**Case studies in Dina D'malchusa Dina**

***C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0300840.wmf***

**1. Halakhic view of Ft Lauderdale Ordinance**

**prohibiting feeding the homeless.**

**2. How would Halakha rule in the cases of**

**"death by police" that have been in the news?**



***Rabbi Avi Billet***

1. Introduction
2. What this class is – and what this class is not. Caveats and disclaimers
3. Defining Dina D’Malchusa Dina
4. Inclusions and Exceptions
5. Ft. Lauderdale
6. What happened
7. Online conversations, media attention – civil disobedience v conscientious objection
8. How does halakha view the ordinance, and the punishments given to those who defy it? (C-14-42, pages 6-7 (
9. Ferguson, NYC
10. Stories about police go both ways
11. Officers put their lives on the line
12. Sometimes officers abuse their power
13. Subway
14. Roy Sherman, Marcus Jeter
15. What happened – Ferguson unclear, NYC a little more clear
16. Online conversations, media attention
17. Is the officer responsible for the death? Or not - והוא לא אשם?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ש"ך חושן משפט סימן עג ס"ק לט**  ולא מיבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא אמרינן דינא דמלכותא רק בדברים שהם להנאת המלך, ולא בין איש לחבירו, וכן הסכים בשלטי הגבורים פרק חזקת הבתים סוף דף קפ"ט [הובא פסקי ריא"ז ה"י סי' ל"ו] וז"ל, ונראה בעיני שלא נאמר דינא דמלכותא דינא אלא בדברים שהמלך גוזר להנאתו כגון המכסים והמסיות וכיוצא בהן, אבל בדברים שבין אדם לחבירו אין לנו לדון אלא על פי תורתנו, כמבואר בקונטרס הראיות ובפ"ק דגיטין [פסקי ריא"ז ה"ב סי' ז'] ובפרק גט פשוט [שם ה"ה סי' כ'], עכ"ל. אלא אפילו לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן דינא דמלכותא בכל דבר, היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו מפורש אצלינו, אבל לדון בדיני הגוים בכל דבר נגד תורתינו, חלילה, ודאי לא יעשה כן בישראל.  ואפילו למאן דאמר דינא דמלכותא דינא בכל דברים, היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים, אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא, דא"כ בטלת כל דיני תורה ח"ו, וכן כתב גם כן הר"ן בקדושין ובפ"ק דגיטין [ד' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ודאמרינן] וז"ל, והא דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, דוקא מה שהוא עושה מחוקי המלך, אבל מה שהוא עושה שלא כדין, לא, ולישנא דדינא דמלכותא הכי משמע, ולא אמרו דינא דמלכותא, דאי עביד שלא כדין חמסנותא הוא ולאו דינא כו'. וכן מצאתי כתוב בשם מה"ר שמשון מקינון וז"ל, על אודות שטר שעולה בערכאות של גוים כו', עד מ"מ מדבריו למדין בהדיא דלא הוכשרו שטרות העולים בערכאות של גוים אלא לענין הימנות דידהו, דלא חשבינן להו ככותבי פלסתר, אבל לא לשנות מדין תורה אפילו כמלא נימא, עכ"ל, וע"ש. והרי משמע נמי להדיא מדברי הראב"ד שהבאתי לעיל ס"ק ל"ו דדוקא בדבר שאין מפורש אצלינו למדין מדינא דמלכותא, אבל לא מה שהוא מפורש בדינינו.  דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה, אבל לא שידונו בדיני גוים, דאם כן בטלת כל דיני ישראל, עכ"ל. ומשמע לכאורה מדבריו דבמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן ביה דינא דמלכותא דינא, ...אבל לפע"ד גם דבריו דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ע, ואנה מצא זה דמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן דינא דמלכותא דינא אפילו נגד דין תורה ...