנודעה בכני "פרשת קרמיזאן")ג לעונש של מאסר עולם בקבעו (ליתר דיוק: בחזרו על) ההלכה לפיה אין בית המשפט נוהג לחדוג מכםי בקשת התביעה הצבאית ומשזו עותרת לעונש של מאסר עולם, רואה עצמו בית המשפט פטור מלדון בשאלת הטלת עונש המוות. התובע הצבאי, בהתייחסו להחלכה האמורה, טען בדלקמן: "אמנם גם הפעם מבקשת התביעה עונש מאסר עולם, אך אנחנו מבקשים שבית המשפט לא יחזור על הדברים הנ״ל. בית המשפט בישראל אשר צריך לקבוע הגורמות וכללי ההחנהגות ולחורות לנו את הדוך בה בלך. בית המשצט מעשלם לא פסק על סמך מה שאחרים בקשו ממנו. אני מבקש מבית המשפט הנכבד להכנס בעבי הקורה ולדון לגוט של עגק".
ולאחר שמנה התובע שורת קרבנות ארוכה במעשי טרור הוא סיים בבקשה: "אני מבקש מבית המשפט הנכבד לשים על כפות המאזניים את בקשת התביעה, את מצוות המחוקק ואת שזרת קרבות הטרור״. למרות ה"פתח״ שנפתח לו לבית המשפט להאחו בטיעוני התביעה (אם בכלל דרוש "פתח מעין זה) נקט בית המשםט הצבאי בעמדה המסורתית ואף נסח הדברים בריש גלי בקבעו: "בידוע, ענין הטלת עובש מחות על רוצחים הינו גושא השמי במחלוקת בחברה הישראלית כולה ועד כה לא בפלה החלטה אם החביעה הצבאית תבקש במקרה זה או אחר לגור את העונש המירבי הקבוע בחוק. אם תנתן הוראה מן הסוג דמן בעתיד יצטרך בית המשפטט להתמודד ולהתייחס אל אותה הודאה ולגוור את דימו של הנאשם בהתאם לחומרת מעשיו, עמדת התביעה הצבאית וכל יתר הנסיבות הקשורות למקורה. נוכח כל האמור לעיל לא נראתה לנו משאלת התביעה בדבר גזירת העונש שהיא עצמה בקשה, חאת על מנת לחיב בעקיפין גורמים אחרים בנורמה חדשה או בקבלח החלטות בנושא

ת
את פסק דינו מסיים בית המשצט באמרה, שעל רקע האמור לעיל, עולה הרששם כי אינה אלא בבחינת "מס שפתיים", בדלקמן: "מהאמור לעיל אין להסיק בי בית המשתט היטו מדגבל על פי החוק

> מלגזור את העונש המירבי״."~

תיק במל"ד/ד/7/86י (תרשתרציחתם של זלמן אבוליק, מאיר בן יאידו,
מיכל כהן, מרדכי טויסה ועדנה הרוי צ"ל): באחד התיקים החמורים ביותר של העת האחרונה, הועמד נאשם לדיץ בפני בית המשםט הצבאי בלוד לאשר התביעה מיחסת לו אחריות לגרימת ממתם של זלמן אבולגיק, מאיר בן יאיר ומיכל כהן ז"ל בחדשים תרץ ויונ 1985, השתתפות פעילה בגרימת מוחם של עדנה הרוי ומרדכי סויסה ז"ל באוקטובר 1985 וכן פקוד על חוליית מחבלים שבצעה מעשי פגוע רבים ומשוכנים שגרמה לפציעת רבים. בית המשפט הצבאי סכם דעתו לגבי התרששמותו מהנאשם בפסקה הבאה: "ניחן לסרם שבפנימו רוצת חסר מצפון אשר לא בחל באמצעים, ואשר ללא לל הבחנה פגע בבני אדם, גם כשהם מבני עמו, בשמרבית קרבוחתיו אינם מזויינים, וואת תוך השתוללות שלוחת רסן אך ארזכת טוח. מו

הראי אם כן למצות את דינו של רוצח צמא דם זה״.ם על רקע האמור - גיתן היה לצמות לדיון כלשהו בסוגיית עוחש הממות, משחם כך מפתיעה התייחסותו הלקוימח והבלתי מוממקת של בית המשפט לגושא בקבעו: "התביעה מבקשת שגטיל עליו מאסר עולם לאחר שהתיעעצה כדבריה עם גורמים בוספים ושקלה את בקשתה. לאור בקשה זו של החביעה לא עותר לנו אלא להטיל עונש כולל של מאסר עולם״."ם (הדגשוח שלנו
(ע.
ז. חיק במל"ד/ 55/86 איי (פרשת דצח החייל משה המם ז"ל) שגי הנאשמים אשר הובאו לדיןאזורחי מדינת ישראל ותושביה - בפני בית המשפט הצבאי בלוד הודו באשמות שיוחסו להם, שכללו פעילות מוֹינת במסגרתו של ארגון הפת״ח ששיאה חטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם ז"ל באוגוסט 1984. תמרשה, אשד הסעירה את דעת הקהל בישדאל הן בשל אכזריות המעשה והן בשל זהות מבצעיז (אודרו ותושבי ישראל), זכתה - באמון מפחיע - להתייחסות קצרה ובלתי מעמיקה מצד בית המשפט הצבאי בכל הנוגע למימד הענישה.

קביעת בית המשפט בנושא זה היתה כדלקמן: "העוחש שיש להטיל על כל אחד מהנאשמים צריך להביע את אותי מימד של הרחעה המחוייב כלםי אורחי המדינה המבקשים לפגוע ולבצע מעשי טרור אם כנגד אזרחים שלווים או נגד חיילי צה"ל הצעים בדרכים. התביעה הצבאית מבקשת שנטיל עוש מאסר עולם וזאת לאתר שהתייעצה עם הגורמים המוסמבים. בהתחשב בעמדה זו של התביעה ולאר הפסיקה הקיימת בנדון זה אגו גורים על כל אתד

מהגאשמים בגיץ כלל העבירות בהן הורשע, עונש כולל של מאסר עולם"."
היק שכ'/5000/87 א׳י (ארשת רצח אלברט בוכריס, רס"ד ג'מיל בארט וראש עיףית שכם ועפר אל מסרי ז"ל): בפגי בית המשפט הצבאי בשכם הועמדו לדין שני נאשמים אשר הודו והורשעו בפעילות חבלגית במשגרת ארגון החזית העממית אשר כללה ביץ היתר את גרימת מותם של אלברט בוכריס ז"ל ביומי 1985, שוטר מג"ב ג'מיל פארס ז"ל בינואר 1986 וראש עיריית שכם - זעפּ אל מסרי ז"ל במרץ 1986. כן הורשעו הנאשמים בנסיונות לגרימת מותם ופציעתם האאושה של שלושה אחרים. מטבע הדברים צפה ועלתה בגזר דינו של בית המשפט שאלת המונש לו ראויים הנאשמים בהתחשב בבקשת התביעה הצבאית אשר עתרה להטלת עונש של מאסר עלם וזאת מטעבים לבר משפטיים. סוגיית התייחסותה של המערכת השפוטית לטעמים לבר משפטיים היתה קו החיץ אשר הגריד במקרה זה בין שופטי הרוב לבין שופט מעוט. שופט המיעוט גרס כי: "טעעמים לבך משפטטיים אינם ראאיים לאימוץ על ידיומ שכן אנו יששבים כבית משתט ולא כגוף לבר משפטי, ואם סבור המחוקק שיש טעמים המצדיקים המנעמת מהטלת גזר דיץ מוות היה ראוי שיבטל עונש זה מספר החוקים. אך הואילולא עשה כן... לא יתכן שעושש זה יהיהכאות מתה בספר החזקים ולא יטטל במקרים ראאייס. המקרה דנן... ודאי מחווה מקרה ראוי למיצוי סמכותגו״,
שופטי הרב - שדעתם תרצה את הדין - סברו אחרת: "לדעת שופטי הרוב יש להתחשב בבקשת התביעה ולחת לה משקל רב. נאשר התביעה מבקשת מאשר עולם, בעוד שהעונש המירבי הוא גזר דין מוות, הרי במקרה זה, ורק במקרה זה, יש להביא בחשבון את השיקולים המספים, מעבר לשיקולים המשפטיים גרידא״ים תיק עז'/ 251/81״ (מרשת רצח חיים אזרן וישראל קיטרור ז"ל): שני נאשמים הובאו לדין בפני ביח המשפט הצבאי בעזה בגין פעילות במסגרת ארגון ה"ג'יהאד האסלאמי". פעילותם העקובה מדם של הנאשמים כללה את גרימת מורום של חיים אזרן ז״ל בספטמבר 1986 ושל ישדראל קיטרו ז״ל באוקטובר 1986 וכן עיסיונות נוספים לרצח. הגאשמים הודו באשמה ולא הביעו כל חרטה על מעשיהם. גזר דיגם של הנאשמים - שאחך וממורט הינו - מכיל התייחסות לעמדת בית המשתט כלבי עתיות התביעה הצבאית בסוגייה דעסקיון. שניים מן השופטים בהתייחסם לעתירת התביעה להטיל עותש שלמאסר עולם: "סברו שאלמלא עמדה זו, שמשקפת למעשה את הנורמה הנכוגה

בישראל כחורה שבע״ם, מן הראי היה לגזור על הנאשמים את העונש המירבי הקבוע בחוק והוא מיתה".ם כל שזפטי המוחב היו בסוטו של דבר בדעה כי משקבעה התביעה עמדתה ושללה בקביעתה את הטלת עוגש המוות אל לו לבית המשפט להחמיר מכפי בקשת התביעה, והשוש שהוטל פה אחד היה - מאסר עולם.
 בימם 23.10.86 נגזר דינם של שזי נאשמים על ידי בית המשפט הצבאי
 החחייל דוד מנוס ז"ל נובמבר 1984. עמדת התביעה הצבאית, כמקובל מימים ימימה - היתה כי יש להט ליל על הגאשמים עוחש של משו מאסר עולם. עמדה ז הביאה להעדר אחידות דעים בין שלושת שופטי המותב. גוֹר הדין מפדט בהדרתבה את חילוקי הדעות בסוגייה: "דעת המיעוט היא כי נוכת מעשה הרצח החחמור, הנפשע והנתעב ולאור קביעתו הברורה של המחוקק, ראוי להטיל על הנאשמים בוים את העונש המירבי הקקבוע בחוק, ולא לבדוק אֵת שיקולי ב״כ התביעה ביחס לעתירה שעתר. שופט הממיעוט סובר כי שיקולי התביעה בעות בירת בתה, אינם צריכים לשמש את בית המשפט, אשר מחובתו לשקקול את גישתו על פי אמות מידה משפטיות טהורות גרידא... דעת הרב היא כי דוחקא בגין האבחגה שבין גזר דין מוות לגזר של מאסר עו על עלם, צריך בית המשפט ליתן משקל רב לבקשתה של התביעה כי ייגזר על הנאשמים וער עונש של מאסר עולם בלבד. על כן, במקרה שכוֹה, ואך ורק ורק במקרה שכזה, על בית המשפט לקחת ולהביא בחשבון שיקולים בוֹל שפים, שהם
 הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא כי ברב דעת נגזר על חאשממים עונש של מאסר עולם.

 בשכם, " שבה ועלתה שאלת הההתיחטוח הענמשוחית למקרים מזעזעים בתזמרתם וקצוניותם. הנאשם - תושב כפר קאסם ואזרח ישראל - הובא לדיץ בגין גרימת מותז האכזרית השל החייל עקיבא שאלתיאל ז"ל. גרימת המוות נעשתה על ידי חניקֶת החייל בתבל עובל וריצוץ גולגלתו באמצעות אבנים, לאחר שסברו הנאשמ וחבברי כי מת החהיל התעללו משך זמן רב בגוםה. משפטו של הנאששם הופרד ממשפטם של שזותפץ למעשה, אששר דינם נגזר קודם לכן - בהתאם לעתירת התביעה - לעושש של מאסר עולםם. אף במקרה זה עתרה התביעה לעונש האמור כאשר אחד מנימוקיה

[^10]היה אחידות העונש והשוואתו לעמשם של שותפי הנאשם. דעת הרב דתתה עמדתה זו וקבעה בי המדובר במעשה שאין חמור ממנו וכי רק עוחש המוות יהלום את שיקולי הענישה הראחיים. שופט המיעוט החליט שאין מקום בסוגייה זו לסטות מבקשות החביעה ועל כן התליט בי העוחש שיוטל היה עונש מאסר עולם וזו היתה תוצאתו הסומית של פסק הדין. מן הראוי להתייחס לבקורת הנוקבת שגחכה על התביעה הצבאית מידי בית המשפט בגין עתירתה להשואואת הענישה. בטוגע לומוק זה קובע בית המשפט: "בית המשפט (בתיק שותגי הנאשם - ע.ב.) קבע כי התביעה בקשה מאסר עולם ואיץ תימה שבית המשגט הטילשם מאסר עמלםואף ציין כימן הדין להטיל עונש מווח, אך תוך לבטים כובדה בקשת התביעה. לכן אין ביסוס לטעענה בדבר אתידות הענישה, אילו היתה התביעה ערה לפרדתה שבדבריה היתה מבקשת עוש מווז" למותר לציין - ולכך נתייחס להלן - מי תמוהה מאד עמדה זו של בית המשפט הצבאי, וכי עמדת התביעה היא שמשמשת בסיס להשוואת הענישה או שמא פסק דינו של בית המשפטו העובדה שבית המשפט בתיק הקודם סמך ידו על עמדתה של התביעה הצבאית אין משמעה אלא שבכך פסק דינו ואמר דברו בסוגיית העונש. כלום חייב היה מששטטית - בית המשפט לכבד בקשת התביעה הצבאיתו ואולם, יש בכך כדי לבטא היטב את המדיניות הנקוטה כיום בידי בית המשפט הצבאיים שאת ההתייחסות המשתטית עלםיה ונביא להלן. נימוּקים נוספים לאי הטלת עונש המוחת. כעמלה מסקירת פסקי הדין עד בה הרי שעמדתה העקיבה של התביעה הצבאית שלא לגונר עונש מוות אף במקרים חמורים וקיצוניים ביותר, שמשה כראש וראשון לנמוקי בתי המשפט הצבאיים שלא הכילו בסופו של דבר את עונש המחת שבסמכותם היה לגזור. יחד עם זאת, לא היה זה הגימוק הבלעדי. נימוקים אחרים אשר בחלקם הגם בגדר של מניעה חוקית להטלת עווש המוות, יסקרו לחלן:
א) העדר אםשרוח הטלח עונש המוות בשל הרכב בית המשםט: כמי שכבר ומכחונ, התביעה הצבאית, בעתירתה לאי הטלת עונש המוזת, שמשה פה לשקולים שבסיסם במדייוית פרגמטית ולא בשקולי ענישה משפטיים. החשש שמא יוטל על ידי בתי המשפט הצבאיים עונש מוות ובכך יאלץ את המערכות המדינוימ לתמרונים שונים, הביא בראשית הדרך ליציות מצב בו הורכבו מראש בתי המשפט הצבאיים כך שימנע מהם - טטטוטורית - לגזור עונש מוות. קרי: המותבים נקבעו ככוללים שפטט משפטאי אחד בלבד. בכך בקשו מעצבי המדיניות למווע מצבים - אשר קרו במקרים נדירים - בהם מותב מקרי של בית המשפט לא געתר לעמדת התביעה וגזר עוגש מוות
ואוי לציין כי בכל אותם מקרים חמורים - בראשית הדרך - בהם הרכב

נטול סמכות לגזור עווש מחת דן במקרה חמור במצחד, צויינה המבדה כי אלמלא הרכבו של בית המשנט גגזר היה עונש המוות, כך למשל בתיק עז'/101/701010 קובע בית המשפט: "יצוייץ כי אילו היתה לבית המשטם זה הסמכות לחטיל עונש מוות על הנאשמים, היה שוקל בכובד ראש הטלת עונש זה, ולפיכך נהנים הנאשמים מסמכותו המוגבלת של בית המשפט. אילו הקל בית המשפט זהולא מיצה את מלוא סמכותו כלםי הנאשמים היה זה ולוול

בקדושת חי״ האדם״״בו"
וברוח דומה נפסק בתיק ח״י/ 204/17:807 "התובע הסביר כי בימ״ש זה הווכב מלכתחילה, מחוך כווגה, שלא תהיה אפשרות להטיל עונש מוות אשר זהו העובש המגיע לנאשמים אלה בכך, לדעתם, מוצתה כל רחמנות אפשרית, אם בכלל מגיעה רחמנות, ולדעתנו לא מגיעה במקרה צה".״צ" כמובן שהתבטאויות כאמור הין אגב אורחא ונעדרות כל נפקות ממשית.
ב) גילו של הנאשם כמונע הטלח עונש מנוחת כמי שפרטנו לעיל, נטל על עצמו המחוקק בשטחים מגבלה הבאה לידי ביטוי בסעיף 51(ב) לצו בדבר הוראות בטותון תש״ל - 1970, והעולה בקנה אחד עם עמדת המשפט הבינלאממי בסוגייה על פיה לא יוטל עונש מות עלמי שבעת בצוע העבריה היה למטה מגיל 18. אף בישראל המצב המשפטי זהה - סעיף 25(ב) לחוק המוער (עבירות שיפוט ודרכי ענישה) התשל"א - 1971 אוסר הטלת עוחש מוות על מי שהיה קטין בעת בצוע העבירה. 10 הפועל היוצא חמו כי הן בשטוחים והן בישראל (בתי המשפט הצבאיים שפעלו ופועלים בתחום מדינת ישראל) לאויתן לחטיל עחש מוות על מי שביום בצוע העבירה היה קטין. אחד המקרים הבולטים ביואזר בו גיחן תועקף למגבלה המ פסק הדין בתיק במל"ד/12/79 (פרשת ״כביש החוף״) אשר נסקר על ידינו לעיל: במקרה זה היה אחד הנאשמים למטה מגיל 18 בעת ביצוע העבירה ואילו לגבי הנאשם השי התעורר ספק בדבר - גילו בעת ביצוע העבירה, ספק שפעל מטבע המשפט הפלילי לטובתו. בית המשפט הדגיש היטב כי בשל סיבה משפטית־טכית זו מנוע הוא מלהטיל עוגש המשות.ם מקדה נסףף בו הוחלה מגבלת הגיל ארע בתיק ע'/495/70 פגועים שבוצעו על ידי חולייה של ארגון החזית העממית בראשית


שנות השבעים בעזה, אשר כתוצאה מהם קפח חייו חייל צוה"ל. ראש החולייה ומבצע הרצח היה בעת בצוע העבירוח למטה מגיל 18, בית המשפט הצבאי לא החמיץץ החהודמנות להתייחס למצב הה ביטותטי בו היה דן בעניבו של נאשם בגיר: "מולו של נאשטם מספף 1 שהוא למטה מגיל 18, אילו והיה גאשם זה מעל לגיל 18, יתכן מאד והיינו פוסקים לנאשם מספר 1 עונש

מוות".
 במספר פסקי דין, בראשית הדרך, הדגישו בתי המששפט הצבאיים את תפיסוחיה המשסריות של מדינת ישראל כמדינה יהודית כשיקול כול כבד משקל לאי הטלת עונש המוחת, כך למשל בתיק עז'/652/70 כוֹאבע בית המשפט לאמור: "בית המשפט הצבאי הוא אחת הזרועות השיפוטיות של מדינת ישראג, ולכן על אף העחבדה שסמכות הו לגוזור עונש מוות במספר עבירות מוגבלת רק על ידי הרכבו, הרי הקונצפציות המוסריות של
 ובמורשתגו סנהדרץ שגזרה עונש מוות כונתה ״סנהדרין קטללית"."יוי
על הלכה דומה חזר בית המשפט הצבאי בתיק עז'/959/70."' הצדר ערכאזת ערעור:

אין ספק כי העדרה של ערכאת הערעור באזורים המוחזוקים שימשה נמוק כבד משקל לאי הטלתו של עונש המוות. האחריות - הכבדה אף כך - על הערכאה הראשונה והיחידה הפכה כבדה שבעת בעיםם, בידעה שהחלטותיה אימ עוברות תחת שבט בקורתה השצוטי של בלו ערכאת הערעור, ויפים הדברים בבתימת קל וחומר כאשר בדיני נפשות (תרתי משמע) עסקיגן. משום כך, תמוה הדבר, שנמוק זה בוּ

 בתיק עז'/252/87, 251.2"י בית המשפט הצבאי קובע בסיום גסק הדין: "בשוולי הדברים מבקשים כל שופטי המותב לציין את הגטל הכבד והמוטרל על בית המשפט הצבאי באואר בבואו לשקול גזו לזירת עונש
 כך שלסא קיימת בקוכת שפוטית על החתלטות בית בית המשפט, שהיא הכרחית במקרים כמון אלה".י"

| עמ' 5 לפסק הר | . 108 |
| :---: | :---: |
| לא גוֹרסם. | . 109 |
| עמ' 54 לפרוטוקולי. | . 110 |
| לאה פורסם. | .111 |
| ראה סקירתט לעיל. | .112 |
| עמ' 5 לפסק הדין. | .113 |

יתבן והחלטתו מהעת האחרונה של בית המשפט העליון בבג״צ/
 שנושאו שאלת הנהגתה של זכות ערעור, ובמסגרתה הקמתה של ערכאתה ערעו באוורים המוחזקים, עיו צהעבדה צי ערכאת הערעור בשטחים בעתיד הנראה לעין, חייחר את הצורך להשתמש בנמוק זה כמחסום בפגי הטלת עענש המוחת (ודוק: תיחתר השמוש בנימזק, אין אנו סבורים לאור מגמות פסיקת בתי המשפט הצבאיים, נכון לעתה, כי תשגה את הגישה מיסודה). שיקולים ספציפיים לגופו של עמין. . למותר לציין, בי מעבר לגמוקים העקרוניים שאמצו בתי המשפט הצבאיים כתמיכה לגישתם בדבר אי הטלת גזרי דין של מיתה, מצמיים תמיד היו בידיהם הנמוקים המיוחדים לתיקים עצמם השאשבים מעובדות המקרה הנדון ומהקשר הדברים. כך למשל נקבשו נמוקים של: אחידות הענישה והשוואת עמשו של הנאשם לעושי אחרים שפעלו במסגרת אותו ארוע (תיק עז/351/85), העובדה כי כתוצאה ממעשי הנאשם לא נגרם מוות (עבמ"צ/25/72), העובדה כי הנאשם נפגע מיסית כתוצאה ממעששיו החבלניים (עבמ"צ/26/72), העבדה כי ניתן להסיק מדברי הנאשם או ממעשיו כי הוא מתחרט על מעשיו(עבמ"צ/26/72) כל הגימוקים הללו הנם נמוקים חשובים במסגרת שקולי העמישה בכלל, ובמסגרת מושא עבודתנו בפרט. יתרונם (לגבי בית משפט המבקש להאחז בנימוק מסף לבד מעקיבה אחר עמדת התביעה) בהיוחםם משגגים בעובדוחיו המיוחדות של המקרה ובהעדר העקרויות שבהם. נימוּקים נוספים.
ניתן להעלות על הדעת נימוקים ענימיים נוספים להמנעותם העקבית של בתי המשפט הצבאיים מלהטיל עונשי מוות, הגם שהללו לא מצאו ביטוֹיים בפסקי הדיץ: (1) העובדה כי העונש התחליםי - עונש מאסר העולם - הנו אפקטיבי ביותר, קרי: בניגוד למצב בישראל בו לאחר הטלת העונש, עושה ושיא המדיגה שמוש בסמכותו וקוצב את העונש ולאתר מכן מופחת מהתקופה הקצובה שליש הימנה,"1י הרי שבשטחים אין, דרך כלל, נעשית כל הקלה שהיא בעונש מאסר

העולם ולהלכה אמור הנאשם לרצות ענשו כל ימי חייו, פשוטו
כמשמעו."י
תוממקים העומדים בבסיס ההחלטהההמדינית (אשר התביעה
הצבאית משמשת לה כפה) שלא לעתור להטלת עוחש המוות: הנמוקים הללו מחייחסים לחשש מפני תגבתת הקהילייה הביגלאומית להטלת עחש המוות, החשש מפני הוצאחם להורג כפעולת תגובה - של שבויים ישראליים, החשש כי פעמלות הטדור תהיינה חמורות יזתר, באשר הפועלים בהן ידעו כי "אין להם מה להפסיד", החשש כי ישראל לא חעמוד בלחצים ותבטל בסוצו של דבר גזר הדין ובכך תהפוך עצמה

ללעג וכי'...
אין ספק כי חלקם של השופטים לפחות מקבלים הנמוקים הללו כנכונים ועל מן הגם שאין הדברים נכתבים - מיישמים אותם בהתלטותיהם.

ז. העדר הנמקה כלל.
עמונו העלה כי באופן מפתיע, רבים חם המקרים, בהם גמגעו בתי המשפט הצבאיאים, אף במקרים חמורים באופן קצוני, מלדון בסוגיית עונש הממות והטילו עונש של מאסר עולם ללא שמץ של התייתסות לאלטורנטיבה הפתוחה - לפחות תאורטית - בפניהם. רשימת המקרים היא ארוכה, נציין רק מספר מקרים בולטים (אשר חלקם חמורים לאין שיעור ממקרים בהם הוטלו שנשי מוות בערכאה הראשונה): ד. תיק במל"ד/131/86 אייוי: נאשם אשר הורשע בהנחת מטען חבלה באוטובוס ביםם בדצמבר 1986, אשר כתוצאה מהתפוצצותו נהרג 6 אנשים ונפצעט 50. 2. תיק במל"ד / 86/60:190 נאשמים אשר הורשעו בפעילותם במסגרתה של חולייה שפעלה בירושלים באמצע שנת 1986 וגרמח למות התייר טול אפלבי המנוח, ופצעה קשה תייר נוסף, תוך גילוי אכזריות רבה.
3. תיק במל״"ד/1265/86: נאשם אששר נדון קודם לכן ל־20 שנות מאסר, שוחרר בשנת 1985 בעקבות שחרור שבויים ישראליים, הקים את החולייה שרצחה התייר לעיל ועמד מאחורי רצח זהבה בן עבדייה ז״ל.
4. תיק במל"ד/121:52/81 נאשם אשר הורשע בהנחת שנימטעני חבלה בשוק הכרמל בתל-אביב באוגסט 1978, ובאפריל 1979

[^11]אשר גרמו עם התפוצצותם למותם של 4 אושים ופציעחם של .82
5. תיק במל"ד/122/86:12:10 שלושה נאשמים אשר חורשעו בבצוע פגוע הטלת רימוני היד לעבר חיילי צה״ל בקרבת שער האשפות בירושלים באוקטובר 1986, פגע שכתוצאהה ממנו

נהרג אדם ונפצעו 69.

## ג. עמדת בתי המששפט הצבאיים בראי הכקורת השטפוטיות.

מקובלנו-כעקרון יסוד של תגיסתנו השיפוטית-כי אין מרות על הששוּט זולת מרותו של הדיין.ינ כן מקובל הוא כי המערכת השיפוטית, בבקשה להתרחק מהכרעה בסוגיות השנויות במחלוקת בעלות אשפי כללי, מפתחת מנגוגי הגנה אשר ימנעו

מענינים מהסוג האמור לבוא בשערי בית המשפט. מנגוגוים אלו דוגמת: זכות העמידה והשפיכחת, מקומם יכירם אך ורק בתחום שטח המשפט הציבורי וכיום אף מעמדם של אלו נחלש והולך, עם ההכרה הגבורת שמוכן בית המשפט העליון להעניק למוסד ה"עחירה הציבורית״, $1 \times$ אין חולק על כך, בי הוימח בסוגיית הטלת עונש המוות על מבצעי מעשי הטרור הנו וכוח אמיחי, מן זכואב החוצה את החבדה הישראלית באשר הוא מתייחס לבעיות אקטואליות בעלות השלכות קיומיות על המדינה, בים ובשל כך ניתן להבין לליבם של שתפטים צבאיים המבקשים להמנע מלהיות החלוץ שלפני המחנה ולחסות תתת כנםי התביעה הצבאית, המביאה בעמדתה - המתגגדת להטלת עושש המוות - אף את עמדת המערכות המדיגיות. יחד עם זאת, אין לשכוח כי עסוקנו הג בתחום המשפט הפלילי ומשום כך אין מקום לתאוויות דזגמז אלו של "זכות העמידה" וה"שםיטות". השופט הצבאי אימ יבול להמנע מלדחן בשאלת העונש שיוטל על מאשם שיורשע, באשר המדובר בלב ליבו של המשפט הפלילי. משכך הם פני הדברים וחיחב השופט לגזור את הדין אף באותם מדקרים קשים בהם עליו לשקול הטלת עומש המוות הרי שעליו להפעיל את שקול

דעתו השיצוטי. שקול דעת שטוטי - כדברי התרופ' בוק':בם "משמעוחו בחירה ביץ מספר חלופות אשר כל אחת מהן היא תוקית בעיני הקהילייה

המשפטית״".17

| לא פורסם. <br> סעיף 2 לחוק יסוד: השפיטה | .122 .123 |
| :---: | :---: |
| ראה יישומה הלכה למעטשה של גישה זו בבג"צ 428/86 ברזילי ואח' שר המשפטים ואחז', פ״ד מ (3), 505. הדיון בסמכות החנינה של הנשיא על רקע "פרשת השב"כ" | . 124 |
| הנם דצגמא מדבהקת ל״עתירוה ציבורית" אשר בעבר היתה נדחית על הסף בידי בית המשפט העליון מטעמי העדר זכות עמידה. לעוין שחיקתה של תאורית "העדר |  |
|  400 כהנג נ' יו"ך הכנסח, פ"ד מ"א (2), 729. |  |
| לענין תאור העמדות השונות בויכוח האמור ראה: | . 125 |
| (ד) PUNISHMENT, 274-282 |  |
| . 102 (1981 |  |
| א׳ ברק, שיקול דעת שימוטי (פצירוס, אניברסיטת ת״א, תשל"ץ - 1987) | . 126 |
| שם, 44. | . 127 |

בספרו האמור - מתווה פרוצ׳ ברק מודל לשתפט הבא להפעיל שקול דעתו בבחירה בין מספר חלופות אלטרנטיביות. לגישתו של פרופ’ ברק עיתן להעמיד פתרון אובייקטעבי שיזביל השופט לתוצאה מדוייקת במידה ויפעל על מי אמות המידה צההנחיות שהונ מציע להפעלת שקול הדעת. בהתייחסו למגבלות הדימנימת החלות על הפעלת שקול הדעת האמור קובע טרופי ברק: "אופן הבחידה בין האפשרויות הפתוחות אימו נחון לשיקול דעתו החפשי של השרופט.
 גקיטתו. ניתן לכלול מגבלות אלה תחת הכותרת הכללית של הגיצות. תכונת היסוד העקרית של ההליך היא האובייקטיבמת, על השופט להחייחס אל הצדדים באופן שזוה, תוך מתן הזדמגות שווה במהלך הדיון... שקול הדעת חייב להתבסס על הראיות שתבואנה במניו. החלטתו צריכה להיות מגומקת. חובת ההנמקה חשובה היא

במיוחד". 12
ביישום הדברים האמורים על עניגנו, ניחן למצוא את הפגם הראשון כחלקן של החלטות בתי המשפט הצבאיים, המונה היא לאותו סוג החלטות שתואר על ידיע לעיל בו גזוז בתי המשפט במקרים חמורים במיוחד עונשי מאסר עולם ללא כל הנמקה, והרי עצם המקרה דורש התייחסות לאלטרגטיבה הענשית הצפה מעל לגזר הדין: ואולם - לדעתנו - הפגם העקדי בהחלטות האמורות גובע מעמדת בתי המשפטו הצבאיים המאמצים כמעט ללא עוררין את דעת התביעה הצבאית בכל הנוגע לגוירת העונש, ולעיחים אף מרחיקים לכתומוזים בה על עמדתה וֶ ה"מחייבת" אותם להיות מוגבלים בשקול דעתם. כמובן שתגיסה מעיץ ז פגומה היא. בית המשתט המ חפשי בשקול דעתו מכל דעה שכל אחד מהצדדים המתדיינים מעלה בפניו, אם זו היא ההלכה בכל הנוגע לעסקאות טיעון אשר יש בהן מימד ״מעין חוףי" מחייב ביב קל וחחמד שכך הוא הדבר בנוגע לטעוגים רגילים לעונש בהם נוטלת על עצמה התביעה

הצבאית מגבלות מרצון. אין אנו חולקים על כך, שיכול בית המשפט לשקול הנמוקים העממדים בבסיס עמדתה זח של התביעה הצבאית ולהגיע למסקנה כי נכונים הם ועל כן לאמצם. איק אוֹ מחלוקת, בי הכלל על פיו, דוך כלל, ישעה בית המשפט לעחירת התביעה, ולא יחמיר מכפי בקשתה ישים הוא לענינו. בקורחמו מופנית כלפי הדרך הכמעט אוטומטיח בה גוקטים בתי המשפט הצבאיים בקבלת עמדה זו, ויוחר מכך, על התבטאוית בלתי מוצלחות כלפי תפקידו של בית המשפט עוכח עמדת התביעה הצבאית. נתוחנ לא העלה אף לא פסק דיץ אחד שהתמודד עם הטעמים שביסוד עמדתה של התביעה הצבאית ובטויים כגון: "לאור בקשה זו של התביעה לא מוחי לנם אלא להטידל עוחש טלל של מאסר עולם"יומ (הדגשות שלנו - ע.ב.).

