\*החוקה הדיגיטלית של מדינת ישראל – גרסת יסוד\*

\*מבוא – עקרונות על\*

\*1. עקרון הסובייקטיביות הריבונית\*

הממשל הדמוקרטי מחויב בראש ובראשונה לעם שבתחומו – לזהותו, קיומו, ביטחונו וזכויותיו.

עקרונות מוסר אוניברסליים ינחו את המערכת, אך ייושמו מתוך העדפה סובייקטיבית־ריבונית.

דין בינלאומי יכובד ככל שיתאפשר, אך לא יגבר על ערכי המדינה והחוקה.

כלל המערכות – משפט, AI, חקיקה ובקרה – יפעלו על בסיס עיקרון זה.

---

\*פרק א – זכויות יסוד ואזרחות\*

- שמירה על חירויות בסיסיות: דת, ביטוי, תנועה, פרטיות.

- הכרה דיגיטלית רשמית באזרחות, כולל ניהול זכויות וחובות דרך סוכני AI.

- זכויות מיעוטים יישמרו כל עוד אינן מאיימות על קיום המדינה או על עקרונותיה הדמוקרטיים־יהודיים.

---

\*פרק ב – מבנה שלטוני מבוזר ודיגיטלי\*

- שלוש רשויות נפרדות: מחוקקת, מבצעת, שופטת – כולן מבוקרות ע"י AI ציבורי ומבוזר.

- הסכמות חוקתיות יתקבלו ע"י רוב מוצק, בשילוב הצבעת כלל הציבור ונציגים.

- שימוש בחוזים חכמים לכל החלטה מבצעית, חקיקתית או תקציבית.

- תקשורת ממשלתית פתוחה, זמינה ובתיעוד קבוע לציבור.

---

\*פרק ג – בינה מלאכותית וסוכני אזרחים\*

- לכל אזרח יוקצה סוכן AI אישי המייצג אותו בדיונים ובהצבעות.

- הסוכן יתעדף עמדות, ינהל שיח עם האזרח, וישמש כשליח להבעת עמדות.

- האזרח יכול לבטל או לעקוף את החלטת הסוכן בכל עת.

---

\*פרק ד – חינוך, בריאות וסביבה\*

- חינוך אוניברסלי, חינם, משלב ערכים יהודיים־דמוקרטיים וחשיבה טכנולוגית.

- שירותי בריאות נגישים ודיגיטליים, בשליטה פרטית של האזרח במידע הרפואי.

- מחויבות ממשלתית לקיימות, אנרגיה מתחדשת, מים, תחבורה ירוקה.

---

\*פרק ה – ביטחון ושירות לאומי\*

- חובה על כל אזרח לשרת – צבאית, אזרחית או מקצועית – לפי כישוריו.

- החלטות ביטחוניות יתקבלו ע"י הממשל, עם סמכות חירום ובקרה ציבורית מבוססת AI.

- יכולת תגובה חירומית כוללת: מעבר זמני למערכות ידניות במקרה תקלה דיגיטלית.

---

\*פרק ו – מינויים ציבוריים ואמינות\*

- מינוי בעלי תפקידים יעשה ע"י ועדות מקצועיות רחבות (ולא מצומצמות), באמצעות הצבעה מבוזרת.

- מערכת \*Credibility\* לאזרחים: שקיפות עבר מקצועי, עמידה בחוקים, תרומה לקהילה.

- משקל הצבעה של בעלי אמינות גבוהה יוגדל בהחלטות מקצועיות.

---

\*פרק ז – תקציב, כלכלה ומטבע דיגיטלי\*

- מערכת כלכלית מבוססת חוזים חכמים ו־Blockchain.

- מטבע קריפטו רשמי מפוקח ע"י בנק דיגיטלי מרכזי עצמאי.

- גביית מס חכמה, החזרי חוב מתואמים אוטומטית עם יכולת ורווחיות.

\*הצעה לחלוקה תקציבית:\*

- טכנולוגיה וביטחון דיגיטלי – 22%

- חינוך והשכלה – 18%

- בריאות ורווחה – 18%

- ביטחון פיזי – 15%

- תשתיות ותעבורה – 10%

- סביבה ומים – 5%

- תרבות, זהות, דת – 4%

- ניהול חובות ורזרבות – 5%

- חדשנות ו־AI מתקדם – 3%

---

\*פרק ח – זהות יהודית, הגירה ומיעוטים\*

- מדינת ישראל – מדינה יהודית־דמוקרטית.

- חוק השבות יאושרר, תוך מנגנוני אימות זהות ואזרחות.

- הפרדת אוכלוסיות תתאפשר במקרה של איום קיומי (דמוגרפי, אידיאולוגי, ביטחוני).

\*פרק ט – חובות וזכויות הדדיות\*

\*חובות המדינה:\*

- ביטחון, בריאות, חינוך, תעסוקה, תשתיות, גישה דיגיטלית.

- הגנה על חופש וזכויות, יצירת כלים לדיון ציבורי.

\*חובות האזרח:\*

- שירות לאומי, תשלום מס, חובת חינוך, כיבוד החוק.

- שימוש הוגן במערכות ובסוכני AI.

\*עקרון הדדיות:\*

- זכויות מלאות מותנות בעמידה בחובות.

- הפרת חובות מרכזיות תגרור סנקציות מדורגות (משקל הצבעה, זכאות לסובסידיות וכו') – באישור מערכת משפטית שקופה ובחינת AI.

\*פרק י – מערכת משפט דיגיטלית־אנושית\*

- שלוש ערכאות שיפוט: מקומית, מחוזית, עליונה.

- ניתוח תיקים בעזרת AI – המלצות בלבד. פסיקה בידי שופט אנושי.

- בחירת שופטים באמצעות הצבעה מקצועית־ציבורית, עם מנגנוני ערעור, שקיפות ובקרה קבועה.

\*פרק יא – תשתיות השרדות וביטחון עתידי\*

- פיתוח מערכות AI, לייזר, רובוטיקה, לוויינים, מערכות נשק חכם.

- הקמת רשת ליבה דיגיטלית עצמאית ובלתי תלויה.

- תשתיות חירום זמינות: דלק, מים, מזון, אנרגיה – במודל מבוזר.

\*פרק יב – עקרונות טכנולוגיים מבוססי-קהילה\*

- כל חוק, תקנה או החלטה יבואו עם סימולציות תרחיש.

- מערכת קוד פתוח לציבור – שיתוף דוחות, בדיקות ולמידה.

- אפשרות לכל אזרח להשתתף בפיתוח הכלים עצמם.