**רשות מינהלית –חייבת לפעול בהגינות וע"פ מידת הצדק**

רשות מינהלית היא, כידוע, נאמן של הציבור. הנאמנות הציבורית כמו הנאמנות הפרטית, היא מקור הן לכוח והן לאחריות. האחריות מחייבת איפוק והגינות בהפעלת הכוח. בין היתר, יש נסיבות שבהן טוב תעשה הרשות המינהלית אם תימנע מלהעלות לפני בית המשפט טענות מסוימות, אפילו יש להן יסוד בדין, אם אין הן מתיישבות עם עקרונות יסוד של מינהל תקין או סותרות באופן ברור את מידת הצדק...

זאת ועוד. בית־משפט זה דן, בלשונו של סעיף 15(ג) לחוק־יסוד׃ השפיטה, ׳בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק...׳ כך כלפי האזרח בריבו עם הרשות המינהלית׃ מידת הצדק גוברת לעתים על מידת הדין, כגון, כאשר עתירת האזרח לוקה בשיהוי או בחוסר נקיון כפיים. והאם לא כך גם כלפי הרשות המינהלית? הצדק אינו חד־סטרי. כשם שהוא עשוי לחסום טענה של אזרח, כך הוא עשוי לחסום גם טענה של הרשות. (ע״א 92/1188 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ' ברעלי, פ״ד מט(1) 463 (להלן׃ ע״א ברעלי)

***מתוך: יצחק זמיר: "שיקול הצדק בהחלטות מנהליות" הרצאה שניתנה בכנס על משפט, צדק, דת ומדינה שנערך במלאת שנה למותו של השופט חיים ה׳ כהן בימים 9-11 באפריל 2003.***