ומה שכתב מהרי"ק לעיל, היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים כו'. הכי קאמר, היינו דוקא לענין ארנוניות שנוגע למלך, (דא"כ) [דאז] כל הדין נוגע למלך עצמו והזוכה בו הוא כבא מכח המלך, או במנהגות של מלכים אף על פי שאינו נוגע במלך עצמו, כיון שהוא משפט המלך במדינה ואינו נגד דין תורה, אמרינן דינא דמלכותא דינא, אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא, ואף שיפסקו בדיניהם כן משום תקנת בני המדינה.  ... דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה מה שאין הדין מפורש אצלינו, אבל לא שידונו בדיני גוים נגד תורתינו כו'. וכן תיקן וביאר בעיר שושן להדיא לקמן סוף סימן שס"ט וז"ל, לא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש לו הנאה למלך או שהוא לתיקון בני מדינתו בעניני משא ומתן שביניהם, אבל שאר דינים דיני תורה המפורסמים בינינו, כגון שהם מכשירים עד אחד ואפילו הוא קרוב או פסול, וכיוצא בדברים אלו דינים פרטיים שבין ישראל לחבירו, פשיטא שלא נדין בהם כמותם, דאל"כ בטלו ח"ו כל דיני תורה מישראל | | | To summarize:  Monetary cases in which halakha has something specific to say about it – whether it is how to read documents, who is a viable witness, what it means to transfer property, who inherits who’s property? For all of this – we apply the rules of the Torah.  But when it comes to rules of the land, which are done for the benefit of the king, or the populace, or the city, etc. we follow the law of the land. | | |
| **רשב"ם מסכת בבא בתרא דף נד עמוד ב**  והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא - כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל. | | | | dina d'malchusa is based on the fact that the citizens of a country accept the law of the land as a condition of living there. | |
| **רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ה**  הלכה יז  מלך שכרת אילנות של בעלי בתים ועשה מהן גשר מותר לעבור עליו וכן אם הרס בתים ועשה אותן דרך או חומה מותר ליהנות בה וכן כל כיוצא בזה שדין המלך דין.  הלכה יח  במה דברים אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים אבל אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרוע וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין דיניהן דין וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר. | | | | dina d'malchusa only applies if the people recognize the government as a legitimate government and accept its sovereignty. Otherwise dina d'malchusa does not apply and the money/property that is taken by the government is considered stolen property. | |
| **שו"ת מהרי"ק סימן סו**  ועל ענין דינא דמלכותא הלא רבו בו הפוסקים ראבי"ה כתב וי"מ דלא אמרי' דד"ד אלא בקרקע וי"מ אפי' בשאר ענייני ממון וכן סובר רבי' יצחק בר פרץ ורבי' אליעזר ממי"ץ כתב דלא אמרינן אלא בקרקע ובדבר השייך לקרקע דהיינו משפטים התלויים בקרקע כו' כמו שכתב במרדכי בשמו פרק הגוזל בתרא. ורמב"ן כתב וז"ל אלא שנראים הדברים דכי אמרינן דד"ד ה"מ הדיני' הקבועים בכל מלכותו שהוא וכל המלכים שהיו לפניו הנהיגו הדברים וכן כתובים בדברי הימים אבל מה שהמלך עושה לפי שעה או חוק חדש שהוא עושה לפי שעה לקנוס את העם במה שלא נהגו בימי האבות רצון דמלכא הוא ואין אנו דנין אותו הדין עכ"ל. וכתב הר"ר ניסים בפ"ק דגיטין וז"ל והא דאמר שמואל דדינא דמלכותא הכי משמע ומש"ה לא אמר דינא דמלכא דאי עביד שלא כדין חמסנותו היא ולאו דינא עכ"ל והרי לך שלא רצה לדון ד"ד אלא בענין חוקי המלך ולא ד"א וכן כתב בספר התרומה וז"ל ואני קבלתי מרבותי שקבלו מדעת הצרפתים שלא נאמר דד"ד כי אם בדברים שהם עסקי המלך כגון ענייני הדרכים והמכסים והטקסאות /והטסקאות/ שלו אבל בדברים שיש בינו ובין חברו לא אמרו חכמים ד"ד וראיה לדבר דגר' אמר שמואל דד"ד אמר רבא תדע דקטלי דקלי וגשרי גשרי כו' אלמא שעיקר ד"ד לא נאמר אלא בענייני הדרכים שהם עסקי של מלך אבל עסקי ישראל עם ישראל חברו אין לנו אלא לדין