[^12]ודאי שפוגעים הם בחובת ההנמקת ובחובת שקול הדעת העצמאי שמחוייבים בהם בחי המשטם. אף הבקורת שנמתחה לא אחת על עמדת התביעה הצבאית, יכירנה. בליגוד לבית המשנט הכופף ראשו לדין בלבד, הרי שהתביעה הצבאית בהייתה בין היתר - רשות מנהלית, חבה כמיפות לגורמים מספים, ועל כן, אם סבור בית המשפט כי אין עמדה זו - של בקשת עונש שלמאסר עלם -הולמת, בידיו הכלים ואף החובה לפסוק דברו שלא על פי בקשת התביעה. הצגת מצג עלפיו במקרים רבים מעוניין בית המשפט בהטלח עונש המוות והמכשול היחיד בפני המו עמדת התביעה, יש בה משום טעם לפגם, לענימת דעתו. מבינים אנו את קשיי בית המשפט לסלול את הדוד בנושא כה שזמי במחלוקת - אך אם מסקנתו הנה כי זו הדרך הנכונה, עליו לצעוד בה, ואם אינו עושה מן אל לו לתלות הקולר בעמדת גורמים זרים.

המטרה העקרית שהוצבה בחיבורמ זה היתח סקירתותתוח פסקי הדין של בתי המשפט הצבאיים בישראל ובאזורים המוחזקים, שדנו הלכה למעשה בסוגיית הפעלתו של עוש המוות. במודע מחררגו מלגלוש לבתינה ערכית של המשאונשארנו בתחומיה (הבטוחים יותר) של בחימת ההתמודדות המעשית עם נושא הטלתו של

עונש המוות טנגד מבצעי מעשי טורו. דרך התמודדותם של בתי המשפט הצבאיים עם נושא רגיש ומעורד פולמוס זה לא היתה נקייה משגיאות - לעויות דעחנו - ומתתירה לשמירת הסטטוס קוו באמצעות הנמקות משפטיות שלא תמיד היו זהירות ומדוייקות דיין. יחד עם זאת, דומה שגישה מעיץ זו חנה לחם חוקה של מערכת הנדדשת להחמודדות ממשית וכלל לא ערטילאית עם הנושא. דומח כי קשה - אם לא למעלה מכך - לגבש מדיניות שיפוטית אחידה, על פיה, שומה על בית המשפט לילך שעה שהיגו דן בחיקים בהם עולה הצורך להתייחס לסוגיית עמש המוות. אף לא התיימרנו לעצב מדיניות מעין זו. כל שבקשנו הוא להצביע על מספר ליקויים שאתגלו בעבר ועל מספר הנחיות מינימליות מוצעות שיש בהן כדי להתוות מסגרת הדין במשא מסעיר

ומלבה יצרים זה.

[^13]
## בשם אומרם

# הפקודה כהגנה גם בהיותה בלתי חוקית בעליל" 

מאחת: חאז"ד (מיל') צבי ענבר

מבקש אגי להגיב על כמה מהדוגמאות שהביא השופט שטרוזמן במאמרו. הראשונה בהן היא "מצוקת החייל" המקבל פקודה ליוות בדמות חשודוה, שאיגה מזדהה, המעה על יד הגדר של בסיס הגמצא בשטח עין (עמ' 6). המחבר הנכבד מעלה את האפשרות בה חושב החזייל שירי כזה יכול לפגוע ברועה תמים המחפש את עדרו. לדעת המחבר, "גם מורה נבוכים כמשפטן רב ידע, שהיה גקלע למקום לא היה מועיל לחייל". לי נראה כי התשובה למצוקה היא במילת המפתח ״בעליל״", וברגע שקיימים שיקולים ואפשרויות שונות, דהיינן - האפשרות שמדובר כאן בירי מזצדק מברינה צבאית, הרי עומד החייל לא בפני "בעליל" אלא בפגי "אולי", "שמא" ו"ייתכן", ובמקרה אשו כזה - חובה עליו לציית לפקודה. אינני מופר בכך שהחייל בו מדובר, נמצא במצוקה של ממש, אגי מבחין בין הדילמה המוסרית העצומה בה הוא שרוי, לבין השאלה המשפטית האם קיבל החייל צקודה שהיא בלחי חוקית בעליל. היטיבה לתאר דילמה זו נתיבה בן יהודה בספרה על המארב לאוטובוס ה"נג'דה", שהיה אמור לחסיע גם את התבלן הראשי של הגליל, והנה, כשמתקרב האוטובוס "ואיאו את האנשים שישבו בגוים והיו שם אורחים, והיו גם נשים, אני בטוחה בזה, ולמ אמרו שרק "נג׳דה" יהיו בגנים. ומה אם יש שם גם ילדיםו לא ראיתי ילדים, אבל גם לא ראיתי שאין ילדים. אז מה יהיחל אולי יש באוטובוס ילדיםב אולי בגלל זה אני לא לוחצת על הכפתור (של המוקש - צ'ע') אני אתרבן את כל הפעולה הזו... .תפסיקי לבלבל את המוח, ותלחצי, כי אין ילדים. אין ילדים. הנה, תסתכלי, רק איב. הנה האיש הזה. אויב. אויב דע ומפחיד, רוצת." וכן הלאה (1948 ביץ הספירות, עמ' 149). באותו בסיס הנמצא בשטח עויין, חייב היה החיל לסרב פקודה וק כאשר היא בעליל בלתי חוקית.מטייל לו פעוט ליד הגדר והממקד מצווה לירות בו, דומה שגם החייל הנעדר השכלה משתטיח, יחוש ויבחיץ כי זו פקודה בלתי חוקית בעליל. מ״"מצוקת החייל" עובר המחבר ל"מבוכה" ומביע את הדעה כי ״פקודח בלתי חוקית בעליל היא גם פקודת המצקד לנסוע במהירות העלה על 90 קמ"ש או להחות את הרכב על המדרכה". חולק אני לחלוטין על גישה משפטית ז ונראה לי כי גקודת המוצא ממנה יצצא המחבר היגה מוטעית לחלוטין, ומכאן, אולי, וובעת גישתו כולה לסוגיית הפקודה הבלתי חוקית בעליל. באותו קטע מפסה"ד במשפט כפר קאסם, אותו מצטט המחבר בעמ' 5, גאמד גם (בחלק הקטע שלא צוטט): "לא אי חוקיוח פורמלית, גסתות או נסתרת למחצה, לא אי חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן, אלא..." (וכאן בא הקטע שצוטט). העובדה שכל נהג יודע (נניח שכך הוא) מהי המהירות המותרת או שאין להחנות רכב על המדרכה, אינה מעלה ואינה מורידה כלל לעיינו. בסוגיית הפקודה הבלתי חוקית בעליל אין חשיבות למה שנאמר בספר החוקים או בפקודות מטכ"ל, אלא ב"אופי פלילי ברור של הפקודה או המעשים שהפקודה מצווה לעשוחםם" (מתוך הקטע שצוטט). זה המבחן ולא אחר.לאיעלה על הדעת שמפקד בפמלה מבצעית חשובה יורה לנהגו לוסוע במהירות העולה על המותר והנהג יאמר לו כי זו פקודה בלתי חוקית בעליל ואף יסתמך על דבריו של כב’ השופט שטרוזמן בעניין זה ממש. האם נהג שבא זה עתה מאחת ארצות אירופה בהן המהירות המותרת היא 130 קמ"ש (או אף בלתי מוגבלת כלל) או שבהן מותרת חניה על מדרכות, יראה בפקודחה אשר כוז, פקודה המקוממת את הלבז האם זו פקודה בעלת אופי פלילי בדורו אתמהה! והרי המחוקק עעמו אמר מפורשות כי ציוח לפקודה בלתי חוקית סתם, מהזוה גם מהווה הגגה ודווקא אי הציות לפקודה אשר כזו הוא אשר מהווה עבירה. ושזב, אם גחזור לאותו אוזע של המפקד ונהגו, הרי אם המהקד יאמר לגהג לנסוע מעל המהירות המותרת, ואף לדרוס בדרבו כל עלבר אורח, אז תהא זו פקודה שיש בה ״אי חוקיות הדוקרת את העין ומקזממת את הלב״ והנהג

הדורסני לא יובל להסתמך עליה.
דוגמא אתרת אותה מביא המחבר היא "החייל מהשורה הגדוש למלוי פקודה שהיא בלוחי חוקית בעליל אך חומרת המעשה אינה זועקח מתוכה, כמו למשל פקודה לעבור בשטח קוקע מסויים שהוכן לזריעה. הכניסה לקרקע ז מהווה עבירה לפי סעיף 494(א)(1) לדחוק הענשין שתענשים עליה במאסר עד 3 חדשים. היכול החייל הנמצא בתרגיל, או במעבר עם יחידתו, לומר למצקדז: "אינני עובר, אני נשאר במקום, או יעבור ויחן את הדין אם יובא לדין". אף כאן חולק אגי לחלוטיון על השקפת המחבר כימדובר בפקודה בנקודה בלחי חוקית בעליל. זוהי בדיוק אותה "אי חוקיות פורמליח, נסתרת או נסתרת למחצה" שעליה מדבד פסה"ד במשפט כםר קאסם. זוהי בדיוק אותה ״אי חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט". לא יעלה על הדעת שחייל יטען כי זו פקודה בלתי חוקית בעליל אלא אם כן מדובר בחייל מתחכם, הראוי לבוא על עושו אם יסרב. לעומת זאת, אם אותו מפקד, הממור לעבור באותה קרקע לצורכי תרגיל אומר לחייליו: "עליכם גם לחבל בפרי", באשר ברור שאין כל קשר בין המעבר לצורך התרגיל לבין רצון החבלה הפרטי של המפקד, הרי לם פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל. כאמור, לא התכונותי לנתח את סוגייו הפקודה הבלתי חוקית בעליל, אלא רק להגיב עלכמה מהדוגמאאת שהובאו במאמר, דנגמאות מהן עולות, לדעחי, מסקגות שוחות מאלה שהגיע אליהן המחחבר המלומד.

## בית הדין הרבני בשערי המחנה <br> מאחת: אנ"

נפל דבר במקומומימ, אחד ומיוחד, אליונתוודעמ לפני חדשים אחדים. לבאורה, מקרה ועדר־חשיבות שביגו לבינה, מסוג אותם ענינים הנידונים תדיר בבתי הדיץ הרבניים. אלא שכאן, לא ב־ק"ק בני ברק ולא בבתי אונגארין של קהילת מאה שערים, התרחש המעשה. יחודו איוו בזה שביחוד בינו לביגה עסקינן, כי אם בכך שהדברים ארעו בתוככי מחנה של צבא־הגנה לישראל, והם מגעים, להבדיל מן היחוד, בקשרי העבודה שבין חיילת

ומפקדה. והמעשה ענימו בחיילת בשירות קבע בדרגת רס״ך שעל פי עדוחתה, וכמי המקובל במשגרת השירות, נכנסת היא למשרדו של המפקד לצורך תפקידה, יושבת איתו בחדר סגור ואםילו מבקשת לעתים לסגור חלוגות. והכל מכיוון שהמגקד ואותה רס"רית בקבע "אחראים על כל עניני החיילים במחנה,
כגון תופשורת, דרגות ועוד, והם רוצים שדבריהם בענינים אלה לא יששמעו מבחוץ". כך ואה ותיאר את מסכת קשרי השירות והעבודה ביימיהם, בית הדין הרבני הגדול בירושלים בפסק דין שניתן זה לא מכבר ובו נתקבלה חביעת בעלה של אותה וס"וית בשיחת קבע, לחייבה להחגושי' בית הדין הגדזל בירושלים לא גמנע מלסקור, בהרחבה יחסית, את מה שנשמע בעדויות בבית הדין הרבני האזורי, וממנו משתמעות שמועות על מסכת יחסים אישית שאיומה גוגעת ליחסי מפקד עם פקודזוו או לסדרי העבודה שביניהם. מה שמחמיה בסקירה לא־מצומצמת זו הוא, כי בסופה נקבע כי כמעט בכל העדויות אין אחיזה, שהדי אין הן אלא ממי השמועח ובכל זאת מצאו הרבנים המלומדים סיבה לפרט במקום שלא היה צורך בכך. ממםליא עשד יותר הוא מירוט השמועות, לאחר שגם בית הדין הרבני האזורי פסק קצרות בענץ זה, כי הטענות אודות יצירת קשר על ידי האשה עם מפקדה בצבא, לא הוכחו ומי יחסיה החברתיים עימו, מפחו מעבו לכל פרוטורציה. מותר היה לעבור לסדד היום על תמיהות וגליאות אלה אלמלא ניחנה קביעתו של בית הדין הרבני הגדול על חיוב בגט של אותה רס"ףית בשירות קבע בשל קשרי עבודה שלה עם מםקדה בגבא. לא מיותר לומר כי קשוי עבודה אלא אינם נראים כחורגים מן השגרה של קשרים דומים בכל יחידה צבאית אחרת. בפסק דין מנמק, שזור ציטטין ומבוסס על המקורות, קבע בית הדין שהמדובר הוא

ביחוד שבימו לביגהולארק זהכי אם יחוד אסור ועוברת בכך החיילת על איסור מםורש. וכהשחואה, לא פחות ולא יותר, מביא בית הדין הנכבד את ההלכה בעוין אשה הרגילה להתייחד עם נכרים והנקראת עוברת על דתה. ובענץ זה, נוסק במקורות, כי הואיל

והאשה עברת על דת משה, מצוה על בעלה לגרשה.
כאמון על הלכות משפט ימל אני להבין אתהרצון לבסס פסיקה עלמקורותנרחבים. אך כמי ששירת שנים הרבה בצה"ל אין לבי יכול להסכים עם הגדת מובאות מגדולי הפוסקים, המביאים אותה חיילת בגדר של עוברח על דת משה ומה שיותר גרוע: מושווית היא עם האשה במקורות, שהיתה רגילה להתייחד מרצונה עם גוכרים לצורך עסקים.
גצבט הלב לא רק על החיילת המידגקחת על דלתז של מנקדה. מתעורר הכעס גם על ראיית המפקד בצה"ל כאחד מאותם גוכרים, כותים למען הדיוק. "וגם אם נאםין לדבריה", קך בית הדין, "שאין שום אפשׁרות אחרת (למלא אתהתפקיד

- זוּ) מבלי לשהות במחיצחו של המפקד (יחוד בינו לביגה, בקביעת בית הדין), "מי הכריח אותה לעבוד עבודה כזז...". ידועה היטב הגישה המקובלות לות, למגימת הלב, על חלק מרבני ישראל, אודות שירות החובה של בנות בצה"ל. אימה מפחיעה, אם כן, הפסיעה הקטנה אך המשמעותית, לכוון שירות הקבע. מדאיגה עד יותר הסמכות אותה נטלל לעצמם הדיינים הנכבדים ובהם הראשון לציון כב' הרב מרדכי אליהג, לשים עצמם במקום רשויות צה"ל ולקבוע קביעות אודות הדרכים הראוינת לקיומם של דיווים דיסקרטיים ביחידות הצבא ולאבטחת המידע המובא בדיונים אלה. בלשון המעטה אפשר לומר על קביעות־עצות אלה כי הן ערוב של מין בשאינו ממו: הלכות דת עם נהלי צבא. בית הדין פותח בקביעה כי התייעצויות אלו של משרתת הקבע עם מפקדה ״לא היו צריכות להתקיים כל זם וגם לא בדלחיים סגורות״. הייחוד היה נמגע, קובע בית הדין, אילו היו ההתייעצויות בתדיחות נמוכה יוחר ובדלת פתוחה, "שׁהרי בתור מפקדים יכלו הם להעמיד שומרים מרחוק למשרד שאו אחד לא יתקרב ליד המשרד". אמשרות אחרת למניעת הייחוד מציע בית הדין למפקדים בצבא, "שהיו הם מכניסים איתם חייל או חיילת שואמנים להם״. אין ספק כי בעצות אלה לגוםן ישנה מידה רבה של תמימות, אם לא הלישות מן המציאות.
מסופקי אם חקרו ודרשו הרבים הנכבדים, שאינם בקיאים בהלכות שגרת החיים בצה"ל, בכל הגוגע לקיומם של דיגים בעויני שלישות ופרט ביחידות הצבא ובמיוחד בנהלי העבודה שבין מפקד וקצינת השלישות, השלישה או קצינת הניהול ביחידתם. אך יותר מן התמימות והתלישות יש חשיבות, כאמור, בצד העקרוני של גישת הדייגים, ששממ עצמם כמפקדים, להביע דעה, ויותר מזה, בעגינים שהם חלק מאופן מילוי תפקיד צבאי ואשר לא היו גתוצים לגום של ענין. יגעתי ולא מצאתי התערבות מעין זו של עדבאה שיפוטית, המכניסה עצמה לפוים המסגרת, בוחנת אנה ואנה במבט חטוף של אורח לרגע (שאים רואה כל פגע), פוסלת במחייאד ומייעצת בהבלםתה, והבל בתחום זר ויחודי שכל ערכאה אחרת נמנעת באופן עקיב, במשך שנים, לשים בו את שיקזל דעתה במקזם שיקול הדעת של בעלי הדבר עצמו.
מה ביקשו הדיינים הנכבדים של בית הדין הרבני הגדול להשיג בקביעוחיהם אלחה
קשה לרדת לסוף המעשה וכוונחו, שהרי הדיימים חסמו את מוצא הדרך בקביעה, כי
 279, עניץ אילן עובד, פ"ד כ"ז (1), עמ' 169; בג"צ 561/75 56, עמין מוטי אשכוזי, פ"ד ל'

 72/86, ענין בית הדסה, פ"ד מ"א(1), עמ' 528; ר־בג"צ 910/86, עמין בחורי הישיבות פ״"ד מ״ב (2), עמ' 441. בין אם המדובר היה בשאלות השפיטוח, למיניה, בחינת מתחם הסבירוח או בדיקות קיומה של עילה, פסק בג"צ כי כאשר קיימות מספר דרכי פעולה סביוחו, על הרשות לבחרו מחצכן את צו הנראיח לה כטובה ביותר. בית המשטפט לא ישים עצממו במקךרים אלה במקומה של הרשות השלטונית, קרי הצבא.

גם אם איך אפשרוח לקיים את נהלי העבצדה הזקוקים ביתידה, מבלי שיתקיים יתוד ביג לבינה, אין תוולת לאותה חיילת: יכלה היא שלא להתגייס לשירות הקבע, מקום בו הוכרחה לעבור על איסור מפורש.
 הוראה לצבא על דרך קיומה של שיגרת נהליו. אם חפצים היו להאיר עיני המפקדים, כדי להסיר מכשלה מדרך הרבים, לא היתה כל מני מיעה לבוא ולומר לרשויות הצבו הבא כי ראוי לשקקול מחדש א־־אילו נהגים מקובלים, כדי שבמקרים כגון זה לא תיגרם עוולה לתמי־לב. אלא שלא כך נעשה ולמיכך מה לנו דלת פתוחה ומה לנו דלת סגורה, כמו גם הצורך
 שאעו נתחן להם עד כה, בבחינת שימת הרגל על סף הדלתח, כדי שחו לא לא תינעל, תרתי משמע.
ואם כך , יש להתריע על מה שנעבשה ולא ראוי היה להעשות.

# הטבות לחיילים משוחררים - הפליה או שווּויון? 

מאת: ישראל דנרון"

א. אוא<br>ב. שלב ראשון: עקררן השווימן<br>ג. שלב שני: ישום עקרון השיוויקן על הטבוּו להיילים משוחררים<br>ד. המודל<br>ה. המודל וסוגיית השרות החליפי ו. שלב שלישי ואחרון: המצב בישראל<br>미․

[^14]אחת מהסוגיות המשפטיות השניקת במחלוקת, העולות תדיר על סדר היום הציבורי בישראל, היא סוגיית ההטבות לחיילים משוחררים.י המחלוקת היא בין אלו הטועעים שהטבות אלו מהוות את הגשמת עקרון השיוויון במובמ המהותי, והצדק דורש את הענקתו - מחד. ${ }^{2}$ ומאידך - אלו הטוענים שההטבות אלו לא רק שמחחות הפליה פסולה, אלא משמשות ככלי נוסף לפגיעה במיעוט הערבי בישראל שאינו משרת בצבא.י ברשימה זו נוסה להחלץ מה"מטען" הפוליטי־אמזציונאלי שהדיון בשאלה הגזרות בדרך כלל מועמס בו, ולהתמקד באטפקט המשפטי הטהור שלה. נקודדת המוצא ל"חחלצות״ היא ההבחנה בין שתי שאלות בגרדות שלעיתים קרובות מערגבים ומבלבלים ביגיהן: שאלה אתת היא, האם המדיגיות לא לגייס קבוצה חברחית מסויימת לצבא או לשרות־לאומי היא מדיניות מפלה, או מוצדקת, מבחינה משפטית טהורה. שאלה אחרת היא השאלה האם ומתי הטבה או העדפה ספציפית לחיילים משוחררים מהווה הפליה פסולה. ואין קשר לוגי או

מששפטי בץ השאלות, (וברור מכאן שגם התשובות להן יכול ויהי שאנות).؛ ברשימה זו אצטומצם בשאלה השיח. האם ומתי, מבתינה משפטיח, הטבה לחיילים משוחרים מהווה הפליה פסולה, והאם ומחי, זוהי אבחגה לגיטימיחב

המבנה המחשבתי של רשימה זו יהיה מושתת על השלבים הבאים: בשלב הראשון: נציג בתמצית את העקרון המשפטי על פינ מזהים הפליה פסולה. בשלב השי: נמסה לישם את העקרון המשםטי הכללי על סוגית ההטבות לחיילים

[^15]משוחררים, ווציג מודל רציוגלי של גבולות לגיטימיים להטבות לחיללים משוחרוים. בשלב האחרון: נסקור את החקיקה הישראלית, ונעמיד במבחן הלכה למעשה הוראות חוק קונקרטיוח על פי המודל אמתו הצבנו בשלב הקודם.

## שללב ראשון: עקרון השיוויון.

השיוויון, שההפליה היא היפוכו, הוא עקרון משפטי־חוקחי בעל מעמד מרכזי במשפט בכלל, ובמשפט הישראלי בפרטי, המגביל את הרשיות הציבוריות

בפעילותו.
נהוג להציג את עקרון השיוויון ככלל, ושבנסחו המקובל הוטבע ע"י אריסטו),
האומד: לדומים יש להעמיק יחס שווח, וללא דומים יש להעויק יחס שוגה. כלל יסודי זה מצוי הן בספרות חכמי המשפט, ודן בפסיקת בית המשפט העליון

שלונ, ומהווה את הבסיס להמשך טיעונינום עקקחן השיוויון במובנו החוקחי, כםי שהצגנו לעיל, הוא למעשה עיקרון מסגרת, שלו עצמו אין חוכן בגני עצמו, ובכדי שיהיה בעל משמעות, חייבים לנסוך תוכן במושגים המרכיבים אותו. דהייוו, יש להגדיו מי הם אותם דומים, ומה החא אותו חדס דומה. הקלסיציקציה לקבוצות דימוֹן שונות, לצורך מטרה מסוימת, מחייב ליצור קריטריון אבחנה רציונלי ורלוונטי ביוחס למטודת האבחנה. קלסימיקציה זו הימה מורכבת ובעיתית שם מחייבת הכרעה לא רק במישור

המשפטי, אלא בעיקר במישור ערכיה המוסריים של החברה בה ועשית.ז גם לאחר שהבהרנו את הבסיס לקלסיפיקציה, והמטרה שמאחוריה, עדיין עלימו להכריע לגבי אמת המידה הרציונלית שתקבע את גבולותיו הלגיטימיים של "היחס השונה״. לכן, למרות ש"עקרון השיוויון״ נראה פשוט בוזגדותו, עישומז קשה, מורכב ומערב שיקולים ערכיים חוץ־משתטיים. עד כאן הנסיון להבהיר את המושגים ״המליה" ו״שיוֹוין", ואת המורכבות הכרוכה

ראה בג״צ 953/87, 1/88, טיעת העבודה בערית ת"א נ.מועצת עריחת ת"אנ, פ"ד מב' (2),
עמ’ 309. בדברי השופט ברק, בעמ' 330"333 לפסק הדין והאסמכתאוח המובאות שם.

 השופט ויזקון בעמ' 1265 ליד האוח הו'. וכן בג"ץ 720/82 אליצוד איגוד ספורטיבי ג. פעריה נתנציה, פ"ז לז,(3), עמ' 17, בדברי השופטת נתניהו, בעמ' 20 ליד האות נ׳. וכן ח. Of P.Western The Empty Idea, פרלמן, על הצדק, (מגנס, ירזשלים תשמ"א). וכן .Equality, 95 Harv.L.R. 1982537.
 טירקל בעם' 119 ליד האות ז', וכן בעמ' 120 ליד האות א'. וכן בבג־צ אליצור, שם,

בעמ' 21 ליד אותיות א' עד ה'. אני מבקש להזכיר לקורא שח הצגה ״על קצה המזלג״ של המורכבות המשפטיה המעוגנת במושגים "שיורויון" ו״אפליה".

# שללב שני: יישום עקרון השיוויון על הטבות לחיילים משוחררים. 

לאורך ההסטוריה האנושית, (שכידוע, רווית ״מגוייסים״ ו"משוחררים"), ישון דזגמאות ובות של הטבבות שהוענקו לחיילים משוחררים. לצורך גירוי הסקרנות גציין שרומי העתיקה העניקה לחייליה המשוחררים בעלות על חלקת קרקעי ואילו בימינו, ארה"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקימה גוף אדמיוימטוטיבי, בעל סמכויות סטטוטוריות, שגקרא: " Administration" שבחן היתה ביטוח רפואי חינם לכל החיים(הטבה מרחיקת לכת בהתחשב באופיה הקפיטליסטי של ארה"ב, שם שירותי הבריאת מוענקים על בסיס תגאי השוק הפרטי).9י מתן הטבות לחיילים משוחררים איננה אם כן ״המצאה ישראלית״, או תופעה משפטית בלתי מוכות. במובן זה, השאלת הקשה אינה עצם ההבחגה בין באלו ששירחו בצבא, ובין כאלו שלא; אלא עליז לבחון מה מטרת ההבחנה; ומחי היחס השונה ולווגטי ועומד באופן רציונאלי ביחס לאותה מטרה. בכדי להשיב על שאלות אלו, גבנה מודל "אופיימי" של שבי "טיפוסים״: אברהם = חייל משוחרר. ובנימין = שאינו חייל משותרר.

המודל:
. 7
נקודת המוצא:גיבורינו הם שי אזרחים נחמדים, שומדי סדר וחוק, נאמנים למדינה ולחוקיה. אברהם - ששירת בצבא. ובנימין - שלא שירת בצבא עקב פטור מטעמים תוקיים (ולא חשוב לעינימו איזה טעבים חוקיים).". אם בשרטט אתמהלך חייהם האופימי נדמה לי שייחן להמחיש אותו באופן הבא:

אברהם:


הבעייתיות העולה מתרשים זה: אברהם: ערב שירותו בצבא, "מאבד" את תקופת הזמן AB ממהלך "בניית החיים" המרמלי של אדם שאינ משרת בצבא. מעמדו בנקזדת הזמן B נחות כלכלית, באות


 אינו עושה ״טובה", אלא ממלא חובה חזקית ככל אזרח חב גיוס אחר. כמו כן אברהם זוכש רבות במסגרת שירזתו הצבאי: בגרות, נסיןן חיים מגוון, מיומנות

טכנית אא אתרת, ועוד.
בנימשין: בתקופה AB מתחיל "לבנות" את חייו: רוכש השכלה, מתקדדם בעבודה, מצצא דירה, ועוד. בגקוֹדת זממן B מעמדו עדיף על אברהם בתחת בתומים אלו. אולם, בנימין אינו "אשם" בכך שלא שירת בצבא, שבן מבתינתו מאד רצהי למלא אל את תובתו האזורחית, אלא שהמחזוקק אׁ הגוף המוסמך, מטעמיו החוקיים, צטר אותו מכך. ניתן לסכם השוואה זו בנקודות הבאשת: לאברהם לא מגיע "פרס" על שירות

 בצבא), במובן זה שאין צידוק לכך שמעמדו הכלכלי־חברתי של אברהם יהיה

המודל עדיין ולווגטטי, גם אם סוביקטיוית בנימין ״לא רוצה" לשרת בצבא (כדוגמת

נחות, בתום שירותו הצבאי, משל בנימין.יצי מהנחות יסוד אלו מובעת לעעיות דעתי, המטרה המעוגגת במתן ההטבות לחיילים משוחררים. המטרה היא: לאפשר ולסייע לאברהם, להשוות את מעמדו הכלכלי־חברתי לזה של בנימין, תוך פרק זמן סביר, ובכך "לנטור", עד כמה שניחן,

את הששפעת תקחתת השירות הצבאי (AB). או במילים אחרות: המטרה היא לאפשר לאברהם ל״הדביק" את בנימין כך שבוקודת זמן C לא יהיה פער הברתי־כלכלי ביניהם עקב שירות או אי שירות בצבא. אחרי שברורה לנו המטרה של ההטבות, אנו יכולים לגסח את המבחן הגרמטיבי לבחיגת ההטבות המוענקות לחיילים משוחררים: אם ההטבוז תורמת/מקדמת/מסייעת, לאברהם (החייל המשוחרר), באופן ישיר (או עקיף)هי, ל"הדביק" את בגימין (שלא שירת בצבא), באאתם תחומים בלבד בהם השירות הצבאי אבן יצר ״פער" בין אברהם ובנימין - הרי שאין מדובר בהפליה פסולה אלא בהבחנה לגיטימית ורציוולית בין שונים ביחס למטרה.