בינינו וכו' עד אין החוקים נחקקים אלא בעסקו בלבד עכ"ל. עוד מביא דעת אחרת דס"ל דאע"ג שהמלך עושה גזירה מחדש הואיל ומנהיג בו בכל מלכותו שדינו דין וכן כתב בטור חה"מ וז"ל שדין המלך דין בכל אשר יגזור בכל מלכותו בד"א בדבר כללי שגוזר על כל בני מלכותו כגון שמטיל דבר קצוב בכל שנה ושנה על כל איש ואיש כו'. ולכאורה נראה שסובר כאותו דעת שהביא בעל התרומה דאית ליה דאפי' שגוזר גזירה מחדש הואיל ונוהג כן בכל מלכותו דד"ד ואולם כי יש לדחות ונלאיתי להאריך וקרוב לזה כתב המרדכי בספ"ק דגיטין ורוב הדיעות מסכימות דלא אמרינן דד"ד אלא בדבר שהוא כללי לאפוקי זה הדין שאין כללי רק חק הוא מאת המלך הניתן לבעל חניות וגם כי לפי הנלע"ד לא ניתנה הדת אלא בין היהודי המלוה לגוי והגוי הלוה אבל לא בין הבעל חנות והמנהיג ואתם חכמים ונבונים להבין הדבר לאשורו. ושלום מאתי הצעיר יוסף קולון בן מהר"ר שלמה זלה"ה: | | | | | Deliberates between where DDD applies only to property lines, extends it to rules that apply throughout the land. In other words, the law must apply equally to everyone |
| להורות נתן יו"ד ח:סה | R. Nasan Gestetner writes that dina d'malchusa certainly does not apply in situations where there is persecution. It only applies to monetary consequences assuming that the taxes are reasonable. | | | | |
| **חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף נה עמוד א**  אלא שנראין הדברים דכי אמרינן דינא דמלכותא דינא כגון הדינין הידועין למלך בכל מלכותו שהוא וכל המלכים אשר היו לפניו הנהיגו הדברים והם כתובים בדברי הימים ובחוקי המלכים, אבל מה שהמלך עושה לפי שעה או חוק חדש שהוא עושה לקנוס העם במה שלא נהגו בימי האבות, חמסנותא דמלכא הוא ואין אנו דנין באותו הדין, והרי ר' יהוסף הלוי ז"ל הורה שאם גזל המלך לאחד מבני עמו ממונו שבא עליו בעלילה, דחמסנותא דמלכותא מיקרי, אבל במאי דעבד בכל ארעיה הורמנותא דמלכא הוא ודינא הוא, והוראה נכונה היא אלא שיש להוסיף עליה מה שכתבתי. ודייקנא לה מדאמרינן דינא דמלכותא דינא ולא אמרינן דינא דמלכא דינא, אלמא דינא דידיע לכולהו מלכי קאמרינן ולא מה שהמלכים עושים מעצמם באונס, ואף במלכי ישראל הקדושים דיני המלך ידועים כמו שכתוב בקבלה על ידי שמואל הנביא, ואמרו רבותינו (סנהדרין כ' ב') כל האמור בפרשת המלך מלך מותר בו. | | the term that is used is "malchusa" and not 'malka' to indicate that it dina d'malchusa does not apply laws that one specific king instituted. They must be laws that are generally accepted across most kingdoms. | | | |
| **רמב"ם הלכות מלכים פרק ג**  הלכה ט  המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצוה שאין שומעין לו. | even if the king doesn't directly institute something against the Torah, but his decree interferes with the Torah, even a mitzvah kalah, one is not obligated to follow the the king's rule. | | | | |
| Over 30 cities across the nation have outlawed or are considering criminalizing the provision of food to homeless people. According to the National Coalition for the Homeless, over 20 cities have devised laws against giving food to homeless people since January 2013. (http://www.nationofchange.org/2014/11/09/police-arrest-90-year-old-two-pastors-feeding-homeless-people/) | | | | | |
| READ THE ORDINANCE HERE C-14-42  <https://www.municode.com/library/fl/fort_lauderdale/ordinances/unified_land_development_code?searchRequest=%7B%22searchText%22:%22%D7%91-14-42%22,%22pageNum%22:1,%22resultsPerPage%22:25,%22booleanSearch%22:false,%22stemming%22:true,%22fuzzy%22:false,%22synonym%22:false,%22contentTypes%22:%5B%22ORDINANCES%22%5D,%22productIds%22:%5B%5D%7D&nodeId=683998>( | | | | | |