## יש לזכור שמודל זה לא ממצה אח ההשלכות של השיוחות או אי השרות בצבא על אברהם ובנימין:

 א. לשרות בצבא בכלל, (ובחברה הישראלית במיוחד), יש השלכות מרחיקוה לכת במישורים רבים: במישוך החברתי, השירות בצבא תורם ממשית ליכולת ההשתלבות באותה חברה. במישור הפסיכולוגי, השירות בצבא תורם ממשית לפיתוח הזהות העצמית והנזודלהות עם המדינה אותה הצבא משרת. במישור הפרגמטי, השירות בצבא מרדיב בצורה ממשית את מגוון העיסוקים ואפשרויות התעסוקה בכלל, ובמגזו הביטתוני בפרט. (ואני מניח שגם וששימה זו איננה ממצה). ביטוי לעמדה חרצה העומדת על מגונן השלכות אי השרות בצבא בנוגע לערביי ישראל עיתן למצוא בטיםרו של א. לוסטיק, עדבים במדיצה יהודיח, (מפרש, ירושלים, חשמז"א), בעיקר בעמ' 102.104.ואולם, השכלות והשםעות אלו של השידות בצבא, ולווחטיות לדעתי בעיקר לעמין השאאלה האם המדיניות או ההחלטה שלא לגייס קבוצה חברותית מסוימת לצבא היא סבירה או מפלה. השלכות אלו פחות משמעוחיות ומידוד לת הוֹלוונטיות שלהן נמוכה לעיין השאלהה האם הטבות כלכליות ליוצאי צבא, בגין שירותם הצבאי, מהונת הפליה או אבחגה לגיטימית. לענין החשיבות באבחנה בין השאלות הללו, ואה במרק המבוֹ של רשימה זו, ובהערת שוליים. 4. מכל מקום, ניתן לקחת השלכות אלו בחשבון לענין ההכרעה בסבירות היקף ההטבה הניתנת ליוצאי צבא (וראה לעין זה מיסקה 18"א בהמשך המששימה).
ב. מרכיב נוסף שלטאורה "נעלם" מהמנדל, הוא שירות המילואים. אברהם, מעבר לשירות הצבאי הסדיר, משרת מידי שנה בצבא עד כחודשיםם, במסגרת שירות צבאי במילואים.
זואולם, שירות זה, הן בשל היותג "מםוצהּ" כלבליח באוּן מיידי על ידי הביטוח
 הוּצר בגינו בין מי שמשרת במילואים ובין מי שאינו משרח במילואים, פער שאיגו משמעותי - אינור ראוי לדעתי להתיחסות תרדדת ומיוחדדת. (אם כי ניתן לקחתו
בהשבון, במידה מוגבלת, בעת בהיגת היקף ההטבה הניתנת ליוצאי צבא. ועל כך בהמשׁך הרשימה).
במנונח "עקיף" כווחתי לזרך בלכלית עקיצה, כגון: במקום לתחת לאברהם במיששריץ

אם גפרט את המבחן הכללי למרכיבים ספציפחם גיתן לתחזם את ההטבות בגבולות הבאים:
א. היקף ההטבה: היקף ״סביר״. לא ניתן לקבוע גבולות בוקשים. הדבר תלוי בזמן ובמקום. קנה המידה היחסי הנכון לבחינת סבירות ההיקף יהיה היקף

ה"התעשדות" של "בימימין אופייני" בפוק הזומן AB.
ב. תקוּת המכאות להטבה (BC): פרק זמן "סביר". גם כאן אין לקבוע גבולות זמו מוקשים. ברור שנקודת ההתחלה היא מועד השחרור (B). סבירות מועד תום הזטאות (C), תלוי בעיקי בזמן השירות הצבאי (AB), ובאופן

ג. היקו הזכאים להטפה: לחיל המשוחרד (אברהם) בלבד.
 בין אברהם לבנימין.
בשלב זה ניתן לסכם ולאמר, שהתשובה לשאלה אותה הצבנו בראשית דרכיוו. דהיינו: האם הטבות לחיילים משוחרדים מהוות "הפליה או שיוויון"ו אינגה תשובה חד־משמעית. כל הטבה צריכה להבחן ולהבדק בפני עצמה, עד כמה עומדת היא במבחן הנורמטיבי אותו פרטגו לעיל.

ה.המודל וסוגיית השירות החליםי: קיימת גישה שונה להתיחס ל"בנימין" דהיינו לאותם יחידים (או קבוצות) שהחברה מכירח בוכותם לא לשרת שרוח חובה צבאי. גישה זו, במקום לפטוד את "בנימין" לחלוטיץ משרות החובה, מטילה עליו הובת שירות הלופית, שירות המוכר אצליגו בשם "שירות לאממי״,"
בהקשר זה עולה השאלה האם, ועד כמה, המודלשל "אברהם״ ו"בנימין" אותו הצגנו, וכון גם ביחס ל״גדען", יחיד אשר בשל סיבות לגיטימיות שירת שירות חובה חלופיז התשובה טמוגה לדעתי באזפם ומהותו של שירות החובה החלומי. אם, ורק אם, מתקיימות בשירות החובה החלומי אותן תכומת בסיסיות הקיימות בשירות החובה הצבאי, אשר בגינו הצדקנו במודל את מחן ההטבות ליוצאי צבא - מוצדק להשוות את מעמדו של גדען (דהייט, זה ששירת בשרות חובה חלופי׳י), למעמדו של אברהם, (דהיינו, זה שטירת בשרות חובה צבאי). תכונות בסיסיות אלו הן: השרות החלופי הינו ״חובה" ואינו גתון ל״בחיותו החופשית״ של המשרת . - לא עצם השרות, ולא תוכט או אופיוּם השרות החלוםי מקדם אינטרס חברתי חיוני או חשוב, כפי שנקבע על ידי המחוקק אָ גורם ציבורי שהוסמך על ידו.בי המשרת בשרות החלופי איגו מקבל חמורה/שכר על שרורט (אלא עד כמה ג שזה מקובל גם בשדות החובה הצבאי).

ראה גישה דומה של המחוקק הישראלי בחוק שירוח לאומי תשי"ג 1953 (אם כי ראוי
לצציין שחוק זה מעולם לא הופעל הלכה למעשה. ראה לעין זה א. רובינשטיֵו. המעשטי הקונסטיטוציוני של מדיגח ישראל, מהדורה שלישיחת, תל אביב, תשמ"א, בנמי . 191
ראה סעיצים 2, 4, ו־פ שם. אם כי אמבוּ שולל לחלוטיץ את הלגיטימינת של החקיימות תנאי זה גם כאשו השרונת החלופי נעשה מתוך הת התנדבות, ולא עקב חובה חוקיחת. ראה סעיף ו, שם, בהגדרת המושג ״שירות לאומי״.

ד. השרות החלופי דומה לשרות החובה מבחינת משך השרות, והיקפוּי״ באותם מקרים בהם תכונת אלו אינן מתקימות בשרות החלופי, מבחינת המודל אין הצדקה להשוות מעמדו של "גדעון" לזה של ״אברהם", אשר על כן הוא יעבור לצידו של "בנימין" ויחשב כמי שלא שירת שידות חובה צבאי."

## שלב ששלישׁי ואחדון: המצב בישראל.

בשלב זה אנו בשלים לעבור ולבחון את המחרחש במציאות המשפטית בישראל.
כהבהרת פתיחה לשלב זה, נרעמן את זכרונימו במושכלות ראשוים: בישראל, בהעדר חוקה, מוגבל בית המשפטו, ביבולתו להעביר תחת שבט ביקורתו דברי חוק ופעולות שלטויות, ואין הדא מוסמך לבקר חקיקה ראשית, וומכאן שאיגו יכול לבקר חקיקה כזו הנגועה בהפליה פסולהד). כלומר -המבחנים שהצגנו להלן כוחם ינה לבחינת חקיקת משנה ומכלול פעלותיהן

של הרשויות הציבווימת הפועלות על פי דין,20 למעט חקיקה ראשית עיון מנקודת מבט כלליתורחבה בדברי החקיקה, ובחקיקת המשנהיי, על פניץ עולה שאין שזר לרושם, שלעיתים מנסים ליצור, שהסטטוס של תייל משוחרר מעניק יתרונות כלכליים, ישירים או עקיפים, בקנה מידה גדול, או חסר כל פרופורציה.יב
בכדי שלא להותיר את הדבוים ללא ביסוס, גפרט מספר הטבות בולטות: א. על פי סעיף 9 לחוק חיילים משוחרדים, תשמ"ד 1984, נושא אוצר המדינה

[^16]ב־75\% משכר הלימוד של חייל משוחרר המשלים את השכלתו החיכוחית.ביב
ב. על צי חוק מס הכוסה (הטבות לחיילים משחחרוים) (החראת שעה) החשמ"א 1981, זכאים חיללים משוחדרים העובדים בתעשייה, בחקלאות, בבניה ובמלונאות לנקודות זיכוי במס הכנסה.בי ג. לחייל משוחרו עדיפות להתקבל לעבודה מקזם שהקבלה מתבצעת במכרו ע"ם חיקוק. ד. עלפי סעיף 8 לחוק חיילים משוחררים התשמ"ד 1984, זכאי חילל משוחרו לפטור חלקי או להשתתגות מאוצר המדינה בשכד לימוד בעד הכשרה מקצועית.25
זוהי רשימה הלקית, ואלו דדגמאות אופיניות.זי נמסה כעת ליישם את המבחן אותו הצגגו בסוף החלק השי של הרשימה הלכה למעשה, על שני דברי חקיקה המצויים בשמפטינו:
דוגמא א': חקקות ההענקות לחיילים ולבני משפחוחיהם, תש"ל 1970:ע

[^17]תקנות אלו הוצאו ע"י שר העבודה, בהתיעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת הכסצים של הכנסח, מכוח סעיף 40(12)(2), של חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) תש״ט 1949. ע"פ תקנות אלו, בתמצית, ניחגת הטבה כספית, לכל חייל משוחרו, בן זוגו, הוריו, וילדיו, בעד ילדם השלישי, ובגין כל ילד נוסף (בל זמן שיש להם עוד שני ילדים בכירים מהם). האם תקנות אלו עומדות במבחן שלוm בבדיקת תמנות ההטבה בקריטריוים הספציפיים אותם הצגנו במבחן עולה: מבחיגת היקף ההטובה: פורמלית, על צי תקנה 4, עבור הילד השלישי - מקבלים 4 4 גקזדת קצבה, עבור הילד הרביעי והחמישי מקבלים 1 נקודת קצבה לכל אחד, ועבור כל ילד נוסף $1 / 4$ + 1 נקודת קצבה, וכאשר נקודת קצבה משמעה 42 ש"ח לחודש, צמוד

למדד55). על פניו, וללא בדיקה אממירית, זהו היקף שאינור חורג מגדר הסביר. - מבחינת חקופח הההטבה - ההטבה נתנה כל עוד יש לפחות שלושה ילדים. (מעשית, זה יכול להגיע לתקוםת הטבה של יותר מ־15 שנה לאחר מועד השחדור). זהו פרק זמן החורג מאותו פרק זמן "סביר" לאור אופי ההטבה (כספי), וביחס לתקופת השירות
(3) שנים).

- מבחינת היקף הוכאים להטבה - מעגל הזכאים חורג גם הוא מהקריטריןן שהצבנו. הזכאי הוא לא רק החייל המשוחרר, אלא גם ילדי ודחורי (גם אם אלו לא שיורטו כלל בצבא).
- מבחינת תוכן ההטבה: אמנם תוכן ההטבה הוא כסמי (ופער כספי אבן נגרם בגין השרות הצבאי), אולם הוא ניתן רק בעד ילד שלישי ובעד כל ילד נוסף. ומה ההבדל לעעין זה בין אברהם לבנימין האם עקב השירות הצבאי לאברהם יש יותר ילדים מולבנימין
החשוב הוא שתריגות אלו הם וק אינדיקציות למהות. דהיינו, שמטרת ההטבה הזו אינה עומדת באוםן רציונלי למטרה שאמורה לעמוד בבסיסה: הענקת האפשרות לחייל המשוחור ל"הדביק" את חברו שלא שירת בצבא. כך - האם משהוא יכול ברצינות לטעון שהענקת הטבה לבוט של החייל בעד בגו השלישי (נכדו של החייל המשוחרר), תורמת לחייל המשוחרר, או עומדת ביחס צציולי כל שהוא אחר לעובדת שירותו הצבאי של החייל המשותרוז עם כל הכבוד, ירואה לי שתקנות אלו אימן יכולות לעמוד בביקורת בהיותן מנוגדות לעקרון השיוויון המהותי.״

דווממא ב׳: כללי חיילים משוחררטם (אישור שכר לימוד להשלמת השכלה תיכוית), החשמ"ח 1988.3 כללים אלו הוצאו על ידי שר החינוך והתרבות מכוח סעיף 9 לחוק חיילים משוחררים,

התשטמ"ד 1984, ולמעשה מאגשרים את הפעלתו של סעיף 9 הלכה למעשה.33 על מי שילוב זה, של עעיף 9 לחוק והכללים, מממן אוצר המדיגה לחחל משוחרר כ־75\% משכר הלימוד של השלמת השכלתו חתיכווית. גבחן בעת הטבה זו על פי

הקריטריונים הספציפיים: היקז ההטגה: הכללים מציבים גבולות בזורים ל״קביעה" הכללית המצויה בסעיף 9, ("75 משכר הלימוד של השלמת השכלה תיכונית"). הגבולות הם: קביעת שכר הלימוד של שעת לימוד (1.73 ש"ח, גכון לאוקטובר 1987. סכום זה משתגה על פי השימוים בשכר הממוצע במשק); קביעת כמות שעות ההוראה המקסימאלית להם

זכאי החויל המשוחרד; וקביעה שההטבה ניתנת פעם אחת בלבדיצי על פניו, וללא בדיקה אמפירית, גדמה לי שקשה יהיה לטעון שהיקף ההטבה, כבי שהוא מעוצר בכללים, חורג מגדר הסביווח. תקופת ההטטה: סעיף 5 לחוק קובע: "הזכויאת של חייל משוחרר לםי חוק זה ייגתם לו במשך שלוש שנים מהיום שבו נעשה תייל משוחרך״. תקופת ומן זו סבירה הן ביחס לחקקופת השירות (שלוש שנים), וֹן ביחס לאופיה (השלמת השכלה תיכווית), ובכך לא מממנים השלמת השכלה "איץ סופית", או בטוות זמן שמנתק את הזיקה

בין אמבדן ההזדממת להשלים את ההשכלה לבין השירות הצבאי. היקף הזבאים: על פי טעיף 1 לכללים, "זכאי להשלמת השלכה חיכונית״ הוא חייל משוחרר שלא סיים י״ב שצות לימוד. כאשר על פי סעיף 1 לחוק, "חייל משוחרך"

הוא רק מי שבפועל שירת שירות צבאי.ג היקָ זכאים זה הוא טביר, ואיננו מעגיק את ההטבה למי שלא ״הפסיד" הזדמנות להשלים את השבלחו עקב השיחת הצבאי. תוכו ההטבה: ההטבה היא סיוע כלכלי־עקיף הניתן בנסיבות של השלמת השכלה תיכונית ע"י החייל המשוחרד. תומ זה "נוגע" לעובדת השידות הצבאי במובן וה שלבוימין, בתקופת הזמן AB, ניתנה ההזדמנות לא רק לצבור את האמצעים הכלכליים להשלים את השכלתו התיכונית, אלא גם היה לו הומן לעשות כן. לאברהם מאידך, עקב השירות הצבאי, נשללו שתי "אפשרויות" אלו. אם אסכם את המסקנות העולות מבחינת האינדיקציות הספציפיות, הרי שמצטירת תמונה של הטבה לגיטימית ולא מפלה, הגיחנת לחייל משוחרו בגין ״פער" שמעצר בימו ו ביץ "בנימין" עקב השירות הצבאי. מטרת ההטבה

# להקנות לחייל המשוחרר את הכלים הכלכליים ל״הדביק" את בימין מבחינת השכלתו התיכונית. 

> סכום:

ברשימה זו ניסיחי ליצור כלי משפטי, אוביקטיבי, שבאמצעותו גיתן יהיה לבחון הטבות ספציפיות הניתנת לחיילים משוחררים בגין שירותם הצבאי, ולהשיב על השאלה: האם הטבות אלו מפלות לרעה את הציבור שלא משרת בצבא מסיבות לגיטימיותו אי מקווה שעמדתי במשימה זו באמצעת המבתן המרמטיבי אותו הצגתי בתלקה השני של רשימה זו. מבחן זה הוא פועל יוצא של אימוץ הנחות היסוד שעלו מהמודל של

אברהם ובנימין (וכמובן - גם גדעטן).
אם תרמחי בכן, ולו במקצת, ליתר בהירות בסוגיה ו, (שלעיתים קרובות מפלת קורבן לפוליטיקה, ולאמוציות) - דייני.

# שימוש באלימות בחקירות השב״כ או אלמנט המיידית בהגנת ה"צורך" <br>  

א. פתח דבר<br>ב. לשון סעיף 22 לחוק העונשין<br>ג. המישור המהזתי<br>ד. דיומה של דרישת ״מיידיות״<br>ח. השימוש בטענת הצגרך להצדקן פעולת השלטון

ועדתהחקידה לעויין שיטות החקקידה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלוית עיינתי (להלן: דו"ח לנדוי), מחייחסתי, בין השאר, להפעלת לחצים פיסיים ותםיטלוגויים על נחקרים בעבירות הקשודות לפעילות חבלגית עויינת. אין חולק על כך כי אמצעים אלה פסולים לחלוטין במישחר של דימי הראיות, והודאה שהוצאה מכוחם אינה קבילה בלל ועיקר בפני בתי המשפט. יחד עם זאת, נזק דו"ח לנדץי לשאלה, האם ניתן להשתמש באמצעים אלה, שלא לצרכי הראיות בבית המשפט, כי אם למטורו מודיעיניות ואחרות. הועדה מצאה כי יש מקרים בהם מותר להשתמש באמצעים של לחץ פיסי או פסיבולוגי מחון על הנחקוים וזאת, כמובן, לצורך מטרות אלה. הועדה אף ממגה את החוקרים לנסםח (החלק השני של הדו"ח) שהוא סודי, ועל כן - סמוי מעינינו - ובו מפורטים הלחצים הפיסיים והפסיכולוגיים המחונים בהם ניחן לנקוט. נקיטחם, של "לחצים פיסיים או פסיכולוגים" מהווה כרגיל עבירה פלילית; תקיפה למשל. יחד עם זאת - ועדת לגדוי מתירה את השימוש באמצעים אלה. את הבסיס המשפטי להצדק של השימוש באמצעים אלה, מוצא דו"ח לנדוי בהגגת "הצורך" שבסעיף 22 לחוק העונשין תשל"ז 1977. (להלן סעיף 22). איץ דולק על כך בי בסעיף 22 וסטעיף 11 של הצו בדבר כללי האחריות לעבירה, המקביל לו ואשר חל באיו"ש ובאזח"ע) נאספות שתי הגנות שעות שבדיני

העונשין:

- הגנה על הזולת (״צורך STRICTO SENSU" במימחו של פרופ׳ פלר). - הגנה עצמית.

הגנת הצורך אליה נוקק דו״ח לנדוי, במישור ההצדק של הפעלת לחק פיזי ופסיכולוגי.על וחקרים - היא מסוג הראשון. ואללם, בפי שנראה בהמשך, קודה ומחערבבות בדו"ח שחי ההגנות.

בדו"ח לגדוי מנותחים שלושה מרכיבים של הגנת הצורך הכללית אשר הם מצטברים וכתובים בסעיף, והם: 1) שהחפעולה היתה כדי למנוע תבלה חמורה לגופו אא לכבודו או לגופם של אתרים... אא לוכוש המופקד...
2) שאי אפשר היה למנוע אותו נזק בדרך אחרת. 3) שלאנעשה יותר ממה שהיהנחוץ במידחהסבירותוהנזקשגרם על ידיכך

לא היה מופרז בנסיבות העניין.
בוגסף לשלושת המרכיבים הללו, מתייחס חדו״ח ל״חנאי רביעי, שאינו כתוב בסעיף 22, אך סחפרים מלומדים, וביניהם גם פרופ׳ צלר, מבקשים לסייג בו הגנת הצורך". התנאי ה"בסף" הוא כי הנזק שלמניעתו פעל הנאששם חיב להיות ומק

ועדת החקירה לענין שיטות החקיוּה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות
חבלוית עויינת (תלק ראשון), אוקטובר 1987. סעיף 3.8 עד 3.17, עמודים 45 עד 54 לדו״ת לנדני. . 2 ס"ח 226, תשל"צ 1977 .3

תםיסחו של דט"ח ועדת לנדוי היא, שאין קיימת דרישה ובדבר מיידיות הסכנה. הנימוק לכך נתמך בשתי יתדות: המישאר של לשון החוקו לגיו אין בסעיף 22 כל זכר לדרישה הדווקגית בדבר מיידיות הסכמה, ובמישור המהותי לסיו המבחן הוא גמיש של "תפיסת הרע במיעוטו".

מכאן ולהלן נתמודד עם מסקגת דו״ח ועדת לגדוי באספקת צד וספצימי זה של מסקנחו:
לשון סעיף 22 לחוען העונשין
סעיף 22 קובע: "ניתן לפטור אדם מאחריות פלילית למעשה או למחדל אם יש בידו להראת שלא נהג כפי שנהג אלא כדי למנוע תוצאות שלא ניתן היה למגען בדוך אחדת ושהיו גורמות חבלה חמורה או מגיעה בגוּו, בכבודו או ברכושו, או בגוצם או בכבודם של אחרים שהגנתם עליו, או ברכוש שהופקד בידין; ובלבד שלא עשה מחתר משהיה צורך סביב לעשות לאותה מטרה ושהרעה שגרם אינגה שקולה כנגד

הרעה שמנב״.
"מיידיות הסכנה" אכן, אינהה מומיעה בלשון הכחוב, והיא עולה מביץ השיטין, הן בדרישה שלא ניחן היה למגוע את התוצאצת בדוך אחרת והן בדוישה שלא געשה יותר משהיה צורך סביר לעשות. בשאלת השאלה: מהו האופן בו יש לםרש את סעיף 122 האם בדדך לשונית לפיה מה שלא צוין בסעיף במצורש לא וכלל בו, או שמא בדרך מרחיבה, שאימנה מסתגרח בד' אמותי של הכתוב ומחפשת את המהות המסחתרת מאחורי הכתובז

בבל אשר ל״״מיידיות" - דו"ח לנדוי מצדד בגישה הדווקנית, ומשום שאין דרישה ממורשת ל"מיידיות" בסעיף - כן אין צורך במיידיות לעניין ה"צורך".
ואולם לגבי מקומות אחרים בהם מתבקש פירוש של סטיף 22, נקטטה ועדת לנדוי גישה אחרת ופסעה בדרך השניה והמרחיבה. כך למשל, בקוראנו את הסעיף, אוג מוצאים רשימה סגורה וממצה של האינטרסים המוגנים בו. בין אינטרסים אלה לא נכלל "בטחון המדימה". על היוחז של ״בטוחון המדינה" - אינטרס המוגן ע"י סעיף 22 לומדת ועדת למדוי ע"י הרחבת המושג "אחרים שהגגתם עליו". "אאחרים" - כלל האזורחים; "עליו" - "ההגנה על כלל האזרחים... מוטלת על חוקרי השירות בתוקף תפּקידם הציבוףי" - עמ' 50 למטה...).

במקום זה, בו מבקשת הועדה להדחיב את הכתוב ולכלול בו גם "אינטרס בטחוני של המדיהה", ממנה אוחנו ועדת לנדוי להצעת החלק הכללי לחוק עונשיץ חדש שהוכנה ע״י פרופּ פלר וד״" מ. קרמניצר בעקבוח עבודותיה של ועדה בראשותו של השופט אגדנט ושפורסמה ב״משפטים"4 (להלן - "ההצעה").
להלן הגדרת הגנת הצורך (הגה זו מטופלת בהצעה בנטרד מההגנה הפרטית), כמי שהיא מופיעה בהצעה: ״לאישא אדם באחריותפלילית למעשה שעשה כדי להציל

מששפטים י״ד (תשמם"ז) 127; וראה גם: ש״ז פלר, יסרזות בדיני עומשין, המכון למחקרי הקיקה ולמשצט השוואתי ע״שט הרי סאקר האוניברסיטיטה העבִריח בירושלים,

הפקולטה למשפטים, תשמחז 1987, כץר ב׳ 480.

את חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, או אינטוס בטחוגי של המדינה, מסכנח פגיעה חמורה ומיידית (התדגשה שלי - ע.ג.) הנובעת מנסיבות להן נקלע".

עיענו הרואות: ההצעה מרחיבה את הכתוב בסעיף 22, לגבי הגנת ה״צורך" וקובעת את האינטרס הבטחוגי של המדינה, באינטרס בר הגנה על ידי הצורך, אך בד בבד היאמנה כאלמנט שאין בלתו את מיידיות הנקיטה בצעד שאוחו גוקט אדם, ואשר

רק בהצטבר כל הנסיבות (וביניחן המיידיות...) משתכללת הגמת ה"צורך".
לדעתנו, לא ניחן לאחוז את המקל בשני קצוחיו: מצד אחד לקבל את והאינטדס הבטחוני של המדינה כאינטרס מוגן, על אף שאישנ מופיע בסעיף 22, ולצורך כך אף לחוקק ללשוגה של ההצעה, ואילו לעניין המיידיות - לטעון לאי קיצמה של דרישה שבזאת, משום שאיגה מפורשת בסעיף, ולהתעלם מקיומה של הדרישה המטורשת המופיעה בהצעה...

אמנם, אין זו בהכרח סתירה, אלא הרחבה של ההגנה במקום אחד, וסייגגה במקום אחר. יש לזכו כי סייג המיידיות הוא לרעת הנאשם, בעוד שהרחבת הגגת ה"צורך" גם לאינטרס בטחוני - פועלת לטובת הנאטםם. אולם הדברים מובאים על מנת להראות שאין להתלות בהכרח בלשון הבתוב דווקא, שהרי אם נקבל את הגישה הלשוחת הצוחה, שאינטרס בטחוני של המדינה, לא יוכל להיות מוגן בהגנת הצורך

- שוב אין כל הצדקה לשימוש באלימות ע״י השב"כ אליבא דוועדת לנדוי. הגישה המוצעת להלן, היא, כי הגנת הצורך תיבחן במובנה הרחב, על צי מהותה, ולא על פי הדדבק הצר והמילולי של טעיף 22. על פי גישה ח, אינטרס בטחוני של המדינה, הוא אינטרס המוגן על ידי הגנת הצורך אך בד בבד, יש לבחן את קיומה של הדרישה המהותית למיידיות הפעולה הננקטת עלידי מי שנאחז בקרנות

המזבח של הגנת הצורך - ללא קשר להמצאות המילה "מיידיח" בסעין 22. זאתת זעוך, בבואגו לנתח את סעיף 22 לצורך הגנת ה״צורך", יש לראות על דיך האנלוגיה, כיצד פורש מס' 22 לצורך ההגגה העצמית. הפסיקה הישראלית דנה עשרות פעמים בהגנה העצמית. כחוט שני עוברת בפסיקה ז, הדרישה ל"מיידיות הנזק״ אוחו מקדם הנאשם. לאחדונה גפסק הדבר, בצורה אשר בראה כי היא סותמת את הגולל על שאלת ה"מיידיות" בהגנת ״ההגנה העצמית". המדובר הוא בע"צ 962/85 צמח צ' מדיצת ישראל־ שם אימצה השופטת נתניהו את הפסיקה הקיימת ואת האמירה כי לגבי ההגנה העצמית "טענת הצורך

אחרה בדקה אחת״״:

[^18]עיימו הרואות: אין כל ספק בי לעניי ההגנה העצמית - יש דרישה של "מיידיות". אך מקורה הסטטוטורי של "ההגנה העצמית" הוא בסעיף 22 לחוק העונשין, אותז סעיף אשר הוא גם מקורו הסטטורי של הגנת הצורך STRICTO SENSU, אשר ועדת לנדוי קבעה כי מלשון הסעיף אין עולה דרישה כזו...
 עצמאית ונפרדת המחייחסת לסעיף 22. ואת, על אף שאותה הדרישה לא בא לביטוי מילללי ממורש או משתמע מלשון הסעיף. המדובר הוא בע״פ 394/75, 426/75 המדובר היה אמנם, בהגגת ההגנה העצמית, ולא בצורך לשם הגגת הזולת, אך השופט לנדוי הטעים כי הגגת סעיף 18 לפח״ב (סעיף 22 לחוק העונשיץ) - לא החול מקום שהנאשם העמיד עצמט מרצוגו במצב שבו נוצרה הסיטואציה של הגנת הצורך.

לסיום נקודה זו: אי לייחס כל משמעות לכך שבסטיף 22 איץ מצוייגת דדישה מיידיות במפורש, ואין ללמוד מכך על העדר דרישה שכזו, שאם לא תאמר בן תישלל דרישת המיידיות בהגגת ההגגה העצמית, ותישלל האפשרות להגנת הצורך כאשר האינטורס המוגן הוא בטחון המדינה.

המשטעור המהוֹה
בבסיס ההכשר שנתנה ועדת לגדזי להפעלת האמצעים הפיזיים והפסיכולוגיים עומדת תחושה של "איץ ברירה", והברירה אשר קיימת היא ברירה בין שתי רעות אשר אין ספק כי האתת סכנחה רבה מהאחרת. סימוכין לעמדתה מצאה ועדת לגדוי ״בה" במלומדים שבחכמי העולם. זלהלו נתייחס גם לאילנות אשר בהם נחלה דו״ח הועדה. עמדתנו היא, בי הגנת ה"צורך" שבתוק הענשין אינגה מתאימה לצווך פתרון המצוקה האמיתית, של מתן סמכות או כח משפטי לאנשי השב"כ, להפעיל כחםיסי או נפשי בחקירותיהםם.
ראשית: בהגנת הצורך תייבת להשת ״מיידיות" בין קיומו של צורך לבין גקיטת הפעולה, כמו כן הצורך עצמו הייב להיות מיידי.
שנית: שימוש בהגנה מההגנות של המשפט הפלילי, איננו יכול לבוא במקומה של הענקת סמכות תוקית כדין.

הגגת ה"צורך" טעונה בקיומו של מקור סכנה, 10 מקור הסכנה. הוא באירוע מסויים. התגובה, דהיינו המעשה המוגן ע״י הגנת הצורך, חייבת להיקת מיידית לאירוע. בלשום של פרום׳ פלרי. "דחוש שהאדם יעשה את המעשה תחת הלחץ של סיכוי מיידי להחממשות הסכנה, וכדי להסיר אותה. שהוי ואמר במפורש, שהוא ״לא נהג

בפי שנהג אלא כדי למנוע תוצאות שלא גיחן יהיה למנען בדרך אחרתושהיו גורמות
תבלה חמורה אֹ פגיעה.....". שעת דחק שכואת, םירושה; סמה שעומדזת בו ברגע להתממש. שאם לא כן, בזכות חזמן, גיחן למנוע את ההתממשות גם בדרך אחרת, מוֹ של פגיעה באיוטרס לגיטימי - של הזולת״י"

דהיינו - המקור לדרישת המיידיות, אליבא דפרחפ' פלר, גלום בתנאי שאי אפשר היה למנוע את הנזק בדרך אתרת. אלמנט הזמן מתקשר ליכולת להמנע מנקיטת הצעד, שלאחר מכן מחבקשת לגביו הגגת הצורך, ממש כשם שהזמן שהקדים את הצעד יכול לשמש להמנעות אא להפסקה של הסיטואציה שגורמת ״לצורך". כ7 למשל נפסק, שלא גיתן להשתמש בהגגת ה״צורך", מקום שגיתן היה להקדים את המעשה עליו מוגש האישחם, במעשה אחר אשר היה מונע את הצורך. בע״ל 70 /202 מסדה ן /צחק שביט נגד מדינת ישראלי הואשמו הנאשמים בכך, שסילקו דוכנים שהיו מצצבים על המדוכה והפריעו לנאשמים בעבודות עפר שביצעו. הגאשמים הואשמו בין היתר בהסגת גבול פלילית לםי סעיף 286 לפח״פ באשרו, לםי טענתם, עשו את אשר עשו על מנת למנוע טכנת חיים לעובוים ולשביט ברחוב, סכנה שהיתה צפויה בגלל המצב המעורער של מבנה מסויים. השופט י. כחן, דחה את טענת ה"צורך" בקובעו כי למערערים, היתה דרך אחרת לממוע את הסכנה מפעולות ההריסה לעוברים ושבים, דהייוו - להקדים הקמת גדר ליצירת הסבנה. יש לציין לסימוכיץ במסיקה הישראלית, לדעתו האקדמאית של פרוּ׳ פלר את ע״פ (151/80 אציב מוסטמא נגד מדינת ישראל.ים העבדות במקרה זו היו כדלהלן: הנאשם נהג בטגדר, בתוך העיר טבריה (מהירות מותרת 50 קמ"ש) במהירות 76 קמ"ש. הנאשם הודה בעובדות אך טען את הגגת ה"צורך". טענתו העובדתית (אשר נתקבלה) הייתה שהוא הוביל בממניתז פועלות; חתך כדי הנסיעה שמע דפיקות על החלון המצריד בין מקום מושבם של הנוסעים בחלק האחורי של הטודר ותא הנהג; נאמר לגאשם ״יש לך חולה באוטו"; כששמע זאת, על מנת להביאה בהקדם לרופא בסכמין, הגביר את מהיוות נהיגחו וכך הגיע לנהיגה במחירות של 76 קמ"ש. בית המשפט המחוזי בערעור (הנשיא בהלול והשופטים אור ואריאל) אימץ את עמדת בימ"ש קמא אשר דחה את טענת הצורך. בי יחר הנימוקים לדחיית הטענד, הופיע הנימוק הבא: "כששמע הנאשם על דבר הימצאות "חולה" במכונית, לא פנה מיד למצוא רופא בטבריה, אם בבית חולים סמוך, אם על ידי פניה ל"מגן דזד אדום" אא חיפוש רוםא תורן, ולא פנה כדי לברו מהו הסעד הרפוא הקדוב ביותר שיוכל להושיט לאותה חולה. במקום זאת, בתר לנסוע לסמין, מטרת נסיעתט מלכתחילה, מקום הנמצא מרחק עשרות קילומטרים מטבריה. מהחנהגות זז יש ללמוד, שהוא

לא השש לסכנה מיידית לאותה פועלת אם לא יחישה מיד אל הרוצא". דנישת המיידיות באה במשזה תוקף, לאור הניתוח שעושה פרוא׳ פלד ולפיו, הגנת הצורך STRICTO SENSU היא המצב היחיד בו הפרט שמבצע את המעשה נמצא במצב בו הוא צריך לשקול ולברור את האינטרס המועדף בין שי אינטרסים לגיטימיים. (בבורח ובצידוק, אין לנאשם ברירה בין שני אינטרסים, שכן החא פועל

תוחת אילוץ, ואיל בהגנה הפרטית, אין (לכאורה) שני אינטרסים, שכן לפי הניתוח של פרופ' פלר, זה אשר תוקף את הנאשם ומאלץ אותו לגקוט בהגגה פרטית -מאבד למעשה, בכך שהוחא מפעיל אלימות, את זכותו שלו שלא תופעל אלימות כנגדו.)
בהקקשר זה מן הראוי לחעיר כי דרישה מסויימת ״למיידיות" קיימת במקום אחר בו המחוקק נחן כח (במובן המשפטי) להפעיל כח (פיסי) כדי לממש זכות. בסעיף 18 לחוק המקוקעין, תשכ"ט 1969׳י, יש רשוח למחחיק במקרקעין כדין, להשתמש בכח במידה סבירה כדי להוציא מהמקרקעין אדם אשר תפס אוחם שלא כדין תוך שלושים יום מיום חהתמיקה.

מוסיף הפרופ' פלר עוד: "מיידימת הסכנה עשויה להתבטא בשחתי צורות, שכל אחת מחן די בה כדי לספק את מצב הצורך, הסכנה עשזיה להיות תכומה בלבד, כאשר היא עמדת להתממש בו ברגע ולחולל את תוצאותיה המויקות; היא אכולה להיות עכשוויח, באשר תההליך התממשות כבר החתל למצות את עצמו עד תום ~ בכל רגע של תהליך זה, הסכנה היא עדיין חכופה לגבי התוצאות שטדם נגרמו. באופן כרונולוגי, הקשר בין המעשה שזעשה במצב הצורך לבין הסכנה בה הוא מתאפיץ, חייב להיות כזה שהמעשה כבר, או עדיין, מסוגל למווע את תחהליך החממשות הסבנה, או לפחות, את מיצויו. מעשה שנעשה לפני שני המומנטים האמזרים או לאחריהם געדר כל אופי שלמעשה

עקב צורך"."
אליבא דפרופ’ פלד, הצורך יכול להווצר, בעת קיום הסכנה הישירה, או בסמוך לפניה. אמנם רוב המסיקה אשר שללה את ההגמה של הגנה עצמית התייחשה למצב שבו ה״צורך״ חדל מלהתקיים, דהיימו - בנקודה מס' 4 אשר בלות הזמנים הבא: 1. 1. 2. זמן קצר ובתכוף למני הסכנה. 3. 3. 4. 4. ואולם יש גם מקרים בהם נשללה הגנת "הגנה עצמית" (ובמקרה הספציפי שהובא
להלן, ניתן אף לסורג את העזין כ"צורך") כאשר מדובר היה בנקודה מס' ו. כך למשל ב־EVANS V. HUGHES בתתגלה ברשזת HUGHES מטיל מחתת קצר והוא הואשם בהחחזקת נשק תוקפני במקום ציבורי, ללא סמכות חוקית או צידוק סביר. לטענת HUGHES, הותקף בשברע קודם לכן ע״י חבורת בריומים ולכן בשא עימו את המטיל לצרכי הגנה עצמית במקקרה שיותקף בשנית. לאחר שנקבע בי מטיל המחכת היה נשק תוקפוי, עבר בית המשםט לדון בשאלה האם היה לו צידוק סביר לכךך. בית המשפט פסק, בהקשר זה, כי כדי שיחתן יהא לטעון לקיומו של צידוק סביר לנשיאת נשק תוקפני, עלהנאשם להראות כי חשש

מפּ התקפה קרובה, והיה נתון תחת איום קרוב ומיידי. החוק לא התכוון להעמיק הגגה לאדם המחזיק בששק התקפחי, באוםן קבוע ומתמיד, מחשש אמותתו כי הוא צפח כל הזמן להתקפה עליי. אנשים החיים בצל איזם מתמיד, חייבים להתגונן בדרך אתרת, עליידי פניה למשטרה בבקשה כי


#### Abstract

תעניק להם הגנה קבועה. (יש לציין כי במקדה הספציפי הנ״ל, כאשר וחודל הכלל האמור לעיל על עבדוח המקרה התייחס בית המשפט לכך שבערכאה הראשונה ייחסו חשיבות מרובה לעובדה שהנאשם הותקף שבעעה ימםם לפני שנתפס נושא את הנשק. בית המשפט קמא זיכה את הנאשם מהטעם שהיה לס צידוק חוקי לנשיאת הנשק לאחד שנתפס. הלורד WIGERY סבר ששבעה ימים הינה תקופה ממושכת למדי, אך הואיל ובית המשפט בערכאה הראשורה הזדליט לזכות את המשיב, הרי שכיון שמדובד במקרה גבולי, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של

בית המשפט קמא.


בארה"ב, הדרישה למיידיות, היא דרישה חקוקה, המופיעה בקוד הפלילי של מדינות רבות. יתר על כן, הדרישה בארה"ב ל"מיידיות", היא כטולה, דהיים: צריכים להיות שגי תנאים מצטברים של מיידיות.
א. התנאי הראשון: שהשכנה (בגים בוקט הנאשם את המעשה) - תהיה מיידית.י
ב. התבאי השגי: שהמעעה (אותו נוקט הנאשם מול הסכנה) - יהיה מיידים• זהו המצבהמצוי בארה"ב. ועדת לנדוי (עמ' 49, 50)מביאה את דברי שרום' וזבינסון בשתי "דוגמאות" (צוות אוניה שגילה דליפה וצריך להחליט אם למרוד, והאדם שידע על קיומה של עצצה בידיו של טרוריסט) אשר מחאות אפשרות לדחיית דרישת ה"מיידיות" בהגת הצורך. שתי הדוגמאשת מתייחסות לשתי הסיטואציות שלמיידיות. סיפור האוניה מתייחס לדרישת המיידיות של הסכנה, וסיפור הפצצה מתייחס לדרישת המיידיות של המעטה. אשר לדרישת המיידיות של הסכנה, מכיר רובינסון שהדין דורש דרישת מיידיות, אלא שדרישה זו, מבוססת על הנחה שכל עוד הסכנה אינה קרובה לודאי, אין היא מהסוג שגיתן להתייחס אליה. אי לכך ניתן סיפור האוניה כדוגמא, המסתיימת בשאלה, אם הכונה היא השמלחים ימתינו עד שהסכנה תהיה קרובה וודאית ע״מ שיםעלו. ה"מיידיות" כדרישה עצמאית, היא מיותרת, אך לא משום שאין צורך ב״מיידיות", אלא משזם שהדרישה למיידיות מגולמת בלאו הכי במסגרת הדרישה שהמעשה ייעשה ע"י הנאשם ורק כאשר יש באמת צורך בכך. כדבריו:
"SINCE THE LESSER EVILS DEFFENSE ALREADY REQUIRES THAT THE actor engage in conduct only when necessary to avoid

[^19]THE HARM, THE IMMINENCE REOUIREMANT IS AN INAPPROPRIATE .AND UNNECESSARY ADDITIONAL LIMITATION" ${ }^{19}$
הדוגמא השניה, של הטווריסט המכין מטען חבלה, מוצייחסת לדרישה השוירניה של מיידיוח, דהייז - מיידיות המעעשה התגובתי של הגאשם. גם כאן מציין זובינסון
 דמיונו ולא עקב מקרה שהיה) הוא מביא על מגח לחדד את התמונה, לאבתון בון בין שני סוגי "המידדיות" ולהסביר שיש באן סיכון שהמחוקיק גוטל: המחוקק דורש מהאדם שימתיץ בתגובתו עד אשר יגיע הרגע האחדון להגיב, שכן הסכנה יכולה למות מות בשיקה. (וכן ומנעת עשיית מעשה שבנסיבות אחרוח היה נחשב לעבירה). בכך מסחכן המחוקקק, שכן לש סיכון שכאשר תגיע שעת הפעולה - יהיה מאוחר מדי מכדי לפעול. יחד עם זאת, רובינסון מכיר בכך שבתי מחוקקים רבים מעדיפים להגן על החברהה בכך שמגבילים הם את תחולת הגנת הצורך ולא איש הישר בעיניו יעשה בלו על

חשבוןף ההתערבות המוקדמת מדי של הנאשם במעשי אחרים. במילים אחרות - בכל האמזר למובן האתר של מיידיות, דהייגו שהנאשם צריך לעכב פעולחת (שללא רוגנת "הצורך" תהווה עבירהו...) עד אשר לא לא תההיה עוד ברירה, והפערלה תהיה בנקודה הקרובה ביותר מבתינת הומן לסכנה - אין רוביגסון חוולק על הדרישה הפוזיטיבית שבחוק לקיומה של מיידיית, ורממו כן אין הוא חולק על נהיצותה של דרישה זו מבחינת החמשפט הרצוי (להבדיל, אולי, מגישתו בכל

הקשור למיידיות במישזר מיידיית הסכנה - הדוגמא של האגייה....) אנו רואים אם כן שההסתמכות הרעיונית של ועדת לנדוי על דבריו של פרום רובינסון לבד - אינה מספקחת. הועדה שוקלת שיקזל ענייגי של מאזון אינטרס לסים זמגיעה למסקקה לבד - אינה מספקת. הועדה שוקלת שיקול ענייני של מאזן אמטרסים ומגיעה למסקגה (עמ' 49) ש״"הרעה שבהפרת הוראה שבחוק במהלך החקירה, מזה והרעה לחייו או לגופו של הזולת העומדת להתרחש במוקדם או

במאוחר (ההדגשה במקזם - ע.גי), מזה, תייבות להשקל זו לו כנגד זו. הועדה טוגה גם למשפט האגנלי ומוצאחת תימוכין לעתידיות הסכנה הממקדמת "THE USE OF FORCE MAY BE IMMEDIATELY בדברי ווילאמס בי בי NECESSARY TO PREVENT AN ATTACK IN THE FUTURE". לטעעתמ, ההסתממכות על רוליאמס אינה מחזקת את המסקנה אליה הגיעה ועדת לנדוי: ראשית, הדברים הוצאו מהקשרם. הכלל, כני שוויליאמס מנטס אותו חות חמש שורות מעל המשפט המצוטט בדו"ף ועדת לנדוי הוא: "CLEARLY, FORCE MAY NOT BE USED TO MEET A THREAT OF VIOLENCE IN THE FUTURE, WHEN THERE IS STILL TIME FOR THE PERSON THREATENED TO SEEK POLICE PROTECTION. ${ }^{\circ}$
 והן במיידיותה שלל הסכנה. את דבריו מבסס וֹרליאמס בשודה ארוכה של פסיקּקה

אנגלית ואף ממנה לדרישת המיידיות שבחקיקה אמריקאיח. די אם נביא ציטוט MACDERMOTT. מפי הלווד
"WHERE THE DEFENCE IS AGAINST AN EXPECTED ATTACK, THE ANTICIPATED ATTACK MUST BE IMMINENT" שנית, האמור בדו״ח ועדת לנדוּ מתייחס למיידיות הסכנה (ולא למיידיות הפעולה), ועוסק במקרדה בו האירוע המסוכן כבר התחיל והוא עומד להחמיר - אזי מותר להשתמש בכוח, גם אם טרם החמיריב לסיכמה של נקודה זו: נראה בי על אף שאיק דרישת ״מיידיות" מפורשת בסעיף 22 - אין מנוס מן הקביעה, שיש צורך בקרבת זמנים בין הוצרות הסכנה לבין המעששה שוועד למנעה, וכן בין האפשרות לבצע מעשה ובין עשייתו. דרישה זו, עולה מן התנאים המנויים בסעיף 22 שאי אפששר היה למנוע אותו נזק בדרך אתרת ולא געשה יותר ממה שהיה נחוץ לעשות. כפי שראינו דוישה זו מעוגת במשפט הישראלי האנגלי והאמריקאי. לדעתנו אין במובאות אשר הובאו בדו"ח לגדו כדי לגרוס אתרת.
לא ברור מקריאת דו"ח ועדת לנדוי מיצד ״תפיסת הרע במיעוטו", שהיא אכן הדעיון הפילוסופי המסתחר מאחורי הגנת הצורך, באשר מעדיפים אינטרס לגיטימי אחד על פני אינטרס לגיטימי שני - יכולה להביא לכך, שייאמר שהדבר מביא לוויתור על דרישת המיידיות, אשר היא תנאי שהעדרו מצביע על אי קיומם

של תנאים חקוקים אחרים מתנאי סעיף 22.

השימוש בטענת הצורך להצדק פעולות השלטון
המלומד האנגלי ווילימאסיי מתיחס להגגת הצורך STRICTO SENSU, וגישתו (האמורה ליצג את גישת המשפט האנגלי...) אינטה ליבראלית כלל ועיקר, ובעיקר צהין מתירים טעעת "צורן" כאשר רשויות השלטון הן המבקשות לטעון ל"צורך" כדבריו:
"ONE OF THE MOST CELEBRATED PRONOUNCEMAENTS IN OUR LAW REPUDIATES THE DOCTRINE OF NECESSITY AS A MEANS OF ENLARGING THE POWERS OF THE EXECUTIVE."

וכםי שצייץ לורד LAMDEN בשנת 1765:
"AND WITH RESPECT TO THE ARGUMENT OF STATE NECESSITY, OR

ולהלן גביא את הציטוט מחוליאמס המופיע בדו״ת, בהקשר המלא:
THE USE OF FORCE MAY BE IMMEDIATELY NECESSARY TO PREVENT an attack in the future. IF, For EXAMPLE, THERE IS PRESENT HOSTILE DEMONSTRATION INDICATING THAT VIOLENCE IS ABOUT TO BE USED, THE DEFENDER NEED NOT WAIT TILL HIS ASSAILANT COMES WITHIN STRIKING DISTANCE..."
לא לסוגיה שלנו מתייחס הקטע בוויליאמס ממנו נלקחו הדברים. כל כולו דיון בהגנה העצמית ולא בהגגה על הזולת. נקודה זו מוצמעה ומצויינת בפירוש בדו״ת ועדת לנדרי

עצמו. בכל הקשור להגנת הצורך STRICTO SENSU, יש לוויליאמס ביקורת קשהה כנגד הניסיון להשתמשש בהגמה זו להצדקחת פעולות השלטון - ועל כך עוד יפורט להלן.

A distinction that has been almed at between state OFFENCES AND OTHERS, THE COMMON LAW DOES NOT UNDERSTAND THAT KIND OF REASONING, NOR DO OUR BOOKS TAKE NOTICE OF ANY SUCH DISTINCTIONS." לגביו כל הכונה בכך היא, מכל מקום, שבתי המשפט אינם אמשו אמזרים להרחיב את

 לגעול במסגרתן, ולא להרחיבן רחות הטוענה של "צורן".
 בההמת ה"צורך" - נבצר תלקו של ״בטוחון המדינה"


 בהם פעל הנאשם למען אינטורס הציבור בכללו. הגבלה זו מומעת נסיימות להשת בתמש בס' 16 שימוש שהיגו פוליטי בעוקרו. טול למשל מקוה של רצח צוליטו של ראש הממשלה על רקע החנגדות למדיניות של הסדרים עם מדרימת ערב השכנות, או או היפוכו, פעולת חבללה של טרוריסטים ערביחם. בשני המקרים יכולים הנאשמים לטעון שלמעששיהם בעשו כדי למנוע נוק רציני (השמדת המדינה בדוגמא הראשואונה דיכוי זכויות העם המלשתינאי בשגיה) שאיץ למנט בדדך אחרת. מובן מאליו שיש תששוםת לטענות אלוֹ, אפשר להשיב שהאינטוסים למען בוצעעו העבירות אינם
 על אינטרסים אלה ולקדממם. והאנשם בכל בוקרה יטוען היטוכו של דבו ויוסה להוכיח אתת טענתו. טיעון זה הופך את המשפט להתדביינות פוליטית כשבית המשפםט אים הפורום המתום המאים לדידן כזה". כאמור לעיל - מכלול האינטדסים המוגים על־ידי הגגת ה"צורך הוא ככל הנראה
 בבחינת המשפט המצוי - הרי שהמשפט הרצוּי דורש אח הדבר. אין ספר כי במצב הבטחרני המיוחד בו שרויה מדינת ישראל מיום הקמתה ועד לימוים אלה, לא יתכן כי מקומו של האינטורס של בטוחון המדינה יעפקד מבין האינטורסים המוגנים ע"י
 של בטחון המדיגה איוטרס מוגן כשם שמטרתה למקד את הספיציפיות הדרושה להגדרת אותו אינטרס מוגן. טוֹל למשל, מקוה של אדם מן השורה אשר בדרך אקראי נתקל במרגל מסוכן. אותו אדם מצליח ללכוד את המרגל בכף, לכמות אותו בעבותות, ולרועיק את את כוחות הבטחון. היעלה על הדעת כי לגיבור שכזוה, לא תההיה כל הגגה במשפט הגלילי כנגד האשמה מסוג של כליאת שלא בסמכוחו כנגד זאתת, מעלה פרוּ׳ אנקר את החששׁ כי כל פעולה שהיא בלתחי חוקית, תתעטף

[^20]בכיסזי של פעולה למען הצלת האומה מאסחן, והדבר יבביל לאנרכיה אשר. בה איש הישר בעיינו יעשה (כאשר יש מלך בישראל...). בוגד זאת מעלה פרופ' אוקקר על נס את הדוישה לספצימציות האינטרס שלמענו פעל הנאשם. לשון אחר - דרישתו של פרופ’ אנקר היא יותר פוּיטיבית של אינטרס ספציפי, מאשר נגטיבית, שִׁל שלילת בטחון המדינה כאיוטרס מוגן.
בדברים המובאים לעיל, ובדבריו של וויליאמס על כך שאל לו לשלטון להשתמש בהגגח "הצורך" כדי להצדיק געולותיו - גלומה החולשה העיקרית של הטימשן להתרת שימוש באמצעים פיסיים פסיכולוגיים אלימים בדרך כלל, תוך שימוש בהגגת הצודן. הגגת הצורך היא הגנה אד־הוק. היא תלויה במקרה מסוחים שמתרחש ובגסיבות מסויימות המצדיקות "צורך". אין הגגה ואת יכולה לבוא מראש, באופן כללי, ומבלי להזקק ל"צורך" מסוים שעלה. העקקת "כח" (כמשמעותו לפי טבלת הופלר) לגודם כלשהו להפעיל כח פיסי ב"מקרים מסויימים", אינה כשלעצמה משוללת כל יסוד אלא שאז אין להביאה במסגרת הגנת אד־הוק, אלא המשמעות האמיתית של הענקת כח שכזה היא מתן סמכות חוקית לביצוע הםעולה. וואז יישום הסמכות

החוקית יהא מוגן במסגרת הגנת ה"צידוק״.) הענקת סמכויות, ומתן "צידוק" לגוף במו השב"כ היא בעייתית - שכן השב"כ אינו מוף הפועל מכח הדיץ אלא הוא גוף לבר משפטי, המאוזכר בחוק באופן נדיר ביותר (ראה סעיף 3.2 עמוד 42 לדו"ח). על כן יכול ותחתוררנה בעיות בהענקת סמכויות לגיטימיות לארגון. אחד הפתרונות לכך, יכול שיהיה בחקיקת חוק אשר יסדיר את שירותי הבטחון הכלליים כמוסד הפועל מכח הדין ועל פי הדין. במסגרת חקיקה שכזאת ינתנו לשב"כ סמכויות שונות, חן במישור של מעצרים חויפושים, והן במישור של החקירוח שמגהל השב"כ.

יש לציין בהקשר זה כי באזורי יהודה ושומרח וחבל עזה הוקנתה סמבות של
"חייל" על פי תחיקת הבטחון, לכל אדם הנמנה על שירות הבטחון הכללי. ${ }^{20}$ כמו כן, גקבע בתיקון מאוחר יותר כי לגבי איש שירות הבטחון יהיו הממונים עליו בשירות זה רשות בת סמך שחובה עליו להישמע להם. תיקון מאותר זה, אינו מסדיר את סמכחות השב"כ באזורים, שכן, הגגת ה"צידוק" המשתמעת מתיקון זוה אינה מחייחסת לאחריותו הפלילית של איש השב"כ לפי המשתט הישראלי, אלא אך זרק ל״צידוק" לגי תחיקת הבטחון החלה באוזר. יתר על כן ה"צידוק" מקבה הגגה בנסיבות העויק לאיש השב״כ הזוטר, המקיים את פקודחת של הממונה עליו, אך אין הצדקוה או פטורו לבכיר, אשר מפיו יצאה ההוראה.

מכיוון שכך, הרי ששבה ושלה הדרישה להסדרת מעמד השב״ב בחוק, ועד שלא יוסדר העמין מהבחינה החקיקתית בל שאונ קובעים הוא שהגנת הצורך איננה הפתרון (כשם שבכלל איננהראיה להיות פתרון קבוע) של בעיית סמכויות השב״כ.

# עשיית פרסומת אסורה על ידי עורך דין, אימתי? 

מאת: אד״"מ (מיל.) זכריה כספי*

א. החקשקה הקיימת ומשמעותה ב. הפרסומת המדצועית
ג. מאפיינים פסולים של הפרסומת המקוצועעיתת

ה. חופש הבטוי מול הוראות חוּקוּ מגבילות
ו, העדזפות הראויה בעת התנגשות האינטרסים הות הות
ז. הצעות

א. החקיקוה הקיימת ומשמעותה המקור הראשי לאיסור על עשיית פרסומת על ידי עורך דין הוא סעיף 55 לחִוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א־1961 שלשוחו זו: "עורך־דין לא יעשה לעצמו פרסומת כעוסק במקצוע עריכת־דין. המקרים והצורות שבהם רשאי או חיחב עורך־דין לציין את שמו ומקצוע יפורטו בכללים". בכללי לשכת עורכי הדין' נקבע פרק העסק בפרסזם ופרסומת. פרק זה עוטק בשלושה נושאים:

1) הרשות לציץ את התואר "עורך־דין" בכתב את בעל־פה (כלל 6). 2) החובה לציין את התואר "שרך דין" במסמכים, ופרטים מקצועים שמוחר לציינם בשלט, במסמכים ובמדויכים (כלל 7) 3) הפרטים אותם יציין עורך־דין שכיר (כלל 8). הקשד הישיר היחידי הקיים כיום בין הפרק העוסק בפרסום ובפרסומת בכללים, לבין סעיף 55 לחוק, הוא ציון העובדה בכלל 6, כי הרשות לעורךדין לציין את תארו זה, כטופה לאמור בסעיף 55 לחוק. אותה כפיפות עצמה של כל力 6 נקבעה גם כלפי האמור ביחר הכללים. משמעותו הברורה של קשד ישיר זה, היא בכך, כי החיתר לעורךדדין לציון התואר ניתן בתנאי שאין השימוש, מוגע באיסור שבסעיף 55 לחוק או באיסורים שבכללים, או שאיבו מתיישב עם ההגחיות שבכללים. עובדה הראויה לציון היא, כי ההיתר אינוו כםוף לאמור בסעיפים אחרים בחוק כמו סעעיף 53, לדוגמא, הדץ בשמירת כבוד המקצועז, מה שיכול לחצביע מ לפחות הכוונה המקורית של מחוקק הכללים היתה לאסור שימוש בתואר בנסיבות שיש בהן עשייח פרשוממת, מבלי צורך לבחון את הנסיבות. חמצב החקיקתי דהיום, החול מ־23 באקקטובר 1986, מועד תחילתם של הכללים, שונה מזה שהיה קיים בעת תחולתם של כללי האתיקה מ־תשכ"ץ"1966. נראה כי מתקין הכללים היטה אזנו היטב, באורח מלל, "לקולות המגסרים ברום חלל הלשכה"י מתוך רצון להתאים עצמו למגמות החברותיות של העשור האחרון, שהתפתחו -ועדיין כך-לכוון של פתיחות ואימשץ דצוסים מודרניםם; והכל במסגרת שמירת הנורמות האתיות הבסיסיות והמחשבה ״שמקצוענו דורש מאיתגו רמה
מוסרית גבוהה יוחת, החנהגות שאין בה דופי מוסרי ואומנות מעל למיומנות"י. התוצאה הואשונה של הליכה בתלם זה היתה מחיקה מן הכללים של החוקה הרואה בציון התואר עורך־דין בהודעה המתפרסמת ברבים, פעולה שמטרתה פרסומת. בצד מחיקת פעולות קונקרטיות גוספות מכלל 16, שיש בחן לבאורה
[^21]פרסומת, בוטל גם כלל 15 - פעולות אסורות - שאסר על עורךדדין יזמה, עשׁיה, השתותות ביודעין ומתן הסכמה לפעולות שמטרחן פרסומת לעצמו בעוסק בעריכת דין, שיש בחן תחדות בלתי הוגנת בחבריו או רכישת לקוחות בדדך שאינה הולמת את כבוד המקצוע. חלף האיסורים הללו, הסתפק מתקין חכללים בעקרונות המבעים מקביעות היסוד שבבפק הששי בחוק וקבע בכללים, הוראות החנהגות טוזיטיביות כלםי הלקוח, הצד שכנגד, חברו למקצוע ובית המשפט, אשר יחד עם החובה הכללית של שמירה על החוק, יוצורת, לדעת המחוקק, מסכת המבטיחה את שמירח כבוד המקצוע. עם זאת אין ספק, כפי שלא היה כזה גם קודם לכן, כי האיטור על פרסומת פסולה (שעל מהוחה ועמוד בהמשך) האא בבחינת זדבך אחד מהוך המסגרח הובוללת של

שממירח כבוד המקצועו.
המצב שנוצר, איפוא, בשנת 1986 הוא, השארתה של הוראת היסוד שבחוק,
 בכללים, אשר יותר משח - החזקות - מסייעות להבנת האיסור ולפרשוחתו, חן מרחיבות, לעיתים, ללא גבול וצוי, את גדר האסור בעת גיזונה.s הועדפה, אם כך, הדרך המאפשרת החבססות על העקרונות האתיים, שוקבעו בפסיקת בתי הדין של הלשכה ואומצו, למעשה, על ידי בית המשתט העליון ובה בעת אינה מונעת התחדשות, באמור, תוך שמירה על מרמות היסוד הראויות

הגרוסומת המקצועעיח
פרסומת מקצועית יכול שחיעשה באמצעים שונים ובדוכים רבות ולגיכך, כדרך בה בחר לאחרונה מתקין כללי האתיקה, לא נעשה מאמץ ממשי להגדידם מחמת זה שאין צורך בהגדרה בדדך זו, אף אין אפשרות להכיל בהגדוה את כל הדרכים שיכולה יהדעת להעלות והאמצעים המודרניים לאפשר, לצורך עשיתת הצרסומת.
 Lawyers and the Public Interest :A Study of Restricted Practices בספרו: (London 1969) P. 209

ע' ויצמן סבור "בי ביטטל הכללים הישים אשו בהכרו מביא לביטול דרכי ההחנהגות


 הדדין, 1988 בע"מ 20. בראה בי אכן בן הדבר, אלא שלא בשל היות "הכללים בחסות
 על ידי בתי המשפט, ללא הסתמכות על הכללים בלבד.
 קימת גם שלילה, פרקטיחת במהותה: עקרוגות המתבארים מעתת לעת ידי בתי המשפט איגם מספיקים לערדך הדיץ מן השורה, הזקוק לכלי בהיר הקובע בעבורו מראש את המווחר והאסור.

"The argument... amounts basically to this: advertising is undignified and "commercial"; it is also unworthly that it suggests that one professional man is better than another which, though true, is insulting to one's learned and honourable friends; moreover, the claim to specialist abilities may be either wholly false, or else misleading in that there may be others even more expert; self-advertisement provides no safe basis upon which a client may choose his professional adviser. The best and only desirable basis is personal recommendation or at least knowledge that the adviser is properly qualified*.
 1976 ו־1978. הועדה הראשוגה הגיעה למסקנה כי איטור הפרסטומת גורם לצוק מסוים, במנעו מן הציבור מידע ובהביאו להקטונת התחרות, היעילות והמאמץ להצליח. עקב האיסור, כך לדעת הוֹעדה, נוצרו פחות דרכות בלים חלופיות להשגות עבודה וכן לחיפרש עורך דין, שנעשה על בסיס שמועות בלבד. הועדה המליצה ה להרשות כל פרסום שאינו מטעה, אינו עושה השוואה עם עורכי דיץ אחרים ואימו מוציא שם רע למקצוע. גם המעדה השנייה המליצה על מתן אפשרות לפרסומת של עורכי דיץ, תוך שצייצה כי זו מסייעח לצרכן בבחירתו בבל משק חופשי או מעורב. כב' הנשיא שמגר, שציין פרטים אלה בב"ש 298/86, 368 מדגיש כי ״המלצותיהן של הועדות הביאו בהדרגה לצמצומו של האיסור המיושם באנגליה". גם בארצות הברית נדזונה שאלת הפרסוממת ושים נבחנה לאור התיקון הראשון לוחקוה
 העליון הפדרלי שפסק ${ }^{10}$ לגבי קבוצת עווכי דין שפעלו בצחותא במחירים נמוכים וביקשו לפרסמם, כי פרסומת של עורכי דין משרתת את האינטרס הציבורי של קבלת החלטה שקונלה המבוססת על אינטורמגיה. הדרך המקובלת, איפוא, להתייחס לפרסומת המקצועועית היא בצוין המאפיינים והערכתם, וביתר פירוט: המאפייימם הפסולים להוה לתוכן הפסול ראוי להדגיש: לא הפרסום הוא האסור אף לא הפרסוֹומת דרך כלל. מה שמהווה עבירה על החוק היה הפרסומת הפסולה.י" פך הדגיש כב' הנשיא לנדוי: "אין זה מתקבל על הדעת שעורך דץ יוכל להתחמק מסנקציה משמעתית על
 ובאותו הקשר חנר על הדברים בית הזיץ למשמעת בתל־אביב: "אם אגב כך באה לעורך הדיץ פרסומרז אסורה, הריחז בגדר עובר עבירה לעמןן

[^22]עשיית פרססומת צסולה אא אסור במשמעות כללי האתיקה...״יב ובמקום אחר אמר בית הדין למשמעת: "... הנאשם לא נקט אמצעים דאוחם
 וכיוצא מכאן יכול עורך־הדין לחביא לעצמו פרסזם ואפילו פרסומת, באמצעים כשרים, לרבות בדרך של מתן ראאן עיתונאי ובלבד שלא יכללו אמצעים אלה, אלמנטים זפולים, עליהם נעמוד בהמשך. והיה אם גשתרבב אלמוט פסול לדאיון שכזה, יוכל עורך הדין להכשירו אם ידאג למחיקת מה שנראה כמרסומת אסורד. ובך פסק בית המשפט העליון בהקשר זה: "המערער אף לא ביקש מן העיתונאית לראות את הכתבה לפני פרסומה בעתון.אילו עשה קן, היה יכול למחוק ממנה את הפרטים הפסולים..."צוּ
ובית הדי למשמעת בתל־אביב מסכם את הפסיקה במקודת ההכשר: "אין סגק שלאור הלקח המצטבר מהנתיות הפסיקה ועמדת מערכת העיתונים או השבועוגים בנדון, מוטלת על עורך הדין חחובה לברד קודם לעריכת הראחן, אם יותר לו לעיין בכתבה או במאמר על מגת לנפות ממני קטעים פסולים או אסורים

מבת־יגתזר.....
מאאייימם פסולים של הפרסזמת המקצועית כב' השופט לגדוי קבע בעל"ע 4/75" את שני אלה כטעם החקיקחי שמאחורי האיסור:

1) (1) צכישת לקוחות באמצעים צסולים. 2) המגיעה ברמת המקצוע.

ותזצאתן של השתיים מיקה היא בעיניוּיצ
בד"ב (ת"א) 128/81, שס בעמ' 134 מול האוח ב'.
על״א 4/75 הערה 12 לעיל. בעמ' 205. מול האות ד׳ וראה גם בד״מ 28/73, צרקים באים

שאלה במקומה היא מידת תחזולתו של האיסור על עורך דין שהוא עובד הציבור.
מבחינה עעינית עשמד הטעם של פגיעה ברמת המקצוע גם לעוין ארסומת לעובד הציבור, כטעם של ממש המצדיק את האיסור גם עליו. ואם הטעם האחר - וככישת
לקוחות - אינוּ ישים לעובד הציבוה, הרי שהוא עשיו לחיות ישים בבוא העת, עם
 כדי להטיר חשש של עשיית פרסומת בסמוך למועד הפרישה משירות הציבור או מו

הצבא, מתוך מטרה לוכוש לקוחות בפרקטיקוח הפרטית שלאוזד מכן.
במול הגדקה זו שבאיסור אפשר להעמיד נימוק, מסוג הנימוקים שיידווט בהמשך, שעעויו זכות הציבור לדעת אודות עבבד הציבור, או כמי שוימוק זה הועלה לאזדרוה

בראיון של עובד ציבור בכיר: "זכות להכיר את עובד הציבור ואת השקפותיו".
עם זאת ברור כי עובד הציבור מנוע מפירוט השקפותיו לפחות בתחומים פוליטיים (עובד המדינה מכוח ה־תקשי״ף ואריש הצבא מכוח נקודות הצבא) לעומת עודך הדיו
 מכל מקום וטיית הועדים המתוויים של לשכת עורכי הדין אינהה להגיש תלוחות כנגד

עדרכי דין במשרות ציבוויות בגין ראיוגת לתקשירת העושים להם פרסומת, כפי שועדים אלה עושים בענינם של עורכי דין בפרקטיקה הפרטיח, המוסרים ראיווחת כאלה.

וביתר פירוט לעניץ הטעם הראשון: "התנהגות פסולה של עורך דין הפוגע בתבריו למקצוע בדוך פרסומת והתפארות בפומבי"9019 כב' השופט לנדוי עם דגש, בעקבות בית הדין המחוזי למשמעת בתל־אביב וכמוּוהו בית הדין הארצי, על דרך הפגיעה של ערך הדין בחבריו למקצוע: "מעיד... על עצמו, כי הוא טיפל ב־500 עמיני אישות סבוכים, שאחדים מהם הגיעו לבית המשפט העליון, ואחרים הוסדדו במכסיקו או בקפריסין. כאשד קודאים דברים אלה יחד עם מה שמסופר למעלה מן תעוין: בי המערער משמש כיועץ משפטט של שגרירות מכסיקו בישראל וקשריו אלה איפשרו לל לחסדיר לישראלים רבים "נישואי מכסיקו" - דהיינו נישואין אזרחיים באמצעות הדואר, כי בית המשפט העליון סמך ידיו על נישואיץ אלה, והם קרויים כיום בפי העם ״בישואין כדת...(שם המערער)" הרי שאיץ ספק בי היה בדברים אלה משום פרסומת למערער בעיסוקו המקצועי כעורך־דין. הכי כל מי שקורא את הכהבה ועש ל' בעיה אישיח בקשר לנישואין שלא על תי ההלכה, יתרשם שהנה עורך־דין שבוזוקף גסימוּ וקשריו המיוודזים מסוגל לתתור לו את בעייחו. צדקו אימוא בחי הרין המטמעתיים בקבעם שאם לא היתה נדבוים אלה מגמה ישירה לרכישת לקוחות, מכל מקום היה בהם משום עשייח מרסומח ששו תוצאתם העקיצה״.0 והגגיום של הדברים ברור: השתבחות בתחום העיסוק, הידע והססין שנצברו בו לצורך רכישת הלקוחות, אם במישדיץ ואם בעקיפין, מתוך יתרון בלתי חוגן על חברים אחרים שאינם משתבתים בפומבי באלה, הגם שהידע והנסיון, מנת הלקם, אינם נופלים מאלה של הפועל באורח בלתי הגון. מאפיינים פסולים ספציפיים ניחן לשאוב מן הפסיקה. כך ניתן לראות מאפיינים פסולים אלה, מכוח האמור בעל"ע 4/75 הנזכר: 1. התייחסות מיוחדת לתחום ההתמחות תוך הבלטת עמדותיו, השקפותיו ושיטות טיגול או תובבה, המקובלות על עורך הדין הנדון.
2. התייחסות ישירהלותק המקצועי, ולחוג הלקוחות הספציפי שלעורך הדין. 3. 3יזכור חוג הלקוחות הספציםי תוך ציון מידת ההתחשבות הרבה של עורך הדין בלקוחות אלה חכונותז להסתפק בשכר צומע.
4. צין הצלחותיו של עורך הדין בייצוג עמיניו של חוג הלקוחות הספצימי. בהעדר השתבחות עצמית ראה בית המשםט העליוןי הופעה של ערך דין באמצעי תקשורת בהסברת ענין משפטי שבטיפולו ככזו שאיגה גגועה בפרסומת פסולה, כאשו בנסיבות הענין לא היתה פגיעה בכבוד המקצוע או תחרות בלתי הוגנת. נשאאי ההתמחות ודרך הטיםול המשפטי עם לקוחות, שימשו גם את בית הדין למשמעת בתל־אביב במקרה אחר.ב״ יחד עם מאפיינים נוספים, בוטים במיוחד, של הפרסומת, אפילו עעשתה בעיתון יודדים ישדאליים בגיויורק:

[^23](1) פרסום מודעה על ידי עורך הדדין אודזת פתיחת משודוּו פירוט במודעה של פעילויות המשוד תוך תוך ציון כי הפעילויות בעות בעינים

 עם גלימה ומעונב, כולו אומר הדרח משפטר״, משמע צילום יזום כעורך דין, יחד עם מאפיינים אחרים, וקבע כפרסומומת פסולהּניב פרסום פרטים ביאנגרפיים ופרטים אישיצים אחרים בפים על עורך־דין לא נמצא פסול ובדרך כלל אין מגיעה לפרסומם "אם אין בעצם מחן הפרטים הללו מגמה של
 משמע: הפסלות נעוצה בכוונת נותן הפרטים, הוא עורך הדרין, שאם אין בנתינתם רצון של עשיית פרסומח מקצגועית, אזי מוחרים הם למס למסירה לחקשוורת. ראוי לציין כי הסייג בכלל 16(2), שששימש יסוד לאישום שהתברר בעל"ע 4/75 וענינו האיסור לגבי פרסום פרטים אישיום בוים של עורך הדין בקשר לההליך משפטי
 זיש לומר, כי גם בעת שהיה קיים הסייג, לא עליו נתבססה החה השרשעה ממש בעל"ע


המשפט העליון לא ייחס לו משמעות מחחדתו, באמרו:



כב' השזפט ברק, בעל"ע 13/86 לענין הדיבור "יעשה לעצמו פרסום": "דיבור זה אאן ליתן לו הגדרה מקיפה, ויש למלאו תוכן על פי נסיבותיו המשתמנת״."27
הכחוחה הנדרשת לביצוע העבירה מאחחר ומדובר במעשׁה אסוד, יש צורך לבחון את מהותה של המחושבה הפלילית של הנאשם, המואשם בעשיחת המעשה, אשר דרושר לושה להרשעה בו. 7ד הספקות ביחס למהותה של מחשבה זו נבחן כבר בעל״״ע 204/75 ובית המשפט העליון, מפי כב' השופט לנדוי מגיע למסקנה החלטי לורית בעגין הגדזו: סעעיף 55 רישא לחוק איננו נותן חשובוה ברורה לכך אם עשיח פרית פרסומת לעצמו
 מטרה זו, אז שמא די גם במעשים שיש בהם משום עשיית פרסומת מבחינה אובייקטיבית.

[^24]לדעתו קבע המחוקק את המסגרת הכללית בחוק - וכך גם בסעיף 55 שבו - ואילו את מילוחה השאיר למחוקק המשנה, מחוקק הכללים. וכך קבע בית המשפט העליון כי הכללים 15 ו־16, שהוזכרו לעיל, קובעעם מחשבה פלילית על פיה "די בידיעה שהיתה לנאשם בשעת מעשה וצוני בי התנהגותו

תביא, בדרגת הסתברות גבוהה, לתוצאה שהמחוקק חתר למועה״.ם במילים אחרות נוכל לומר בי איץ צורך, לענין הכונה הדרושה, להוכיח כוונה ישירה ודי אם נתקיממו במעשה יסודות המונה העקיפה. אלא שעתה באשר כללים 15 ו־16 שוב אינם קיימים, מתעודרות השאלה האם ניחן לסבור כי הכונה הפלילית הדורשה לפי כללים אלה, דהיינו התומן שמחוקק הכללים מילא את המשגות שהושמה בפניו על ידי המחוקק הראשי, הוסבה אל תוך הוראות החוק והיא גם הבוונה הדרושה להוכחת מעשה העבירה שבסעיף 55 לחוק עצמי, הא לבדות
החנשובה לכן, היא ללא סגק, שלילית. המטגרת עצמה לא גתמלאה בהקשר זה, אלא על יסוד נוסח הכללים הכולל את האמירה "מעולות... שיש בהן...", משמע מבחן אובייקטיבי לקביעת הכוונה ורק

בשל כך קבע כב' השופט לגדוי את הכווגה הנחוצה, בכחונה עקיפה.״
כב’ השרפט לגדוי התייחס לשאלת המטוה במפורש:י "דעתי היא שהאיסור שבסעיף 55 של החוק ובכלל 15(1) חל, בין שעשיית הפרסומת היא מטרתו הראשית של עורךזחדין ובין שהיא מטרה משנית או ללוית בלבד".
כלומר - אין הבחנה בין עיקר לטפל בשאלת דירוגה של המטרה, אך באשר לצורך בקיומה של מטרה - ראשית, משנית או גלוית - איץ מחלוקות. ומון הצורך ברצון בהשגת התרסומת כמטרה, בכל דוגה שהיא, ועד לכוונה מיוחדת, המרחק קצר.20
והגישה המאפיינת את עבירות הכוונה המיוחדת היא: " האקטוסיריאוס, והוא שההתנהגת הנדונה בוצעה מחוך מחע להשיג את המטרה

המיוחדת המצויינת בהגדרת העבירה״.בי או בלשוגו של י׳ קדמי: "עבירות מסוג זה מתאגינוח בקיומה של דרישה של "כוחה מיוחדת" בהגדרת העבירה: וה"כוונה המיוחדת" מבטאת ״חפץ״ כלמי תוצאה מסויימת״.4

ולעעייט, איפוא, אין די בקבביעה בי הפרסומת היתה תוצאה של הדברים שאמר עורך־הדין אֵ בי ידע כי תוצאתם המסתברח היא פרסומת והיה אדיש לתוצאה זו, אלא יש צורך להדאות כי כוונתו היתה להשיג פרסומת זו לעצמו. רק זו האתרונה היא הפרסומת האסודה. אל מול גישה וו, הדורשת כוונה מיוחדת, נטען, לא בלי הצדקה, כי בדברי המחוקק, דווקא לאחר שבוטלו כללים 15 ו־16 הנזכרים, אין יסוד ממשי לכך. ודעתו של ע' ויצמןם", אם כן, איננה משוללת יסוד. אלא שדוטוקא איבהירות זו, גם בשאלת הכוונה הנחוצה, מעידה בעד עצמה: הצורך בתיקון, עמוק ממה שנראה על פני הדברים. חומש הביטוי מול הוראות חוק מגבילות
הפרסום, שהוא גומו איצמ אסזר בחוק או בכללים על עורך דין, אף הפרסומת המותרת, שהיא פרסומת ללא מאפיינים פסולים, איצם מעשה עבירה ולפיכך אינם מגבילים את עורך הדיץ בהתנהגותו. שאלת התנגשות העקרונות או החנגשוח האינטרסטים, עלה לעיץ המרסומומת האסורה בחוק על עורך הדין ומטורתה להצר ולהגביל את חופש הביטוי שלו. ואם תישאל, מלכתחילה, השאלה האם יכול להתעורר ספק לעיִ יישום תקפות מעשה האסור בחוק, התשזבה לזה היא, כי כאשר חירחת מחירויות הפרט והזכויות הגגורות ממנה, שמדת מול הוראת חוק הבאה להגבילה, כי אז לא רק צצה שאלת העדיפות, אלא שפתרון נטיית הכף חד וברור. בהוחבה הנחוצה לעוין, עמד כב' השזפט אגרנט בבג״צ 73/53 ו־788/53 על עלותש הביטוי "בעקרון הקשור קשר אמיץ עם התהליך הדמוקרטי" ועל "האינטרס החברתי אשר העקרון של חופש הבטוי בא להגן עליו - האינטרס של בירור האמת". "זאולם", צדברי השופט, "חשיבותו של העקרון ועוץ גם בהגנה שהוא נותן לאינטרס פרטי מובהק, דהיינו לעינו של כל אדם, באשר הוא אדם, לתת ביטוי מולא לתכונותיו ולסגולותיו האישיות: לטצח ולפתח, עד הגבול האפשרי, את האני שבו; להביע את דעתו על בל מושא שהוא חושבו כחיוּי בשבילו". וכן - "למעשה מבחינת המגמה שלקיום אינטרס מיווד דוה, משמשת הזמת לחופש הביטוי לא רק אמצעי ומכשיר כי אם גם מטרה בפני עצמה, באשר הצורך הפנימי שמרגיש כל אחד לתת ביטוי גלוי להרהורי הוא, הוא מתכונוחיו היסודיות של אדם".3
והאיצטרס הקרוף ״פרטי" אינוּ כזה בלבד: "...לאמיתו של דבר אף למדינה ענין בשמירה עליו, הזאילוכםי שאמר בזמנו השוםט ברגדייס..." המטרה הסוּיח של המקדיהה היא (בין השאר) לאפשר לבני אדם להיות

חופשיחת לגתח את סגולותיהם״.,
שתי זכויות של הפרט נוגעות לענימו במטגרת הרחבה של "חתפש הביטוי": 1) החופש להביע דעות. 2) התופש להפיץ ולקבל ידיעוח. בראשׂוה נגעu כבר בראשיחם של דברים ועיקרה - הבטחת ״האינטרס הפרטי

שבמתן ביטוי לאישיוחו היחודית של כל אדם"יי, אמטרס בסיסי של הפרט שהבטוחת קימו הפבה אינטרס של החברה. והשניה הלא היא ״זכות האזרח להפיץ ולקבל ידיעות על המתרחש מסביבו, בתוך
 "למעעשה", אומר כב' השופט לגדוי, "שתיים אלו יומקוח ז מזוּ: כדי שהאזרח יוכל ליהנות מחירותו להחליף דעות, דרושה לו גם החירות להחליף ידיעות ולגשת ללא מעצור למקורות האינורורמציה שברצון אנרחים אחרים לספק לו, כל עוד אין בכך נוק לאינטוסים אחרים של המדינה או הפרט".בי ושתיחן גם יחד משתייכת "ללאותן זכויות יסוד שאיגן כתובות על ספר״, אלא הן נובעות במישרין מאגיה של מדיגתגו כמדיגה דמוקרטית השוחרת חופש. בפסיקתו שם בית משפט זה זכויות יסוד אלו זר לרגליו בגירוש חוקים ובביקורתו על מעשיהן של רשויות המינהל במדינה".." בבג"צ 112/77", עמד מ"מ הנשיא לנדי, על שיטת המיון המסווגת בין זכות לחירות: "בצד זכות קיימח חובה של םלוני, לרבות השלטון, לעשות דבר מה בשבילו או להימנע למעמו מעשיית מעשה מסויים. תכנה של חירות מחירויות האדם היא שהוא בן חורין על פי הדין לעשות פעולה או להימנע מעשייתה, מבלי שוצרה עקב זואת חובה של מאן דהוא, חוץ מן החובה, הקיימת בדרך כלל, שלא להפריע את בעל החירות מליהנות מחירותו."״ מה שהיה קרוי בפיו "חופש״ או ״זכות יסוד", בבג"צ 243/62, סוחג על ידו בבג״צ 112/77, מבלי לשנות ממחותט או ממעמדו, כ״חירות״. ולעעינו במטורט: "הכרנו בחירות למסירת מידע לציבור ולקבלתו על ידי הציבור".3 חירות זו כונתה ע״י ד' ברק״ כ־״חירותו של המרט להתבטא״, וכאשר ההגנה עליה, בעיקר לגבי התבטאויות בכלי התקשורת, התנגשה בזכויות מספות, "זכה חופש העיתוטת להגבה נרחבת ביותר, בהיותו מימוש של חירות המסורה לאזרחים. הנחת הבסיס היתה, שהעיתגנות מוצקדת על הזצאתה של הזכות לחופש ביטֵי מן המח אל הפועל". ז' סגל ראה במסגרו ״חופש הביטוי״, הרחב יותר, את הזכויות לפרסם, להציג ולהפיץ מידע בכל דרך של פרסום, לרבת בכלי התקשורת, כששאים של "חופש הפירסום״."4

[^25]"תחופש העיתונות״ הוא אמנם מימוש של ״חירות הביטוי״, אך אינו ביטוי ממצה ויחיד שלו, בפי ש"חיפש הפרסום" אינו גראה כביטוי ממצה של ״חוםש "חוםש העיחונת הוא זכות כמו זכויות רבות יסודיות אחרות וגם חירות כחיריות אחרות; והיא אינגה זכות של העיתמות ואינגה זמת של עיתונאי. היא זכות של

כל אחד מאיתנו. היא זכות הפרט".4 משמע: חופש העיתונות הוא זכות הציבור לדעת וזכות הציבור לדעת היא זכות של כל פרט בציבור. ולגי הסווג בין זכות וחירוח: "זו החירות לדעת, המטילה על הרשות אך את החובה שלא לעצור זרימתו של מידע"."
העדיםוח הראויה בעת התנגשות האינטרסים אין צירושה של הזכות לתופש הביטוי, כי אדם רשאי לפרסם אא להשמיע דברים לאחרים, ככל העולה על רותו, שמ בצידן של הזכויות לחופש הביטוי קיימות הגבלות מטעם החוק. מטרתו של המשפט הפלילי, הוא הקובע אח העבירות, להגביל את הזמת היסודית הזו במקים שאדם משתמש בה לרעה. המשפט הפלילי, בקבעו את העבירות הללו, מייצג אינטרסים של החברה, "התובעים אף הם הגנה ואשר למעגם הכרחי לצמצם צמצום ידוע את הזכות לחופש
הביטוי״.هם
"עיקר הסבך" קובע כב' השופט אגרגט, "מקורו בתופעה שקיימת כאן התחרות בין שגי סוגים של אינטרסים, אשר כל אחד מהם הוא בעל חשיבות מדינית תברתית ממדדגה ראשונה","וכוונתו שם לחיוניות שלמגמת קיום הבטחון הציבורי מול ערכו הגבוה של העקרון המבטיח ליבון חתשי ובירור האמת. והתוצאהה היתה נטיית הכף כבר שם לכוון חוםש הביטוי: "הפתרון צריך לבא בדזך של שקילת האינטרסים של בטחון המדיגה מה ומופש הביטיי מזה, כי ערכו החברתי הגבוה של העקורן המגן על האינטרס השני ראוי לתשומת לב מיוחדת, וכי רק בשעה שהמציאות ממש מחייבת יהא מוצדק לתת עדיפות לאיגטרס הראשון". כחהלוף שני עשורי שגים כבר הצעדפו ״חירזת הביטוי והזכויקת הנגזרות ממנה" כבעלות מעמד מיוחד ממש במשםטוּ: "חופש הביטוי והוראת חדק הבאה להגבילו אינם בעלי מעמד שווה־ערך זהה, אלא במידה וחדבר מתיישב עם הכתוב יש להעדיף את קיומה של הזכות בכל עת על הוראת חוק בה טמזונה מגמה להגבלתה. סיכומו של דבר, אמח־המידה על-פיה יש להציב את השמירה על חופש ביטוי בראש וראשון בשיקולים כאשר זכות זו מתנגשת עם רעותה, מן הראי שתבוא לידי ביטיי מלא לא רק עת מתווה המחוקק הוראותי של החוק, אלא גם בפרשגותו של החוק וביישום הוראותיו של הדין

ת' כדהן, "חופש הביטוי וחכויות הפרט", ספר השנה של העיתמאאים (תשי"ת), עמ' 189.

לוסיבות בהן נבתנת מהוחו והפעלתו הלכה למעשה״״.״ ועיקר העיקרים אותנ יש לשאוב מ־ע״א 723/74 הוא כי עדיפותה של חירות הפרט הקרויה "חופש הביטוי", צריכה לבוא לידי ביטוי לא רק בעת החקיקה, אלא גם כאשר באים לפרש את החקיקה וליישם את הוראות הדין בנסיבות קוגקדטיות. וכך גם לאחרונה מפי כב’ השופט ברק בעחירת עיתון "העיר" נגד הצנזור הצבאי הראשיוs, בו זכתה העיתונות בתואר הרשמי של "כלב השמירה" לבקרת רשויות השלטון: "וק במקרים חריגים ומיוחדים, בהם קיימת וחאות קרובה כי ייגרם נקק של ממש לבטחון המדינה, יש מקום לאסור צרסום ידיעות בעיתונות." שוב אין די בחשש

לפגיעה בבטחון ואף לאוזק כלשהו לבטחון, כי אםודאות קרובהוגזק שלממש. וביתר שאת במקום אחר שם: "בטחון אינו מטרה העומדת בפני עצמה. בטחון הוא אמצעי. המטרה היא המשטר הדמוקרטי, שהואמשטר העם המגשים את חירויות הפרט. בין חירויות אלה תופסת מקום נכבד חירות הביטי. על כן, יש לעשות הכל כדי להקטין את האפשרות שבה שיקולי בטחון יפגעו בחופש הביטוי, שהוא אחד הערכים המרבזיים שהבטוחן בא להגן עלין. הדרך להשיג איזון זה בין בטחון לחופש ביטוי, הוא לקיים את חופש הביטוי ולהגבילו רק למקום שקיימת ודאאת קרזבה של פגיעה ממשית בבטחון,

ושאיץ כל דרך חילופית למניעת הסיטון בלא למנוע הפגיעה בחופש הביטוי״. וכך צריך שיהא גם בענימו: כאשר הדיבור "לא יעישה לעצמו פרסומת" בא להגביל את חירות הביטיו, וכאשר בית משפט או בית דין בא ליישם את האיסור הלכה למעשה בוסיבות ענין המובא בגמו להכרעה, צויך הוא לששות לנגד עיניו את עליונות חירות הביטוי ולא לפגוע בה בדרך הגבלתה, אלא בשעה שעקרוונות יסוד

כמז כבוד המקצוע או התנהגות הוגנת, עלולים לוחיפגע פגיעה של ממש. והדרך הברורה למיצוי בפועל של עקרון העליוות הגזכר הוא באמצעות צמצום מאפייני הפסלות בפרסומת האסורה. ולא בכדי הביא כב' הנשיאמ' שמגר ב־ב"ש 298/86, 3685 את מסקגותיהן של שתי ועדזת שהוקמו באנגליה בשנים האחרוגות והביא בהדרגה בהמלצותיהן לצמצומו של האיסור על פרסומת לעורכי הדין המיושם באנגליה. והמסקנות ממליצות: "להרשות כל פרסום שאינו מטעה, אאים עושה השחואה עם עורכי דיץ אחרים ואינו מוציא שם וע למקצוע."

[^26]וראף לה לגרשגות הנוגעת לאיסור הפרסומת הפסולה ללכת בנתיב שסלל למענה חנשיא שמגר, לא דק באשר הביא ממסקונת הועדות באוגליה, אלא בשעה שלא אבה, באותו עוין, להטות את כפות המאזניים לכון העדפת החליך המשמעוחי, ששיקף את זכות הציבור לקבל כל מידע אשר יש לו נגיעה לעויניו בדי לקיים הליכים משפטיים. בית המשםט העליון ביטל זכות זו מפנ הזכות החוקתית לקיומה של חירות מדכזית, שבאה לידי ביטוי באינטרס החשוב של הזרימה התופשית של המידע אל העיתונות: "איץ המדובר במשע חמור או בעון מהותי, שגרד תוצאות או משמעויות קשות, או בהפרה קשה של הסדר הציבור״, קובע כב' הנשיא, ״ההליך המשמעתי אימ יכו יכו להטות את בפות המאזניים למען ביטולו של החיסיון העיתונאי, המבטא את השאיצה לחופש העיתונות והנגזר מעקרון חופש הביטוי״ינ וכך למשל, כאשר המדובר בפרסום עוינים, על ידי עורך דין ואודותיו, שהם בלב סערה ציבורית ועניגו של הציבור לדעת פרטים אלה באמצעות התקשורת למיניה, צויך להסיג מפניהם, בנסיבות כאלה, את המאפיינים הפסולים, אגילו הם קיימים בים בדרך של הגדלת עליומת האינטוס הציבורי והקטנה מקבילה של הפסלות ותוצאותיה.י ובאשר למידע שמן האינטוס הציבורי לדעתו - אי־העדפת האינטרס הציבורי הזה "מולידה רתיעה מפמי הגילוי של המידעורתיעה זו מוועת מידע מן הציבור. עיתוגות ללא מקורוח מידע היא כנחל אכזב שמימיו יבשו, והחוםש לגרסמה התפך אז לחסר משמעת״."s

הצעות
המצב הגוכחי של סוגיית הפרסומת על ידי עודך דין אימש משביע רצון. הותרת סעיף 55 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961 על בטו, מבלי שינוי במהלך שנות דור וצותר, איננה מיטיבה עם ציבור עורכי הדין ויזתר משהיא פוגעת בו, היא מוקת לציבור הרחב, ציבור הלקוחות הפוטוציאלי של עורכי הדין. מהמיכה ראויה לתועלת כלל הציבור, מצדיקה "אחיזת השור בקרניו" ובתימת סוגית

התרסומח מיסודה, כגי שנעשה הדבר עוד בעשור הקודם באנגליה. מותר להניח כי מסקנותיה של הועדה האגנלית שמונחה ב־1976 ואשר המליצה להרשות כל טרסוםובלבד שלאיהאמטעה, לאיעשההששואאה עם עורכי דין אחרים ולא יצציא שם רע למקצוע, תואממות את התפיסות המקובלות בדבר מורמות האחיקה לגבי עורכי דין בישראל. על המחוקק לומר את דברו בבהירות, כדרך שנעשה הדבר לענין סוגים של עבירות בטוחון ועוד, גם באשר לכוונה הצריכה להיקבע לצורך ביצוע עבירה של עשיית פרסומת אסזרה. מותר להניח כי הרצוי לכלל הוא צמצום היקף הכוונה הגדרשת והעמדתה עלכוונה מיוחדת, משמע רצון להשיג את התוצאה שלפרסומת אסורה.

[^27]אלא שלא רק המחוקק הראשי לא עשה את שראוי היה לעשותי: אפילו מהפיכה זוטאא לא נתחוללה על ידי מחוקק המשנה. בחקיקת המשנה נמנע מתקין כללי האתיקה של עודכי הדין מלהביע דעתו במפורש בעמין הבהרת ההתנהגות הפסולה, אשר חברי לשכת ערכי הדין עלולים להגיע אליה בשל ראיונות לתקשורת או מעשים אחרים, שיש בהם משום עשיית פרסומת לעצמם.
הפסיקה של בתי המשפט בעניננו מאפשרת במצב זה שמידה על גורמות היסוד הראויות למקצוע ואינה מונעת התחדששות ויציקת תוכן חדש ומתאים לגסיבות ולזמנים. אלא שגם יציקת תוכן חדש אינגה יכולה אלא לבוא במסגרת מה שקבע

המחוקק ולםיבך איץ בתי המשפט יכולים להתמודד עם הסוגיה מיסודה. העדר עמדה מטורטת בחקיקה מותיר חלל המתבלא, אמנם, באמצעעות הפסיקה השוטצת, אך הוא, כשלעצמו, יוצר ערפל בלתי־מוצדק כלמי חברי לשכת ערכי הדיץ לעצמם. הנסיקה השוטפת, אפילו היא ברורה, אחידה ועקבית - ולעתים אין היא, מטבע הדברים, כך, אינגה יכולה לעמוד במקום קודקס של כללי התנהגות ברורים, המחווים לחבו הלשכה את המותר ואת האסור עליו על פי האחיקה של מקצועו.
גם הפנייה של חבוי הלשכה אל ועדות האחיקה של מחוחות הלשכה, כדי להוועץ במקרים מסויימים, אינוה יכולה לשמש בתחליף לקודקס של כללים, ולכל היותר היוועצות מעין זה יאה למקרי גבול. הראוי, איפוא, הוא כי המחוקק הראשי יאמר דברו באמצעות פתיחת הדלת והכשרת הפרסומת באוםן ובתנאים שיוכדו על ידי מחוקק המשנה, היא המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. והמועצה, היא מחקיגת הכללים, תגבש דפוסים מודרגים של כללי אתיקה בעניי פרסומת, בהם תתוה לרבים את מידת האיזון הראויה שבין חירויות היסוד של הפרט והציבור לבין הנורמות הבסיסיות של כבוד

המקצוע ורמחו.
בכללים עליה להבחין בין הפרסומת הלגיטימיח לבין זו הפסולה, לקבוע מאפיינים לפרסומת הפסולה ועקרונות לבתינת הנסיבות ושם אף המקום לחנהיג כללים

מיוחדים לעורכי הדין הנושאים במשרות ציבוריות, לרבות בצבא. הגיעה השעה לא רק להאחין ״לקולות המנסרים ברום חלל הלשכה", אלא גם להתאים את החוק, לרעמ את הכללים ולבתון מה עשו המתוקמות שבמדימת והכל מבלי לפועע בנורמות היסוד של כבוד המקצוע וההגינות ותוך מחויבות כלצי ציבור עורכי הדיץ והציבור הרחב, כאחד. ועדה במתכונת דחבה, שתמוגה על ידי לשכת עורכי הדין ויהיו חברים בה עורכי דין, לובות נציגי משרד המשפטים ונציגי ציבור אחרים, יכול שתהא הגוף המחאים

שעל פי המלצותיו יפעלו המחוקק הראשי ומועצת לשכת עורכי הדין.

## "כי מציון תצא תורה..."

# סמפוזיון בינלאומי (מס. 6) על ויקטימולוגיה ירושלים - אוגוסט ספטמבר 1988 

*ロגלט השת:

[^28]ירושלים התכבדה לארח את הכנס הבינלאומי הששי של האגודה העולמית לויקטימולוגיה. בחירתה של ירושלים בימי אינתיפדהה אלו לכבס בה בציגים מיפן, ארה"ב, אוסטוליה, יוגוסלביה, פולין וארצות רבוח נוספות, בא כמחווה לאישיוחו של מי שמקובל כחוגה רעיון החיקטימולוגיה ומיסדה של התנועה העולמית לוכויות הקרבו, עה"דד היהודי מרומניה החי עמנו בארץ, מר מנדלסון, מי שגוגם לשנוי מהפבני, לפחתת בתודעתם של העוסקים בהליכים מליליים ובקרימינולוגיה, וכפרי מאמציה של סגן הנשיא של האגודה העולמית, ד"ף שדה בן דוד מאוניבוסיטות בר־אילן ברמת גן. משפטנים ושרפטים מצה"ל השתתתו בכנס ועקבבו אחר דיאניו שהיוו מרחון עשיר ומגון של דיומים בקשת רחבה של נושאים: החל בקרבנות שואת יהודי אירופה, וכלה בקרבנות תאונות דוכים; קרבנות שהם נשים וילדים וקורבמת שהם חולי רוח וקשישים; דנו בתכניות סיוע לקרבגות פשע, בגמגעי טרור ומלחמה (ולא ועדוו קרבנות האינתיפדה הערבים, שעליהם הרצתה עוכיה, תלמידת האוניברסיטה העברית; קיימו סדנה

מיוחדת לשופטים, וניהלו שיח מלומדים וחברים לתנועה ול״מיסיון" מסוג בשוים. קשת המשאים העשירה והמגוות באה ללמד שאין מדובר בתחום עיסוק טכני או פסיבולוגי גרידא, אלא שזוז מדע המתפרסם לתחומים ובים. למעשה - היתה זו נקודת מחלוקת מרכזית בכנס: האם ראוי לעוסקים בנושא לצמצמם עצמם לכדי דיסציפלינה שתהיה נתומה לבקורת מדעית ולהתמחות, או להרחיב את עיסוקם ולבלול ב כל סוג של קרבנות - מקרבגות אסון ומחלה ועד קרבנות פשע ומלומה - ובכך להפוך לשיטה רעיונית־פילוסופית, שפעולתה המעשית תהיה אולי מועטה, אך סביר להניח שתצליח להתטיס ולגרום להחכחנות וחשיבה.

## ויקטימולוגיה - מה זהצ

ולשם מה יתענין משפטו בצה"ל בושא מוזר זהו ובכן חיקטימולוגיה אינה אלא המוי הבינלאממי המקובל להתעניינות המחודשת, ולהפניית הזרקור אל הדמות, הנשכחת עד לאחרונה, ז של קרבן העבירד. העוסקים בהשלטת הסדר החברחי, אוכבי החוק ומגעילי ההליכים הפליליים, מיקדו את תשומת לבם בתומעת העבריין: מאין צמחז מה מנעיו7 אולי אפשר לחחזירו למוטב? אולי אפשר להרתיעוֹ אw לפחות לאחר את המסוכנים במתר מבין שוורוחיו - כדי "לכופפם" צ״"להשביתם"; כל ואת בשם ״הגמול הצודק״, הדאגה ל״סדר החברתי", או בשם אידיאל השיקום.התמקדדות זו כיוגה את מחקריהם והחענייגותם של המלומדים בתחום החברחי והקרימינולוגי־סוציולוגי, והושגו הישגים רבים באיתור בעיות, בחקר מגמות חברתיתח ואישיות, ובהגברת המודעות של העסקקים בפשע על כל צדדיו - מאכיפת החוק ועד הטיפול הנאות בעבריין. אין למעשה דמיון בין המשטרות ובתי הסוחר של ימיגו לאלה של ראשית המאהובודאי לאלאלה של המאה הקודמת. אלאמאיו קשהלומר שהפשיעה דוכאה, התמתנה, רססנה או אפילו מובנת יותר טוב; אדרבא - המצב "בשטת״ גראה חמור יותר, אלים יותר ומתוחכם יותר.. מגד העברינים, ולעומתם גראים האוכפים והקרימינולוגים בנסיגה ובהתגוגנות. אפשר אמנם להצביע גם עלמגמות חיוביות שצמחו מתוך העיון המזכר בטיבו בבנסיבות צמיחתו והחנהגותו של העבריין; החל בוקיטת מדימות מושכלת ואפקטיבית, המעוררת לפחות סכוי של התמודדות, וכלה בפיתוח שיטות המבחן והסיוע למיניהן, המרמשות לתקוה להביא שמיי - לפחות בהתנהגות, ולפחות בשוליים, אם לא בגרעין המקשה. כל אלה הם ביטוי להתעניינות בפשיעה ובעבריין לצורך המלתמה בהם ובנסיון להשתלט עליהם ולחסלם כעבריינם.

אך באמור ההרגשה הרוחת היתה של וסיגה ואזלתיד, ועל רקע וה גם וקלטה כאש בשדדה קוצים קריאתו של חוקר אתר, מרטינסון שמו, שליקט וגיבש את המחקרים הפסימיים בדבר תוצאות שיטות השיקום השונות שהופעל בהרחבה בבתי הכלא - לכדי קריאת "יאוש גנד המגמה השיקומית, כהפעלתה בארה"ב, ובחואי הענישה והכלא. What
 דנים כאן בפרשגות מחקריו ושיטתו של אותו מרטינסון אלא בהשפעחם, ובצורה שבה קלט הצבור את המסר שלו). על רקע זה גם התגברה מאוד בשמת ה־70 וה־80 בארח״ב ובעולם מלו הקריאה לעמישה על בסיס "חומול הצודק" שהיא בעצם קריאת יאוש גגד מגמות העוישה המתמקדות בטיפול ובשיקום של העביין, ונגר שיקום כחלק מהליך

על רקע זה םם קריאחו של ממדלסון: להפנוח שימת לב לקרבן - באה בעיתה, וזכתה להדים בינלאומיים בסערה ובפשטות של ביצת קולומבוס. ווצרה עגורעה עמלמית שבאה לביטוי באקדמיה, בפרסום עתוטת וספרות נרתבת, במערכות משפט ובתחום הפוליטיטי של אסטרטגיה חברתיתשללטוגית. גולת הכותרת עד עתה וזיתה קבלת הכוזה בעצרת האו"ם בדבר "מנילת וכמוחחו של הקרבן ושל צמגע־הדכוי־הכוחגי" בשנת 1985. הצהרה זו, היא בודאי תחנה חשובה המסמלת את אותו שינוי מהפכני, ואת ההברה הבינלאומית בו. הכרזת העצרת קראה לכל המדינות חחברות באו"ם להתקיץ בוזוק המוניציםאלי שלחן הסדרים מתאימים לאימוץ החכרזה, ולהגנה על זכויותיהם של קורבנות - ותתחה בכך פתחה לפעילות שוליטית ומחקרית רחבה של הויקטימולוגוגים בעולם כולו. הרעיון העקרי הוא כמובן שיש להפנות את שימת הלב אל הקרבן ולעשות להקלת
 מובן מאליו, אך מעולם לא הסתכלו על זה כך: משפטוים רבים, שהורגלו למסגרות החשיבה הקיימות של "צדק טבעי" לחשוד־החן־־מפשע, ולכללי ההגימת המשפטית כלםיו - הוחרדו לכתחילה מהבגידה במסורות המשםטיות: וכי מה יהיה על חוסר־משוא הפוים כלםי המתלונן ואיוה ״מנדט" יש בכלל למשפטון לטצל בקרבנות, כלום יהפוך לעובד סוציאליז אם זה עעין חשוב לחבוה - יטפלו נא בם מנגוני הסעד, הביטוח הלאומי והקהילה; אך מה למשפטנים ולקרימימלוגיה, ומה להם ולקרבנוחמ! כתוצאה מגישוח אלו מוצאים אוּ אף באותן אוניברסיטאות שבהן הונהגה הוראת הקרימינולוגיח והויקטימולוגיה - שאין מקצועות אלו חלק אינטגרלי מחיגוכו של המשפטן ומהשכלתו המחייבת. סטודבט מסיים את למודי המשפטים ונעשה עורך דין, ואחר כך בבוא העת גם שופט, מבלי שיחויב ללמוד אף קורט אחד בתורת הויקטימללוגיה, ואםילו לא מזומן לו קורס כזה כמקצוע בחירה, ולמעשה כך הדבר בכל הגוגע לקרימיומלוגיה ולתורת הענישה; ירצה ילמד, ואמר כלכלה או מינהל עסקים כמקצוע משמי אw עוסף, ובאותה מדה גם קרימינולוגיה, פנולוגיה (ענישה) או ויקטימולוגיה - טמו חיו אלה תחומים גפרדים ולא איגטגרטיביים ובשר מבשרה של מערכת המשפט; - מעמד כזה הנתוח כמובן מאליו למשפט בינלאומי פומבי או פרטי, או לדיני חוזים בהשכלתו של משפטן.
חוסר מודעות זו, הולכת ומשתנה בהשפעת התנועה לזכויות הקובן - והצטרפות משפטנים רבים לשווזותיה מעידה על כך. משפטגים אלה רואים עצמם כאבו־בל־ייגחק מן התברה, ועל איעעשייתם למען הקורבן - הם מסתכלים כהשתתפות במגגון הגורם עול - ועושק כפשוטם - למי שבודאי לא חטא ולא אשם. הם מתגייסים לתקון העוול הזה תוך הקתדה גם על זכויוח החשוד־הגאשם, פלומר הדגשה שאין הכרח שלמתן יחס הוגן ומגון לקרבן - תהיה השפעה שלילית על שמירת זכויותיו של החשוד.

מעוין לציין שבראשית צעדיה של היקטימולוגיה גמשכה אליה תשומת הלב מטעם שהוֹא איפכא מסתבוא למטרחה: הרעחן שיש לחקור את הקרבן ותכומתיו גתקבל על דעת קרימינלווגים ומשפטנים רבים בקו המחשבה הבא: יש מקום לחקור ולבדוק - האם לא הקרבן הוא שהביא את הפגיעה על עצמו, בין בהיותו "מועד" להפגע (־יש כאלה, שלומיאלים, שלהם משום־מה, זה תמיד קורה" - יאמרו) ובין ב"הזמינ" את העבריין לפגוע בו (כשם שיאמרו שאותה נאנסת "קיבלה את מה שבעצם ביקשה, בהתגנהגותה"), כיוצא בזה רבו המחקרים בכוון "אשמת התורם" של הקדבן, הן קרבן המשע והן הקדבן הפוליטי (ה"שחצן", המחנשא, המקניט, המקנטר, המתגרה, המחלבט - ״כאותו יהודי שאיגו יודע את מקומו"). אלא שלא ארכו הימים והגל של התענייות בקרבן העלה תמיהות ותהיות על דרכי הפעולה של המגגון המשפטי והחשיבה הקרימינולוגית של הקהילה: איד יתכן שכל כך דואגים לזכויותיו של מי שהורשע במעשה הפשע, גם לפני הרשעתו וגם לאתריה - זאין כל דאגה לזה שנפגע ממעשהוח ולא עוד, אלא שמחפשים אחר שמץ "אשמה" במה שעולל לו אותו פושעו הטיפול ב"אשמו של הקרבן" התחלף בחיפוש הגורמים המאפשרים לעבריין לוצל את חולשותיו של הקרבן ובכיוון המאמץ לחיזוקו של הקרבן, טיצול בחולשותיו, או למגיעת הבִּשע. הופגתה תשומת הלב לסבל הרב והמיותר של קרבות, שהקקהילה עבדה עליו בקלות לסדרו היום, בין היתר בשם אידיאליטלים של צדק והגיוטת לעבריין, אשר משזם מה פסחו על קרבן העבירה, אזבחנה מצוקתו של אותו קרבן המשמש עד במשפט ומכשיר להרשעת הנאשם: הכל מודעים ללחצצים עליו מצד העברין, אך מקבלים ב"הבנה" את הלחץ מצד מנגומן החוק. על הקרבן מוטלת חובה לסבול למען "השלטת החוק", באילו לא סבל דיו מיד העבריין - אך אין דואג לכסוי בוקיו, להגנתו חפיוית ולהחלמתו הצפשית. התגבשִה ההכרה שגורם זה סובל על לא עחל בכםו, ומגיעה לו מדה של תשומת לב, אהדה וטטול מקצועי, שיקטיגו את מדת סבלו. סוף סוף הקרבנות הם ציבד גדול של חפּים־מכלאשמה, ציבור שכל אחד מבני הקהילה עלול יום אחד להמצא בו, שלא באשמתו וללא דזך להמוע מכך. בהליכים הפליליים התרכזה תשומת הלב בפצוי הקרבן ע״י העבריין או המדינה, והשבת נזקו, אך לא רק בואת; בישראל, לדוגמה, רתוק הטיפול בקורבן מאוד מלהניח את הדעת. די לזכור את גודלם של מוצגים שנתפסטו ע״י המשטרה והמתיגו שגים לצורך "הצגתם כראיה" במשפט ובינתייס נמנעו מבעליהם, אם לא נפסדו והתבלז. ומה עלה בגרלם של "חפצים אבודים" ומציאות למיויהןוֹ עד לאתרוחה הם נשמרו תקופה מסוחומת ולאחר מכן - נמכדו, ותמורתם הועברה, ככל הידוע לי... לקרן התגמולים של הששוטרים
(צריך לשער את הדחף שהסדר כזה מסצק לאיתור הבעלים). דוגמה נסופת: עד היום, בישראל, אין בל מעמד לקוובן בקביעת גורל האישום, המעצר, הששחור בערבות של פושע אלים שעשוי לפגוע בו, או בייחום והכווחת פעולות נגד רכושו שוגנב, או נגד רכטש אפשרי של החשוד. אדם עלול ליפול קורבן לשוד שיגזול ממנו אח מיטב רכושו: כשחלק נתפס בידי החשוד, הוא לאיידע בלל מה גתפס, ומה החחמר שגאסף גגד החשוד; הוא אינו זכאי לסיע בחקירה או לדאוג שהחקירה תכסה גם את מה שהוא חדד לו; הוא לא יוכל להעביר ביקורת על החקירה - במועד ששיתן עוד לשות משהו; הוא לא יצכל להציג עמדה בעוין הספתובמחו חופשי של מי שעשוי לסבן את חייוּ הוא לא יוכל לנקוט עמדה בהחלטה שלא להעמידו למשפט, או בהחלטה להגיע עמו לעיסקת טיעון. אפילו החשוד מוליך שולל את החוקרים, ובידי הנגגע נמצא מידע יעיל - איו לו דרך לחפעילו, זולת יזמתו ושיקולו של החוקר. לא מעטים המקרים שהעבריי יצא
"בקלות" מאשמה כבדה והעלים מביז המשפט את שללו - בעוד החובע מרוצה "שעשה עיסקה טובה״, זכה ב"הודאה" וסיים תיק כבד במהירות. הקרבן עשוי אפילו שלא לדעת על כל העניץ עד שיפגוש בעבריין מהלך חופשי. אם נתםם רכוש בידי העבריין - עשוי זה גם לקבלו בחזרה, ועל אחת כמה שיותנת לעבריין הזדמנות ממושכת להעלים את רטשש הקורבן ואת רכושו שלו - והקורבן אינו יכול לעשות מאומה. כל אלה ליקחים חמורים ביותר בהלכים הפליליים, מבחינת הנאשם, והם אינם ממצים

את התמונה. לאחרונה הפנו חוקרים את שימת הלב לבעיה ה"קוירבית" - שלא אחת הנאשם עצמו הוא ה"קרבן" של מעשהח - ויש להעניק אף לו את מדת ״ההתחשבות בקרבן", אף על פי שהוא עצמו גם הפוגע, ועל אף שסגע כמובן גם בחבוה ובסדרי המשטר; כך הדבד במתאבד, וכך בצרכן הסמים.

## הקרבן בדין הצבּאי

כל האמור ביחס הדרוש לקרבן בהליכים הפליליים - חל גם על הנצגע בהליכים הפליליים הצבאיים; בין שמדובר בתיילת קרבן אונס, או קרבן התנהגות שאינה הולמת ובין שמדובר בקרבן שהוא העבריין עצמו - כצרכן סם, אז בתופעה שכיחה הרבה יותר. לצערו, בעריק. הגישה המותחייבת אל קרבן: סיוע, הקלה וחיצוש מוצא מהמצב שאליו נקלע, עומדת בקוטב המנגד לגישה התגמולית-עוישתית, והיאממוקדת בקצה אחד של קשת הגישות "התרעלתיות״ המכומות ״הגגת הציבור (Defence Public)". גישה זו יצצאת מהחנה שהעבריין, עם כל הרוע שבו, בודאי לא חפץ בתוצאאה זו של התגיעה בעצמן; מאחר שהוא גורם לעצמו סבל ונוק, משמע שאיוו מסוגל להמוע מכך, ושמא אף לא מן הפגיעה הרתבה יותר, בתברה ובחוק. המסקנה היא שסיוע נאות עשו לאפשר לעבריין להמנע ממה שמזיק לו, ושחייבים למצוא את הדרך לסייע לו בכך, כי בהשגת מטרה זו תושג ממילא גם "הגנת הציבוָ". רק מי שנואש מאפשרות של סיוע לקרבבן, ולו יהא זה העבריין עצמו, יעבור לשיטות הפחדה והרתעה (כל עשד מדובר במסגרת הגישות ה"תועלתיות" להבדיל מהגישה הענישתית גרידא). תיאוריות של יצירת סדו ומשטר שירתיעו וימנעו עבירזת - יפות לטיפל בעבריין כשלעצמו, אך אימן מוצדקות כשמדובר

בו כקרבן.
אמנם שנוי כזה במקודת המבט ובזוית ההסתכלות אינו יכול להיות טוטלי - אך זה
בהחלט היבט שאין להתעלם ממנו, ואו חייבים לויקטימולוגיה את המודעות לו.

## חכנו של הכנס הבינלאומי

כאמור במבוא השתרע הכנס על חזיתות רבות, אך חששיבותו למשתחפּי היתה קודם כל במפגש עם בעליהן של דעות הנראות מרשימות על הכתב ובספרים עבי־הכרס, עם בעלי "שמות" ידועים בתחומם, בבחינת "והיו עיגיך רואות את מוריך". מלומדים בעלי הגות פרטו את הדיון בדבר היקף המקצוע שנרמז עליו לעיל, והציעו הגדרות חדשות לדיסציפלינה שלו; חוקרים שהתעמיינו בתחום ויקטימולוגי מסויים הציגו מחקריהם, וביניהם, באוםן טבעי מחמת המיקום הנוח - ישראלים רבים: ביחוד בתחום קרבנות השואה, קרבנות חולי רוח, אישפוז כטוי, וטיפול בנשים וילדים קרבנות אלימות, טרור וגלוי עריות - תחום בם זכתה ישואל להתעניימת מיוחדת עקב צעדה המהפכי בהגנת ילדים־קרבנות־עבירות־מין בפני החמרת החויוז של הפגיעה אגב הדיון המשפטי. בידוע מתקבלת בישראל עדוחו של חוקרההנוער תחת עדותו של הקטיץ עצמו; אין טפק שיש בכך שיקול ויקטימולוגי מחקדם, אף ששיטת מקבילות לזו שלוו רואות בכך

פגיעה־שלאזיתן להשליםיעמה בנאשם העומד לדין. התרומה הישראלית בחקר קרבמות השואה היתה כמובן ייחדדית - אף שושמעו גם בתחום זה הרצאות חוקרים מיזוטסלביה ומארה"ב.
היתה גם דוגמה להצגה לא־מוצלחת של בעיה ״קרבית", וזו גיתנה דוקא ע״י חוקרות ישראלית, ערביה שדיברה על ילדים ערביים קרבנות האינתיםאדה. מחזקר המציג בעיה בכנס מדעי ניתן לצפות לניתוח על סמך מתודולוגיה המאפשרת אבחנה בין קרבנות תמימים לעומת קרבן־עצמי, ובין נפגע בעל מוטיבציה שיזם את מעשהו על בסיס אידיאולוגי - לקרבן התעללות גרידא. במקום זאת הגישה החוקות, שמוטב במקרה זה לכנוחה "חגואמת", קול קורא עיתונאי שתמציתו האשמה פוליטית חסרתדסםן, ללא כל עיבד או ויתוח מדעי, וללא גסיון לבדוק את ה"תיזה" שביסוד קביעותיה לאור מחקר כל שהוא. השומע הלא־שראלי הושפע בודאי מעוצמת הרגש שבמסר, ולא יכול היה לדעת, אלמלי תגובותיהם של הישראלים האחרים, את טיבם המזרכב של ה"קרבנות" דנו. הדיון שהתנתח חוכיח שבכגסים ביגלאומיים חשוב לפעמים גם הפסוק ״ודע מה שתשיב לאפיקורוס". בסיכומו של דבר: הזדמנות נדירה של במה מדעית רחבה שהביאה אליו ציבור גדול של מלומדים בעלי מעורבות מקצועיח־קרימינולוגית ותודעה חבתרית מפותחת (ותלקם היססו מאוד אם להתייצב כאן, וכמה נמועו מלבוא אלינו כמחאה עלמה שהיה ידוע להם - על הנעשה בשטחחים). אלא שהגיעו, וחם היו רבים, זכו לדיון מדעי מעלה ותרמו לו בבעיות שלחוקרים ישראליים יש חלק נכבד בהעמדתן ובביסוסן המדעי.

## רבותי ההיסטוריה

## חייל מגיד אמת <br> מאת: תא"ז (מילי) צבי ענבר


#### Abstract

מבוא כלל גדול הוא במשמט העברי ש״אין אדם משים עצמו רשע״ ו ולפיכך לא רק שאין הוא חייב אלא שאף אין הזא יכול להעיד כנגד עצמו. אף במשפט המוקובו לעל האנגלי כלל      המבוססים על כםיפות מרצון לארגון ולמשפט הגוהג ב.


## תובת הנאשם כ"הגנה"

בתקקון המשפטי של קריתיי שנכנס לוחוקף ביום 30.4.38, נקבע כי אם הנאשם אינו מודה, ייחקר תחהילה ע"י התובע הכללי ואח"כ ע״י השופטטים. וכך הוא גם בום בתקמן המשפטי של חיפה מ־10.6.43: הנאשם (בשלך החקירה המוקדמת) חייב לענות על כל שאלות התובע הבללי. על חייל להרנהג באומץ לב בכל מקרה ובכל מצבו, אזמר התקגון. מי שעבר עבירה, עליו להודות בלב גלוי ולקבל באומץ את העונש המגיע לו. זגם בבית

 החקירה אצל החובע הכללי, מחוייב הנאשם לענות לכל השאלות אלות אלא אם חשובותיו עלולות, להרששיעו. גישה זו זכתה לביקודת מצידם של אמשי חיפה נתום חתם ומ' כספיד, אשר טותבים בהערותיהם: כסמי:
"חבר הארגון בתוקף שבועתו חייב לסייע לבית דין לברר את האממת. הוא חי״ב בתשובה לבית הדין בדיוק כמו שהוא חייב בתשובה לכל מפקר בארגון שהוא ממונה עליי. תפקידו של תוכ״ל לא להכשיל את הגאשם כי (אם) לסייע לבית דין לבדר אחת
 לא קיימות הששות שהניעו את בתי דין אוגלו סכסיים לאפשו לות לנאשם לשתחק בזומן הברור. באופן מעשי יקשה הבדור אם תוכ״ל יהיה חיחב להוכיח גם את העובדצות שזהאשם הודה בהם בומן החקירה המוקדמת ולהוכיח שרחוב הרצל נמצא בהדר הכרמל

"אגו מושפעים במידה כזו משיטה אנגלו סכסית שלפעמים מאבדים חוש השיקול. הנאשם אינו חייב להשיב על שאלות מפני שהוא בבתינת זכאי... ומפי זה שבית משפט מדהר מלחץ החוקרים על הנאשם, שמוש באמצעי כפיה מיוחדים על מנת להוציא ממגו

הודאה. אין חשש זה קיים באר'. תוכל רואה בעצמו בא כח בלל האר׳י. אין מעוגיינים להכשיל את הנאשם כי אם לברד את גאמנותו לאר', את הגורמים שהביאוהו למעשהו וכי'. מm באופן מעשי בתואי עבודחת של האר', לא ייחכן לגרום בטול זמן, לקרוא עדים רבים על מגת לחוכיח את הדברים שהנאשם מודה בהם... יש לקבל את השיטה הקונטינוטלית שבה כל בירור מתחיל בחקירת הנאשם".

## חוקת השטוט, תש"ח

לאעברו חדשים רבים ובאה לידי חתההזדמנות לממש את השקטתח זו.משהוטלעליו לערוך חוקה חדשה, הלא היא חוקת השפוט, תש״ח, וכלל בה סעיף שזו לשוגו:
"חיִיל 117. חזקה על כל חייל - וכל חוקר, שופט ובית דין בצבא רשאי מגיד לסמוך על זה - בי בתוקף היותו חילל כל חייל לפי רצונו אמת האת התשי יגיד תמיד את כל האמת גם באשר הוא נאשם והאמת יכולה להרשיעו בדין. בהתחאם לזה בכל משפט בו הנאשם לא יודה באשטמה כולה או בחלקה - ולשני פרשת האשמה המאשים יוכל לחוקור את הנאשם אם ימצא לנכון, ואחדי זה גם השותט או בית הדין יוכל לחקור את הנאשם, וגם הסנימור - אם ישגו - יוכל לחקרו, והנאשם יהיה חייב לענות להם וגם יוכל להודיע כל הודעה שירצה״.

ובהתאם לעקדרן זה, כאשר וערכת חקירה מוקדמת ע״י תובע צבאי, הרי לפני קבלת כל הודעה מפי הנאשם, יהיה מתובתו של התובע, בין היתר, להזוזיע לנאשם "כי חזקה על כל חייל - שבתוקף היותו חייל - יגיד לפי רצונו החפשי את כל האמת גם באשר האמת יכולה להרשיעו בדין":• חלקו השני של סעיף 117, זה המאפשד לפתוח את המשפט בחקירת הנאשם ע״י החובע, נכלל רק בנוסח הראשון של החוקה, אשר הודפס בשעוחית ונכנס לתוקןף ביזם 1.5.48, ורבים מהמשפטים באותה חקופה גתתחו בחקירה אשר כוּוֹ. חלק זה הושמט כולו מהמטח שפורסם בעתון הרשמי ביום 108.9.48. עששים יום לאזר ביטול חלקו השגי של טעיף 117, ב־28.9.48, הרשיע ביה"ד הצבאי המחוזי של חטיבה ונ ("ימתח")" את החייל נעים שלום באשמח החזקה של כסף שיש

רגלים לחשזד כי נגנב משבויים בלוד. הנאשם ערער, והתובע הצבאי הראשי הצטרף לבקשה לבטל את פסה״ד דלמטה מאחר שהדין היה מלא ליקזיים יסודיים. ביה״דש הצבאי העליון, בערעור 204/48, קיבל את העדער בהסתמכו על סעיף 167 לחוקה, הקובע כי "חזקי ההוכחה המקובלים בבתי הדין הכלליים במדינה יחייבו גם את השופטים ובתי הדין של הצבא". במקום להוכיח את האשמה באמצעות עדיה, אומד ביה"ד העליןן, קרא התובע את הנאשם כעד מטעם התביעה, דבר העומד בניגוד בולט ל״חוקי ההוכחה המקובלים״. גם התובע הכללי הראשי, ד"ך אברהם גורלי, ראה לנכון לשלוח מכתב תרעומת אל שלמה אלקיים,י1 התוכ"ל של לחית ד׳י1: כלום לא הגיע לתובע הצבאי לשעבר של חט׳ ונ, יוסף סידלמן (סהר), כי אותו חלק מסעיף 117 שהירשה חקירת הנאשם, בטל מזמוז אלא שפסק דינו של ביה"ד הצבאי העליון ניתן ביום 30.1.89, ואילו המשפט בערכאה הראשונה התקיים די בסמוך לשנוי שנעשה בחקקת השפוט. זאת ועוד - סעיף 167 הקובע כי "חוקי ההוכחה המקובלים" יחייבו, אף הוא סעיף חדש שנבנס לתוקף רק ב־8.9.48 יחד עם בטול הסיפא של סעיף 117.

חלקו הראשון של סעיף 17, ובו החוקה של ״חייל מגיד אמת״, גשאר בתקפו עד ליום 1.1.56, מועד בו נכנס לתוקף חוק השטוט הצבאי, תשט"ו־1955.

[^29]
# הלכות פסוקות 

פתיחה באש

## ע/88/84 סמ"ד דזד ג. התובע הצבאי הראשי העובדות שנקבעו בערכאה הראשוֹונה <br> 1

המערער, היה מפקד מחסום שהוקם ברצועת עזה בעקבות פיגוע בעיר. בשל חסימת הצומת השתרבו טודים ארובים למדי של מכוניות שומנע מהן להבנס אל הצומת מכל עבריו. משהתארכה ההמתבד עשו במה נהגים מאמץ לסוב על עקבותיהם ולנוע לאחור או לעקוף את הפקקק בדוכים שונות. המערער ואנשיו החקשו לשלוט בדבר. הם קראו קריאת ״עצור" לעבר עוהגי כלי תרכב הללו ואף
 החליט לעקטו על דרך עפר לימין הכביש (במון הנסיעה) עד שההגיע סמוך למחוסום. שם סב המנוח לאחור כדי לחמוק מעצירה בצומת וכמוהו עשו אותה עת שניים - שלושה נהגים שהחקקרבו ברכבם אל הצומת. משנוכח המערער בדבר, נזעק ורץ לעבר כלי הרכב בקריאת "זוקף״ ("עצור" בערבית), לדבריו, הצלית להגיע לכדי קרבה רבה אל כלי הרכב לפני שעלה בידם להסתובב והוא היה בטות, לכן, כי כשם שראה אותם, הם (הנהגים) ראו אותו והבינו אל נכון כי הוא מורה להם לעצור. כיון שלא שעו לצעקותיו ירה פעם פעמיים ושלוש ירישת בודדות באויר. הידיה האחרונה נודתה כאשר הרכב האתרון השלים את פנייתז. בשלב זה ירה המערער לעבר גלגל הרכב האחרון (הראשונים כבר נעלמו בעיקול הדרד), ולפי שגגם האחרון נעלם מאחחרי העיקול סבר המערער שלא פגע בו, ועל כן סב על עקבותיו לשחב אל הצומח. כתוצאה מן הירי נפגע המנוח ונהרג. מסה"ך בבית הר׳י הצבאי המחוזי
א. המערער הורשע (בדעת דוב) בעבירה של גרימת מוות ברשלמת (סעיף 304 לחוק העשנשין). ביה״ד הניח כתשתית עובדתית שהובנהג־הממוח היה מודע לקיומו של המחסום וניסה להתחמק ממנ (לצרצים תמימים שלו שלא היו ידועים בוע לבוערער) וכי שאר הנסיבות (ריצת המערעך אל עבר כלי הרכב, תנועעת היד, צעקת ה"עצור" וכן הירי המשולש באויר) - יכלו לטעת בלב המערער, הן מבחינה סובייקטיבית והן על פי אמת מבחן אובייקטיביתה, תחושה כי כי הנהג מבקש לתממק מעצירה ואינו ממלא אחר ״הזראה במחסום״, לפיכך סברת ביה"ד היחה בי המערער היה מוסמך לפחוח בהליך של מעצר חשוד, ואו ואולם למרות זאת רוב השופטים פטק כי המערער לא היה רשאי להששלימו עד כדי יוּ המסכן חיז הנוסעים במכונית. מסקנתם זו תמכט אותם שופטים בעובדה כי למערער לא היה מידע קונקרטי המחששיד אח נוסעי המכונית: התנהגות נהגה לא חרגה מזו של נהגים רבים אחרים שבקשו לעקוף.את המחשום או לסוב על עקבותיהם ובעובדה כי לנגד עיני המערער - בשעה שפתח בטהל המעצר האמור - היו שלוש ארובע מכוניות בבת אחת ואין להניח שכולן כאתח ״חשודות". כמו כן שקלו השופטים אות הערבדה שהמערער לא טרח לוודא אם יריותיו השיגו את המטרה, ואת דבריץ בבית הדין כי התעקש לירות במכונית כיון ש״״ה החלטרתי שלא אוותר״.

טעמשה המערעער בעדעור
המערער טען בערעורו כי:
 ב. כי פעל מתרך סמטמת כדין המעוגנת בפקודות ובגוהלי הפתיחה באש. ג. התנהגותור היתה סבירה.
ד. לכל היותר טעה בשיקול דעתו ולא התרשל. מסה"ד בביה"ד הצבאי לעועעורים דע

ביה"ד קבע שעל פי המסגרת הנורמטיבית של גוהלי פתיחה באש
 לכאורה, לפתוח באש כלפי רכב שגהגו מנסה לחמוק ממחסום צה"ל או או לעקוף אוחרו. אולם אותה מסגרת גורמטיבית כללה בחובובה סייג המקה בוּה
 גשקו אם הנסיבות מורות כי מן הראוי לעשזת כן. אין בסיס איפוא לטענת המערער כאילו הוא היה חזיב לפתות באש כלפי עשקף המחסום בום בוּ וכאילו נצירת אש מצדו היתה בגדר הפרת פקודוה מתייבת. שיקול הדעת שהוקאנה לז מסיר ממערכת הפקודות הנ״ל את אופיין המחייב. מכאן שלא עומדת למערער הגנת הצידוק.

סמכות הירי וסבבירות ההחנהגות לות
המערער לא היה מוסמך לפתוח באש כלפי הרכב הג״ל. מבחן הסמכות

 שלילית לבך, משמיטוה את הקרקע מתחת לפוני חוקיוּיותן. בנסיבות העמין היתה צריכה לשרור אצל המערער מודעות לאפשרות הסות הסבירה כי נהג הרכב שכלפיו פתח באש, איבm אלא תושב המקום המנסה לחמוק, בדרך נמהרת אך תמימהז, מן "הפקקק" שנוצר במחסום בום, ועל כל פנים בהג זה עשוי להיות געדר כל קשר לפח"ע. מה גם שלא היתה הוכחה לכך שהמנוח שמע את ההוראה לעצור או שידע שירויות האזוהרה הזופנו דווקא אליו. (מודעות בכח זו מושתחת על על העובדה כי מכוניות רבות
 כי יחד עם הרכב שנפגע סבו לאחור מספר מכוניוח גוספות ואות ואין להניחת כי כולן קשורות ל־פח״ע. הדבר מתן יסוד סביר לתשוב שהוב שהוסיעה לאחחר מקורה בסיבה שאינוּ קשורה לפח״״ע לא לא היה בידי המערער כל בסיס לחשד קונקרטי כלפי הרכב שכלפיו ירה דווקא ופר ופגיעתו ברכב זה היתה אקראית. באוחה מידה היה פוגע בכל רכב אחר איל הצליח להשיגון). הפתיחה באש לעבר הרכב מעידה לעצמה על כך שהמערער לא שקלל כהלכה את השיקולים הרלוונטיים לעענין.

 המערער הודרך על ידי שקול של מעץ ״ללמד את הנהג לקח״, ומכאן

שיקול הדעת שלו לא הביא בחשבון גורמים ולוחטיים אחרים. גם העובדה שלאחר הירי לא התענין המערער בתוצאות יריותיק ולא רדף אחר המכונית הנמלטת להשיגה מראה כי לא השכיל להעריך אל נכון את השיקולים הצריכים לעויין. מבאן שהתנהגותו לא היתה סבירה, ולא היתה בידו הסמכות לפתוח באש כלםי הזכב. טעוחת בשיקיל דעת
כשלון המערער רשלונת הוא ולא ״טעת בשיקול הדעת״. טעתת בשיקול דעת עשיה להווצר בשעה שהאדם גקלע למצב דחק שבו איו סיפק בידו לבחור את הטובה מבין אפשרויות חוקיות העממדות לו. בנסיבות דנן יכול הידה המערער לגבש החלטה טובה על פי האיופודמציה שהיתה בידיו והשהות שעמדה לו. עובדה היא שגם במקרה זה נקט בפעולות מקדימות (קריאה "עצור", ירי באויר מספר פעמים) ועד שכוון אל גלגלי הרכב שומה היה עליו לשקול מעשיו היטב ובמקרה זה להמנע מירי. דעת המיעוט
מבחינה עובדתיח-נסיבתית מסתבר כי היה יסוד אוביקטיבי לסברה של המערעד כי המנות ידע על המחסום וניסה לחמוק ממנט ולא שעה לאזהרת המערער בדיבור ובירי באויר. הפקודה שניתנה למערער הסמיכה אותו (אך לא כפתה) לפתוח באש כדי למנוע החתמקות ממחסום או במקרה של אי ציות להוראות חיל במחסום. זאת בלי כל זוישה לחשד קמקקרטי מעבו לאי הציות. המערער פתח באש בהתאם לסממתו ובנסיבות הזמן והמקום אין לזמר כי הפעיל

שקול דעת בלתי סביר לחלוטין. מן הראי לזכותו.
הערה
על פסק הדין הגישה הסנגוריה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העלין. הרשות ניתגה. הערער טרם גשמע.

## מעצר חשוד בהתמרעות שימוש בכח שלא כדין - ענישה ע / 88 / 52 רב״ט שגיא נ. התובע הצבאי הראשי

העובדות שוקבעו בעורכאה הראשונה בתודש פברואר 88 היה גדודו של תמשיב בשכם, במשימוח השלטת סדר במקומ. באחד הימים היה כח של חיילים בפיקודו של קצין עסוק במרדף אחר מתפרעים באיזור הר עיבל הצופה פני העיר שכם. היה זה מרדף שלישי אז רביעי במהלך אותו יום. הכח לכד שניים מן המתפרעים והקצין מסרם לידי המשיב כדי לשמור עליהם, תוך אזהרה מפורשת שהמשיב לא יגע בהם לרעה ("לא לותת להם מכות"). יחד עם המשיב הוצבו עוד שלשה חיילים עלהמתפרעים הללו לשמרם (הפקודות הכלליות ששרורו באותה עת זהנחו את פעולתם של החיילים - שללו באורח נחרץ שמוש בכח גיזי כגגד תושבים מקוִמיים מחוץ למהלך פיזור התפרעות או גיסיון להתגבר על החנגדות למעצר). המשיב לא שעה לאזהרת מפקדו ומשסברו הוא וחבריו עמו בי אין וואה אותם, החלו לכלות זעמם בערבים הנתונים למשמרתם. המשיב הגדיל מכולם לעשות: הוא הכה את הערבים הללו משך כ־15 דקווז רצופות, בעט בהם בחלקי גופם השוגים, סטר בהם, הכה באגרופיו, משך בשערותיהם, גטל אבן גדולה

והכה את אחד מהם בכח רב בכחםו ובגבו פעמיים רבות, ובשני חבט באמצעות ועות
 שההיה שרוע על הרצפה נאנק בכאביו. גם שאר החזיילים ששׁמרו על המשיב הכו בשני הערבים הללו. הארוע הנ״ל צזלם ע״י צלם ושת הטלולויזי C.B.S שנקלע למקום ועדות מצלמתו קלטה וצילמה את המעשה.

תסה"ד בבית הדיֶן הצבאי המחוּ הנאשם הורשע בעבירה של התנהגוות מבישה (סעיף 129 לחש״״ תדשי מאסר מותנים ועונש הורדה בדרגה מרב״ט לטוּ לטוראי.
 התביעה הצבאית ערערה וביקשה להחמיר בעוחשו של המשיב ע"י געירת עונש מאסר בפועל. ביה"ד הצבאא לערעורים געתר לבקשת החביעה ופסק כי המערער ידצה חודש וחצי של מאסר בפועל מתוך חמשת התודשים שנגזרו בערכאה הראשונה.
ביה"ד גימק החלטתו באמורו כי "מעשי ההתפרעות שהיו לתופעה עמה אנו גאלצים לחיות מזה כמה וכמה חודשים, חייבו ומחייבים גבוש גורמטיביבי של התנהגות החימלים הבאים במגע עם האוכלוטיה המתפרעת וחולווית לה. חובת הצבא, חובת מפקדיו וחובת החיילים עצמם לתחום קוחי גבול של התנהגות בנסיבות כאלהת,
 התנהגות של עדת משולחים בסים חסרי רסן... ....כל חייל, כשם שהוא מלמד עצמו קשח חייב ללמוד לשלוט ברוחו, לקיים את הפקודות שנחגות לל ולשמור על צלם החייל וצלם האדם מכל משמור.
 על וגשות, על יצרים על שאיטות אישיות, והכל מבלי לאבד לא צל צלם אנוש ולא ולא גוף ולא ושמה. אי אפשר לעבור לסדר היום על מרץ היצרים שהמשיב גיב גילה ואין

 את פסלותה הבולטת״.

התגהגוה מבישה ע / 88 / 44 טור׳ יאיר ואח׳ נ. החובע הצחאי האשי העובדוה שנקבעוֹ בערנאה הראשטונה המערערים נקלעו ביום 5/2/88 לכפר סאלם, ליד שכם, שבו התדחשז באותה עת
 למקום כנהג של רס״ר, אשר נשלח להשתתף בפעולת השלטת הסדר בכפר. המערער השגי, חיול מיחידה לוחמח, ושלח לאובטח דחפור שעסק בסילוק מחת בסומי אבנים. עם שוך המהומות, לאחר שכוחותו הצבא שהיו בכפר יצאו ממונ, גותרו המערערים והרס"ך הנזכר במקום להשלמת פעולות שומת. עמם היה גם נהג הדחפור (אזרח). אחד מהשלושה חצציע להעמיש ארבעה צעירים מתושי מעבי הכפר שנעצרו לצורך הקירה, על ידי כיסוי גופם בעפר. המערעעים הורו את נרחג הדחפור.
 הנזכרים שהושכבו על הארץ. אלז כוסו בעפר עד כתפיהם, אך נקבבע כי לא נגרם ולא יכול היה להיגרם גזק גופמי, ולאחר שהמערערים עזבו יצאו תוךך זמן קצר

מערימת העפר. הרס"7, שהיה המצקד הבכיך במקום, וכח בעת קרות הארזע, צפה בגעשה ולא מקט שום צעד כדי למנעו.

פסה"ד בביות הזין הצבאי המחוזי המערערים בע/44/88 הורשעו בעבירה של "החנהגות מבישה" (סעיף 129 לחשש״צ). ביה״ד גמר על המערער הראשון, שחלקו בעני היה וב יותר, שנת מאסר, שמחוכח חמישה חודשים לריצוי בגועל, ולמערער השי - עשדה חודשי מאסר מתוכם ארבעה חודשים לריצוי בפועל (ביה״ד לא קיבל ״עיסקת טיעון״ למיה ביקשה התביעה עומש קל יותר לשני המערערים). הרס"7 (המערער בע/78/88) שדיגו הופרד גם בערכאה הראשונה הורשע בעבירה של סיוע לתקימה סעיף 379 ו־26 (4) לחוק העונשין) ושל התגהגות שאינה הולמת (סעיף 130 לחש״צ) ונגזר עליו עונש של עשרה חדשי מאסר מתוכם ארבעה חודשים לריצוי בפועל והורדה מדרגת רס״ר לטוראי. הערעור בבית הדין הגבאי לערעורים ופסקיהזין 44/88/v
המערערים ערערו על חזמרת העווש. התביעה הסכימה לקבלת הערעור. ביה"ד קיבל את הערעור וקבע כי אומנם, מדובר בהתנהגות מבישה ומחפירה מצד חיילים שאיש איננו יכול להקנות לה, אף בנסיבוחיה, שמץ של לגיטימיות. ואולם "בשבאים לשקול את התגובה העונשית ההולמת אותה, מן הראי להביא בוששבון בראש ובראשונוה, את המסגרת הגורמטיבית שבתוכה מצויה התנהגות המערערים ורו... גחשבת לעבירה קלה יחסית מבחינת תקרת העונש הקבועה לה בחוק, וכן יש לשקול את העובדה שמדובר בנסיבות של אירועים יוצאי דופן שבהם המערערים, כמו גם חיילים אחרים, היו גתונים למצבים קשים וחריגים, ויש לשקול את רקעם האישי החיובי, הודאתם באשמה ואת העבדה כי הם גשלחים בפעם הדאשוגה בתייהם לרצות עונש מאסר". ביה"ד קובע כי העווש שביקשה התביעה בביה"ד קמע מבטא איזון טוב יתחר בי השיקולים לקולא ולחומרא מזה שנגזר בפועל, וגזר על המערער הראשון שבעה וחצי חדשי מאסר שמתוכם חדשיים וחצי לריצוי בפועל, ועל השני - שבעה וחצי חדשי מאסר שמתום חדשים לריצחי במעל.
78/88/ע
בערעורו על ההרשעה בדין טען המערער כי אין לראוחו כשחתף לדבר עבירה משום שהעבירה בוצעה ע״י אחרים וכל מעשה התקיפה נמשך זמן קצר ביותר, שבמהלכו לא היה סיפק בידי המערער לעשות דבר. ביה״ד הצבאי לערעורים דתה טענחו באמרו כי ״ניחן להסיק מעצם גכחות המפקד, גם כאשר הוא פסיבי לחלוטין, שעה שםקודיו מבצעים לעיניו מעשה פלילי, כי הוא מוחק ידיהם ומעודד אותם. הדבר גובע מחובת המשמעת הקיימת בצבא שמכוחה יש למפקד סטטווס מיוחד כלפי הנמוכים ממנו בדרגת החייבים לציית לו. עלכן יש, לכאורה, בשתיקת מפקד שאימ מכהה בפקודיז העוברים בנוכתותו עבירה, מתן גושפנקא ואישור למעשיהם ובכך הוא הוצך לשותף לעבירה. אולם איץ זה כלל מזוחלט, שאיץ אתריו ולא כלום, אלא חזקה שבעובדה המחבקשת ממעמדו של המפקד מחד ושתיקתו מאידך.משהוכחו אלה, עבר על הנאשם נטל הבאת ההוכחות ובסומו של זבר מוכרע דיון על פי כלל

חומר הראיות״.
בעת האירוע, המערער נכח במקום וראה את המתרחש. הוא אף אישר כי עובר לאירוע פנה אליץ ההגו (המערער בע/44/88) והודיע בי בוצונו לבצע את מעשה

העבירה, שבפועל אכן בוצע, אם כי המערער סבר שהנהג אינונ רציני בכווגותיו. אותה עת המערער היה המפקד הבכיו במקום זהיה בסמכותו ומחובתו להטיל מרות על החיילים האחרים. כאמור, המערער לא עשה דבר לא בשלב המוקדם ביוחר של האירוע ולא בשזם שלב אחר ואי כל ראיה שהוא ניסה להפעיל את סמכותו ולמנוע את המעשה. לאור זאת ובהסתמך על ע 231/77 והפ״ע 5.0903 קבע ביה"ד כי המערער סייע למבצעי התקיצה, ובהתנהגוחו גתן בפועל אישוו לביצוע מעשה העביםיה, ולגיכך היה שותף לו.
המערער טען גם כנגד הושעתו בעבירה השיחה. על כך אומר ביה"ד כי יש לראות את המערער כמי שהתנהג באוצן שלא הולם את דרגתו או עמדתו בצבא. ואת, הואיל והדעת אמבה גותנת שמפקד בצה"ל יעמוד באפס מעשה, שעה שלגגד עיניו מתרחש מחזוה מביש מן הסוג שבוצע בתועל. כלומר, "אף אם הינו מגיעים למסקנה כי בהתנהגוחו של המערער אין לראות סיוע לעבירת התקיפה, גם אז היינו קובעים

ללא היסוס כי הרשעתו בעבירה לפי סעיף 130 ל־חש״ע בדין יסודה". המערער ערער גם על מידת העונש שגגזרה עליו. ביה״ד קיבל ערערו בעניין זה,

והעמיד את עונש המאסר על עשרה חדשים מהם חודשיים לריצוי בפועל.

## משׂטט השש"ג בעקבות ארוע "ליל הגלשנים" ע / 88 / 42 טור' רון נ' התובע הצבאי הראשי

הצובדוח שמקבעו בערכאה הראשונה בתאריך 25 גוב' 1987, בשעות הערב, שימש המערער בוקיף בשער ליד מחנה ״גימו". המערער היה הממוש בנשק, שהיה הצור ולא טעון, אך ברשוחו היו מספר מחסניות טעוחות בכדורים אוחן נשא באפודו. המערער ידע להפעיל את הנשק לאור הכשרחו הצבאית, דיע מה הוטל עליו לעשות בתור זקיף וגם הוראות הפתיחה באש היו ידועות לו. בעת שהמערער עמד על משמרתו, חדד מחבל למרחב האוירי של ישראל באמצעות גילשוןזאיר וגחת עימו בקירבת המחנה. לאחר נחיתתו, ירה מנישקו לעבר כלי רכב צבבאי, וגרם למותו של קצין שגהג ברכב ופצע חיילת שהייתה באותו כלי־וכב.
 המחנה ולגרום למותם של חמישה היילים ולפציעתם של שמונה חיילים נוספים. בסופו של דבו, צורה למות ע״״י אחד החיילים. המערער שמע את צרור היויות שהמחבל ירה לעבר הרכב הצבאי וראה שהרכב נע לאחוד. כעבור זמן מה ("מספר דקות") נשמע צרוו יריות וריבון התפוצץ בקירבת המקום
 תחתם המחנה והגיע לכביש הראשי המצי בקירבת מקום. מלבד המערער לא היו במקום זקיפים גוספים כגדרש, והמערער לא קיבל כל אתראה אאו אזהרה בפני חדירת מחבלים לתחום ישראל, ואף לא הובא לידיעתו דבר הגברת הכונות באיזור. פרט למנוסתו ממקום משמרתו, לאנקט המעוער שום פעולה מספת כמו טעינת נישקו והפעלחו, ולא עשה דבר כדי להזחיר את החילים האחרים שהיו במחגה מפני הסכנה הצצויה להם מחדירת מחבל מנויין לתוך תחומי המחנה. העבירות
המעדער הורש בעבירות של הרנהגות מחפירה בקשר לפעילות צבאית (סעיף 45(1)

לחש"צ חשט"וֹ - 1955). ושל נטישת משמרת (סעיף 58(ב) (סיםא) לחוק האמור). ערעור הנאשם זההלכות שקבע ביה"ד הצבאי לערעורים "מחדלי אחרים" כקנה מידה לבחינת אתריות
המערער טען כי מאחר ומדובר באירוע שהתרחש בנסיבות מיחדות שהתלוו לחן מחדלים רבים של הדדגים הפיקודיים ושל כלל המערכת הצבאית באותו אאור בו פעל אותו מחבל, הרי שאין להטיל עליו אחריות. כמש כן טען, כי נכרח המודללים השונים בכל המוגע לאי קיום הדזוראות הנוגעות לאבטחת האיוור והמחנה חנ"ל, וכן העדר אתראה וחוסר כח אדם מספיק, היינו העדר זקיפים מספים, נקלע למצב קשה ביוחר ובהתחשב בכל אלה. לא רק שאין לראוחו כמי שאהג באופן מחגיר אלא יש לראותו כמי שנהג בסבירות וחאת עלתםי אמות המידה של ״החילל הפביר״, היימ כמי שחייל כזה היה נוהג באותן נסיבות. ביה"ד הצבאי לעוערים דחה טעגה זו וקבע "שאכן הוכח, כי בעקבות אותו אירוע נתגלו ליקיים לא מעטים במספר תחומים, בחלקם חמורים ביותר ונמצא, כי נושאי חגקידים שווים - מפקדים וחיילים - לא מילאו אתר ההוראות השוונת הנוגמות לאבטחת מחונת, וחלקם אף גהג בניגו לאמות המידה שיתחן לצפות ולדרוש ממתקדים וחיילים בצה"ל במצב מעען זה. יחד עם זאת, אין בכל הליקויים הנ״ל, בהם בשלעצמם, כדי לשמש עילה נאותה לפטור את המערער מאחריצת, מאחר ששאלת אחריותו למעשי העבידה שיחחסו לו, צריכים להבחן עלזי הכללים המקובלים במשפט הפלילי, היינו בהינת המעשים והמחדלים שעל־פי הדין ניתן או לא ניתן לייחס לו ולראותו כאחדאי להם. במילים אחרות, התנהגותו של המערער ואחריותו למעשי העבירה שיוחסו לו, נבחנת ונבדקת על־צי מעשיו ומחדליו בהתאם להוראות החוק הנוגעות לעניץ ולאור הכשדתו כחייל, התפקיד והמשימה שהוטלו עליו והאמצעים שהועמדו לרשותו למילוי תפקידו. כמו כן, החנהגותו נבחנת עלפתי המצופה והנדרש מחייל בנסיבות מעיץ אלה, בהתאם לנורמות ההתנהגות הנוהגות והמקובלות בצה״ל". עדוח מומחה לבחינת נורמות התנהגות המערער טען כי בית הדין קמא שגה בהזקקו לעדות מומחה בכל הנוגע ללימוד על ונורמות

והתנהגות בצה"ל ובמיוחד לגבי השאלה אם גהג המערער ב"אופן מחפיר" אם לאו. ביה"ד דחה אף טענה זו וקבע כי מעין בפסה"ד לא ניתן ללמוד כי קביעות ביה"ד קמא הושחתחו על עדות זו ככל שהן נוגעות לשאלות הנ״ל. ביה"ד מציין כי איוו קובע עמדה חד־משמעעת ביחס לשאלה אם היה מקום להשמיע עד זהולדעת ביה״ד יכמל היה ביה"ד קמא להכריע ולפסוק גם ללא עדות זח עפ״י העמבדות והנסיבות שנפרסו לפניו. (ביה״ד משווה זאת לברינת של רשלנות בתאוות, "התגהגות שאינה הולמת" ו״סבירות" החנהגות). יחד עם זאת, גאמר בפסה״ד, יתכנו מקרים בהם צד זה או אחר יהא רשאי להשמיע עדזת מממחה שיהא בה לסייע לבית הדין, אך בעניין זה קשה לקבוע תחום ברור ומוגדר וכל מקרה ״יבחן ויבדק על פי גסיבותיו. הלם ואוטומטיזם המערער טען כי הופעתו המפתיעה של המחבל בקרבת מקום עמידתו הפחיחה באש וזריקת רימון לעברו, גרמו לו לאבדן עשתונות. לדבריו, הוא "וכנס להלם" ופעל בעירפול תוששים ואף הוסיף וטען, בי פעל פעולה אוטומטית. ביה"ד אימץ קביעת ביה״ד קמא, לציה אין בסיס בחומר הראיות לכך שהמערער היה נתחן בהלם או שפעל כאוטומט מבלי להבין ולדעת את הנעשה עימו או את המתדחש סביבו, ומבלי שתהא לו מודעות למשמעות התנהגותו ומעשיו. וכי המלטותו מהמקזם נבע

המערער טען כי נטישת העמדה לא נעשתה ב״אופן מחפיר" - מושג שהוא מיסודות העבירה שבסוף 45(1). ביה"ד דחהה טענתו בקבעו בי החרפה שבהתנהגות הנאשם נעוצה בכך שבהיותו בתפקיד של שמירה בשער המחנה, עם נשק בידו ומחסניות טעוגת בתגורו, לא מיסה כלל להתמודד עם המצב אליו נקלע. (הנאשם קיבל הכשוה קרבית בסיסית; הוא היה מצוייד ברובה ובמחסניות אך לא ניסה לטעון את הרובה שבידו או לירות בו; המאשם לא ניסה לבצע כל תרגולת קרב אותה למד ותרגל במהקן הכשרתו הבסיסית כחייל קרבי). הוא נס על נמשו אל מחוץ למחנה, תוך הפקרח משמרתו וברך איפשר למחבל שתקף אותו להמס באין מפריע לתחתומי המחגה ולרצוח 5 חיילים - זו, לדעת ביה"ד, החרפה שבמעשיז של הנאשם. ומוסיף ביה״ד כי גם הטענה כי המערער נקלע למצב קשהו ומסוכן ואף גשקפה סכנה לחייו, כשהוא ניצב לבדו במקום הנ"ל, אין בה, בנסיבות המקרה כדי להביא למסקגה כי הוא לא נהג "באופן מחפיר״, ביה"ד אימץ את קביעח ביה"ד קמא לפיה הצלת חיי אדם היא ערך שאין מעלה ממנו ותפקיד זה, היה מוטל על המערער. במנוסתו, מתוך רצון להציל חייו הפקיר את משמרתו ואת חיי חבריו. בנסיבות אלה, הצלת חייו - הוא בודאי אימה שוללת את החרפה שבמעשה. ביה"ד הצבאי לערעורים מאמיץ גישת ביה״ד קמא שדתה טענת המערער כי ביצע פעולת נסיגה. ועל מן לא החנהג ב"אחפן מחפיר״: "נסיגה להבדילמבריחה או מוטסה - היא פעולת לוחמה, בה חייל או מח צבאי געים לאחור חוך כדי לחימה. הנאשם, לא זו בלבד שלא נלחם, ולו גם תון תנועה לאחור, אלא שלא עיסה לבצע כל פעולה אלמנטרית של חייל - לותם במטרה להתמודד עם התקפת המחבל עליו. ואין ספק שהתנהגת הנאשם נגועה

המערער טען כי בנסיבות המקרה עומדת לו טענת הגגה של ״צורך" (סעיף 22 לתוק העמנשין), לדעתו בנסיבות שבחן בעברה העבירה המערער לא צריך היה להקריב חייו אא גופו ועל איו להחיל עליו את הסייג שבסעיף 19 לחוק. ביה"ד דתה אף טענה זו. ביה"ד מאמץ פסיקה קודמת (202/59/2) לגיה ״בביצוע תפקיד צבאי המחייב סיכון אישי אין חייל ושאי להמנע מבצוע החפקיד אך ורק משום שהדבר כווך בסכנה..." ביה"ד מצטט את דברי ביה"ד קמא, לפיהם "בכל פעמלה קרבית יש משום סיכון חייהם של המששתחתים בה, ולו היתה טעבה, כאמור לעיל, נשמעת ומתקבלת אזי יכולים אגו לומר לבטח שכל קדב של צבא הנזקק לטעגות כאלו היה אבוד מראש (ולכן) אין ספק שבעייגו שבמקורה דידן חייב היה המשיב להקויב את חייו, תוך כדי קיומה של הפקודה שניחנה לו".
ומוסיף ביה"ד, צי המערער לא רק שלא ניסה לבצע את מה שהוטל עליו, אלא גם לא ניסה להתגומן, ואף לא הוכת פי אילו גהג אחרת מכפי שנהג, היה גפגע מיד מאש המחבל, ומקריב חייו ללא צורך, (כפי שטען). מנוסתז המבוהלת של המערער וריצתו במקום מואר מבלי לתטוס מחסה, לא הפחיתו מהסכנה שממנה הוא חשש, לעומת הסיכון שהיה כרוך בביצוע פעולות שהיה עליו לבצע במסגרת תפקידו. בנסיבות אלה, הטענה כי המערער חשש לחייו ועל קן לא ניסה למלא אחר המשימה שרוטולה עליו מס על נפשו, אין בה בדי לפטור אותו מאחריות, היא עומדת בסתירה מוחלטת לעקדרונת הבסיסיים שעל־פיהם פועל הצבא, ואין ספק בבסיבות מקרה זה יש תחולה להוראות סעיף 19 לחש״״צ המסייגת את טענת ההגה של צורך.

## פינת התעבורה

## ע״ת 88 / 118 טור' אליהו נ' התובע הצבאי הראשי

גסק הדין בערכאה הראשנוה
המערער הועמד לדיץ והורשע בעבירה של אי קיום חוראות המחייבות בצבא (סעיף 133
 קמ״שט מעל המותר לרכב ם גהג. בגוסף לקנס גזר עליו ביה״ד קמא עונש מחתגה של שני חדשי פסילת הנהיגה הצבאי והאזורחי. טעעות המערער
המערער טען כי ביה״ד קמא לא היה מוסמך להטיל עליו עונש מסוג של פסילת רשיון, כיון שהורשע "בעבירה צבאית", ולכן ביה"ד אינו רשאי לגזור לו עווש שאיגו קבוע בסעיפים 21 ז־24 לחש״צ (הממצים את כל העונשים שיכול ביד״צ לתעבורה להטיל) הואיל ופסילת רשיון נהיגה אינה גזכרת שם. לטעעתם פסילת רשין חוא בגדר "עונש" ולכן לא ניחן לפסול את הרשיון מכח סמכות

לנקוט אמצעים שאינם "ענש״. עוד טען המערער כי בית הדין הצבאי אימו "בית משפט" כמשמעות בסעיף 35 לפקודת התעבורה (גוסח חדש), כיון שאיגו נמנה עם הערכאות המניות בסעיף 1וא) לחוק יסוד: השפטיה, ולכן אינו מוסמך לפסול רששיון מכח סעיף זה; כמז כן האמור בסעיף זה מתיחס לפסילה בגין "עבירת תעבורה" ובגין "עבירה למי חוק אזר הגובעת מנהיגת רכב" ואילו הרשעת המעדער אינה מפלת בגדר אף אזת משתיחן. פסה"ד בבית־דין הצבאי לערעורים
ביה"ד דתה את הערעור. לאחר ניתוח הסעיפים הרלבנטיים מחש״צ ומפקודת התעבורה קובע ביה"ד כי בכונוו את בתי הדין הצבאיים לתעבורה ביקש המחוקק להקגות לחם (ולשופטים הדבים בהם) את מלוא הסמטיות המצויות בידי ערכאות התעבורה האזרחיות.
ביה"ד קיבל טעתת התצ״ר כי על מטרת החקיקה ניתן ללמוד מהוראות מסעיף 153א לחש"צ המראה שהמחוקק הקנה סמכויות פסילת רשיון בגיץ עבירח למי סעיף 133 לחוק שעמינה נהיגה וכב לקציני שיגוט, ואין טימן לכך שביקש להשמיטן מידי בי"ד צבאי דווקא. יה"ד סבור כי מטרת חקיקה זו מעוגת היטב בלשון החוק. ביה״ד קבע כי במונח ״בית משפט" שבסעיף 35 לפקזדת התעבורה נכלל גם "בית־דין צבאי״. מקודת החעבורה נחקקקה טרם חקיקת חוק יסוד: השפיטה, ולכן אין ספק כי לנגד עיצי עמדה רק הגדרת "בית משפט" שהיתה בפקודת הפרשנות, שאותה גיתן לפרש ככוללת, למעשה, כל טריבונל שיפוטי. ביה"ד קבע, בי ההסטמכה בסעיף 35 לפקודת התעבורה מוסיפה על האמור בסעיף 24

לחש״צ. כלומר סעיף 24 אינו ממצה את כל העונשים ביד״צ לתעבורה להטיל. בהסתמך על פסיקה קודמת פסק ביה״ד כי עבירה לפי סעיף 133 לחש״צ שעניינה גהיגת רכב היא בגדר "עבירח לפי חוק אחר הובעת מנהיגת וכב" שבסעיף 35 הנ"ל. ועל כן מוסמך ביתזדדין הצבאי, מכח ספיף זה, לפסול רשיח במסגרת סמכות הענישה המוקגת

לו.
115/88 רע"ם
בעקבות החלטת ביה"ד הצבאי לערעורים, כאמור לעייל, עתר הנאשם וביקש לערער

על צסה"ד בפגי ביחמ"ש העליון. ביהמ"ש העליון דחה בקשתו ופסק כי סעיף 35 למקודת החעבורה (נוחס חדש), חל כאמצעי ענישה על כל עבידה שרקעה חעבורחי במובן הרחב של המזשג האמור. פץ קבע כי סעיף 21 לחש״״ איט מצמצם את תחולת סעיף 35 הנ״ל במערכת השיטוט הצבאית, ואף חוק יסוד: השפיטה לא שינה דבר לעויץ זה.

## צו על תנאי

בג"צ 779 מחמוד עבדאל האדי מוחסן אלפספוס ואח' נ' שהב"ט ואזד':
עתירה כנגד צו של אלוף המרכז לגיץ ייהרס בית העותר על יסוד הזראת חקנה 119 לתקגוח החגנה (שעת חרום), 1945 בנו של העותר הודה בחקירה כי השליך בקבוקי ביקי תבערה לעבר מכונית גוסעים ואוטובוט. בית המשפט קבע כי לאור ריבוי מעשי זריקת בקבוקי תבערה שאינם אלא נסיון לקטול או לפצוע בני אדם, אין מקום להתערב בשיקול

דעת אלוף הפיקוד בהוציאו את צו ההחרמה וההריסה על פי חקנה 119. יצויי כי החידוש בהלכה זו הימ בכך שבית המשפט אישר הריסת הבת התים אף שלא נגרם נוק על ידי זריקת בקבוקי התבערה. בינתיים, פסיקה דומה גתקבלה גם בבג״צ 796/88 ובבג״צ 824/88 שטרם מורסמו.

בג״צ 702/88 מוחמד מצבאח ח׳ליל עאשרו ג' הגהלת בית סוהר מרכוי באיו״ש:
העותר נידון למאסר עולם בבית משפט בישראל והועבר לריצוי עונשו לבית סוהר באיו"ש. זאת על פי סעיף 6א׳ לתוספת לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של חקקות שעת חירום (יהוזה,שומרון ותבלעזה - שיטוט בעבירות ועזרח משפטיח), התשמ"ח 1987 לפיי עתן לבצע באיו"ש עונש מאסר שהוטל בביח משטט בישראל על תושבי האוזר. העותר טוען כי עקב כך שהימו מתגורו שים רבות בירושלים, אין לואותו תושב האזור לצורד הסעיף האמשר. בית המשפט פסק בי יש לאמק אמת מידה פורמלית ומי שרשום במרשם

האוכלוסין של האזור מששא תעודת זהות של האזור, יש לראותו כתושבי האוור.

## ה7י7ח UUTT

## חקיקה ראשית

חוק שירוּ הבטוחון (תיקןז מס׳ 3) החשמ"ט 1989 חוק זה (להלן החוק המחקן) שהתקבל ב־23 מרץ 1989, כולל בתוכו תיקוגים שוגים לחוק שירות הבטחון (נוסח משולב), התשמ"ז 1986 (להלן החוק העיקרי). בין יתר המשאים, הוכנסו בו שימוייםבנושאי מסירת אמצעי זיהוי ע״י נשים: התקופות שתחשבצה תב"ג; פטור לאישה הרה או אם לילד; אישזרי יציאה לחו"ל ליוצאי - צבא ומיועדים לשירות בטחון (להלן מלש״בים) ועוד.

להלן פירוט השינויים:
א. סעיף 11 לחוק העיקרי מסמיך פוקד לקרוא לכל גבר שהוא יוצא צבא או מלש״ב לחת אמצעי זיהוי (טביעת אצבעות). על פי התיקון תחול החובה גם על מלשב"יות ויוצאות צבא (נשים).
סעיףף 14 לחוק העיקרי קבע כי מי שמלא לו 17 וטרם מלאו לי 18 שנים, והוא מעווין בהקדמת גיוסו, רשאי לבקש זאת בהסכמת הוריק. הדרישה שהתייחסה להסכמת הוריו יצרה בעיות לגבי מלש"ב שהזריז חיים בנפרד. כיום, בעקבות חחוק המתקן, קיימת אםשרות להסתגק בהסכמת הורה אחד, "אם קיים קושי של ממש לקיים קשר עם החוודה השני כדי לברך עמדתו״. בסעיםים 18 ו־31 לחודק העיקדי נקבע תקופות שאינן נמנות כחלק מן השרות והן הקופות היעדר מהשירות, תקופות כליאה ותקופות של נשיאה בעווש מאסר בעבודת שירות (תיקון 21 לחוק העושין התשל"ז 1977). החוק המחקן הרחיב

באותן שגם החזקה במוסד סגור לגמילה מסמים לא תבוא במנין השירות. סעיף 30 לחוק העיקרי דן בשירות מילואים בהג״א. קודם לתיקון הווה החוק העיקרי שחילל מילואים מעל גיל 45 יקרא לשרת בהג״א אלא אם הוא קצין או בעל "מקצוע נדרש" בהגדרחו בתוספת לחוק. החוק מתקן הכניס שינוי בנושא זה בקבעעו בי ימשים לשרת במסגרת צה"ל (ולא בהג״א) ״סוגי יוצא

צבא שייקבעו ע״י השר בתקנות" ובכך לאתחולהוראת החוק על סוגים אלו. התיקן לסעיף 35 מהווה, בעיקרו, הבהרה. סעיף זה דן בתחולת הוק השיטט הצבאי על מי שוצטווה להתייצב לבדיקות או שיחת אך לא עשה כן. התיקון קובע במגורש כי אדם זה ייחשב כחיל רק לענין הוראות חוק השיפוט הצבאי ולא יחשב לפיכך במי ששירת בתקופת היעדוותו. התיקון לסעיף 38(ד) טעד אף הוא להבהרה. סעיף זה דן בהתייצבות בתום תקופה של דחיית שירות. מכחח נוסחו של הסעיף המקורי, היה מקום לטעון שיוצא צבא שכבר עבר בדיקות רפואיות חייב להתייצב לשירות מרגע תום הדחייה, וייחשב חייל ממנו ואילך. בעקבות התיקון, מורה החוק שאף מועד תחילת השיחת ייקבע ע״י פוקד בצו (על אף חובת התייצבותו בסוף תקופת הדחייחה.
התיקון לסעיף 39(א) לחוק העיקרי אשר דן במתן פטורר לאשה הרה או אם לילד מהוחה שינוי בגישת החוק לסוגייה זו. בעוד שבעבר קבע החוק פטור שגבע מעצם עובדת היות האישה הרה או אם לילד, בעת מתן הפטור מוחנה במתן הודעה על כך על ידי האישה שתינתן בדורך שניתן יהיה לאמתה - החודעה היא עילת הפטור, ולא עובדת האמהות או ההריון כשלעצמן. הסעיף מוסיף יקובע בי דוכי מתן ההודעה ואימוותה תיקבענה בתקגות. מקוד החובה שחלה על חייל המילואים לקבל היתר יציאה לחוץ לארץ ע״״י שר הבטחחן או מי שהוא מינה לבך, היה בתקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ) התנש״ח 1948 (שהוארכו מזמן לזמן בחוק). כעת משולב גם נושא זה בחוק המתקן. שעי חיקוגים מספים ניינם משלוח צווי קריאה. האחד נוגע לחזקה באשר לקבלתם של צווים אישיים: עד לחיקון גקבעה בחוק העיקרי חזקה לגיה צו שזשלח בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הקבוע של הנמען, רואים אותו כאילו נחקבל לאחר 72 שעות, אך אם הנמען עבר למקום אחר, הוא יכול היה לטעון שהצו נשלח למקום שאינו מקום מגוריו הקבוע, ובכך להשתחרר מהצו.

בעקבוח החוק המתקן, חלה החוקה גם אם הצו נשלח למען שמסר החייל לצבא; ואם לא מסר מען כאמור, לאותו המען הרשום במרשם האוכלוסין. התיקון השני מתמודד עם התופעה הגוצוצה של התימה על צווים אישיים היוצאים מטעם של מפקדים ופוקדים ע"י פקידיהם. התיקון מעגן פרקטיקה זו בחוק, בקובעו ש"צ א אישי" יכול שיוצא ע"י מי שהוסמך לכך (מםקד או פוקד) או ע״י חייל שהורשה לכך עליזדים ובלבד ששמותיהם, דוגותיהם ותנקידיהם של מוציא הצו יצויזו בו.
ודוק שידות הקבע בצה"ל (גמלאוח) (חיקון מס׳ 3) תשמ"ט 1989 (ס"ח השמ"טו, ע׳ 10 (10) עד לקבלת תיקון זה לחוק, מי ששירת מעל 35 שוה וחכאי לקייצבה מיירבית לא היה זכאי לשום תממורה בספית בקיצבה עבור תקופת השירות מעבר לשנה ה־35 (להלן השנים העודפוח). מצב זה בא על תיקום בחוק הנוכחי, תוך הנהגת הסדר לגבי משרתים בקבע הדומה לזה שנהוג לגבי עובדי המדינה בחוק שירות המדינה (גמלאאת) (תיקח מס' 23) תשמ"א־או198 (ס"ח תשמ"אע' 171 ). מעתה תנוהג שיטטה בה עבור שנים אלו, יקבלמעוק שחזור בשיעורי שהיה מגיע לו עבור שים אלו - אילו היה משתחרד משירות קבע.

## חקיקת משנה

 חקנות היילים משוחרוים (אטור חלקי משכר לימוך בהכשרה מקצועיח תשמ"ט־1988
(ק"ק השמ"ט ע׳ חוק חיילים משותרירים תשמ"ד־1984, קבע בסעיפים 6 ו־8 הסדוים לגבי קבלת חחליםמשוחררים ל״עבודה מועדפת״."ס'6 קובע בי תינתן עדיפות לחיילמשוחרו, על פוי מי שאינו חייל משוחרד, בקבלת הפניות לעבודה מועדפת ע״י לשכות התעעוקהה; וס' 8 קובע בי חייל משוחרר יהיה וכאי לפטור חלקי משכר לימוד בלימשדי הכשרה לעבודה כואאת. עד עתה הנגדדה "עבודה מועדפת״ בס׳ ו לחוק כ"עבודה במקום עבודה... שקבע שר העבודהוהרוחתה, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם ועדת העבודהוהרווחה של הכנסת״. לראשונה הוגדרו בתקנות אלו סוגי העבודה המועדפת והחנאים לפטור משכר לימוד להכשרה מקצועית. סוגי העבודה שבהם יש כעת עדיטות בקבלה לחיילים משוחדרים, הם עבודות שונות בענגי הבנייה, מגעלי תעשידה ומלאכה, בתי הארכה, חקלאור, סיעוד, רפואה, הנהלת חשבונות ממוחשבת, הפעלת צמ"ה, חוואה, טכמאים והנדסאיים. הפטווים בשכו לימוד שניתחג הם באותם תחומים. נקבעו פטורים בארחזים שונים, בין 90\% משכרר הלימוד (בבנאות, רצפוח, טייחים, טפסנות, ברולנות, צבעות וסיוד) ל־15\% בהנהלת חשבוגות ממוחשבות). כמו כן נקבעו כמה תנאים למתן הפטור כגון: היותו של הקורס מתקיים במוסד הכלול ברשימה שבתוספת לתקנות; אישורו ע״י מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה; ובחינות גמר.

צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס ופרסום)
החשמ"ט 1988
תקנה 97 לתקנות ההגגה (שעת חירום), 1945 גותן לצנונר הראשי הסמכות להורות בצו כי טוגים מסויימים של חומר מודפס יתויבו לקבל את איששר הצנוורה לםי פירסזמם ושפירסומם יהיה בתנאים שהצגורה מורה. בדיקה מוקדמת מהווה הגנה

נוספת מפני פגיעה בכחב בבטחון המדציצוּ. צו זה בא להטיל חובת בדיקה מוקדמת
 - שמוגדר ככל פרוסם הנוגע לבטחחון המדינה, שלום הציבום והס והסדר הציבורי, בישראל ובאיו"ש וחבל עזה, או ליחסי ישראל ערב, אף אם החחומר הכלול בו כבר פורסם.
כל חומר העונה על התנאים האלו צריך להיות מוגש לצנזורה לפני פירסומומ, ואו לאסרו לפרסם אותו ללא בדיקה, כל עוד הבדיקה גמשכת, או אם הוראות הצנורה לגבי הפירסום לא קויחמו.


[^0]:    בתוך ספר המבבל לפגזס רוֹן, הוצ' הסתדרות הסטודצטים האו' העברית ירושלים עעמ' 1721 2.
    3. רמב"ם. הלכות טמהדרין פרק כ"ד הלכה ד' 4. 4 4 4
    
    6. טוור האבן תושץ משתט סימן בי

[^1]:    7. א. וובינשטיין "המשגט הקונסטיטצציוחי במדינת הישראכ" מהד' שגיה ומורחבת,

    הוצאת שוקן 209

[^2]:    שם עמ' 258
    .32
    33. עמ"מ 2/86 שלוני נ. שר הבטתון צ"ד מ"א (2) 508, 515
    34. 33 עמ"מ 16/88 (טרם פוסם)
    35. מ"מ 207/88 (חל־אביב) לא פורסם.

[^3]:    בג"צ 768/88 אבן עבב"ד ג. מגקדד כוחנת צה"ל באיי״ש (טרם פורסם)

[^4]:    

[^5]:    ראה ע/245/53, הערה 6) לעיל. וואה: ע״ם 172/68, המטצפרסט ג. י"מ, פד״י כב' (2),
     לצורך הוכתה, כי החובה על צי חוק לא מולאה ביודעין, הוכחה הוחתוצה לצורך הרשעה לפי קעיף 35(ב)(1) לחוק שירות בטחון, שהגדיר עבירה של אי־מילוי חובה בכוונה להשתמט משירות בטחון (כיום - סעיף 46(ב)(1) לחוק).
    ראה: . G. Williams, Criminal law, The General Part 2nd Ed. P. 290

[^6]:    GENEVA CONVENTION RELATIVE TO PROTECTION OF CIVLLIAN PERSONS IN TIME OF WAR, 1949 אמנת 2'צבהה הינה בעקרה בעלת אפצי קנסטיטווטיבי ומבטאת משפט ביולאומי הסכמי שיש בו כדי לחייב צדדים מחקשרים בלבד. עמדתהה המקורתית של.ממשלת ישראל גורסת אי תחולה של אמנת ג׳נבה בשטחתים המוחוקים בידי ישראל, למרות היוֹת ישראל צד מחקששר, היות ואיץ ישדאל מכירה ומעולם לא הכירה בזכוינחיוחן, של ירדן ומצרים על חלק כלשהו של אוץ M. SHANGAR, "THE OBSERVANCE OF INTERNATIONAL LAW ישדאל. ראה: IN THE ADMINISTRATED TERRITORIES", 1I.Y.H.R, 262,263-266

[^7]:    צו בדבר בתי משפט מקומיים (עוחש מוות) (רצועת עזה רצפן סייו) (מס' 239) תשכ"ח

[^8]:    עמ׳ 10 לתסק הדין.
    פסק הדין על אף ראשומיורו לא פורסם מעולם בכל פרסום רשמי ואףף עותקים ממג
    לא נותרו בידי מוכירות ביח המשצט. הפרטים המצציצים מכוססים על פרטים שומסרו על ידי נשיא בית המשטמט הצבאי בלוד דוזיום - אל״מ אהרון אלפרן - שהיה אחד משופטי ההזכב האמור, כפי שמובאים בעבודה סמיבריונרית בנושא ״עוחש מונת למחבלים" מנאת עזרא כהן (מרץ 1984). האמור בהערה 32 יפה אף כאן. אין בידינו כל נתוגים לגבי הדרך המשפטית שנקטוה

[^9]:    בכתובים לא מצאאו מסמכים המתארים מקרים נוספים בהם הוטולו ענשי מוות, יחד
     הכומה היא למשפטם של מחמוד אל לאמי ועזאם אל שייב שוערך בחודש אגוטטט 1970 בפמי בית המשפטט הצבאי בשכם. השניים טאשמו בגרימת מותם של שי תושבי שכם על רקע החשד כי הללו משתםי פעולה עם השלטותות. הוכב של בית המשפט

    בדאשות רס"ן (מיל) יצחק ברא"ז ואשר בלל (באופן מקוי) משפטן גוסף גזר על השניים עונש מוות בניגוד לבקשת והתביעה אשר עתרה מפורשות לתטלת עונש של מאסר עולם. מספר שעות לאחר מתן גזר הדין חתם מפקד אונר יזורדה ושטמרון, תא״ל חוזי, על ההלטותו להמתיק את גזר הדין על ידי המורנ בעונש של מאסר עולם. שע מקרים שקזמו לכך היי גזר דין מוות שהוטל בחודש ימלי 1948 על מסעדד זעוזר ועלי חוסיין שהורשעו ברצח רוכל יהודי בחיפת. גור הדין הומחק לעותט של מאסר עולם, וגזר דין מוות שהוטל על אתמד אבו בלל בפברואר 1968, לאחר שהורשע ברצזזו צעיר ערבי, כעבור חודש הומחק דימו לעומש של מאסר עולם. בשל העדד נתונים משפטיים ואפשרות לבדוק נכונות הפרטים, לא הובאו המקרים האמורים בגוף העבודה. ראה בנדון: מ' שיון, "מועמד למחווי" חדשות (18.3.88), 78 וסופר מעריב, "מה שהיה הוא שיהיה", מעויב (30.12.83), 3. על כך ראה לחלן - פרק ה.
    ראה המקרים שתסקרו בסעיף 1 לתרק זה.
    אין אנג וכנסים לתאאר המגיעים שהניעו התביעה הצבאית והממשל הצבאי להמנוע
    מלבקש הטלת עונש מוות, המבקש להרחיב בנושא יעיין: ש׳ גזיחז, ״לקראת השגה
     (1972)

    להוציא מקרים טפורדים כהם תובעים צבאיים, בניגוד להנחיות שקבלו, עתרו במרומז
    להטלת עונש מוֹת - ראה: תיק במל״ד/17/83 לעיל וראה בפרק ה׳ להלן. ראה: תיק במל"ד/17/83 לעיל.

[^10]:    .96 עמ' 4 לפסק הדין. 97. פותחק גור הדין שהגיע לידיט אנונ מכיל את מספר תיק בית המשפט. 98. 97. 4 עמסק הפקין. 99. גזר הדיץ ניתן ב־10.12.87 - לא פורסם.

[^11]:    יחד עם זאת קשה לנשח הדברים כקביעה נחרצת שכן ישראל מצוייה באזורים הללו
    22 שגים, תקקופה שעדיין אין בהּ כדי ללמד על הכלל, יתר על כן מרבית הנדונים למאסר עולם שוחררו בעבר בעקבות שחרורם של שבויים ישראליים, כך שקשׁה לבחון אמפיריח היות המצב נכון אף למעשה ולא רק להלכהת.

[^12]:    שים, 40.
    ראה גם: לנדויי, ״הלבה ושקוּל דעת בעשיית המשפט" משםטים א׳ 292, 303.
     הריון, ק' מן, עסקוח טיעון בישדאל (המכון למחקרי חקיקה ולמושפט השוזואתי על שם הרי סאקו, חשמ"א - - 1981), 26-30. תיק במל"ד/7/86 לעיל.

[^13]:    * כתיבתנ ועריכתי של חיבור זה נסתיימו עבר לכניסתו לתוקף של תיקון הצו בדבו הוראורו
     המוחזקים וקובע סמכיותיה. מטבבע הדברים, משנה החיקון האמור את דברינו בנדון בפרק

    ה׳ פסקה 3.3 (אם כי לא את הערכותינו). כן חולל התיקן מספר שיזויים בסעיצי הצו. מהסיבה האמורה, לא נכללו בחיבנר זה מטפק מקרים שהסעירו בעת האחרונה את דעת הקהל וידוו בבתי המשפט הצבאיים בישראל ובאיזורים המוחוקים.

[^14]:    רששימה זו מבוססח על חלק מעבודה טמינריומית בשם: "אי גיוסם של עוביי ישראל לגברא - ההחלטוה, צידוקה, משמעותה והשוניון בישראלל" שהוגשה לד"ר ם. רדאי בגקולטוה למשפטים של האניברדסיטה העברית בירושלים בשנה תשמ"ח. תודתי לד״ר דדאי על הערנתיה והארותיה. רממ בן ברצוּי להודות לעוחי פוגלמן ומגחם מנוז מפרקקליטות המדינה ולסרן ענר ברגד מעמף הדזין הבין לאומי במפצ"ר על עזרתם בגיבוש הרעי העיחות של הרשימה. תלמיד שנה ד', הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים.

[^15]:    כדוגמה אפתינית ואקטואלית, ואה הדיונים בכנסת שקדמו לקבלת חוק חיילים משוחרוים, ומענק הסתגלות), השתמ"ח 1988. דברי הכנסת האחתעעשרה, מושב רבעעי, דוברת א', עמ' 6876 וכן תוברת כ"ג , עמ' 2483"2482. כדוגמה לעמדה זו, ואהז שם, בדברי ח״ב אלעזר גרנות, בעמ' צם: "... מי שנתן שלוש

    שׁים מחיו לצה"ל, המדיגה חייבת, וחייבח לז ב"גדול".". כדזגמא לעמדה וח, ואה שם, בדברי ח"כ מתחיהו פלד, בעמ' 2483: "לדאברי, עד כה, שימשה העובדה שחיילים משרתים בשירות חובה לשלוש שיים בעיקר עילה ותירוץ להעברת שורה של חוקים המפלים לרעה את האוכלוסיה הערבית, והערצת הציבוד לחיילים החבטאה יותר מכל כתיווץ שהיא סיפקה לכנסת ולממשלה להעביר חקים מפלים." דוגמא אופינית ל"התבלבלות" מושגית זו ראה אצל ר. גביזון, זוניוח אזרח ודמוקרטיה,

    אחרת חשובה שיש לה רלוונטיות מיחחדת בחנאי הארץ, היגה השאלה אם אנשים יכולים לבחור באופן רצוני את ההשחיכות לקבוצה או את מיללי החובה או קביעת השותפות בנטל. ברור לגמרי כי אם אדם מוע, מטעמים שויםם, מלהגדיל את שותפודם בנטל הלאומי (לדזגמא, אם אין מאפשרים לו לשרוז בצבא או לעשוח שירזת לאומיא, לאיהיה זה צודק להתות טובותה הנאה חברתיות בכך שהוא לא משחתתף בטטל באופן מלא." מוייערם מלהשתתף בנטל - שאלה אתת. התנאת טובות הנאה - שאלה גפרדת. לכל
    שאלה קריטריונים שאוים לבתינת צידוקה המשפטי והמוסויי. אי אמשי א"־ררורי, לשלב בין השניים. בדרך שכזו ייתן לפסול טובוח הנאה על בסיס קריטרימן שאינמי בהכרח פסול לוטוט של עעין, אלא בגין סיבה שונה שאיגנה ילומטית לעוין.

[^16]:    ואה סעיף 2, שם.
    . 18
    דוגמא פוזיטיבית להשוואת מעמדם של "בוגרי" שירות חובה תלוצי למשוחררי שרות
    החובה הצבאי ניתן למצוא בחוק חיילים משוחררים התשמ"ד 1984, ראה ס' 3 שם. אך גשים לב לכך שמדובר שם על שרות חלופי החנדבוחי, ומן שההשוואה מוחתית בוזיות משך השרות הלאומי במזעל לא פחות משנחיים. עקרון זה מסוייג ביכולת לבקר חוק הסותר הוראות חוק יסוד משורין. וראה ביתר
    הרוזבה לעני זה: חוק יסוד: השפיטה. ס' 15 (ג), ו (ד). צ. סגל, דמוקרטיה ישואליח, (משרד הביטחון, תל אביב, תשמ"ח), בעמ' 55'58. א. רובינשטיון, המשבט הקונסטיטגציוּ של מדיגת ישוראל, (שוקן, מודדורה שלישיה, תל אביב, תשמ"א). בעמ' .81-85 להלן בל דברי החקיקה אשר מעויקים הטבות, או מקנים סמכות להעגיק הטבות ליוצאי צבא: חנק חיילים משוחרוים, (החזרה לעבדהה), תש"ט 1949. חוק הגנת החייל, (דירה), תש"ט 1949. חוק הדשויות המקומיית, (פטור חיילים, נפגעי מלחמה, ושוטוים מארובהא), התשי"ג $1953 . ~ ח ו ק ~ ח י י ל י ם ~ מ ש ו ח ר ר י ם, ~ ה ת ש מ " ד ~ 1984 . ~ ח ו ק ~ ב$ חחילים משוחררים, (מענק הסתגלות), התשמ"ח 1988. חוק חילים משוחררים, (הוראת שעה), התשל"ד 1973, חוק מס המסהו, (הטבות לחיילים משוחרוים), (הוראת שערה), התשמ"א 1981. חוק הביטוח הלאומי, (נוסח משולב), התשכ"ח 1968, סעיפים 127א ו127ט. כללי תיילים משוחררים, (אישור שכך לימוד להשלמת השכלה תיטנית), התשמ"ח 1988. תקבות חיילים משוחררים, (ופטר חלקי משכר לימוד בהכשרה מקצועית), התשמ"ט 1988. תחקנינת הביטוח הלאומי, (מעקק למובטל שעובד בעבודה מועדפח), התשמ"ג 1983. כללי לישכת עורכי הדין, (התמחות קיצור תקוהה) (הוראת השעה), תשמ"ג 1983. תקנות ההעוקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש״ל 1980. תקנת חיילים משוחריים, (עבודה מועדפת), וחשמ"ט 1986.

[^17]:    דוגמא לטענה הרומזח לכיון כזה, ראה אצל מ. בבבישתי, הקלע והאלה, (כתר, ירושלים, תשמ"ת), בעמ' 7677. חוק חיילים משוחררים, התשממ"ד 1984. כמו כן הוחקנו הכללים הנדרשים לענין זה:

    ראה כללי תיילים משזתזרים, (אישור שכר לימוד להשלמה השכללה תיכונית), התשמ"ח 1988. ק״ת התשמ"ת, עמ' 545. (לדיון יותר מעמיק בכללים אלו - ראה

    בההמשך הרשימה.)
    חוק מס הכנסה (הטבוח לחיילים משוחרצים) (הוראת שעעה), המשמ"א 1981.
    הערה 18, שם, סעיף 7.
    שם, טעיף 8. כמו כן הותקנו הכללים הגדרשים לענין זה. ואה: תקנות חימלים
     התשמ"ט, עמ' 59. להשלמח התמונה הפרועיטיבית המדויקת ראוי להעיר כמה הערוחת ראשיח, נמנה את

    יתר ההטבות המוענקות לחיילים משוחורים בפועל נכון להיום בישראל: - חייל משוחרר זכאי לביטוח אבטלה במשך שנה מיום שחרורו מחשיורות הצבאי. (ראה הגדרוז "מבוטח" בסעיף 127א לחוק הביטווח הלאומי נוסחמשולב, התשכ"ח 1968.) - חייל משוהרור העובד בעבודה מועדפת שהוגדרה בתקנות זכאי למעוק מיוחד במשך שנתיים מיום השחרוו. (ראה טעיף 127 טז לחוק הביטוח הלאומי, ותקנח הביטוח הלאומי (מעננק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג 1983).
     חיילים, ובני משפחה שלוהם, וכאים להענקקה בעד ילדם השלישי ובעד כל ילד צוסף, לל זמן שיש להם שגי ילדים בכירים מהם. (דיון יותר מעמיק בתגקגות אלו בהמשך הרשלימה).
    שנית - ראוי לציין שחחייל המשחחרר משרות טדיר, מקבל מהצבאא מענק שחרור בטך של ב־1000 ש"חה. שללישית - ראוּ להזכיר את וחוק חיילים משוחרוים (מעוק הסתגלות), התשמ"ח 1988, שמממיק לכל חייל משנחרר סך כספי של כ־900 ש"ח, לשנה, במשך שלוש שגים לאחר השחרוו. ואולם מוק זה, למדות שבמקורו היה אמור להיות צבר מופעל, שמחה. תחילתו ותחולתו של החוק היום, על מי סעיף 6 (המתוקן), נתונים לשיקול דעחם של שר האוצר ושר הביטחון, ואלו טרם הפעילל את שיקול דעתם. ק״ ת 2605, תש"ל, ע״ם 2180.

[^18]:    5. על אף הכלל של פרשגות לטובת הנאשם כשהמדובר בסייגים לאחריות פלילית. ע״ה
    
    

    בעעיין המיידיות בהגגות הצורך ובהגגוה העצמית ראה גם: .8 EVANS V. HUGHES (1972) 3 ALL ER 412

[^19]:    
    
    
    
    
    
    
    
    11*463 לקוד של דלאוור מ' 1979; ס' (1) 703-302 לקוד של הוואי מ־1976; ס' (1)
    
     161.200 לקוד של אורגון מ־1981; ס' 939.47 לקוד של וויסקונסין מ־1982.

[^20]:    
    

[^21]:    כללים 8*6 לכללי לשכח עורכי הדין (אתיקוח מקצצועיח), החשממ"ו-1986.1 2 ראוי היה, אולי, לעששת כן, שהוהי ניתן להניח כי השימוש בתואר "עורך דין" עלול, בנסיבות מסוימוות ואגב פעילות בלתי מוסרית למשל, לפגוע בכבוד המקצוע. עם ואח אאששר להבין גם את ההימנעות מסייג בזה, שיכול לדבוק בו רבב של הסתרת התואר
    

    כי עורך דין לא יהא מעווב בפעילות בלחי מוסרית, לא כל שכן בלתי חוקית.
    
    .3 פדי״מ ד' 1986, עמ' 130, בעמ' 137. למרבית הצער רב המרחקן בין מחשבה ומעשה,
    
     תשמ"ף, 406, 416.

[^22]:    ב"ש 298/86, 368 ציטורין ואח׳ ג. בית הדין המשמעתי של לשכח עזרכי הדין במחוז
    תל־אביב ואח' צד"י מ"א (2), 337, 363.
    Bates V. State Bar of Arizona 433 U.S 35097 S. CT. 2961 (1987)
    הבחנה מעין זו אנמצה לאחרמה ע״ ביו ביה״ד של מחח ת״א בבז"מ

[^23]:    19. על"ע 4/75 הערה 12 לעיל בעמ' 206. מול האות א׳.

    שם בעמ' 203-4.
    .20
    23. על"ע 13/86, הערה 7 לעיל מול האות ד'. בעמ׳ 840. ראוי להדגיש בי השתבחות עצמית עשויה להיות אלמנטו צסול גם בהחלת איסור הפרסומח על עודך דיץ במשרה ציבורית.

[^24]:    בד"מ (ת"א) 128/81 שם בעמ' 132.
    על"ע 4/75, הערה 12 לעיל בעמ' 204, מול האות ג׳מ
    
     הציבוד לדעה על ההליך, מחמת הענין הרב שבו, משתרע גם על התחום האישי של עורך הדין. הפתרון אינו איסור, אלא אייוין נאות. על"ע 4/75, הערה 12 לעיל בעמ" 204 מול האות ששם בעמ' 840. כך למשל בדור כי בגדר הנסיבות המשתמות נכללת גם העובדה בי עורך הדין הוא עובד המדינה או איש הפרקליטוחה הצבאית ולגביו יש למלא תוכן אחר את איסור הפרדסום הפסול.

    שם בעמ' 202. מול האות ה'.

[^25]:    37. ד' ברק, תופש הגישה לאמצעי החקשווחת, עיוני משפט י"ב (1) עמ' 183, בעמ' 184. 38. השתפט לנדוי בבג"צ עו 243/62 אולחי הסרטוה בע״מ ג. המועצה לבקורת סוטיםים ומחזות, פ״ד ט"ז (4) עמ' 2407 בעמ' 2414. . 39. 40. 40. 41. פוגל ואת' נ. רשות השחדור ואח', פ"ד ל״א (3) עמ' 657. 42. שם בעמ' 662, 663.
    43.43 שם בעמ' 665 מול האות וי. 44. הערה 37 לעיל. שם בעמ' 184. 45. ז. סגל, זכות האזרת לקבל מידע, עוני משפט צ' (3) תשמ־ה עמ' 625 בעמ' 626.
[^26]:    כב' השופט שמגר (כתארו אז) ב־ע״א 723/74 עתון ״הארץ״ בע״מ נ. חברת החשמל
    לישראל בע"מ ואח׳, ל"א (2) עמ' 281 בעמ' 295. מול האוח ו'.
    
    בעמ' 645. על מעמדז המיוחד של חנפש הביטוי, ראה גם: בג״צ 1/81 שירן ואחד' ג.
    ושוות השידור ואחז. פ"ד ל"ה (3) 365; בג"צ 554/81 בראנסה נ. אלוף ציקוד המוכב:
    
    
    223; בג"צ 399/85 כחנא ואחז' נ. ההעד המנהל של רשות השידור ואח', פ"ד מ"א (3)
    
    מ' 657 (3)
    הערה 9 לעיל בעמ' 363.

[^27]:    שם בעמ' 364. מול האת ד׳.53
    54. השזוטט ברק קשרא לגישה זו - "איזון ראוי בין כבוד מקצוע עריכחז הדין ושממירה על רמתו לבין האינטרט של הופש הביטוי וזכות הציבור לדעת". על״ע 13/86, בע"מ 840. ב"ש 298/86, 368, הערה 9 לעיל. בעמ' 364.

[^28]:    שופט בית המשפט המחנוי בת"א; בכולואים - שופט בית הדין הצבאי לערעורים; מרצה לקרימינולוגיה באונ' בר־אילן.

[^29]:    לימים - עשיא ביה"מ המחחוי בבאר שבע.