**דברים פרק טז**

(יח) שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן־לְךָ בְּכָל־שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ לִשְׁבָטֶיךָ וְשָׁפְטוּ אֶת־הָעָם מִשְׁפַּט־צֶדֶק:

**רש"י דברים פרשת שופטים פרק טז פסוק יח**

(יח) שופטים ושוטרים - שופטים, דיינים הפוסקים את הדין. ושוטרים, הרודין את העם אחר מצותם. שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט:

**אבן עזרא דברים פרשת שופטים פרק טז פסוק יח**

ושוטרים - הם המושלים, מגזרת שוטר ומושל (משלי ו, ז), וכן משטרו בארץ (איוב לח, לג). והטעם, כי השופט ישפוט והשוטר יכריח המעוות. בכל שעריך - וכן מצאנו שעשה יהושפט.

**רבינו בחיי דברים פרשת שופטים פרק טז פסוק יח**

ושופטים הם החכמים יודעי דת ודין שנותנין את הדין, ושוטרים הם המכריחין את הדין, אלו בעלי מקל ורצועה הסובבים בעיר ומשוטטים בחוצותיה לתקן כל מעוות, ולצדק המדות והמשקלות, וכל זה על פי השופטים ומצותם.

**תרגום יונתן דברים פרשת שופטים פרק טז פסוק יח**

(יח) דַּיָּנִין קְשׁוּטִין וְסַרְכִין אַלִּימִין תְּמַנּוּן לְכוֹן בְּכָל קִירְוֵיכוֹן דַּייָ אֱלָהָכוֹן יָהִיב לְכוֹן לְשִׁבְטֵיכוֹן וִידוּנוּן יַת עַמָּא דִּין קְשׁוֹט:

**כתר יונתן דברים פרשת שופטים פרק טז פסוק יח**

(יח) שופטי אמת ושוטרים אלימים תמנו לכם בכל שעריכם שיי אלהיכם נותן לכם לשִׁבטיכם וישפטו את העם מִשׁפט אמת:

**מדרש תנאים לדברים פרק טז פסוק יח**

שפט' ושט' הקיש שפטים לשטרים מה שפטים בני ברית אף שטרים בני ברית מה שטרים בחול אף שפטים בחול: ר' אלעזר בן שמוע אומר אם יש שוטר יש שופט אם אין שוטר אין שופט הא כיצד באו שנים אצל השופט וזיכה את הזכאי וחייב את החייב ויצאו לחוץ אם לא רצו לקבל מה יכול הדיין לעשות לפי כך אמר הקדוש ברוך הוא שפטים ושט' תתן לך מי שאינו שומע לשפטים ישמע לשטרים וה"א (ש"ב ח טו, דהי"א יח יד) ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו וסמיך ליה ויואב בן צרויה על הצבא וכי מה עסקו של יואב אצל הדיין אמר ר' אליעזר אלמלא מקלו של יואב לא היה דוד יכול לעשות את הדין:

**And the Irony of Ironies**

**שמואל ב פרק ב**

(יט) וַיִּרְדֹּף עֲשָׂהאֵל אַחֲרֵי אַבְנֵר וְלֹא־נָטָה לָלֶכֶת עַל־הַיָּמִין וְעַל־הַשְּׁמֹאול מֵאַחֲרֵי אַבְנֵר:

(כ) וַיִּפֶן אַבְנֵר אַחֲרָיו וַיֹּאמֶר הַאַתָּה זֶה עֲשָׂהאֵל וַיֹּאמֶר אָנֹכִי:

(כא) וַיֹּאמֶר לוֹ אַבְנֵר נְטֵה לְךָ עַל־יְמִינְךָ אוֹ עַל־שְׂמֹאלֶךָ וֶאֱחֹז לְךָ אֶחָד מֵהַנְּעָרִים וְקַח־לְךָ אֶת־חֲלִצָתוֹ וְלֹא־אָבָה עֲשָׂהאֵל לָסוּר מֵאַחֲרָיו:

(כב) וַיֹּסֶף עוֹד אַבְנֵר לֵאמֹר אֶל־עֲשָׂהאֵל סוּר לְךָ מֵאַחֲרָי לָמָּה אַכֶּכָּה אַרְצָה וְאֵיךְ אֶשָּׂא פָנַי אֶל־יוֹאָב אָחִיךָ:

(כג) וַיְמָאֵן לָסוּר וַיַּכֵּהוּ אַבְנֵר בְּאַחֲרֵי הַחֲנִית אֶל־הַחֹמֶשׁ וַתֵּצֵא הַחֲנִית מֵאַחֲרָיו וַיִּפָּל־שָׁם וַיָּמָת תחתו תַּחְתָּיו וַיְהִי כָּל־הַבָּא אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־נָפַל שָׁם עֲשָׂהאֵל וַיָּמֹת וַיַּעֲמֹדוּ:

**שמואל ב פרק ג**

(כז) וַיָּשָׁב אַבְנֵר חֶבְרוֹן וַיַּטֵּהוּ יוֹאָב אֶל־תּוֹךְ הַשַּׁעַר לְדַבֵּר אִתּוֹ בַּשֶּׁלִי וַיַּכֵּהוּ שָׁם הַחֹמֶשׁ וַיָּמָת בְּדַם עֲשָׂה־אֵל אָחִיו:

(כח) וַיִּשְׁמַע דָּוִד מֵאַחֲרֵי כֵן וַיֹּאמֶר נָקִי אָנֹכִי וּמַמְלַכְתִּי מֵעִם יְקֹוָק עַד־עוֹלָם מִדְּמֵי אַבְנֵר בֶּן־נֵר:

(כט) יָחֻלוּ עַל־רֹאשׁ יוֹאָב וְאֶל כָּל־בֵּית אָבִיו וְאַל־יִכָּרֵת מִבֵּית יוֹאָב זָב וּמְצֹרָע וּמַחֲזִיק בַּפֶּלֶךְ וְנֹפֵל בַּחֶרֶב וַחֲסַר־לָחֶם:

(ל) וְיוֹאָב וַאֲבִישַׁי אָחִיו הָרְגוּ לְאַבְנֵר עַל אֲשֶׁר הֵמִית אֶת־עֲשָׂה־אֵל אֲחִיהֶם בְּגִבְעוֹן בַּמִּלְחָמָה: פ

(לא) וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־יוֹאָב וְאֶל־כָּל־הָעָם אֲשֶׁר־אִתּוֹ קִרְעוּ בִגְדֵיכֶם וְחִגְרוּ שַׂקִּים וְסִפְדוּ לִפְנֵי אַבְנֵר וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד הֹלֵךְ אַחֲרֵי הַמִּטָּה:

(לב) וַיִּקְבְּרוּ אֶת־אַבְנֵר בְּחֶבְרוֹן וַיִשָּׂא הַמֶּלֶךְ אֶת־קוֹלוֹ וַיֵּבְךְּ אֶל־קֶבֶר אַבְנֵר וַיִּבְכּוּ כָּל־הָעָם: פ

(לג) וַיְקֹנֵן הַמֶּלֶךְ אֶל־אַבְנֵר וַיֹּאמַר הַכְּמוֹת נָבָל יָמוּת אַבְנֵר:

**מלכים א פרק ב**

(ה) וְגַם אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר־עָשָׂה לִי יוֹאָב בֶּן־צְרוּיָה אֲשֶׁר עָשָׂה לִשְׁנֵי־שָׂרֵי צִבְאוֹת יִשְׂרָאֵל לְאַבְנֵר בֶּן־נֵר וְלַעֲמָשָׂא בֶן־יֶתֶר וַיַּהַרְגֵם וַיָּשֶׂם דְּמֵי־מִלְחָמָה בְּשָׁלֹם וַיִּתֵּן דְּמֵי מִלְחָמָה בַּחֲגֹרָתוֹ אֲשֶׁר בְּמָתְנָיו וּבְנַעֲלוֹ אֲשֶׁר בְּרַגְלָיו:

(ו) וְעָשִׂיתָ כְּחָכְמָתֶךָ וְלֹא־תוֹרֵד שֵׂיבָתוֹ בְּשָׁלֹם שְׁאֹל: