

**מסגור מבקשי מקלט בתקשורת הישראלית**

מרי, מחאה ומהפכות במזרח התיכון

בית הספר למדעי ההתנהגות

מנחה: ד״ר צבי בראל

תאריך הגשה: 20.11.2016

מגישה:

ליאור הירשהורן לביא

ת.ז 200773794

תוכן עניינים

Table of Contents

הקדמה 3

סקירת ספרות 4

**מתודולוגיה 8**

**ממצאים 10**

**דיון 18**

**ביבליוגרפיה 22**

**רשימת הכתבות עליהן מבוססת עבודה זו 24**

# הקדמה

״.. פורמט חדש לתוכנית אקטואליה שטרם נראתה במקומותינו: ׳מהדורת החדשות ההפוכות׳.. היא מהדורה שבה כל אייטם ישודר פעמיים. הרי מאחורי כל כותרת מדאיגה על כך שכל ישראלי עשירי לא נותן אמון בביטוח הלאומי, למשל, מסתתרת כותרת דרמטית שאומרת שיותר מ-90 אחוז מאזרחי ישראל רואים בביטוח הלאומי גוף אמין. אם מכריזים ש-׳משטרת ההגירה תגרש ילדים ישראלים׳ – במהדורת החדשות ההפוכות ישודר מיד גם כי ׳משרד הפנים פועל למימוש החוק לגבי מסתננים זרים, והשבתם בכבוד למדינות מוצאם׳. זהו משחק נפלא שיאפשר לצופים ראייה רב מימדית של המציאות וגם תרגול באמנות הטלת הספק: לא כל מה שמנוסח באופן מסוים על ידי הקבוצה עם המיקרופון, הוא אמת צרופה.״ (ישראל היום, השבוע, 11/05/2012, עמוד 17)

התקשורת הינה מקור מידע מרכזי עבור החברה האנושית. הידע המועבר לקהל בצורה של מסגרות נרטיביות, משפיע על עיצוב מחשבותיו, תפיסותיו והתנהגותו של הקהל (Frenkel-Faran & Lehman-Wilzig, 2007). כלומר, מכיוון שהדיווח התקשורתי הוא תוצר של מסגור נרטיבי, דיווחי התקשורת הינם סיפורים המסופרים באופן מסוים ומכוון שבאותה מידה יכול היה להיות אחר לחלוטין. כך יוצא שדיווחים שונים יכולים להציג את אותו התוכן בצורות שונות, אשר יביאו למסגורו כמייצג משמעויות שונות לגמרי.

בעבודה זו ברצוני לחקור ולשאול האם אפיקי חדשות מרכזיים בתקשורת הישראלית מסגרו באופן שונה או זהה שתי אוכלוסיות של מבקשי מקלט הנבדלות בין היתר בהבדל חשוב – האחת ביקשה להגיע לישראל ואילו השנייה לאירופה. השאלה המרכזית בה אעסוק הינה: האם הקהל הישראלי שצפה בדיווחי התקשורת בטלוויזיה או קרא את הכתבות בעיתונות, ראה תמונה הממסגרת קונוטציות, אידאלים והתבטאויות פוליטיות בצורה דומה או שונה עבור כל אוכלוסייה? האם הסיקור התקשורתי של כל אוכלוסייה התמקד באותם אספקטים והאם אלו שיקפו לקהל תמונה רחבה ומקיפה של הסוגיה או לחילופין תמונה צרה וחד מימדית?

בחינת הסוגיה בתקשורת הישראלית, תשקף לדעתי, מסר חשוב עבור החברה הישראלית. השוואת המסגור הישראלי של מבקשי מקלט המבקשים להגיע למדינות אחרות ובכך נתפסים כ-״בעיה של מישהו אחר״, אל מול אלה המבקשים להגיע לישראל ובכך משפיעים על חיי התושבים בה, יכולה לחשוף את העמדות הנטועות בנו כחברה כלפי מבקשי מקלט. עמדות אלה ניצבות כמראה המשקפת את פניה של החברה, ערכיה וסבלנותה לזרים.

כמי שניזונים על ידי התקשורת, מן הראוי שניתן את הדעת לתוכן המוצג על ידה. תוכנו של הסיקור התקשורתי משפיע כה רבות על מחשבותינו ותפיסתנו, דרכו אנו שואבים את המידע שלנו וכמו כן מטפחים את חוסר הידע שלנו. הכרה והבנה של שני צדדי המטבע התקשורתי, תיטע בקהל אפשרות לצפייה או קריאה ביקורתיות ורצון לראות תמונה רב ממדית של המציאות, על אף שזו אינה מוצגת בשלמותה על ידי התקשורת.

# סקירת ספרות

*"תעשיית החדשות היא פעולה של הבניית המציאות יותר מאשר הצגת תמונות המציאות״ (אברהם, 2001, עמ׳ 15)*

מסגור תקשורתי הוא כמסגרת התוחמת סיפור. המסגרת יוצרת את גבולות תפיסת המציאות, על ידי מיקוד התפיסה בחלק ספציפי והגבלת התפיסה עבור חלקי מציאות אחרים (1978, Tuchman). ג'יימסון ומודיליאני מגדירים מסגור תקשורתי כארגון רעיון או סיפור באופן היוצר משמעות לרצף האירועים. המסגרת מציעה את מהות המחלוקת ומהות העניין ((Gamson & Modigliani, 1987. כלומר, המסגור התקשורתי מבנה את תפיסת האירוע אותו הוא מסקר.

מאיירס ורוזן (2013, עמ׳ 102) טוענים כי "החדשותיות היא מאפיין של האירוע, ואילו המסגור הוא מאפיין של סיקור האירוע״. דבר זה מדגיש את היותו של המסגור התקשורתי כפעולה נרטיבית, מכוונת ולא מקרית, אשר יש בה יכולת פעולה, בחירה ונטילת אחריות (שלסקי ואפל, 2010). אנשי התקשורת משפיעים על האופן בו סוגיות יתפסו על ידי הקהל (Entman, 2007), דבר המשפיע על גיבוש עמדותיו, על דיונים חברתיים, קביעת מדיניות ועוד. לכן טוענים חוקרים רבים, כי חקר הייצוגים התקשורתיים הוא קריטי היות וידע על נושאים רבים מתווך באופן בלתי נמנע על ידי התקשורת (Bleiker, Campbell, Hutchison & Nicholson, 2013). למרות זאת, ישנה נטייה להתייחס לתוכנן של שידורי חדשות כאל עובדות שאפשר לאמתן. אולם יש לזכור כי החדשות הן הבניה תרבותית, נרטיב המספר סיפור על אודות אירועים חדשים וחשובים (Bird, 1996).

תוכן ודפוסי הסיקור מושפעים מאילוצים שונים הנושפים בעורפו של העיסוק התקשורתי (2015, Ardèvol-Abreu). למשל, אילוצים טכניים כמו שעות מעגל השידור ומגבלות לוגיסטיות. אילוצים אתיים הנוגעים בהגדרות, אידאלים ודרכי התנהגות. כמו כן, אילוצים עסקיים כמו תקציבים ובעלי דעות רבי השפעה כלכלית. כלומר, גם לנסיבות יש יד במסגור התקשורתי. אך על פי אורינג (Oring, 1990) יש לזכור כי בסופו של דבר, הבחירות ביצירת הטקסט התקשורתי נקבעות על ידי אנשי התקשורת עצמם. לכן הסיקור עצמו ״אינו משוחרר מתוכן רגשי ומערכים״ (קלין, 2010) ואינו תלוי רק בנסיבות.

מחקרן של פייר ופרקס (2001Fair & Parks, ), שעסק בסיקור התקשורתי האמריקאי של תנועת פליטים מרואנדה בשנת 1996, ממחיש נקודה זו. החוקרות ניתחו שידורי טלוויזיה ותמונות לוויין בהם השתמשו חברות החדשות הגדולות ביותר בארצות הברית: ABC, CBS, NBC ו- CNN. לטענת החוקרות, הסיקור התקשורתי התמקד בתנועת הפליטים ולא ברצח העם עצמו, מהסיבה שסיקור התנועה היה קל יותר עבור אנשי התקשורת. גם מבחינה פיזית וגם מכיוון שלא דרש ידע על המאבקים או הפוליטיקה הפנימית. אך סיקור זה, לדברי הכותבות, העמיק את ניתוקו וריחוקו של המערב מאפריקה. הסיקור התקשורתי האמריקאי לא הציג את הפליטים כאינדיבידואלים, אלא כקטגוריה אנושית עליה בנו הכתבים את סיפוריהם. הפליטים הוצגו כשקופים מבחינת פרמטרים של שחקנים פוליטיים, היות והם חסרי מדינה, הם הוגדרו כ-׳בעיה׳ וכאיום לסדר הלאומי והגלובלי. החוקרות מציינות כי “הפליטים הפכו לא שקופים בסיקור התקשורת האמריקאית רק כמסות של גופים ׳מלוכלכים׳, ׳תשושים׳, ו-׳חולים׳, כך הובנתה תפיסתם כאנטיתזה וולגרית לנורמות העולם המערבי” (2001, p.49, Fair & Parks).

כהן (2007) מעלה לדיון שתי תופעות של כתיבה עיתונאית שבכוחן להשפיע על תוכן הסיקור ומסרו. האחת, היא ההקשר הפוליטי; כלומר עמדתו המוסרית של הכותב והבעתו עמדה פוליטית בזירה ציבורית. השנייה, היא סגנון הכתיבה; שימוש בכתיבה ספרותית בטקסטים שעניינם תיאורי סבל, עשוי למסגר את הדיון ״כסוגה בדיונית בעלת אופי מרחיק ומבדל״ (כהן, 2007, עמ׳ 3). כהן (2007) ניתחה כתבות העוסקות בביקורם של עיתונאים ישראלים במחנות פליטים פלסטיניים. היא מציינת כי הכותבים סיפקו מרחב לקולות מגוונים, אך מסגרו אותם באופן שהחליש את רושם העדויות. דוגמא למסגור שכזה, היא למשל החלטת העיתונאית לבנות לקוראים מדרג של שימוש ברגש והדגשת המסגרת הפוליטית. דוגמא נוספת למסגור עדות היא התערבויותיו של העיתונאי בתוך העדות, מה שמבליט אותו כמנהל השיח. לכן, טוענת כהן, הכותבים בנו את הטקסט באופן ״הפונה לקהל הקוראים על חשבון האנשים עליהם הוא מדווח״, כך שהעדויות הפכו למלוות במסעו של העיתונאי (כהן, 2007, עמ׳ 20). בנוסף, בחירת העיתונאים בסגנון הכתיבה הספרותית, היוותה בעיה ליצירת התנאים המינימליים ליכולתם של הקוראים להתייחס למציאות המוצגת, אשר מפגישה אותם עם סבלן המרוחק של דמויות זרות.

**ייצוג פליטים ומבקשי מקלט בתקשורת העולמית**

ספרות מחקרית בנושא מסגור פליטים ומבקשי מקלט בתקשורת, מספקת תמונה ברורה ולא מחמיאה לאופן הסיקור התקשורתי במדינות שונות בעולם. פילו, בריינט ודונלד (2013Philo, Briant & Donald, ) מצביעים על כך שייצוג פליטים ומבקשי מקלט בתקשורת, הינו שלילי ומשמש כמקור לפאניקה מוסרית, קונפליקטים, משברים ונטיעת תחושה של איום על החברה.

מסגור מתבצע לרוב דרך שימוש בצירופי מילים, קונוטציות ומטאפורות המוכרים לקהל ונוטעים בו משמעויות ואסוציאציות כלפי הנושא (Entman, 2003). פילו ואחרים (2013Philo, Briant & Donald, ) מציינים את השימוש בשפה כאלמנט מרכזי בתהליך המסגור. החוקרים מציגים לדוגמא, כי החל משנת 2002 התקשורת הבריטית עשתה שימוש נרחב בצירוף המילים ״מהגרים בלתי חוקיים״ לתיאור מבקשי מקלט. טרמינולוגיה זו מרמזת שמבקשי המקלט אינם ״כנים״ ושמניעיהם אקונומיים. השימוש במונח זה כלפי מבקשי המקלט מאחד אותם תחת קטגוריה אחת עם מהגרים ואספקטים פליליים. באופן הזה, ללא קשר לבדיקת מעמדם המשפטי והרבה לפניה, מוצמדות אליהם אסוציאציות העולות מהכינוי ׳מהגרים בלתי חוקיים׳, דבר המשפיע רבות על תפיסתם בחברה.

מחקר נוסף המעיד על כוחה של השפה במסגור הפליטים מצא, כי התקשורת הבריטית עשתה שימוש נרחב בתגיות בעלות נופח שלילי, לתיאורם של מבקשי מקלט (Buchanan, Grillo, Threadgold, & Mosdell, 2003). דוגמאות לתגיות אלה הן: ״נחשול״, ״שיטפון״, ״טפילים״, ״משנוררים״ ו-״מבקשי מקלט במרמה״. כמו כן נעשה שימוש במטפורות צבאיות המטפחות תחושה של פלישה או התקפה. עוד נמצא, כי התקשורת נסמכה בעיקר על מקורות רשמיים כמו הממשל והמשטרה במהלך הסיקור. מרחב קטן מאוד הושאר לקולם של מבקשי המקלט עצמם, שהועבר גם הוא דרך ארגונים לא ממשלתיים (Buchanan et al., 2003).

אודורטי ולקוטור (2007, O’doherty & Lecouteur) חקרו את תפקידה של הקטגוריזציה החברתית בייצוג מבקשי המקלט שהגיעו לאוסטרליה, דרך ניתוח טקסטים מהתקשורת האוסטרלית. כמו כן, נבחנה גמישות התוכן והגבולות של הקטגוריזציה והאפקטים של השימוש בה. נמצא כי המעבר התכוף בין קטגוריות ששימשו לתיאורה של אותה אוכלוסיית מבקשי מקלט, העביר אסוציאציות מקטגוריה אחת לשנייה. כך, השימוש בקטגוריות מתחלפות לתיאור מבקשי המקלט, יצר טשטוש בין משמעויותיה של כל קטגוריה. בהתאם, היטשטשה גם יכולת הציבור להבין ולתפוס באופן רחב את האוכלוסייה המסוקרת. טשטוש משמעויותיהן של הקטגוריות הקל על מתן הלגיטימציה לפעולות כמו החזרת מבקשי המקלט למדינות מוצאם ונקיטת מדיניות של מעצר חובה.

לדעת חוקרים רבים, אמצעי התקשורת הם מתווכים נרטיבים ולא כלים ניטרליים להעברת מידע, המסייעים לקידום אידיאולוגיות, ערכים ושיקוף יחסי עוצמה (אברהם, 2001). דוגמא לכך מוצגת במחקרו של זאגר (2011, Zagar), שחקר מסגור פליטים בתקשורת הסלובנית. החוקר השווה בין מסגור הפליטים הבוסנים שהגיעו לסלובניה בשנים 1992-1993, לבין מסגור פליטים ממדינות אחרות (ברית המועצות לשעבר, אסיה, המזרח התיכון ואפריקה) שהגיעו לסלובניה בשנים 1999-2001. נמצא כי הפליטים שהגיעו בשנים 1992-1993 מוסגרו כ-׳בעיה׳ הנוגעת לכל תחומי חיים, הן במובן מספרי של כמויות והן כאיום על הסדר הציבורי. כאשר החלו להגיע הפליטים ״החדשים״ ב-1999, תיאור הפליטים ״הישנים״ בתקשורת התהפך לחלוטין. לפתע הסיקור התקשורתי תאר אותם כ-״אנשים שלנו״ וכחלק אינהרנטי מהחברה. הפליטים ״החדשים״ לעומת זאת, קיבלו את התיאור ׳מהגרים בלתי חוקיים, דבר המשתלב עם ממצאי הניתוח הטקסטואלי המעידים על חוסר רצונם של הסלובנים להכרה, קירבה או מגע עם זרים.

מחקר נוסף המעיד על הנרטיביות שבמסגור התקשורתי עסק בפליטים ומבקשי מקלט שהגיעו לבריטניה בשנת 2000 (Speers, 2001). הניתוח הטקסטואלי העיד על כך שהסיקור התקשורתי בעיתונות, הרדיו והטלוויזיה הוולשית, מסגר את הגעת מבקשי המקלט כעניין ׳רשמי׳. רוב הסיקור התקשורתי התמקד בהצגת האופן בו ׳ניהלו׳ נציגי הממשל את הסוגייה ובהיערכותה של המשטרה. לטענת החוקרת ישנו שימוש נרחב במונחים של ׳עלויות׳ ו-׳כמויות׳, דבר המנטרל את הסיקור מהיבטים הומאניים ומקל על ״יצירת ההפרדה בין ׳אנחנו׳ (אזרחים בריטים), לבין ׳הם׳ (מבקשי מקלט ׳שמבזבזים׳ משאבים יקרים של הממשלה)״ (2001, p.41, Speers). הסיקור מציג את מבקשי המקלט והפליטים כאיום וכנטל. כמו כן, נמצא כי ישנה התייחסות מזערית לחיים שהיו למבקשי המקלט במדינות המוצא שלהם או למצבן של אלה כיום. הפליטים ומבקשי המקלט לא מהווים מקור מידע – ניתנת להם הזדמנות מצומצמת מאוד להשמיע קולם בנוגע להשקפותיהם, סיפורם האישי או התרומה שהם יכולים להביא לחברה הבריטית.

מחקרם של בלייקר, קמפבל, האצ׳יסון וניקולסון (2013, Bleiker, Campbell, Hutchison & Nicholson) מהווה דוגמא לחקר מסגור מבקשי מקלט בתקשורת, על ידי שימוש במתודולוגיה של ניתוח ויזואלי. נמצא כי דפוסים ויזואליים שהוצגו בעיתונות האוסטרלית, מסגרו את ׳בעיית׳ הפליטים ומבקשי המקלט באוסטרליה כאיום פוטנציאלי המחייב התערבות של מנגנוני אבטחה וביטחון גבולות. הניתוח העלה כי גופי התקשורת, ציירו את מבקשי המקלט באופן פוליטי המעביר אותם דה-הומניזציה. לא רק שהצורות הרווחות בהן הם הוצגו (כמו תמונות של קבוצות מבקשי מקלט בינוניות-גדולות הנתפסות כאנונימיות ולא תמונות של יחידים) יצרו תגובה הפוכה מגילוי אמפטיה או הזדהות כלפיהם בקרב הקהל, אלא שהן הניחו את הקרקע לדיון פוליטי נרטיבי בסוגיה ומסגרו את הפליטים ומבקשי המקלט כאיום למדינה.

**המחקר הנוכחי**

בשלב זה ניתן לומר באופן ברור שכל סיקור תקשורתי ממסגר את אוכלוסיית הסיקור שלו בצורה כלשהי. אופן הסיקור והצגת הנושא, בחירת המילים, סגנון הכתיבה, הצבעים ושיבוץ התמונות, כל אלה מבנים תפיסה מסוימת - והרי זה מסגור על השלכותיו השונות. גם התקשורת הישראלית עסקה בסיקור תנועות של אוכלוסיות מהגרים, פליטים ומבקשי מקלט. חלק מאוכלוסיות סיקור אלה הגיעו לגבולות המדינה וחלקן לגבולותיהן של מדינות אחרות. השאלה העומדת בבסיס מחקר זה היא - האם יש הבדל בין אופן מסגורה של התקשורת הישראלית את מי שהגיעו למדינת ישראל, אל מול האופן בו היא מסגרה את אלו שהגיעו ליעדים אחרים. בניסיון לענות על שאלה זו, אתמקד בשתי אוכלוסיות אשר הורכבו מאנשים שטענו ברובם להיותם פליטים ומבקשי מקלט, אנשים אשר נמלטו ממציאות חיים שתפסו כקשה ונוראה וכי מבחינתם לא היה להם לאן לחזור. על כן אתייחס אל אוכלוסיות אלה תחת השם ׳מבקשי מקלט׳, כפי שביקשו להיתפס.

חשוב לציין כי עבודת מחקר זו אינה מתיימרת לקבוע האם אותם אנשים אכן זכאים למעמד משפטי כזה או אחר וגם לא להעניק לגיטימציה לחשיבה המרמזת על עמדה כלשהי בנוגע למעמדם. אין בעבודה זו אמירה המצדדת עם קו מחשבה פוליטי מסוים או הצעה למדיניות התמודדות עם אותן אוכלוסיות. מטרת עבודה זו הינה לבדוק האם התקשורת הישראלית ובפרט אפיקי החדשות, מציגים לקהל הצופים שתי אוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים, בצורה דומה או שונה. איזה מסגור מוענק לכל אחת מן האוכלוסיות הללו ומה המשמעויות שהמסגור נוטע בתפיסה החברתית.

לשם כך אערוך השוואה בין אופן המסגור התקשורתי הישראלי של אוכלוסיית מבקשי מקלט שתנועתה היתה כלפי ישראל אל מול אוכלוסיית מבקשי מקלט שתנועתה היתה כלפי מדינות אירופה. ההשוואה תיערך בין הסיקור התקשורתי בין השנים 2009 – 2016, של אוכלוסיית הסודנים והאריתראים אשר הגיעו לישראל, לבין הסיקור התקשורתי של אוכלוסיית האפריקאים והמזרח תיכוניים בין השנים 2011 - 2016 אשר הגיעו לאירופה. המטרה היא לבחון את האופנים השונים והדומים בהם שני הסיקורים ממסגרים את אוכלוסיית הסיקור ולהבין את ההשלכות העולות מכך על התפיסה של אוכלוסיות אלו בקרב החברה הישראלית.

# מתודולוגיה

פוקו (Foucault, 1972) טען כי לשום דבר אין משמעות מחוץ לשיח וכי הוא המבנה לנו את המציאות. כפי שעולה מן הספרות המחקרית, המסגור מבנה לנו את תפיסת הנושא המסוקר. על כן ניתן לומר כי המסגור הוא יצירת שיח תקשורתי. בעבודה זו ברצוני לנסות ולהבין את השיח שנוצר באפיקי החדשות המרכזיים בתקשורת הישראלית, סביב מסגורן של אוכלוסיות מבקשי מקלט. לשם כך אבצע ניתוח שיח טקסטואלי השוואתי של תכנים העוסקים במבקשי מקלט שהגיעו לישראל אל מול תכנים העוסקים במבקשי מקלט שהגיעו לאירופה. מטרתו של הניתוח ההשוואתי תהיה לעמוד על אופני המסגור של התקשורת הישראלית, כמו גם להצביע על ההבדלים בסיקורן ומסגורן של שתי האוכלוסיות השונות.

לצורך המחקר נאספו טקסטים משני אפיקי חדשות מרכזיים בישראל: העיתון ׳ישראל היום׳ והמהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 2. איסוף החומרים התבצע דרך הארכיונים הדיגיטליים באתרי האינטרנט של כל אחד מאפיקי התקשורת. את חיפוש הטקסטים הראשוני התחלתי תחת מילת החיפוש ״סודנים״ בארכיון הדיגיטלי של חדשות ערוץ 2, במטרה לאתר טקסטים העוסקים באוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לישראל אשר הורכבה בחלקה מסודנים. החיפוש העלה כתבות רלוונטיות רבות, אך בחינתן העלתה כי אפילו תחת מילת החיפוש הספציפית הזאת, ישנה כמות נרחבת של כינויים המשמשים לתיאור אוכלוסייה זו (נקודה עליה ארחיב בפרק הממצאים). כותרות וצירופי מילים נפוצים כמו: ״בעיית המסתננים״, ״חוק המסתננים״ ו-״גירוש המסתננים״, כמו גם התבטאויותיהם המפורשות של אנשי ציבור כמו ראש הממשלה דאז, מבהירים כי הכינוי הנפוץ ביותר לתיאורם של אנשים אלה היה ׳מסתננים׳. בהמשך לכך ביצעתי מספר חיפושים בארכיונים הדיגיטליים של שני אפיקי התקשורת שנבחנו בעבודה זו, תוך שימוש במילות החיפוש: ״מסתננים״, ״מבקשי מקלט״, ״פליטים״ ו-״מהגרים״. בהתאם לכך, ביצעתי גם את החיפוש אחר הטקסטים העוסקים באוכלוסיית מבקשי המקלט באירופה, תוך שימוש באותן מילות חיפוש. במקרה הזה כותרות וצירופי מילים בולטים כמו: ״משבר הפליטים״, ״זרם הפליטים לאירופה״, ״צונאמי של מהגרים״ ועוד, שיקפו כי הכינויים הנפוצים ביותר לתיאור אוכלוסייה זו היו ׳פליטים׳ ו-׳מהגרים׳. חיפוש נרחב זה, הכולל את ארבעת מילות החיפוש שנלמדו כמייצגות ביותר את סיקור האוכלוסיות, נערך פעמיים: פעם אחת עבור כל אוכלוסיית סיקור. החיפוש העלה כתבות רבות על נושאים שונים. מתוכן סוננו כתבות שאינן רלוונטיות לנושא ונותרו הכתבות העוסקות בסיקורן של שתי האוכלוסיות.

מטרת הניתוח בעבודה זו, הינה לשקף את המסגור הנוצר בדיווחי וסיקורי החדשות המרכזיים בכל אפיק חדשות שצוין מעלה. כלומר, ההתמקדות בעבודה זו הינה בזרם החדשות המרכזי שמציע כל אפיק תקשורת. לשם התמקדות בזרם המרכזי של הסיקור בטקסטים העיתונאים והטקסטים הטלוויזיוניים, בחרתי להתמקד במדורים והמהדורות המרכזיים בכל אפיק חדשות. לכן, לא נכללו בחומרי הניתוח מן העיתון ׳ישראל היום׳ טורי דעה ומכתבים למערכת. בהתאם, הוגבל גם איסוף החומרים מארכיון חדשות ערוץ 2 לכתבות ששודרו במהדורה המרכזית, ״אולפן שישי״ (מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ בימי שישי לאורך תקופת הדגימה) וחדשות סוף השבוע בלבד.

החיפוש בארכיון הדיגיטלי של העיתון ׳ישראל היום׳ העלה 280 כתבות שפורסמו בין השנים 2010-2015; 168 מתוכן עסקו בסיקור אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לישראל. 112 כתבות נוספות, עסקו בסיקור אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה.

החיפוש בארכיון הדיגיטלי של חדשות ערוץ 2 העלה 113 כתבות שפורסמו בין השנים 2009-2016; 64 מתוכן עסקו בסיקור אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לישראל. 49 כתבות נוספות, עסקו בסיקור אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה.

אציין כי ישנה אפשרות שכתבות נוספות המסקרות את שתי האוכלוסיות, פורסמו בטווח זמנים זה ולא עלו בחיפוש. זאת היות והארכיונים הדיגיטליים עשויים שלא להיות המעודכנים ביותר, או לחילופין, שההתייחסות לאוכלוסיות הסיקור נעשתה תוך שימוש בשמות שונים ממילות החיפוש שצוינו קודם. כפי שאציין בהצגת ממצאי הניתוח, נעשה שימוש נרחב בכינויים שונים לשם סיקורם של מקשי המקלט, במיוחד של אלה שהגיעו לישראל, אך החיפוש כלל את הכינויים שנמצאו כנפוצים ביותר לתיאורן של שתי האוכלוסיות. לכן ניתן להניח כי העבודה מתבססת על מירב הכתבות שעסקו בנושא ודעתי היא שהן מייצגות את אופני הסיקור של שני אפיקי החדשות בצורה רחבה.

בשלב הבא חולצו מן הטקסטים ארבע תמות מרכזיות, המבטאות אספקטים שונים של השיח שנוצר באפיקי חדשות אלו:

התמה הראשונה, עוסקת במסגורם של מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה כדמויות יציבות ומוגדרות, אל מול מסגורם של מבקשי המקלט שהגיעו לישראל כחסרי זהות או הגדרה. ההתמקדות בתמה זו היא בשימושי שפה וכוחם של כינויים המוצמדים לאוכלוסיות על ידי התקשורת. התמה השנייה, בוחנת את הבניית ההתייחסות אל הזר, דרך בחינת האופי והגיוון של הקולות הפוליטיים והציבוריים אשר הושמעו בסיקורן של שתי האוכלוסיות. התמה השלישית עוסקת בבחינת המדיניות שהוצגה בכל אחד מהסיקורים להתמודדות עם אוכלוסיות מבקשי המקלט השונות. לבסוף, התמה הרביעית בחנה את נוכחותו ואי נוכחותו של ההסבר לתנועת שתי האוכלוסיות וסיקור מצבן של מדינות המוצא.

ביצוע ניתוח השוואתי שכזה בטקסטים מרכזיים בסיקור החדשותי של התקשורת הישראלית, יאפשר הבנה של המרכיבים שיצרו את השיח בנושא. כתוצאה מכך, ייחשפו המשמעויות העולות מאופני סיקור שכאלו והשלכותיהן על התפיסה החברתית של אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעה לישראל, אל מול אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעה לאירופה.

# ממצאים

1. **פליטים כדמויות יציבות אל מול מסתננים חסרי זהות או הגדרה**

״מילים יכולות להביא למעשים״ אומר כתב חדשות ערוץ 2 (חדשות ערוץ 2, 1/6/12, דקה 4:52). נוסף על כך, למילים יש כוח גם בעיצוב המחשבות והתפיסות שלנו(Whorf, Carroll, Levinson & Lee, 2012) . השמות והכינויים המוענקים על ידי התקשורת, הינם תיאורים המבנים משמעות ומכוננים פעולות (O’doherty & Lecouteur, 2007). ניתן ללמוד מכך כי לכינויים ושמות יש השפעה חזקה מאוד על אופי המחשבות, המסקנות והתפיסות שיתגבשו בקרב הקהל, ביחס למושא השמות. הסיקור התקשורתי של תנועת מבקשי המקלט לישראל, אל מול זה של תנועת מבקשי המקלט לאירופה, נבדל בשני הבדלים חשובים הנוגעים לכוחם של כינויים, המוענקים על ידי התקשורת:

1. הכינויים הנפוצים ביותר בסיקור התקשורתי בין השנים 2011-2016 לתיאורם של מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה היו – ׳פליטים׳ או ׳מהגרים׳. לעומת זאת, בסיקור התקשורתי בין השנים 2009-2016 של מבקשי המקלט שהגיעו לישראל, נעשה שימוש בעיקר בכינוי ׳מסתננים׳ לשם תיאור אוכלוסייה זו. אין ספק ששני הכינויים שונים משמעותית האחד מהשני ולשם הדגמת כוחם, אתייחס מעתה לשתי הקבוצות בכינויים שהוענקו להם על ידי התקשורת.

המשמעות המילולית של הכינויים ׳פליטים׳ ו-׳מסתננים׳ שונה בתכלית, המסתנן הוא ״מי שחודר למקום מסוים בחשאי וללא רשות״ (מילוג, המילון החופשי ברשת). על כן, עצם הצמדת הכינוי קושרת את אוכלוסיית המסתננים עם קונוטציות שליליות המשפיעות על תפיסת המציאות של הקהל. אלמנט בולט מאוד בסיקור התקשורתי של המסתננים מדגיש עד כמה נוכחותם בישראל אינה רצויה ונתפסת כאקט של פלישה. כשכותרתה של כתבה בעיתון ׳ישראל היום׳ היא: ״שר הפנים..: ׳המטרה היא מדינת ישראל ללא מסתננים׳״ (ישראל היום, 6/6/2012, עמוד 13) ובחדשות ערוץ 2 מושמעים הדברים הבאים: ״תושב דרום תל אביב: ׳אתה יהודי?׳ מסתנן מסודן: ׳אני לא יהודי׳. התושב: ׳אז לך לאיפה שבאת, בשביל מה באת לפה?!׳״ (חדשות ערוץ 2, 22/12/10, דקה 1:07). מומחשת היטב תפיסת המסתנן כפולש, הנכנס במרמה למקום שאינו רצוי בו ואינו מוזמן אליו. הכינוי ׳מסתנן׳ נקשר בסיקור התקשורתי לתכונות כמו מרמה והשגת גבול, חדירה למרחב הפרטי וחוסר כבוד לחוקים וגבולות. המסתננים ממוסגרים כלא רצויים בחברה הישראלית, מה שמוביל לנטיעת מחשבות בקרב הציבור על רצון לגרשם ממנה: ״מי שאין לו אישור והוא מסתנן שהממשלה תיקח אותו״ (חדשות ערוץ 2, 21/12/10, דקה 00:45).

הפליט לעומת זאת, הינו ״פרט שברח או גורש מביתו וכעת הוא נותר חסר כל״ (מילוג, המילון החופשי ברשת) וכך הוא גם ממוסגר בסיקור התקשורתי, עם הדגשת הסבל שחווה במהלך הדרך. דוגמאות רבות בסיקור התקשורתי ממחישות נקודה זו, כמו למשל: ״..יש מחויבות חוקית ומוסרית לסייע לפליטים. אל לה לאירופה לסגור את שעריה על האנשים הנואשים האלה״ (חדשות ערוץ 2, 18/9/2015, דקה 00:44). את הפליט בסיקור התקשורתי יש לקבל ולאמץ אל חיק החברה ולעזור לו להשתקם. דבר זה מומחש בסיקור התקשורתי מתוך התבטאויות כמו דבריה של קנצלרית גרמניה: ״לא ניתן לעמוד מנגד למצוקה של זרם הפליטים.. מה שמתורגם בשטח להסרת מחסומים ופתיחת גבולות לאלפי פליטים״ (חדשות ערוץ 2, 5/9/2015, דקה 00:07). בנוסף לכך, ישנה הכרה בקיומן של העוולות שנגרמו לפליטים ואף הבעת מחאה נגדן. ״אנגלה מרקל: ׳..אנחנו חייבים לפתור את משבר הפליטים. משמע הדבר.. לשים קץ למלחמת האזרחים בסוריה״ (חדשות ערוץ 2, 23/9/2015, דקה 00:01). כמו כן, הכינוי ׳מהגר׳ מתייחס ל-״אדם אשר חי במדינה שאינה מולדתו״ (מילוג, המילון החופשי ברשת), ללא כל רמיזה על הסיבות לכך. על כן, כינויים אלה מאפשרים תפיסה אשר אין בה רמיזה למניעים נסתרים או פליליים.

יש לציין כי הכינויים ׳מסתננים׳ ו-׳פליטים׳ שומשו בעבר על ידי התקשורת. לכן, הם טעונים במשמעויות ואסוציאציות חברתיות. אלה מולבשות כעת, דרך השימוש החוזר בכינויים, על אוכלוסיות המסתננים והפליטים ״החדשות״.

שימוש בכינוי ׳מסתננים׳ בעבר, נעשה למשל על מנת לתאר אויבי מדינה המעוניינים לגרום נזק: ״נעצרו פלשתינים שביצעו גניבות חקלאיות וחיבלו בגדר.. פלשתינים.. מסתננים לגדר באין מפריע״ (ישראל היום, 3/5/2013, עמוד 13). דוגמא נוספת ניתן למצוא בכתבה שכותרתה ״המסתננים לשכם – סיכון ממשי״ (ישראל היום, 31/5/2011, עמוד 7). הכתבה עוסקת בקבוצה של מתפללים יהודים שהסתננו לעיר שכם בניגוד להיתר הצבא וביצעו הפרות סדר במקום. המתפללים המסתננים מוצגים כקיצוניים המבקשים לערער על החוק והמציאות המקובלים, לכן מהווים סכנה לחברה. דוגמאות שכאלה ממחישות כיצד נטען בעבר הכינוי ׳מסתננים׳, במשמעויות שליליות. כעת השימוש בכינוי זה לבדו מקשר בין המסתננים האפריקאים, לבין אלמנטים כמו פשיעה חמורה וסכנה לציבור, איום על הסדר החברתי ולגיטימציה לגרשם מן הארץ.

גם בכינוי ׳פליטים׳ נעשה שימוש בעבר, כמו למשל בדיווח: ״מחקר מגלה כיצד השתתפו עובדי המשרד (משרד החוץ הנאצי; הערת המחברת) ברדיפת היהודים, החל ממעקב אחרי פליטים וכלה בתרומה של ממש לטבח של יהודים״ (ישראל היום, 26/10/2010, עמוד 23). דוגמא נוספת ניתן למצוא בכתבה העוסקת בשריפת הענק ביערות הכרמל בשנת 2010. בכתבה מספר תושב קיבוץ בית אורן: ״לפני 60 שנה באתי לפה באונייה לקיבוץ, פליט.. בלי כלום עלי. הגעתי ובניתי את הקיבוץ ועכשיו אני שוב פליט.. ללא כלום״ (ישראל היום, 3/12/2010, עמודים 2,3). דוגמא שלישית לשימוש בכינוי פליטים בעבר, נמצאת בכתבה המסקרת את מצבה של אוכלוסיית האיטי, כשנה לאחר רעש האדמה שהתרחש במקום: ״כ-55 אלף פליטים מצטופפים באחד מהאזורים היותר קשים בעיר.. הרבה מקרי אלימות ואונס.. אין הרבה תקווה״ (ישראל היום, שישבת, 3/12/2010, עמוד 25). דוגמאות אלו, ממחישות כיצד הכינוי ׳פליטים׳ מלווה בהבנה אינהרנטית שמדובר בפרט שחווה נסיבות חיים קשות בעל כורחו. הפליט בסיקור התקשורתי יכול להיות כל אחד; יהודי בשואה, חלוץ ישראלי מבוגר שהרע מזלו או קורבן של תופעת טבע בצד השני של העולם. הסיקור ממסגר ממדי רחמים ואמפתיה חוצי-גבולות כלפי פליטים ורצון שמצבם יוטב.

1. הבדל נוסף בסיקור התקשורתי, מתבטא במספר הרב של הכינויים המתחלפים לשם תיאורם של המסתננים לישראל, בעוד שלשם תיאורם של הפליטים שהגיעו לאירופה, נעשה שימוש רק בשני כינויים.

הכינוי מסתננים הוא כאמור, הכינוי הנפוץ ביותר בסיקור התקשורתי בין השנים 2009-2016 לתיאורם של האפריקאים שהגיעו לישראל. אך ישנם כינויים רבים אחרים, המתחלפים בין הכתבות השונות: ״את מהגרי העבודה הבודדים אין סיבה שלא להחזיר״ (ישראל היום, השבוע 30/3/2012, עמוד 11). ״עוד לפני שעולה השמש, כבר עומדים העבדים המודרניים – פליטים שנמלטו לישראל..״ (חדשות ערוץ 2, 17/4/2009, דקה 00:16). ״אחרי שנזרקו בשכונה בקבוקי תבערה לעבר בתי - זרים..״ (חדשות ערוץ 2, 30/4/2012, דקה 00:28). ״השחורים האלה שכל כך מפחדים מהם, הם רוב תושבי שכונת שפירא היום״ (חדשות ערוץ 2, 4/5/2012, דקה 13:24).

עצם השימוש במספר רב של כינויים מתחלפים לשם תיאורה של אותה אוכלוסייה, יוצר תחושה של חוסר אחידות ובלבול הנוגעת לכל מאפייניה של קבוצה זו. אין בהירות לגבי מניעיה של האוכלוסייה, לגבי ההרכב החברתי שלה, השאיפות או התקוות שלה. נוצרת תפיסה שהדבר היחיד המקשר בין אותם מסתננים הוא חדירתם לישראל בצורה לא חוקית, באופן המנוגד לרצונה ואינטרסיה של החברה הישראלית ואף מסכן אותה.

לעומת זאת, לשם תיאורה של אוכלוסיית הפליטים, נעשה שימוש רק בשני כינויים: ׳פליטים׳ ו-׳מהגרים׳. חוסר התנודתיות או התחלופה בין מספר רב של כינויים יוצר תפיסה ברורה ומוצקה יותר לגבי זהותם והגדרתם של הפליטים. הסיקור משקף את הפליטים כאוכלוסייה שמניעיה ברורים: ״למצוא מנוחה ונחלה ביבשת חדשה, בטוחה יותר.... ולהתחיל חיים חדשים״. (חדשות ערוץ 2, 24/8/2015, דקה 4:59 ודקה 10:00).

שימושי שפה אלה על ידי התקשורת הישראלית יוצרים מסגור שונה לחלוטין של שתי האוכלוסיות המסוקרות ובהתאם לכך גם תפיסה חברתית שונה. כזה הוא כוחו של כינוי.

1. **ההתייחסות אל הזר: קולות חד גוניים הנוטעים תפיסה של זרות מאיימת אל מול שיח עמדות על קבלה או השבה ושיקוף תפיסה פלורליסטית**

כחלק מיצירת התמונה המשתקפת בסיקור התקשורתי, ניתנת במה להתבטאויותיהם של אנשי ציבור ופוליטיקאים, אשר דעותיהם נחשבות עבור הציבור לידע סמכותי, כלומר ידע הזוכה ללגיטימציה ונתפס כרשמי (Jordan, 1987). כתוצאה מכך ניתן לומר כי להתבטאויותיהם של הפוליטיקאים ואנשי הציבור יש השפעה מרובה על התפיסה החברתית של נושאים רבים. אך במת התקשורת היא אינה במה פתוחה שכל החפץ להשמיע דבריו יכול לגשת ולעשות זאת, אלא שזו במה נרטיבית המהווה חלק משמעותי מתהליך המסגור התקשורתי.

רובם המכריע של אנשי הציבור והפוליטיקאים שהושמעו בסיקור התקשורתי שנגע למסתננים לישראל, הציגו גישה המאופיינת בסירוב לקבלם לחברה או להתייחס לנסיבות חייהם הקשות כגורם לגיטימי לשהותם במדינה. הגישה הפוליטית והציבורית שנשקפה מהסיקור נטעה תחושה של איום מפני המסתננים וכתוצאה מכך רצון ברור לגרשם מן הארץ, מבלי לאפשר להם תעסוקה בזמן שהותם פה. נעדרו מן השיח קולותיהם של המחזיקים בהשקפות אחרות, כמו למשל מתן מעמד פליט לאותם אנשים או מציאת פתרונות חברתיים ותעסוקתיים לשילוב המסתננים בחברה, אף אם באופן זמני. באופן כזה, השתקפה לציבור תמונה חד צדדית של ידע סמכותי המורכב מהשקפות ודעות המטיפות לגישה מסוימת מאוד כלפי המסתננים.

ישנן דוגמאות רבות הממחישות זאת; למשל דבריו של ראש הממשלה דאז, המבהירים כי המסתננים הם בעיה חמורה הנוגעת לכל תחומי החיים: ״תופעת ההסתננות היא ׳מכת מדינה שמשפיעה על הכלכלה, החברה, התשתיות, הרווחה וביטחון הפנים.. ואם לא נפעל לעצור את השיטפון הבלתי חוקי הזה, אנחנו פשוט נישטף..״ (ישראל היום, 12/12/2011, עמוד 2). בנוסף, דברי מפכ״ל המשטרה דאז ממסגרים את המסתננים כפושעים: ״המסתננים.. יש להם מאפייני פשיעה מאוד מאוד ייחודיים של אלימות, רכוש וסמים, אבל בעיקר מעורבות בפשיעה החמורה: מעשי רצח, אונס..״ (חדשות ערוץ 2, 25/12/2010, דקה 00:33). על אלה הוסיף גם מג״ד חטמ״ר אילת דאז, הקבלה שלא מותירה מקום לספק, לגבי האיום שמהווים המסתננים: ״ההתייחסות שלנו למסתננים – כמו למחבלים״ (ישראל היום, 23/12/2011, עמוד 13). כמו כן, דבריו של שר הפנים דאז, מסבירים היטב כי נוכחות המסתננים עלולה להביא לחורבן המדינה: ״אם הם יישארו פה צריך לגנוז את מגילת העצמאות... צריך להעביר להם מסר נחוש עם גדר, צבא, אכיפה למעסיקים וגירוש. אם לא נעשה את הצעדים האלה, זה יהיה סוף החלום הציוני.. זה הם או אנחנו״ (ישראל היום, 11/06/2012, עמוד 5). ולסיום דבריה של חברת כנסת דאז, המקבילה את המסתננים למחלה מסוכנת וטפילית: ״הסודנים הם סרטן בגוף שלנו. אנחנו נעשה את הכל להחזיר אותם בחזרה למקום מוצאם״ (חדשות ערוץ 2, 24/05/2012, דקה 02:11).

קומץ דוגמאות זה ממחיש את העמדה הפוליטית הספציפית והחד גונית שנכחה בסיקור המסתננים. עמדה זו שיקפה נרטיב ברור הממחיש את נוכחותם של המסתננים כאיום על המדינה ותושביה. התבטאויות הפוליטיקאים ואנשי הציבור יצרו חיבור חזק בין המסתננים לבין אלמנטים שליליים ומסוכנים כמו: פשיעה חמורה, איום קיומי למדינה, מחלות והתנהגות טפילית. הצגת עמדת הממשל כלפי המסתננים באופן הזה, מעצבת בהתאם את תפיסת הציבור כלפי אוכלוסיית זרים זו.

החשיפה לדברי עובדי ציבור ופוליטיקאים המציגים גישה שונה מהנרטיב המרכזי דלה מאוד. מתוך מכלול הכתבות שנבחנו בעבודה זו, נמצא נושא אחד אשר הביא לתגובות של פוליטיקאים ואשת ציבור כנגד הנרטיב המרכזי. אך הנושא לא נגע למכלול סוגיית המסתננים, אלא לסוגיה ספציפית: ״החלטת הממשלה שמשמעותה החזרת 400 ילדי עובדים זרים ומשפחותיהם לארצות מוצאם.. (ב)מכתב שהעבירה רעיית ראש הממשלה.. לשר הפנים.. היא מבקשת למנוע את המעשה״ (חדשות ערוץ 2, 14/08/2010, דקה 00:00). בנוסף ״שר החינוך.. ושר הביטחון.. פנו.. לראש הממשלה.. וביקשו ממנו לקדם בהקדם דיון מחודש בממשלה בסוגיית הסדרת מעמד ילדי העובדים הזרים״ (ישראל היום, 04/10/2010, עמוד 4).

קולות שונים מהנרטיב המרכזי של סיקור המסתננים, הוצגו בעיקר דרך דבריהם של נציגי ארגונים או עמותות העוסקים במתן עזרה או בשמירה על זכויות אדם. למשל, רכזת פעילות ציבורית במוקד סיוע לעובדים זרים מביעה דברים הנוגעים למעמד המסתננים: ״האנשים האלה הם פליטים, העובדה שהם באים ואומרים שהם רוצים לעבוד, לא עושה אותם פחות פליטים״ (חדשות ערוץ 2, 26/11/2011, דקה 12:38). בכתבה נוספת מושמעים דבריה של מנהלת ארגון מסיל״ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה), הקוראת לגיבוש מדיניות שונה בנוגע למסתננים שנמצאים כבר בארץ: ״צריך לעשות מעשה.. התעלמות מהם תפגע בנו.. הנס הכי גדול זה מדיניות ממשלתית לטיפול באנשים שנמצאים כאן. חוץ מגדר, חוץ מלעצור את השטף. ושיהיה מסיל״ה בכל הארץ ולא רק בתל אביב״ (חדשות ערוץ 2, 28/4/2013, דקה 7:52, 10:25). דוגמאות אלה אמנם מציגות דברים שונים בתכלית מהנרטיב המרכזי של הסיקור, אך כאמור, נוכחותם בסיקור מצומצמת.

בניגוד לדברים אלה, הסיקור התקשורתי של הפליטים שהגיעו לאירופה הכיל קולות פוליטיים רבים ומגוונים. הושמעו קולות של אנשי ימין וכן אנשי שמאל, וכך נוצר שיח פוליטי וציבורי מגוון. שיח זה כלל התבטאות כנגד שילובם של הפליטים בחברה ואף חשש מכך, כמו למשל: ״שר החוץ הבריטי.. לא היסס להצהיר כי המהגרים האפריקנים מסכנים את דרך החיים שלנו״ (ישראל היום, השבוע, 14/08/2015, עמוד 4). כמו כן, מובע גם חוסר הכרה בלגיטימציה של הפליטים להיות באירופה: ״הם נמצאים פה באופן בלתי חוקי. אין להם מסמכים או רשות להיות כאן״ (חדשות ערוץ 2, 04/09/2016, דקה 6:19), אומר בכיר במפלגת ״החזית הלאומית״ בצרפת. בנוסף, ישנם קולות הקוראים לבלום ואף לגרש את הפליטים למדינות מוצאם: ״אחרי שתנאי הכניסה למדינה הוקשחו, הודיע שר הפנים (של שוודיה; הערת המחברת) השבוע שעשרות אלפי מהגרים שנכנסו השנה לשוודיה יגורשו ממנה״ (חדשות ערוץ 2, 06/02/2016, דקה 7:30).

אך יחד עם זאת מושמעות גם עמדות של פוליטיקאים המשקפות גישה של קבלה וקליטה חברתית של אותם פליטים. כך אומר למשל ראש ממשלת שוודיה: ״כל אלה שנאלצים לעזוב את כל מה שהם אוהבים, הדבר הכי חשוב הוא שיקבלו אותם כראוי במקום שאליו הם מגיעים״ (חדשות ערוץ 2, 06/02/2016, דקה 2:08). כמו כן, ״אנגלה מרקל.. מודיעה שתקלוט מבקשי מקלט ללא הגבלה״ (חדשות ערוץ 2, 05/09/2015, דקה 00:54). הסיקור כולל גם התבטאות של שר המשפטים של גרמניה בהקשרן של התקיפות שאירעו בערב השנה האזרחית החדשה בעיר קלן: ״להתייחס לעניין הזה בפשטנות יתר ולקשר אותו לבעיית הפליטים זה להוביל את הדיון למקומות לא ראויים״ (חדשות ערוץ 2, 05/01/2016, דקה 1:34), התבטאות שכזו לא רק משכחת את הרוחות שסערו גם כך סביב האירועים, אלא שהיא מבקשת לשים את הדברים תחת ההקשר הנכון ולא לבצע הכללות מיותרות, שיביאו להסלמה וקיצוניות כלפי אוכלוסיית הפליטים החלשה גם כך.

בנוסף לגיוון בסיקור דברי הפוליטיקאים, ישנו סיקור תקשורתי רחב מאוד של מעורבותם החברתית של אזרחים ומתנדבים בארגונים ועמותות למען הפליטים; מתנדבת במינכן מספרת שיש המון תרומות וש-״האנשים במינכן נהדרים.. וגם יש לנו מספיק מתנדבים״ (חדשות ערוץ 2, 07/09/2015, דקה 2:59). מתנדב נוסף אומר: ״אנחנו רוצים להמשיך לסייע, עד שהפוליטיקאים יגידו ׳אנחנו נפעל בנושא׳.. עד שנראה שהם (הפליטים; הערת המחברת) מקבלים תנאים הומאניים שוב״ (חדשות ערוץ 2, 01/09/2015, דקה 1:42). ומתנדבת אוסטרית מפצירה כי: ״אנשים עושים דרך כל כך ארוכה לכאן. אם הם השאירו מאחוריהם סיוט שכזה. אנחנו צריכים לעמוד פה ולומר: ברוכים הבאים!.. ברוכים הבאים לאוסטריה!״ (חדשות ערוץ 2, 06/09/2015, דקה 4:16). החשיפה התקשורתית הרחבה לאותם מתנדבים שוזרת בתמונה המשודרת היבט של חמלה וקבלה כלפי הפליטים, כמו גם תחושת גאווה באזרחים הפועלים למען אלה שאיבדו הכל.

שיח תקשורתי שכזה משקף בצורה מלאה את המורכבות והצדדים השונים של המצב. סיקור כזה ממסגר לקהל שומעיו את אותם פליטים כבני אדם, שיש להם ולמצבם צדדים מרובים ומורכבים שיש להביא בחשבון כאשר מגבשים לגביהם איזושהי עמדה. הסיקור ממסגר את תפיסת הפליטים באופן פלורליסטי המעניק לגיטימציה למגוון דעות בנושא.

1. **מדיניות ההתמודדות**

פן נוסף של הסיקור התקשורתי בעניינם של המסתננים לישראל והפליטים לאירופה, נגע למדיניות ההתמודדות איתם. בסופו של דבר, קבוצות אנשים גדולות הגיעו למדינות חדשות, אשר ניצבו מול השאלה – איך מתמודדים עם המצב החדש? גם את השאלה הזו, או יותר נכון - את התשובה אליה, הציגו אפיקי החדשות בצורות שונות עבור כל אוכלוסיית סיקור. וגם כאן, אופי הסיקור השונה סיפק רובד נוסף לשוני במסגור האוכלוסיות.

התשובה לגבי אופי מדיניות ההתמודדות המשתקפת מן הסיקור התקשורתי של המסתננים לישראל, מצביעה על עמדה חד משמעית וברורה מאוד: יש לבנות גדר לבלימת כניסת המסתננים לישראל, לכלוא ולבודד את מי שהצליח להיכנס ולגרש את המסתננים ששוהים במדינה. דברים אלו מתוארים על ידי ראש הממשלה דאז, אשר הקצה משאבים נרחבים ביותר ״כדי לממן תכנית לטיפול במסתנני עבודה.. התוכנית בנויה מכמה שלבים מקבילים, בהם השלמת גדר הגבול והרחבת מתקן הכליאה בקציעות, כמו כן.. תגובש תכנית לגירושם מהארץ״ (חדשות ערוץ 2, 07/12/2011, דקה 00:03).

סיקור מדיניות ההתמודדות עם המסתננים לישראל, הכיל שימוש נרחב מאוד במילה ׳גירוש׳. הבלימה, הכליאה והגירוש מוסגרו כפתרונות הטובים וההכרחיים ביותר, באופן שהציג אותם אף כפתרונות היחידים להתמודדות עם הסוגיה. המחשתם של פתרונות אלו כנחוצים מוצגת דרך התבטאויות כגון דבריו של הרמטכ״ל דאז כי ״הגדר בגבול מצרים תיתן ביטחון במניעת חדירתם של מסתננים״ (ישראל היום, 01/06/2011, עמוד 7). כתבה נוספת כוללת את אלמנט הכליאה במדיניות: ״הממשלה אישרה: מסתננים יכלאו לשנה״ (ישראל היום, 18/11/2013, עמוד 13). דוגמא נוספת, מציגה קריאה הנשמעת פעמים רבות מאוד בסיקור: ״לגרש את אלה שמקומם לא פה״ (חדשות ערוץ 2, 21/12/2010, דקה 00:22). קריאה זו נפוצה מאוד בסיקור המסתננים לישראל, דבר הממסגר את מדיניות הגירוש באופן מוצדק ורצוי בתפיסה החברתית.

הסיקור כלל גם קולות מועטים המתבטאים כנגד הנרטיב המרכזי של אופי ההתמודדות, כמו למשל: ״רכז תחום הנוער והקהילה ב׳אסף׳ (ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל; הערת המחברת), משוכנע שהתוצאות (של הגירוש; הערת המחברת) יהיו קטלניות. ׳המהלך הוא טעות – שולחים אותם למותם!׳״ (ישראל היום, 15/12/2010, עמוד 13). מפקד מחוז תל אביב דאז לא יצא כנגד כל הנרטיב אך הציג גישה שונה לשלבי הפתרון: ״..אנחנו סבורים שהעסקתם (של המסתננים; הערת המחברת) לזמן קצוב, עד שיימצא פתרון כזה או אחר, תקל את המצב״ (ישראל היום, 22/05/2012, עמוד 9). בהצעה נוספת לפתרון הציעו רפתני ישראל לראש הממשלה דאז: ״להכשיר את המסתננים ברפתות, בדירים ובענפי החקלאות השונים. כך בתום התקופה המוקצבת יושב המהגר לארץ מוצאו כבעל מקצוע..״ (ישראל היום, 21/05/2012, עמוד 7). אך נוכחותם של קולות אלה בסיקור מעטה.

מנגד, סיקור תשובתן של מדינות אירופה על השאלה – כיצד מתמודדים, לא היה חד משמעי והציג עמדות וגישות מגוונות להתמודדות עם הסוגיה. התשובה על שאלת ההתמודדות הורכבה מעמדותיהם המגוונות של מנהיגי המדינות כפי שהוצג בתמה הקודמת. כתוצאה מכך הפתרונות שהוצעו היו גם הם שונים ומגווים: החל מ- ״שר החוץ ההונגרי (ש)הודיע.. כי לנוכח זרם המהגרים הבלתי פוסק לשטח המדינה, החליטה ממשלתו לבנות גדר לאורך הגבול..״ (ישראל היום, השבוע, 14/08/2015, עמוד 5). ועד ל- ״סגנה של הקנצלרית אנגלה מרקל ושותפה הקואליציוני, (ש)הצהיר.. כי גרמניה יכולה לקלוט חצי מיליון מבקשי מקלט בכל שנה במשך כמה שנים״ (ישראל היום, 09/09/2015, עמוד 35). המדיניות אינה חד משמעית וסיקורה מציג אף הוא מסגור של התמודדות עם הפליטים באופן מגוון. באופן כזה נוסף עוד נופח של תפיסה מורכבת ומגוונת למסגור של הפליטים באירופה.

לכאורה ניתן היה לטעון כי אין להשוות בפרמטר זה בין שני הסיקורים. שכן האחד עוסק בסיקורה של מדינה אחת שבה ממשלה אחת ואילו השני עוסק בהתמודדותה של יבשת שלמה, שבה מנהיגים רבים – ומן הראוי להשמיע את דבריהם. אך טענתי היא שהדבר זהה; כל ממשלה מכילה דעות רבות כמו שהרכבו של האיחוד האירופי הוא הטרוגני ומגוון. אמצעי התקשורת יכלו להשמיע קולות נוספים באפיקי החדשות המרכזיים, המזוהים עם עמדות פוליטיות וחברתיות שונות ומגוונות. סיקור מגוון שכזה היה חושף את הקהל לאפשרויות התמודדות שונות וכך גם מאפשר תפיסה רחבה של הסוגיה. אך סיקור המסתננים הכיל קולות המשקפים נרטיב מסוים וכך מוסגרה סוגיית ההתמודדות כבעלת פתרון יחיד. זאת בעוד סיקור הפליטים לאירופה כלל קולות מגוונים ושיקף אפשרויות התמודדות שונות.

1. **סיקור הרקע לתנועה**

תנועה לא נוצרת מתוך ריק, אלא שתמיד יש גורם המניע אותה ויש להבינו על מנת להבין את מהות התנועה כולה. הדבר נכון גם לתנועת אנשים על פני מיקומים גיאוגרפיים. הבנה מקיפה של תנועת המסתננים לישראל והפליטים לאירופה, מותנית בשאלה האם הסיקור כלל גם את הרקע לתנועתם. הרקע לתנועה הוא למעשה, סיפורן של מדינות המוצא, הקונפליקטים והמאבקים בהן וכן המצב הפוליטי-כלכלי-חברתי השורר בהן. חשיפה לאלמנטים אלו מספקת לקהל ידע נוסף וחשוב, הרלוונטי להבנת המניעים שעמדו מאחורי יציאתם של המסתננים והפליטים אל מסע מסוכן למדינות רחוקות. ידע שכזה יכול לתרום ולהשפיע רבות על התפיסה החברתית של הציבור את אותם זרים. למידה על נסיבות חייהם מאפשרת הכרות והבנה בקרב הציבור. כמו כן, תוכן שכזה מפיח פן אישי המייצר אמפתיה בסיקור ובהתאם לכך גם בתפיסה החברתית. גם בנקודה זו, אופני הסיקור התקשורתי שונים זה מזה.

הצגת הרקע שהביא לתנועתם של המסתננים לישראל, לא היוותה חלק משמעותי בסיקור התקשורתי. כן נאמרו בכתבות השונות אזכורים המציגים אפשרות להכרה במניעים כמו: ״חלקם (של המסתננים; הערת המחברת) נמלטו ממלחמות ומרדיפות. אחרים מעוני וחרפת רעב״ (חדשות ערוץ 2, 17/04/2009, דקה 4:16). אך אם מוזכרות נסיבות חיים קשות בנוגע למסתננים, מדובר ברוב המקרים בהתייחסות למסע המסוכן שהם לוקחים על עצמם על מנת להגיע לישראל. כך למשל עושה כתבה החושפת את כליאתם במחנות עינויים על ידי ״כנופיות בדואים שהורגות פליטים אפריקנים בסיני כדי לסחור באיבריהם..״ (חדשות ערוץ 2, 07/11/2011, דקה 00:07). אך דבר זה כמובן, אין בו הסבר על הרקע שהביא ליציאתם לדרך מלכתחילה.

הסיקור הדליל של הרקע לתנועתם של המסתננים לישראל כלל מספר כתבות אשר הציגו דיווחים על יציאתה של דרום סודן לעצמאות כ-״יום היסטורי בסודן״ (ישראל היום, 10/01/2011, עמוד 23). בנוסף, כתבות מעטות הציגו את סיקור מצבה של המדינה לאחר היציאה לעצמאות, כשרויה במציאות ״של עוני (ש)עוטף אותך כמעט בכל מקום.. בעיות קשות של מים זורמים.. של מזון.. של תשתיות.. יש פה ושם עימותים גם עם צפון סודן.. גם בין שבטים. אבל בסך הכל בטוח כאן״ (חדשות ערוץ 2, 17/06/2012, דקה 00:36). כתבות מעטות אחרות כללו הסבר על מה שהביא להתפצלותה של דרום סודן מהצפון: ״פעם הייתה סודן אחת. מדינה מוסלמית שמזוהה עם ערביות ועם חוקי השריעה.. העניין הוא שהדרום מאכלס שבטים אפריקנים עם זיקה לנצרות. ולכן מאז שנות ה-50 היו כאן עימותים רצחניים. מרחץ דמים של כ-2 מיליון הרוגים, מיליוני פליטים. עד שלפני 3 שנים.. זכתה דרום סודן לעצמאות״ (חדשות ערוץ 2, 25/04/2014, דקה 1:44).

סיקור שכזה הוא בעייתי משתי סיבות: האחת, עצמאותה של דרום סודן ניתנה לה בשנת 2011, אך תנועת הסודנים החלה עוד לפני כן (ישנן כתבות משנת 2009), כלומר הסיקור התעלם זמן רב מסיקור תנועת הדרום סודנים. השנייה, אוכלוסיית המסתננים אינה מורכבת רק מדרום-סודנים, אלא גם מצפון-סודנים ואריתראים. מצבה של אריתריאה הוזכר במהלך כתבה אחת: ״אין שם (באריתריאה; הערת המחברת) מלחמה אבל יש שם כלכלה קורסת ודיקטטורה, וגיוס חובה של עשרות שנים בצבא״ (חדשות ערוץ 2, 26/11/2011, דקה 7:00). הכתבות שנחקרו בעבודה זו לא סיפקו סיקור אינפורמטיבי על מצבה של אריתריאה ולא שיקפו באופן ברור את המצב בשאר רחבי סודן.

לעומת זאת, הסיקור התקשורתי של תנועת הפליטים לאירופה נפתח דרך סיקור נרחב מאוד של המלחמה בסוריה. ״המצב בסוריה הולך ומתדרדר, אלפי פליטים זורמים לטורקיה מחשש שיטבחו בהם. הצבא מתקדם.. ובמקביל מתרבים הדיווחים על חיילים שערקו מהצבא..״ (חדשות ערוץ 2, 09/06/2011, דקה 0:02). הסיקור המקיף, מלווה את כל שלביה, צדדיה והשפעותיה של המלחמה בסוריה (חדשות ערוץ 2, 08/12/2015). כך מתקבלת תמונת מצב מלאה המהווה הסבר מוצק לתנועתם של הפליטים הסורים: ״הטבח בסוריה.. נמשך ואיתו גדל גם גל הפליטים שנמלטים מהמדינה״ (חדשות ערוץ 2, 11/06/2011, דקה 0:00).

הסורים אמנם היוו אחוז ניכר מאותה אוכלוסיית פליטים, אך לא את כולה. סיקור הרקע לתנועתם של אנשים אשר הגיעו ממקומות אחרים לא הורגש בצורה דומה לזה של הסורים. אך בכתבות רבות שעסקו בתיאור המסע הקשה של אוכלוסיית הפליטים לאירופה, ראיינו אנשים אשר הגיעו ממדינות אחרות. כך הובאו אזכורים גם למצב המדינות הללו. למשל: ״רובם (של הפליטים) מגיעים מסוריה ועיראק. שנים של מלחמות עקובות מדם הבריחו מיליונים רבים של אזרחים״ (חדשות ערוץ 2, 24/08/2015, דקה 4:51). דוגמא נוספת מאותה כתבה, היא דבריה של פליטה מאפגניסטן: ״אין לנו חיים בטוחים באפגניסטן. במיוחד לבנות. כל יום אנשים נהרגים״ (חדשות ערוץ 2, 24/08/2015, דקה 7:09).

# דיון

בבסיס מחקר זה עמדה השאלה - האם ישנו הבדל בין האופן שבו התקשורת הישראלית ממסגרת אוכלוסיית מבקשי מקלט המגיעה לישראל, אל מול האופן בו היא ממסגרת אוכלוסיית מבקשי מקלט המגיעה למקום שאינו ישראל. לשם בחינת סוגיה זו, נערכה השוואה בין אופן המסגור של אוכלוסיית מבקשי מקלט שתנועתה היתה כלפי ישראל או בשמה התקשורתי ״המסתננים״, אל מול מסגורה של אוכלוסיית ״הפליטים״ (זהו שמה התקשורתי) שתנועתה היתה כלפי מדינות אירופה. נערך ניתוח טקסטואלי השוואתי של הסיקור התקשורתי של כל אוכלוסייה: סיקור ׳המסתננים׳ לישראל בין השנים 2009 – 2016, אל מול סיקור ׳הפליטים׳ שהגיעו לאירופה בין השנים 2011 - 2016. שני אפיקי החדשות שנבחנו בעבודה זו היו העיתון ׳ישראל היום׳ והמהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 2. המטרה היתה לבחון ולהשוות את האופנים בהם ממוסגרות האוכלוסיות השונות, באופן שיאפשר חשיפה והבנה של השלכות המסגור על התפיסה החברתית של אוכלוסיות אלו בישראל.

כפי שראינו, בספרות המחקרית מקובל כי המסגור התקשורתי המשתקף מאפיקי החדשות, הינו בעל השפעה מכרעת בעיצוב תפיסתו של הציבור. הדבר בא לידי ביטוי באופן מודגש אף יותר, כאשר מדובר באוכלוסיות זרות אשר אין לציבור ידע או היכרות מקדימים איתן. במקרה זה, רובו הגדול של הידע על אותן אוכלוסיות מושג מתוך הסיקור התקשורתי ולכן הוא המעצב העיקרי את תפיסת הציבור.

אלמנטים רבים משפיעים על התוצר המתקבל במסגור התקשורתי. בעבודה זו נידונו ארבעת האלמנטים הבאים:

1. שימושי שפה והצמדת כינויים בעלי משמעויות שונות ומטען אסוציאטיבי משימושי עבר.
2. הצגת שיח מגוון של עמדות פוליטיות או הצגה של עמדה חד מימדית הממסגרת התייחסות פוליטית נרטיבית.
3. הצגת סוגים שונים של התמודדות עם האוכלוסיות או היצמדות לדפוס התמודדות יחיד וספציפי.
4. סיקור הרקע המוביל לתנועת האוכלוסיות והצגת מצבן של מדינות המוצא או התעלמות מידע חשוב זה.

בחינת אלמנטים אלה מובילה לקבלה של שתי תמונות שונות מאוד, אשר מוסגרו על ידי התקשורת הישראלית:

האחת היא תמונתם של ״המסתננים״. מבקשי מקלט אפריקאים, בעיקר מסודן ואריתריאה, אשר נקראו על ידי התקשורת הישראלית בשמות רבים ולא אחידים, דבר שגרם לזהותם והגדרת מעמדם להיתפס כנזילות ולא ברורות. בנוסף, שימושי עבר של התקשורת בכינוי ׳מסתננים׳ נטעו בו משמעויות שליליות של זדון, חבלה, פשיעה וערעור על חוקי המדינה והמציאות החברתית. משמעויות אלה נקשרו באופן אסוציאטיבי גם אל מבקשי המקלט האפריקאים, אליהם הוצמד הכינוי ׳מסתננים׳. כל מהותם של מבקשי המקלט ׳המסתננים׳ בסיקור לוטה באפלה ומושמת בצלו של הדבר היחיד שממוסגר כברור לגביהם - עצם ההסתננות, הפלישה למדינה.

רובן המכריע של התבטאויות הפוליטיקאים ואנשי הציבור שנכללו בסיקור מבקשי המקלט שהגיעו לישראל, שיקפו עמדה פוליטית ספציפית וחד גונית. עליונותה של עמדה זו בסיקור תרמה למסגור מבקשי המקלט שהגיעו לישראל כאיום על המדינה כמדינת העם היהודי וכבעיה לאומית, באופן המזכיר התבטאויות בהקשר של מלחמות ואויבים. הסיקור של אפיקי החדשות שנבחנו בעבודה זו, לא השמיע קולות וגישות פוליטיות מגוונות, אלא שרוב הקולות שהושמעו טענו לפתרונות חד משמעיים של בלימת מבקשי המקלט, כליאתם וגירושם הדחוף מהמדינה. הושאר מקום דל מאוד לקולותיהם של ארגונים או עמותות למען אותם מבקשי מקלט אשר קוראים להעניק להם עזרה או אף להכיר בהם כפליטים.

הסיקור התקשורתי כלל הצגה דלה מאוד של הרקע לתנועתם של מבקשי מקלט שהגיעו לישראל. ניתן לומר כי לא סופק לציבור ידע על נסיבות חייהם של מבקשי המקלט, טרם החליטו לצאת למסע מפרך ומסוכן אל עבר מדינת ישראל. לא נחשף מצבן של מדינות המוצא ואף לא המלחמות והמאבקים השוררים בהן. להוציא מכלל זה את מצבה של דרום סודן אשר סוקר במספר כתבות, אך רק לאחר שזו יצאה לעצמאותה ויכלה לחזק את התפיסה כי יש לגרש את מבקשי המקלט לביתם, כי הרי כעת יש להם כזה. אך כאמור, אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לישראל לא הורכבה רק מדרום סודנים ועל כן הסיקור לוקה בחסר מבחינת הצגת הרקע לתנועתם.

התמונה השנייה היא תמונתם של ״הפליטים״ או ״המהגרים״. מבקשי מקלט אפריקאים ומזרח תיכוניים אשר מסעותיהם לאירופה סוקרו באופן נרחב על ידי התקשורת הישראלית, כאשר היא מכנה אותם בשני כינויים מרכזיים: ׳פליטים׳ ו-׳מהגרים׳. חוסר התנודתיות והתחלופה בין מספר רב של כינויים יוצר תפיסה ברורה ומוצקה יותר לגבי זהותם והגדרתם של מבקשי מקלט אלה. כינויים אלה אפשרו תפיסה נקייה שאין בה רמיזה למניעים נסתרים או פליליים. כמו כן השימוש הנרחב בכינוי ׳פליטים׳ עורר קונוטציות של רחמים, אמפתיה, הזדהות והכרה בנסיבות החיים הקשות של אוכלוסייה זו.

הסיקור התקשורתי בעניין מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה, הציג שיח עמדות מגוון שכלל התבטאויות של פוליטיקאים ואנשי ציבור מכל רחבי הקשת הפוליטית. בנוסף, הוקדש חלק נרחב ביותר מן הסיקור לפעילותם של עמותות ומתנדבים למען מבקשי המקלט. מה שהעשיר מאוד את יריעת שיח העמדות ושזר תחושות של חמלה וקבלה כלפי מבקשי המקלט, כמו גם תחושת גאווה באזרחים הפועלים למען אלה שאיבדו הכל. סיקור שכזה הבנה לציבור אפשרות לחשיבה פלורליסטית ומקיפה, המשקפת ושוקלת את כל צדדיה המורכבים של סוגית מבקשי המקלט. בהתאם לכך הוצגו גם דרכי התמודדות מגוונות עם הגעתם: החל מקריאות לבלימת הגעתם וגירושם מאירופה ועד לקריאות לקבלם לחברה ולאפשר להם לבנות חיים חדשים באירופה. הצגת מגוון עמדות פוליטיות ובהתאם לכך מגוון דרכי התמודדות, מסגרו את מבקשי המקלט כאוכלוסייה מורכבת, אשר לשם ההתייחסות אליה יש להביא בחשבון גורמים רבים. נוכחותו של שיח עמדות משקפת תמונה שיש לה צדדים רבים, תמונה אשר הציבור יכול להחליט לגביה על סמך מגוון ולא חד ממדיות.

סיקור אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה בתקשורת הישראלית, הכיל סיקור נרחב של המלחמה בסוריה, אשר היוותה חלק משמעותי לתנועת רבים מאותם מבקשי מקלט. מצבן של מדינות אחרות לא סוקר במידה דומה, אך הוזכר בראיונות עם מבקשי מקלט ממדינות רבות, כחלק מכתבות תחקיר שסיקרו באופן רחב את מסעותיהם הקשים לאירופה.

אין ספק כי שתי תמונות אלה שונות מאוד האחת מהשנייה ומביאות לתפיסות שונות עבור כל אוכלוסייה. הסיקור של אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לישראל לא משאיר לציבור מקום לפתח עמדות מגוונות, אלא מכוון אותו לתפיסה ספציפית. תפיסה זו בנויה מאלמנטים של פחד, רתיעה, סלידה והתגוננות מפני האיום שהוא מבקשי המקלט עצמם. הסיקור של אוכלוסיית מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה לעומת זאת, מעניק אפשרות לגיבוש עמדה פלורליסטית. עמדה זו יכולה להיות זהה לזו הנובעת מסיקור המסתננים, אך ההבדל הגדול הוא שהיא יכולה להיות גם שונה לחלוטין ולנבוע מאלמנטים כמו קבלה, הבנה ורצון להגיש עזרה. אין הכוונה היא שהסיקור של מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה מציג אותם באור חיובי ואילו סיקור מבקשי המקלט שהגיעו לישראל מציג אותם באור שלילי. אלא שההבדל החשוב העולה מעבודה זו הוא שסיקור ׳הפליטים׳, בניגוד לסיקור ׳המסתננים׳, מציג מסגור המשקף ריבוי דעות לגיטימי בנוגע לסוגיה. מסגור כזה נוטע בקהל תפיסה מורכבת שאינה חד ממדית וכן אלמנט של חופש דמיון לגבש עמדה משלו כלפי אוכלוסיית הסיקור.

קו הדמיון היחיד שניתן היה למצוא בין שני הסיקורים, הוא דלות התוכן לגבי מצבן של מדינות המוצא של מבקשי המקלט, אלא אם יש לכך אינטרס ישראלי. כך היה הדבר בסיקורה של דרום סודן, כמעין הצגה של לגיטימציה למדיניות הגירוש. כך גם היה עם הסיקור הנרחב מאוד של המלחמה בסוריה, אשר מן הסתם היוותה מוקד עניין חשוב, עקב הגבול המשותף עם ישראל. אין הסיקור מציג למשל את מצבה של אריתריאה או עיראק בהקשרם של הפליטים לישראל או לאירופה וכך גם לא מדינות רבות אחרות. כתוצאה מכך נותרים הפליטים והמסתננים דמויות אנונימיות ללא זהות היסטורית או שורשים, דבר הגורם להם להיתפס כדחויים בחברה הישראלית, בה שייכות לאומית היא אלמנט חשוב מאוד.

ברצוני להדגיש את הנקודה כי אף אחת מאוכלוסיות מבקשי המקלט שנידונו בעבודה זו, לא מוסגרה על ידי התקשורת כאוכלוסייה של מבקשי מקלט. הרבה לפני בירור מעמדם המשפטי של מבקשי המקלט, הסיקור התקשורתי יצר להם תדמיות רבות, הצמיד להם כינויים שונים ובכך מסגר אותם באופן החורץ את תפיסתם החברתית לכאן או לכאן; פליטים/מהגרים או מסתננים. כאשר התקשורת ממסגרת אוכלוסייה מסוימת כ-׳מסתננים׳ או כ-׳פליטים׳ היא למעשה מלבישה עליה באותו רגע מעמד משפטי, קונוטציות ואסוציאציות אשר להן השפעה מכרעת על תפיסתה על ידי החברה. השפעותיו של תהליך המסגור התקשורתי מקדימות הרבה פעמים דיונים משפטיים והחלטות מדיניות כמו גם את גיבוש עמדת הציבור כלפי האוכלוסיות. זוהי למעשה השפעתו הגדולה של תהליך המסגור בפועל: הבנייה של מציאות.

כאמור, בעבודה זו נחקרו שני אפיקי חדשות מרכזיים בישראל, אך כמובן שישנם אפיקים נוספים. ברצוני להציע למחקרי המשך בתחום של מסגור פליטים ומבקשי מקלט על ידי התקשורת הישראלית, להעמיק חקירה זו ליתר אפיקי החדשות הישראלים. כך לדעתי, יחשפו אספקטים נוספים של שוני ודמיון בין אופני מסגור אוכלוסיות זרות המגיעות לישראל מול אוכלוסיות המגיעות ליעדים אחרים.

בנוסף, ברצוני להציע, כי חקירה נוספת בתחום תעמיק גם את ההבדלים שבין הסיקורים השונים של אפיקי החדשות הרבים. כך למשל במחקר זה בלט הבדל בין שני אפיקי החדשות, בחשיפה לקולות הפוליטיקאים ואנשי הציבור בסיקור מבקשי המקלט שהגיעו לאירופה: בכתבות העיתון ׳ישראל היום׳, ניתן מקום רב יותר לקולות הימין וכן הימין הקיצוני, על פני אלה מהשמאל בהשוואה לכתבות המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 2. אך עדיין הסיקור בעיתון לא נמצא חד גוני מבחינה פוליטית כפי שנמצא בסיקור מבקשי המקלט שהגיעו לישראל. יחד עם זאת, עדיין מדובר בהבדל שיכולות לנבוע ממנו השלכות על התפיסה החברתית, כמו למשל אם ימצא שאפיק חדשות זה נפוץ יותר היות והוא עיתון חינמי. סביר להניח שתפוצה רחבה יותר תגרום לתכני העיתון להיות נצפים יותר וכך תגבר השפעתם על התפיסה החברתית. הבדל נוסף בין שני אפיקי החדשות נגע בבמה הרחבה יותר שהוענקה במהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 2, לנוכחותם של ארגוני זכויות האדם, המתנדבים והתרומות באופן שמדגיש את חשיבותם, בהשוואה לעיתון ׳ישראל היום׳. הבדל שכזה יכול להוות גורם להשלכות על התפיסה החברתית, בקרב אוכלוסיות החשופות יותר לתכני הטלוויזיה כמו ילדים או בעלי מוגבלויות שנוח להם יותר לצפות בטלוויזיה מאשר לקרוא עיתון.

השונות בין אופני הסיקור של כל אפיק חדשות, מצביעה על כך שאכן ניתן להבנות את המציאות באופנים שונים על ידי שימוש באמצעים טקסטואליים. בהמשך להבדלים שפרטתי, אציע שמחקרי המשך יוכלו לבדוק האם גם ל-"מציאויות" השונות שמשתקפות משני הסיקורים הייתה השפעה על עיצוב תפיסות הציבור והמדיניות הממשלתית.

לסיכום, כקהל הניזון מן הידע שמספקת לנו התקשורת, חשוב מאוד לשים לב אילו תכנים מוצגים בסיקור התקשורתי ואילו קולות מושמעים. אך חשוב לא פחות לשים לב לקולות שאינם מושמעים וכן לתכנים המודרים מן השיח (Ardèvol-Abreu, 2015). כן, כנראה שנמשיך לשאוב את מירב הידע שלנו על העולם ועל הזר לנו, מדיווחיה וסיקוריה של התקשורת. מהדורות החדשות וכתבות העיתונים ממשיכות להוות ספק מידע מרכזי וגורם המעצב את תפיסותינו בהקשרם של נושאים רבים, לצד התפתחותן של התקשורת האינטרנטית והרשתות החברתיות. חקירת המסגור התקשורתי ופיתוח המודעות אליו, הינם לדעתי, כמו הצבת מראה לאופן בו תופסת החברה בצורה עיוורת את המוצג לה בתקשורת. עלינו לבחון תכני תקשורת וחדשות בצורה ביקורתית שאינה לוקחת אותם כמובן מאליו או כעובדות, ולזכור, שהסיקור התקשורתי אינו אמצעי אובייקטיבי המציג את המתרחש במציאות, אלא אמצעי המבנה אותה.

# ביבליוגרפיה

אברהם, א. (2001). *ישראל הסמויה מעיני התקשורת: הקיבוצים, ההתנחלויות, ערי הפיתוח והיישובים הערביים בעיתונות.* ירושלים, ישראל: הוצאת אקדמון.

כהן, א. (2007). סיפורים ממחנות פליטים: עדות והרפתקה בסיפור המסע של העיתונאי. *מסגרות מדיה, 2,* 1-24.

מאיירס, א. ורוזן, א. 2013. טוהר וסכנה: חדשותיות, מסגור משברי תדמית ותחקיר הצלילות בקישון. *מסגרות מדיה, 10,* 97-125.

קליין, ע. (2010). ניתוח שיח ביקורתי של טקסט עיתונאי. בתוך: ל. קסן ומ. קרומר נבו (עורכות), *ניתוח נתונים במחקר איכותני* (עמ׳ 230-253). באר שבע, ישראל: הוצאת החברה של אוניברסיטת בן גוריון.

שלסקי, ש. ואפל, ז. 2010. נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך: ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות), *מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות*(עמ' 349-378). תל אביב, ישראל: מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.

Ardèvol-Abreu, A. (2015). Framing theory in communication research in Spain. Origins, development and current situation. *Revista Latina de Comunicación Social, 70*, 423-450.

Bird, E. (1996). CJ's revenge: Media, folklore and the cultural construction of AIDS. *Critical Studies and Mass Communication,* 13(1), 44-58.

Bleiker, R., Campbell, D., Hutchison, E., & Nicholson, X. (2013). The visual dehumanization of refugees. *Australian Journal of Political Science*, 48(4), 398–416.

Buchanan, S., Grillo, B., Threadgold, T., & Mosdell, N. (2003). What’s the story? Media representation of refugees and asylum seekers in the UK. *Article 19*, 1-56. Retrieved from: <https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/refugees-what-s-the-story-.pdf>

Entman, R. M. (2003). *Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy.* US, Chicago: University of Chicago Press.

Fair J. E., & Parks L. (2001). Africa on Camera: Television News Coverage and Aerial Imaging of Rwandan Refugees. *Africa Today,* 48(2), 34.

Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. London: Tavistock.

Frenkel-Faran, A., & Lehman-Wilzig, S. (2007). The Media in the 2006 Israeli Elections: Who’s Manufacturing Consent? Framing the Spin-Doctors. *Israel Affairs*, l.13(2), 418–442.

Gamson, W.A., & Modigliani, A. (1987). The changing culture of affirmative action. *Research in political sociology,* 3, 137-177.

O’doherty, K., & Lecouteur, A. (2007). ‘‘Asylum seekers’’, ‘‘boat people’’ and ‘‘illegal immigrants’’: Social categorization in the media. *Australian Journal of Psychology,* 59(1), 1-12.

Oring, E. (1990). Legend, truth and news. *Southern Folklore,* 47, 163-177.

Philo, G., Briant, E., & Donald, P. (2013). *Bad News for Refugees*. London, England: Pluto press.

Speers, T. (2001). Welcome or Over-Reaction? Refugees and Asylum Seekers in The Welsh Media. *Wales Media Forum*. The Centre for Journalism Studies of Cardiff University

Tuchman, G. (1978). *Making news: a study in the construction of reality*. New York: Free Press.

Whorf, B. L., Carroll, J. B., Levinson. S. C., & Lee, P. (2012). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf.* Cambridge, MA: MIT Press

Zagar, I. Z. (2011). *The (Re)Construction of Refugees in Slovenian Media.* Retrieved from: <https://www.scribd.com/document/58955970/The-Re-Construction-of-Refugees-in-Slovenian-Media>

מסתנן. (אין תאריך). בתוך מילוג המילון העברי החופשי ברשת. אוחזר מתוך <https://milog.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%9F>

פליט. (אין תאריך). בתוך מילוג המילון העברי החופשי ברשת. אוחזר מתוך <https://milog.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98>

מהגר. (אין תאריך). בתוך מילוג המילון העברי החופשי ברשת. אוחזר מתוך <https://milog.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%92%D7%A8>

# רשימת הכתבות עליהן מבוססת עבודה זו:

* **כתבות מתוך המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 2, אולפן שישי וחדשות סוף השבוע:**
* **סיקור הפליטים שהגיעו לישראל:**

1. 17/4/09 – תיעוד: העבדים המודרניים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-0717ec4acd4b021004.htm?partner=tagit>

1. 7/8/09 – עולם הפוך: המסתננים התקשרו למשטרה.

<http://www.mako.co.il/news-law/crime/Article-1a7598834e0f221004.htm?partner=tagit>

1. 20/11/09 – מה עושים הילדים הפליטים בכלא?

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-ac2bcdb50031521004.htm?partner=tagit>

1. 14/2/10 – מחקר: אחד מכל 3 מסתננים – נשא איידס.

<http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-7cc9ad3263ec621004.htm?partner=tagit>

1. 20/7/10 – 1000 מסתננים מדי חודש לישראל.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-954a14c8df0f921004.htm?partner=tagit>

1. 14/8/10 – מחאה למען ילדי העובדים הזרים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-959703098817a21004.htm?partner=tagit>

1. 24/11/2010 - כך מרמים את המסתננים האפריקאים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-75e4f62313f7c21004.htm?partner=tagit>

1. 28.11.10 – נתניהו בחן את הקמת הגדר בדרום.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-877b12208b39c21004.htm?partner=tagit>

1. 14.12.10 – כך שכנעו את הפליטים לעזוב.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-0b65ccc1326ec21004.htm?partner=tagit>

1. 15/12/2010 - הסודנים מפחדים לחזור הביתה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-0348c7e025bec21004.htm?partner=tagit>

1. 21/12/10 – שכונת התקווה נגד המסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-a3940d8633a0d21004.htm?partner=tagit>

1. 22/12/2010 - המתח בשכונת התקווה גובר.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-43516f6b12f0d21004.htm?partner=tagit>

1. 25/12/2010 - הסכסוך בין המסתננים למקומיים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-63423bca09e1d21004.htm?partner=tagit>

1. 19/1/11 – בית התמחוי: ישראלים לפני סודנים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-f76853b50af9d21004.htm?partner=tagit>

1. 1/6/11 – ישראל מאיצה את בניית הגדר בגבול הדרומי.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-4fdf3d8d35c4031004.htm?partner=tagit>

1. 10/7/11 – בעלת הברית החדשה: דרום סודן.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-735044c3f051131004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 11/7/11 – חגיגות דרום סודן הגיעו לת״א.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-5345fad8d4a1131004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 7/11/11 – הזוועה נחשפת: כריתת איברים להשתלה בסיני.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab/Article-04555920ebf7331017.htm?partner=tagit>

1. 26/11/11 - ״הסתננות אקספרס״ דרך גבול הדרום: כך מציפים את ישראל מהגרים מאפריקה.

<http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-b62e40f0841e331017.htm?partner=tagit>

1. 5/12/11 – מיליארד שקל למלחמה במסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-b7903b653af0431017.htm?partner=tagit>

1. 7/12/11 – תקציב מיוחד לגדר נגד המסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-840cd457dc91431017.htm?partner=tagit>

1. 7/12/11 – פרסום ראשון: ייקנסו ראשי ערים שיעסיקו מסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-8baed457dc91431017.htm?partner=tagit>

1. 11.12.11 – רה״מ: אסע לאפריקה לעצור המסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-34c275da8ac2431017.htm?partner=tagit>

1. 11/12/12 – אושרה תכנית למניעת כניסת מסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-3c47bb1596e2431017.htm?partner=tagit>

1. 8/1/12 – ילדי המסתננים חיים בתנאים מחפירים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-3cba64247e9b431017.htm?partner=tagit>

1. 14/2/12 – אלימות קשה בקרב המסתננים מאפריקה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-7009a9d344d7531018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

# 26/3/12 – תיעוד: כך סוחטים מסתננים בלב ת"א.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-2e4e26deb505631018.htm?partner=tagit>

1. 10/4/12 – צעירים ערבים מתעללים בסודנים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-69b67d9708d9631018.htm?partner=tagit>

1. 30/4/12 – חשד: סודאני אנס בת 15 בת״א.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-e4a7a2992440731018.htm?partner=tagit>

1. 2/5/12 – הסטודנט הדרום סודני הראשון נעצר.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-eda3067759e0731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 4/5/12 – בשיא המתיחות: לילה עם הפליטים בת״א.

<http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-ca1ddebcbc81731018.htm?partner=tagit>

1. 9/5/12 – המצב בדרום תל אביב על סף פיצוץ.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-cf060fe7c923731018.htm?partner=tagit>

1. 15/5/12 – חשד: אפריקנים אנסו בת 19 בחניון בדרום תל אביב.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-611fcdc28815731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 17/5/12 – חשד: אונס נוסף בת״א.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-e9e8879e24c5731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 17/5/12 – תושבי דרום ת״א חוששים לצאת מהבית.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6819879e24c5731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 22/5/12 – אלי ישי מחריף את הטון כלפי הזרים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-129399306857731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

## 18/5/12 – אולפן שישי: סוף של שבוע שבו הזעם מאיים לשטוף את רחובות דרום תל אביב: עבריינות המין של המסתננים גואה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/vod/Article-7191e0cc2016731018.htm?sCh=fd502147dfa20310&pId=25483675>

1. 19/5/12 – המפכ״ל דנינו: לאפשר למסתננים לעבוד.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-5aaad0d01266731018.htm?partner=tagit>

1. 23/5/12 – היועמ״ש: אפשר לגרש את הסודנים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6180ec9c0da7731018.htm?partner=tagit>

1. 24/5/12 – זעם נגד הזרים בדרום ת״א.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-4ea5e540baf7731018.htm?partner=tagit>

1. 28/5/12 – זעם נגד הזרים בדרום ת״א.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-5af42ef54449731018.htm?partner=tagit>

1. 29/5/12 – דיון סוער בכנסת בנושא הזרים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-f42140746899731018.htm?partner=tagit>

1. 29/5/12 – סודני הותקף באילת.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-c47140746899731018.htm?partner=tagit>

1. 30/5/12 – חשש מאלימות בהפגנה נגד המסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-24e2fd00f9e9731018.htm?partner=tagit>

1. 1/6/12 – מירי רגב מסכמת שבוע סוער: ״מה רע במחנות? בקיץ היה פה מאהל מדהים״.

<http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-234bde0e209a731018.htm?partner=tagit>

1. 4/6/12 – המסתננים מאפריקה מגיעים לשדרות.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-541a4830388b731018.htm?partner=tagit>

1. 4/6/12 – עיריית חיפה נגד העסקת מסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-e6ba4830388b731018.htm?partner=tagit>

1. 7/6/12 – רה״מ קיים דיון בנושא המסתננים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-d1dd997d3e7c731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 10/6/12 – החל מבצע הגירוש לדרום סודן.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-0e866399067d731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 11/6/12 – ״גירוש המהגרים גורם נזק לישראל״.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-35b48ae557cd731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 12/6/12 – הסודנים נעצרו, האילתים הריעו – ״שיעופו!״

<http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-7dc094a63a1e731018.htm?partner=tagit>

1. 16/6/12 – מחר: מאות סודנים חוזרים לארצם.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-4b8d30df076f731018.htm?partner=tagit>

1. 17/6/12 – ביקור בג׳ובה: מה מצפה למגורשים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-704733ee73bf731018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 18/6/12 – 123 תושבי דרום סודן הגיעו לארצם.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-8c87c240d700831018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 18/6/12 – ליברמן תקף את שר הפנים על רקע מבצע החזרת אזרחי דרום סודן לארצם.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-fda7c240d700831018.htm?partner=tagit>

1. 20/6/12 – אריתראיות נטשו את ילדיהן בבית החולים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-405b3b83a5b0831018.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 22/6/12 – סיפורה הקשה של דרום סודן.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-fe8352738351831018.htm?partner=tagit>

1. 1/7/12 – כך חיים הסודנים שנמלטים מהאלימות בכפר מנדא.

<http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-ffeda9e9ca34831018.htm?partner=tagit>

1. 31/12/12 – אונס הקשישה: החשוד נעצר בעבר – ושוחרר.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-d1c8a3a3342fb31004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 6/1/14 – מחאת המסתננים: 150 שובתים רעב במתקן ״סהרונים״.

<http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-656c86d97b86341004.htm?partner=tagit>

1. 1/4/14 – הדיון בחוק המסתננים גרר מהומות.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-c89ae8981ce1541004.htm?partner=tagit>

1. 25/4/14 – פרנויה ושנאה: מסע מרתק לדרום סודן.

<http://www.mako.co.il/news-world/international/Article-edf26c080e99541004.htm?partner=tagit>

1. 5/10/14 – תושבי דרום ת״א יוצאים שוב להפגין.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q4_2014/Article-6d5f8e87ae1e841004.htm?partner=tagit>

1. 1/2/16 – חשד: תקפו בגז פלפל ובמוט ברזל.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-7d0aef6899e9251004.htm?partner=tagit>

* **סיקור הפליטים שהגיעו לאירופה:**

1. 28/2/11 – הכירו את אי הפליטים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-e4b6125254d6e21004.htm?partner=tagit>

1. 9/6/11 – מיוחד: עדויות מהבריח ההמונית מסוריה.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab/Article-b79239154557031004.htm?partner=tagit>

1. 11/6/11 – דיווח ממחנה הפליטים בגבול טורקיה: ״בשאר טובח בנו״.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab/Article-7fa2f37e66f7031004.htm?partner=tagit>

# 12/6/11 – ארה״ב לאסד: יצרת משבר הומניטרי.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab/Article-514e077ab408031004.htm?partner=tagit>

1. 4/3/12 – סוריה: אסד מחריף את פעולות הדיכוי נגד המורדים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-f357a8003eed531018.htm?partner=tagit>

1. 2/6/12 – הישראלים שמסייעים לפליטים בסוריה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-6f7e2667c3ea731018.htm?partner=tagit>

## 16/2/13 – לראשונה: פליטים סורים פונו לטיפול בישראל.

## <http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-723458b6124ec31004.htm?partner=tagit>

1. 28/8/13 – הפליטים הסורים בטורקיה חוששים מתגובה של אסד.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-139fe5b6ef5c041004.htm?partner=tagit>

1. 29/8/13 – גם בטורקיה נערכים לתקיפה אפשרית.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-4c651e0cd3bc041004.htm?partner=tagit>

1. 1/9/13 – סורים שנמלטו לטורקיה מדברים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-e2fa4f7669ad041004.htm?partner=tagit>

1. 30/1/14 – הצצה ראשונה לפליטים הסורים בארץ.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6e42404b274e341004.htm?partner=tagit>

1. 21/2/14 – יומן מלחמת האזרחים בסוריה.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab/Article-553cd34c2835441004.htm?partner=tagit>

1. 24/8/15 – כך הפך גן העדן למחנה פליטים ענק.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-e1f94efd8316f41004.htm?partner=tagit>

1. 25/8/15 – טסו לאי החלומות, נחתו במחנה פליטים.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-9dcd565c2266f41004.htm?partner=tagit>

1. 31/8/15 – ״נלך אחרי המבריחים גם לגיהנום״.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-fd80c0233738f41004.htm?partner=tagit>

1. 1/9/15 – מחריף משבר הפליטים באירופה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-8543c8ca2d98f41004.htm?partner=tagit>

1. 2/9/15 – משבר הפליטים: התמונות מסמלות את הטרגדיה.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-6b06b9b7f7f8f41004.htm?partner=tagit>

1. 3/9/15 – משבר הפליטים: שער הכניסה לאירופה.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-26a4bbe9fb49f41004.htm?partner=tagit>

1. 5/9/15 – משבר הפליטים באירופה: אין פתרון באופק.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q3_2015/Article-edaa69e3a4a9f41004.htm?partner=tagit>

1. 5/9/15 – רטובים, מותשים, רעבים: סוף המסע.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q3_2015/Article-625fedec7ee9f41004.htm?partner=tagit>

1. 6/9/15 – בדרך אל החופש: מים, מזון וחיוך.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-ce67f0b0012af41004.htm?partner=tagit>

1. 6/9/15 – גרמניה ואוסטריה יקלטו פליטים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-21405429fd3af41004.htm?partner=tagit>

1. 7/9/15 – הבריחה הגדולה: מסע הייסורים לאירופה.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2015/Article-bdba3c19d26af41004.htm?partner=tagit>

1. 7/9/15 – מהומות בהונגריה: גז מדמיע נגד פליטים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-3a07f9cf1f8af41004.htm?partner=tagit>

1. 8/9/15 – משבר הפליטים: דנמרק מנסה להרתיע את המהגרים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-34f41484d0eaf41004.htm?partner=tagit>

1. 9/9/15 – העיתונאית שדחפה פליטים חסרי ישע.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-52815845b63bf41004.htm?partner=tagit>

1. 10/9/15 – גורם ביטחוני: ״מאות לוחמים אירנים פועלים בסוריה״.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-a051e1dd768bf41004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 15/9/15 – נכשל ניסיון לקבוע מכסות פליטים באיחוד האירופי.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-6bf5c7bb412df41004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 16/9/15 – גז מדמיע וזרנוקי מים על המהגרים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-7432a239a17df41004.htm?partner=tagit>

1. 18/9/15 – האזהרה של דאע״ש לפליטים: אל תמלטו לאירופה.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab-q3_2015/Article-1c47a8c2d3ddf41004.htm?partner=tagit>

1. 18/9/15 – הפליטים באירופה מאבדים את הסבלנות: התעמתו עם כוחות הביטחון.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q3_2015/Article-c0ce14d11d1ef41004.htm?partner=tagit>

1. 23/9/15 – נמשך משבר הפליטים באירופה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2015/Article-f90eaf268bbff41004.htm?partner=tagit>

1. 29/11/15 – טורקיה: עצירת פליטים תמורת הטבות.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q4_2015/Article-e53e26977c45151004.htm?partner=tagit>

1. 8/12/15 – מי באמת מנסה להפיל את דאע״ש?

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q4_2015/Article-dbae21303038151004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 5/1/16 – אלימות קשה בגרמניה ערב השנה האזרחית החדשה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-f86f86df8631251004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 10/1/16 – ימים סוערים בגרמניה: מסתכלים על העבר, בוחנים את העתיד.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-5dc6b3ce74d2251004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 12/1/16 – גל מעצרים בגרמניה בעקבות התקיפות המיניות בערב השנה החדשה.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-8e011edb9073251004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675>

1. 20/1/16 – הפליטים קופאים מקור בדרך לאירופה.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q1_2016/Article-890bab7b92f5251004.htm?partner=tagit>

1. 4/2/16 – גרמניה: 4 חשודים בתכנון פיגוע.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-702bc13e4dda251004.htm?partner=tagit>

1. 6/2/16 – מפנה במלחמה בסוריה: העיר חאלב מכותרת.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q1_2016/Article-effc01b69f7b251004.htm?partner=tagit>

1. 6/2/16 – שוודיה משנה את יחסה לפליטים.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q1_2016/Article-39fe01b69f7b251004.htm?partner=tagit>

1. 8/2/16 – צבא אסד מתקדם, הפליטים בורחים – והמערב אדיש.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-62826bd12c2c251004.htm?partner=tagit>

1. 13/2/16 – 5 שנים של מלחמה: כולם מפסידים.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab-q1_2016/Article-800a1673099d251004.htm?partner=tagit>

1. 29/2/16 – מהומות הפליטים באירופה נמשכות.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-a618ff38bae2351004.htm?partner=tagit>

1. 7/3/16 – מדינות אירופה: ״לעצור את מעבר הפליטים בבלקן״.

<http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2016/Article-971391be3925351004.htm?partner=tagit>

1. 15/3/16 – 5 שנים למלחמת האזרחים בסוריה: מעל לרבע מיליון נהרגו, 7 מיליון נמלטו.

<http://www.mako.co.il/news-world/arab-q1_2016/Article-28a2e968eda7351004.htm?partner=tagit>

1. 22/3/16 – המטרה אירופה: המסע בדרך אל החופש.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q1_2016/Article-320ec622baf9351004.htm?partner=tagit>

1. 4/9/16 – פרויקט מיוחד: ביקור במחנה הפליטים במסוכן באירופה.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2016/Article-ecfe6c1ea46f651004.htm?partner=tagit>

1. 5/9/16 – הסתיו של אירופה: ״חוששים ברחוב״.

<http://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2016/Article-98dc426a2ebf651004.htm?partner=tagit>

* **כתבות מתוך העיתון ״ישראל היום״:**

קישור לארכיון הדיגיטלי של העיתון, בו התבצע החיפוש:

<http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODN/Israel/Default.aspx?page=1%20>

* **סיקור הפליטים שהגיעו לישראל:**

1. 4/10/10 – *״לא לגרש את הילדים״.* ליאת עזר, יורי ילון ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמודים 4-5.
2. 25/10/10 – *מכון המחקר של הח״כים*. גדעון אלון. כנסת היום, עמוד 25.
3. 28/10/10 – *ההוראה: לבנות גדר, ומהר*. שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 11.
4. 3/11/10 – *המפכ״ל: תשתיות פשיעה הופכות לתשתיות טרור*. איציק סבן. חדשות היום, עמוד 7.
5. 3/11/10 - *אלי ישי: ״המסתננים - איום אסטרטגי״.* גדי גולן. חדשות היום, עמוד 7.
6. 12/11/10 – *מסיתים נגד פליטים.* זהבה גלאון. ישראל השבוע, עמוד 15.
7. 12/11/10 - *״נמנע זמנית גירוש 12 משפחות עובדים זרים״.* חדשות שישי, עמוד 15.
8. 16/11/10 – *״מפקירים אותנו״. יהודה שלזינגר.* חדשות היום, עמוד 21.
9. 23/11/10 – *״החלה בניית גדר הגבול״.* שלומי דיאז וגדעון אלון. חדשות היום, עמוד 13.
10. 25/11/10 – *פתרון חדש למסתננים: ״מחנה שהייה״ בקציעות*. שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 7.
11. 26/11/10 – *מאבק בדרום: ״לא נסכים שהמסתננים ישהו בקציעות״.* גדי גולן ושלמה צזנה. חדשות שישי, עמוד 9.
12. 26/11/10 – *הקרב על התקווה.* יהודה שלזינגר. ישראל שישבת, עמודים: 10-15.
13. 28/11/10 – *היום: הממשלה תאשר את מתקן השהייה*. שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 9.
14. 29/11/10 – *ישראל במו״מ להקים מתקן שהייה למסתננים באפריקה.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 13.
15. 2/12/10 – *נובמבר: שיא המסתננים*. יורי ילון ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 25.
16. 14/12/10 – *גירוש בהסכמה.* יורי ילון, שלמה צזנה ודן לביא. חדשות היום, עמוד 5.
17. 15/12/10 – ״*שולחים אותם למות בסודן״*. גן לביא ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 13.
18. 16/12/10 – *ח״כ בן ארי: לשכן מסתננים ועובדים זרים ברמת אביב*. אפרת פורשר, מתי טוכפלד, דן לביא ונעמה טלמור דגן. חדשות היום, עמוד 19.
19. 22/12/10 – *מחאה בת״א: ״מפחדים מהמסתננים״.* יהודה שלזינגר וגדעון אלון. חדשות היום, עמוד 13.
20. 23/12/10 – *״אל תיקחו את החוק לידיים״.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 7.
21. 24/12/10 – *מאות מפגינים בירושלים: צביעות לקרוא לנו גזענים*. אפרת פורשר. חדשות שישי, עמוד 9.
22. 29/12/10 – *ח״כ כץ: ״לירות בראש של כל בדואי שמסייע למסתננים״.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 9.
23. 10/1/11 – *סודן לקראת פילוג?* ליאור יעקבי וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 23.
24. 26/1/11 – *תושבי דרום ת״א הפגינו מול בית ברק.* יהודה שלזינגר.חדשות היום, עמוד 11.
25. 23/2/11 – *לראשונה: נציב שב״ס - מתוך שורות הארגון.* איציק סבן. חדשות היום, עמוד 21.
26. 13/3/11 – *שבוע אחד, 300 מסתננים.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 40.
27. 17/3/11 – *סיוט בדרך לישראל.* צבי הראל. משפט היום, עמוד 43.
28. 19/5/11 – *אילת: מסתננים עד פתח הבית.* רונית זילברשטיין ויעל ברנובסקי. חדשות היום, עמוד 23.
29. 1/6/11 – *״נערכים להפגנות עממיות רחבות״.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 7.
30. 18/7/11 – *הורוביץ לומד את גדר הגבול.* גדעון אלון. כנסת היום, עמוד 27.
31. 19/8/11 – *מודיעין טוב, כשל מבצעי*. יואב לימור. חדשות היום, עמודים 2,3.
32. 14/9/11 – *רה״מ בגבול מצרים: נאיץ הקמת הגדר.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 5.
33. 27/9/11 – *״לדרוש ממצרים עצירת המסתננים״.* יעל ברנובסקי. חדשות היום, עמוד 21.
34. 30/11/11 – *רה״מ נפגש עם מסתננים מאפריקה.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 5.
35. 30/11/11 – *נתניהו: במשמרת שלי לא תיפגע עצמאות ביהמ״ש.* שלמה צזנה ורונית זילברשטיין. חדשות היום, עמוד 9.
36. 5/12/11 – *יוזמה: הגדלת הכנסות על מעסיקי מסתננים.* שלמה צזנה, יהודה שלזינגר ויעל ברנובסקי. חדשות היום, עמוד 11.
37. 8/12/11 – *התקציב יקוצץ כדי להילחם במסתננים.* שלמה צזנה. כלכלה היום, עמוד 22.
38. 11/12/11 – *ת״א: עימותים בין ימין לשמאל ביום זכויות האזרח.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 15.
39. 12/12/11 – *עוצרים את השיטפון*. שלמה צזנה ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמודים 2,3.
40. 16/12/11 – *איבדנו את הדרום.* יהודה שלזינגר. ישראל השבוע, עמוד 19.
41. 19/12/11 – *קול קורא במדבר.* גדעון אלון. כנסת היום, עמוד 29.
42. 23/12/11 – *מג״ד חטמ״ר אילת: ״ההתייחסות שלנו למסתננים – כמו למחבלים״.* רונית זילברשטיין. חדשות היום, עמוד 13.
43. 11/1/12 – *אושר בכנסת: המדינה תוכל להחזיק מסתננים ל-3 שנים.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 7.
44. 16/1/12 – *נתניהו: ״חוק המסתננים – שינוי מבורך והכרחי״.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 19.
45. 17/2/12 – *בית ספר למסתננים.* יעל ברנובסקי. חדשות שישי, עמוד 15.
46. 23/2/12 – *זינוק במחלות מדבקות בקרב מסתננים מאפריקה.* רן רזניק. חדשות היום, עמוד 17.
47. 21/3/12 – *מחוז ת״א: עלייה מדאיגה במעורבות מסתננים בפשיעה.* אבי כהן. חדשות היום, עמוד 21.
48. 30/3/12 – *באו לעבוד, עבור לפשע.* אבי כהן. ישראל השבוע, עמודים 10-11.
49. 16/5/12 – *מחכים לבדיקת הדנ״א.* אבי כהן. חדשות היום, עמוד 2.
50. 16/5/12 – *לעצור את הסתננות הזרים.* ניצב (בדימוס) דוד צור. חדשות היום, עמוד 2.
51. 16/5/12 – *שוב: חשד לאונס בתל אביב.* אבי כהן. חדשות היום, עמוד 3.
52. 17/5/12 – *״1000 דולר וכרטיס״.* אבי כהן, יהודה שלזינגר וגדעון אלון. חדשות היום, עמודים 2-3.
53. 18/5/12 – *מחזירים את הביטחון.* איציק סבן, יהודה שלזינגר, אבי כהן ומתי טוכפלד. חדשות היום, עמודים 2-3.
54. 18/5/12 – *פחד ברחובות.* אבי כהן. ישראל השבוע, עמודים 6-7.
55. 20/5/12 – *המפכ״ל יצא לשטח.* אבי כהן, איציק סבן, דן לביא, מתי טוכפלד ושלומי דיאז. חדשות היום, עמוד 11.
56. 21/5/12 – *״60 אלף מסתננים יכולים להפוך ל-600 אלף״.* שלמה צזנה ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 7.
57. 22/5/12 – *סערת המסתננים בכנסת: ״חייבים לעשות מעשה״.* זאב קליין. חדשות היום, עמוד 9.
58. 23/5/12 – *״שברמת אביב ייקחו מסתננים הביתה - ויבנו שאני צודק״.* גדי גולן. חדשות היום, עמוד 13.
59. 24/5/12 – *אור ירוק לגירוש.* עדנה אדטו ושלמה צזנה. חדשות היום, עמודים 1-3.
60. 25/5/12 – *״מסתננים חדשים יכלאו ל-3 שנים״.* יהודה שלזינגר, שלמה צזנה ואיציק סבן. חדשות היום, עמודים 1-3.
61. 28/5/12 – *מתחילים לעצור מסתננים.* יהודה שלזינגר ואבי כהן. חדשות היום, עמוד 11.
62. 30/5/12 – *תושב דרום ת״א בכנסת: ״אני חיי בפחד – הצילו״.* גדעון אלון ושמלה צזנה. חדשות היום, עמוד 17.
63. 31/5/12 – *שישה עצורים בהפגנה נוספת נגד המסתננים.* יהודה שלזינגר ואבי כהן. חדשות היום, עמוד 15.
64. 1/6/12 – *אישום: קטינים תקפו זרים באלות ושרשראות ברזל.* צבי הראל. חדשות היום, עמוד 19.
65. 4/6/12 – *נכנס לתוקף: מאסר ממושך למסתננים.* יורי ילון ושמלה צזנה. חדשות היום, עמוד 7.
66. 5/6/12 – *״הייתי בטוח שנמות״.* יורי ילון ואפרת פורשר. חדשות היום, עמוד 11.
67. 5/6/12 – *ישראל תלמד מארה״ב איך להתמודד עם מסתננים.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 11.
68. 6/6/12 – *ישי: ״המטרה היא מדינת ישראל ללא מסתננים״.* יורי ילון ואפרת פורשר. חדשות היום, עמוד 13.
69. 8/6/12 – *אולטימטום למסתננים: עזבו מרצון או שתגורשו.* יורי ילון, שלמה צזנה ועדנה אדטו. חדשות היום, עמודים 1,5.
70. 10/6/12 – *״מהיום נתחיל לעצור דרום-סודאנים״.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 23.
71. 11/6/12 – *ישי: זה הם או אנחנו.* יורי ילון, יהודה שלזינגר ורונית זילברשטיין. חדשות היום, עמוד 5.
72. 12/6/12 – *ישי: ״מטוס לדרום סודאן ימריא כבר בשבוע הבא״.* יורי ילון, יהודה שלזינגר, רונית זילברשטיין וגדעון אלון. חדשות היום, עמודים 1,7.
73. 13/6/12 – *המגמה: עוזבים מרצון.* יורי ילון, רונית זילברשטיין וגדעון אלון. חדשות היום, עמוד 5.
74. 14/6/12 – *חשד: אריתראי מת״א נהג לגייס כספים לטרור.* איציק סבן. חדשות היום, עמוד 13.
75. 14/6/12 - *300 מסתננים יעזבו מרצון; עוד 279 נעצרו.* יורי ילון וגדעון אלון. חדשות היום, עמוד 13.
76. 15/6/12 – *טיסה בכל שבוע.* יורי ילון, שלמה צזנה ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 9.
77. 15/6/12 – *הקמת עיר הזרים.* איציק סבן. ישראל השבוע, עמודים 4-5.
78. 15/6/12 – *עוז, הפעם לתמורה.* יהודה שלזינגר. ישראל השבוע, עמודים 6-7.
79. 15/6/12 – *הסודאנים, גם נכס פוליטי.* מתי טוכפלד. ישראל השבוע, עמודים 8-9.
80. 17/6/12 – *בחזרה לדרום סודאן: טיסה ראשונה - הלילה.* יורי ילון, אבי כהן ויעל ברנובסקי. חדשות היום, עמודים 1,16.
81. 18/6/12 – *על המטוס בדרך הביתה.* שלמה צזנה, יורי ילון ושלומי דיאז. חדשות היום, עמוד 1,17.
82. 19/6/12 – *אחרי דרום סודן: גם 2,000 מהגרים מחוף השנהב יוחזרו.* שלמה צזנה, מתי טוכפלד, גדעון לאון, יורי ילון וגדי גולן. חדשות היום, עמוד 13.
83. 26/6/12 – *עוד מסתננים מדרום סודן חוזרים הביתה.* יורי ילון וגדעון אלון. חדשות היום, עמוד 25.
84. 27/6/12 - *הצעת חוק להסדרת מעמדם של פליטים ושל מבקשי מקלט.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 7.
85. 28/6/12 – *גם צפון סודנים רוצים לשוב לביתם.* מתי טוכפלד וזאב קליין. חדשות היום, עמוד 30.
86. 29/6/12 – *תינוקת חלתה בשחפת, 100 ילדים זומנו לבדיקה.* מיטל יסעור בית-אור. חדשות היום, עמוד 27.
87. 2/7/12 – *ירידה דרמטית בהיקף המסתננים מדרום סודאן.* יעל ברנובסקי ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 17.
88. 3/7/12 – *בהלת השחפת באיכילוב: מסתננים שיגיעו לבי״ח יבודדו.* מיטל יסעור בית-אור ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 25.
89. 9/7/12 – *מעסיק עובד זר לא חוקי? העסק שלך בסכנת סגירה.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 11.
90. 13/7/12 – *שוב חשד לשנאת זרים בירושלים: הוצתה דירה של בני זוג אריתראים.* אפרת פורשר, יורי ילון ושלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 19.
91. 16/7/12 – *1,000 מקומות שהייה למסתננים ימסרו לשב״ס.* לילך שובל. חדשות היום, עמוד 15.
92. 22/7/12 – *הממשלה תתבקש לאשר: איסור הוצאת כספים של מסתננים.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 11.
93. 23/7/12 – *אושר בממשלה: קנסות על המסתננים שינסו להוציא כספים לחו״ל.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 13.
94. 26/7/12 – *מלחמת העצמאות.* זקי ג׳מאל. שישיבת, עמוד 22-31.
95. 1/8/12 – *ירידה ניכרת במספר המסתננים לישראל.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 17.
96. 29/8/12 - *הגדר בדרום בלמה את המסתננים: רק 196 נכנסו לישראל באוגוסט.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 5.
97. 30/8/12 – *חגי הדס יטפל בבעיית המסתננים מאפריקה.* יואב לימור. חדשות היום, עמוד 1,15.
98. 6/9/12 – *דילמה בגבול: ״הפליטים במצב פיזי ונפשי קשה״.* גדי גולן, לילן שובל ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 11.
99. 14/9/12 – *קראו לי גזען, אבל לי חשוב המפעל הציוני.* יהודה שלזינגר. ישראל השבוע, עמודים 8-9.
100. 10/10/12 – *ירידה דרמטית במספר המסתננים לישראל דרך מצרים.* איציק סבן. חדשות היום, עמוד 15.
101. 12/10/12 – *בית המשפט קבע: ״אסור לעצור מבקשי מקלט מסודן״.* עדנה אדטו ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 9.
102. 5/12/12 – *הצעה: מאסר של שנה למהגרי עבודה שיוציאו כסף לחו״ל.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 17.
103. 25/12/12 – *פחד בת״א: שלוש תקיפות נשים על ידי מסתננים בתוך יומיים.* אבי כהן. חדשות היום, עמוד 19.
104. 1/1/13 – *אכזריות בלי גבול.* אבי כהן. חדשות היום, עמודים 1-3.
105. 1/1/13 – *גדר הגבול עושה את העבודה.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 5.
106. 2/1/13 – *״השכונה הזאת כבר לא שלנו״.* יהודה שלזינגר ואבי כהן. חדשות היום, עמוד 13.
107. 3/1/13 – *״המסתננים ישובו לארצם״.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמודים 8-9.
108. 28/2/13 – *יותר נערים שודדים, יותר גניבות סלולר.* אבי כהן. חדשות היום, עמוד 17.
109. 14/3/13 – *״החיים פה הם גיהינום״.* אבי כהן, שלומי דיאז, יהודה שלזינגר ומיטל יסעור בית-אור. חדשות היום, עמודים 1,9.
110. 22/4/13 – *ח״כ שטרן הותקף בדרום תל אביב.* אבי כהן ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 21.
111. 28/4/13 – *לראשונה: מסתננים חדרו דרך הגדר החדשה בדרום.* לילך שובל. חדשות היום, עמוד 5.
112. 3/5/13 – *מחדל הגדר הפרוצה: צה״ל והמשטרה תגברו פעילות.* יואב לימור. חדשות היום, עמוד 13.
113. 13/5/13 – *היועמ״ש לתושבי דרום ת״א: נפעל לפתרון המצוקה לנוכח המסתננים.* עדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 15.
114. 2/6/13 – *היום: בג״ץ ידון בעתירה נגד ביטול החוק למניעת הסתננות.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 11.
115. 3/6/13 – *תושבים בדרום ת״א: ״הותקפנו על ידי מסתננים״.* אבי כהן. חדשות היום, עמוד 9.
116. 3/6/13 – הפרקליטות: ״יש הסדר עם מדינה שתקלוט מסתננים״. יעל ברנובסקי, יורי ילון, שלמה צזנה, יהודה שלזינגר וגדעון אלון. חדשות היום, עמוד 9.
117. 17/6/13 – *רוב הציבור בישראל: ״הפליטים מסוכנים״.* יעל ברנובסקי. חדשות היום, עמוד 15.
118. 2/7/13 – *מחצית 2013: רק 34 מסתננים נכנסו לישראל.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 3.
119. 3/7/13 – *בחודש שעבר: רק 5 מסתננים עברו ממצרים לישראל.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 13.
120. 15/7/13 – *הנוהל מתחיל לעבוד: מסתננים אריתראים חזרו מרצונם למדינתם.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 21.
121. 6/8/13 – *וינשטיין בדרום ת״א: ״קשה להכיל כמות כזאת של מסתננים״.* יעל ברנובסקי. חדשות היום, עמוד 7.
122. 29/8/13 – *אחרי החגים תחל הפעולה להעברת מסתננים מחוץ לישראל.* גדעון אלון ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 17.
123. 30/8/13 – *אוגנדה תקלוט מסתננים מישראל.* עדנה אדטו ומתי טוכפלד. חדשות היום, עמוד 17.
124. 2/9/13 – *באוגוסט: 0 מסתננים.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 15.
125. 3/9/13 – *השר סער חתם על התקנות לאיסור הוצאת כספי מסתנן.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 15.
126. 17/9/13 – *התוצאה תהיה קשה לציבור.* עדנה אדטו, שלמה צזנה, וגדעון אלון. חדשות היום, עמודים 1-3.
127. 17/9/13 – *״לשופטים אין מושג מה אנחנו עוברים כאן״.* יהודה שלזינגר ועדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 5.
128. 18/9/13 – *״אנחנו פליטים בשכונתנו״.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 5.
129. 20/9/13 – *״מרגישה שאני הזרה כאן״.* אבי כהן. ישראל השבוע, עמודים 4-5.
130. 24/9/13 – *״להקפיא את הנוהל המאפשר החזקת מסתננים המעורבים בפלילים ל-3 שנים״.* עדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 5.
131. 15/10/13 – *בכנסת מחפשים חלופה לשהיית המסתננים.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 23.
132. 16/10/13 – *שר הפנים: לכלוא המסתננים לשנה וחצי.* ירוי ילון. חדשות היום, עמוד 19.
133. 29/10/13 – *היועמ״שׁ: אפשר לכלוא מסתננים חשודים.* עדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 17.
134. 30/10/13 – *מסתמן: הסכום למסתנן שיעזוב מרצון יגיע לאלפי דולרים.* יורי ילון ושלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 21.
135. 4/11/13 – *היועמ״ש: להילחם במסתננים שפתחו עסקים ללא היתר.* עדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 13.
136. 18/11/13 – *הממשלה אישרה: מסתננים יכלאו לשנה.* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 13.
137. 25/11/13 – *מסמך ממשלתי: ״המסתננים – איום על חוסן המדינה״.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 25.
138. 5/12/13 – *מסתנן במשמורת יוחזק עד שנה.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 11.
139. 10/12/13 – *האופוזיציה: ״מנדלה היה נכלא במתקן?״.* גדעון אלון ועדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 25.
140. 11/12/13 – *אושר חוק המסתננים החדש; סער: ״לא נוותר על הרתעה״.* גדעון אלון. חדשות היום, עמוד 15.
141. 17/12/13 – *רשות ההגירה: ״נאכוף החוק״.* גדי גולן ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 11.
142. 18/12/13 – *סופה של צעדת המסתננים: נעצרו והועברו למתקן סגור.* יורי ילון, גדעון אלון ומתי טוכפלד. חדשות היום, עמוד 19.
143. 20/12/13 – *עשרות מסתננים יצאו למחאה ונעצרו.* גדי גולן ועדנה אדטו. חדשות שישי, עמוד 13.
144. 26/12/13 – *ת״א: תקום יחידה מיוחדת לטיפול בפשיעת מסתננים.* איציק סבן. חדשות היום, עמוד 11.
145. 27/12/13 – *עלייה במספר המסתננים המבקשים לצאת מישראל.* יורי ילון ועדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 15.
146. 29/12/13 – *״אפשרו לנו לעבוד״.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 17.
147. 3/1/14 – *זינוק במספר המסתננים שעזבו מרצון ב-2013.* יורי ילון. חדשות שישי, עמוד 15.
148. 5/1/14 – *היום: אלפי מסתננים פותחים בשביתה כללית.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 17.
149. 6/1/14 – *המחאה והמחלוקת, ״ההפגנות לא יעזרו״.* יהודה שלזינגר, שלמה צזנה, רונית זילברשטיין, גדעון אלון, אלי לאון ויורי ילון. חדשות היום, עמודים 1, 6-7.
150. 7/1/14 – *״באו שלא כחוק ומכפישים אותנו״.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 1.
151. 7/1/14 – *״לא פליטים, מהגרי עבודה״.* יהודה שלזינגר, שלמה צזנה, גדעון אלון ועדנה אדטו. חדשות היום, עמודים 2,3.
152. 7/1/14 – *אין לנו ארץ אחרת.* דרור אידר. חדשות היום, עמוד 5.
153. 7/1/14 – *עם כיור מלא טענות.* רונית זילברשטיין ויהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 7.
154. 8/1/14 – *היום: המסתננים עולים להפגין בירושלים.* יהודה שלזינגר, דניאל סיריוטי, רונית זילברשטיין ואפרת פורשר. חדשות היום, עמוד 9.
155. 10/1/14 – *מסתננים מתלבטים: להמשיך לשבות או לחזור לעבודה.* יהודה שלזינגר, גדעון אלון, רונית זילברשטיין ועדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 11.
156. 12/1/14 – המחאה דועכת: ״בסוף לא יהיה לנו מה לאכול״. יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 31.
157. 13/1/14 – *סוף לשביתת המסתננים.* יהודה שלזינגר. חדשות היום, עמוד 17.
158. 2/4/14 – *תושבי ת״א התעמתו עם מסתננים ליד ביהמ״ש העליון.* עדנה אדטו ואפרת פורשר. חדשות היום, עמוד 19.
159. 29/6/14 – *מחאת המסתננים: נטשו את ״חולות״ וצעדו לגבול מצרים.* גדי גולן. חדשות היום, עמוד 17.
160. 20/11/14 – *חוק מסתננים חדש: הפעם בג״ץ יאשר?* יורי ילון. חדשות היום, עמוד 17.
161. 9/12/14 - *חוק המסתננים החדש אושר סופית.* גדעון אלון, יורי ילון ואלי לאון. חדשות היום, עמוד 21.
162. 12/12/14 – ״*לא הליכוד זז ימינה, אלא הציבור״.* גדעון אלון. ישראל השבוע, עמודים 6-8.
163. 12/8/15 – *כאלף מסתננים ישוחררו בתוך שבועיים.* עדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 1.
164. 12/8/15 – *החוק הוכשר, הבעיה נותרה.* עדנה אדטו, גדעון אלון ויורי ילון. חדשות היום, עמוד 2-3.
165. 12/8/15 – *״לשופטים בירושלים לא אכפת מדרום ת״א״.* יהודה שלזינגר ויעל ברנובסקי. חדשות היום, עמוד 5.
166. 17/8/15 – *החשש: מסתנני דאע״ש.* איציק סבן. חדשות היום, עמוד 5.
167. 26/8/15 – *1,200 מסתננים משתחררים.* גדי גולן. חדשות היום, עמוד 15.
168. 10/11/15 – *ביהמ״ש: לכלוא ללא הגבלה מסתננים שמסרבים לגירוש.* גדי גולן ועדנה אדטו. חדשות היום, עמוד 21.

* **סיקור הפליטים שהגיעו לאירופה:**

1. 4/1/11 – *טרנד עולמי? יוון רוצה גדר נגד מהגרים.* סוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 23.
2. 20/5/11 – *סוריה: 35 הרוגים בהפגנה נגד אסד.* דניאל סיריוטי. העולם שישי, עמוד 20.
3. 9/6/11 – *הבריחה מסוריה.* דניאל סיריוטי, בועז ביסמוט ויוני הרש. חדשות היום, עמודים 1-3.
4. 12/6/11 – *ירי ממסוקים ואונס.* דניאל סיריוטי. חדשות היום, עמוד 2-3.
5. 13/6/11 – *מתגבר זרם הפליטים למחנות בטורקיה.* דניאל סיריוטי. החדשות היום, עמוד 5.
6. 14/6/11 – *גנץ: ״גם אסד לא יודע איך סוריה תיראה״.* דניאל סיריוטי ולילך שובל. חדשות היום, עמוד 13.
7. 21/6/11 – *ברק: שלטון אסד יגיע לקיצו תוך חצי שנה.* דניאל סיריוטי, אלי לאון וליאור יעקבי. חדשות היום, עמוד 15.
8. 26/6/11 – *טורקיה מאבדת סבלנות.* דניאל סיריוטי וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 17.
9. 3/7/11 – *גבול בלב אירופה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות.העולם היום, עמוד 33.
10. 10/2/12 – *אסד הבריח את ילדיו לאירופה.* דניאל סיריוטי. חדשות שישי, עמוד 5.
11. 5/3/12 – כוחות אסד מפגיזים את שיירות הפליטים. דניאל סיריוטי ושלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 13.
12. 7/3/12 – *״הצבא הסורי הפציץ גשר כדי למנוע בריחת פליטים״.* דניאל סיריוטי. העולם היום, עמוד 35.
13. 16/3/12 – *שנה להתקוממות בסוריה: מפגן תמיכה באסד.* דניאל סיריוטי. חדשות שישי, עמוד 3.
14. 10/4/12 – *אסד עבר את הגבול.* דניאל סיריוטי, אלי לאון ויוני הרש. חדשות היום, עמודים 2-3.
15. 18/7/12 – *דמשק: עכשיו גם מסוקים בפעולה.* דניאל סיריוטי. העולם היום, עמוד 11.
16. 5/9/12 – *מאה אלף פליטים נמלטו באוגוסט מסוריה.* דניאל סיריוטי ואלי לאון. העולם היום, עמוד 31.
17. 19/10/12 – *דיווח: המורדים בסוריה השיגו טילי נ״מ ״מפרי איזון״.* דניאל סיריוטי. חדשות שישי, עמוד 11.
18. 7/12/12 – *דיווח: ״אסד טוען פצצות בגז עצבים״. יוני הרש ו*דניאל סיריוטי. חדשות שישי, עמוד 15.
19. 7/12/12 – *ובינתיים בדמשק.* ד״ר ראובן ברקו. ישראל השבוע, עמודים 6-7.
20. 25/4/13 – *הייגל: לא עודכנתי במידע על השימוש הסורי בנשק כימי.* יוני הרש, שלמה צזנה, דניאל סיריוטי ואלי לאון. חדשות היום, עמוד 13.
21. 21/6/13 – *שומרי הראש החדשים.* ד״ר ראובן ברקו. ישראל השבוע, עמודים 4-5.
22. 3/9/13 – *מחיר המלחמה: 7 מיליון פליטים ועקורים סורים.* דן לביא וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 9.
23. 27/12/13 – *ובינתיים, בעולם הנאור.* אלי לאון. ישראל השבוע, עמודים 10-11, 30.
24. 3/1/14 – *איטליה: הצי חילץ 233 מהגרים שטבעו מדרום לסיציליה. סוכנויות הידיעות.* העולם שישי, עמוד 27.
25. 29/4/14 – *עיר מקלט.* בועז ביסמוט. מוסף פסח, עמודים 6-9.
26. 30/9/14 – *שיא של מהגרים נהרגו ב-2014 בדרכם לאירופה.* אלי לאון. העולם היום, עמוד 27.
27. 16/1/15 – *הם יגיעו גם אלינו.* רונן דורפן. ישראל השבוע, עמודים 20-21.
28. 29/1/15 – *שבדיה ופינלנד יגרשו עשרות אלפי מהגרים.* ארז לין. העולם שישי, עמוד 19.
29. 19/4/15 – *מוסלמים השליכו 12 נוצרים אל מותם.* כתב ״ישראל היום״. העולם היום, עמוד 27.
30. 20/4/15 – *אסון בים: מאות מהגרים מאפריקה טבעו למוות סמוך לאיטליה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 31.
31. 21/4/15 – *האיחוד האירופי עורך דיון חירום במשבר ההגירה.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 21.
32. 10/6/15 – *המורדים השיגו שליטה מלאה על דרום סוריה.* דניאל סיריוטי, גדעון אלון ואלי לאון. העולם היום, עמוד 29.
33. 31/7/15 – *סערה בבריטניה: רה״מ קמרון כינה את המסתננים מאפריקה ״נחיל אדם״.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 23.
34. 2/8/15 – *משבר המהגרים בבריטניה: כלבי המשטרה בדרך לצרפת.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 31.
35. 12/8/15 – *האי קוס, יוון: עימות אלים בין המשטרה למאות מהגרים.* אלי לאון. חדשות היום, עמוד 5.
36. 13/8/15 – *האי קוס, יוון: אלפי מהגרים נכלאו באצטדיון.* אלי לאון ואילן גטניו. חדשות היום, עמוד 11.
37. 14/8/15 – *הקרב על מצודת אירופה.* בועז ביסמוט. ישראל השבוע, עמודים 4-5.
38. 16/8/15 – *40 הרוגים בספינת מבריחים שהיתה בדרכה לאיטליה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 27.
39. 23/8/15 – *מקדוניה: אלפי מהגרים התעמתו עם המשטרה.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 27.
40. 26/8/15 – *בריטניה: ייסגרו עסקים שמעסיקים מהגרים לא חוקיים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 25.
41. 27/8/15 – *הגבול הפרוץ לאירופה: רבבות מסתננים להונגריה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 31.
42. 28/8/15 – *אוסטריה: עשרות גופות של פליטים במשאית.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם שישי, עמוד 27.
43. 30/8/15 – *מצב חירום: אירופה טובעת בים המהגרים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 13.
44. 31/8/15 – *״חובה לאמץ מדיניות הגירה אירופית אחידה״.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 27.
45. 1/9/15 – *מרקל: סכנה להמשך הגבולות הפתוחים באירופה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 35.
46. 2/9/15 – *המוני זרים דורשים מהונגריה: ״אנחנו רוצים לגרמניה, עכשיו״.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 11.
47. 2/9/15 – *זורמים בלי הפסקה: מהגרים או פליטים?* רונן דורפן. חדשות היום, עמוד 11.
48. 3/9/15 – *הילד שזעזע את העולם.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 35.
49. 3/9/15 – *לא למדו מהעבר.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 35.
50. 4/9/15 – *אקספרס לשום מקום.* רונן דורפן. חדשות היום, עמודים 1,5.
51. 4/9/15 – *ארבעה מיליון פליטים – ואיפה סעודיה וקטאר?* בועז ביסמוט. חדשות היום, עמוד 7.
52. 4/9/15 – *״הונגריה ובולגריה רוצות ללמוד מישראל על הגדר שבלמה את המסתננים״.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 9.
53. 6/9/15 – *פותחים שערים.* רונן דורפן. חדשות היום, עמוד 1.
54. 6/9/15 – *בכל דרך אל החופש.* רונן דורפן. חדשות היום, עמודים 4-5.
55. 6/9/15 – *הונגריה: כוחות צבא נפרסו בגבול עם סרביה.* רונן דורפן. חדשות היום, עמוד 7.
56. 6/9/15 – *דיווח: ״רוסיה תרחיב את תמיכתה הצבאית באסד״.* יוני הרש ואלי לאון. חדשות היום, עמוד 11.
57. 7/9/15 – *האפיפיור: ״על כל קהילה לאמץ משפחת פליטים״.* אלי לאון ודוד ברון. חדשות היום, עמוד 9.
58. 7/9/15 – *מגיעים לבודפשט ויוצאים בתוך יממה.* רונן דורפן. חדשות היום, עמוד 9.
59. 7/9/15 – *״רוסיה בונה בסיס ושדה תעופה בסוריה״.* דניאל סיריוטי ואלי לאון. חדשות היום, עמוד 11.
60. 8/9/15 – *לאירופה יש תכנית.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 15.
61. 9/9/15 – *גרמניה: ״נקלוט חצי מיליון פליטים בשנה״.* אלי לאון ויוני הרש.חדשות היום, עמוד 35.
62. 10/9/15 – *צלמת מהונגריה התעללה בפליטים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 17.
63. 11/9/15 – *אובמה נזכר: נקלוט 10,000 פליטים סורים.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם שישי, עמוד 23.
64. 11/9/15 – *משבר הפליטים: לתת להם חכות, לא רק דגים.* דן מרגלית. ישראל השבוע, עמודים 2-3.
65. 13/9/15 – *גרמניה: פליטים במחנה ריכוז.* אלי לאון ודניאל סיריוטי. העולם היום, עמודים 10-11.
66. 13/9/15 – *רוסיה פורסת בסוריה מערכת הגנה אווירית משוכללת.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 7.
67. 16/9/15 – *אירופה משנה כיוון: סוגרת את השערים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 11.
68. 16/9/15 – *האשליה של אירופה מתנפצת.* בועז ביסמוט. חדשות היום, עמוד 1,13.
69. 17/9/15 – *מהומות וגז מדמיע בגבול.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 15.
70. 18/9/15 – *משבר הפליטים לא פוסק: ״אינתיפאדה באירופה״.* סוכנויות הידיעות. העולם שישי, עמוד 24.
71. 20/9/15 – *״רק אחד מכל חמיה מבקשי מקלט – סורי״.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 15.
72. 21/9/15 – *משבר הגירה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 23.
73. 24/9/15 – *אירופה מחולקת: המזרח יחויב לקלוט פליטים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 19.
74. 25/9/15 – *הנהירה ליוון לנמשכת: 1,200 פליטים הגיעו ללסבוס בתוך שעה.* אלי לאון. חדשות היום, עמוד 17.
75. 27/9/15 – *גרמניה: פליטים על אדמת דכאו.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 22.
76. 29/9/15 – *17 מהגרים סורים טבעו כשניסו להגיע מטורקיה ליוון.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 13.
77. 30/9/15 – *כמות המהגרים לאירופה הוכפלה: יותר מחצי מיליון הגיעו ליבשת השנה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 25.
78. 2/10/15 – *חוקי המשחק השתנו.* רונן דורפן. ישראל השבוע, עמוד 20.
79. 6/10/15 – *״מיליון וחצי מהגרים יכנסו לגרמניה ב-2015״.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 18.
80. 18/10/15 – *משבר הפליטים באירופה: הונגריה סגרה עוד גבול.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 29.
81. 18/10/15 – *גרמניה: מועמדת לראשות עריית קלן נדקרה בגלל עבודתה עם מהגרים.* סוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 29.
82. 19/10/15 – *ישראלים הצילו פליטים סורים: ״הם התרגשו מאוד״.* שלומי דיאז. חדשות היום, עמוד 22.
83. 20/10/15 – *פליטים מציפים את מקדוניה.* סוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 31.
84. 23/10/15 - *עולם אחר בסאו אלפה.* יוסי ביילין. ישראל השבוע, עמוד 30.
85. 26/10/15 – *גרמניה ביקשה ללמוד מישראל על קליטת מהגרים.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 26.
86. 12/11/15 – *כאן שונאים בכיף.* כתבי ״דר שפיגל״. שישבת, עמודים 36-43.
87. 27/11/15 – *אובאמה למדינות בארה״ב: ״אין לכן סמכות לא לקלוט מהגרים מסוריה״.* יוני הרש. העולם שישי, עמוד 27.
88. 30/11/15 – *היסטוריה: אירופה תשלם - טורקיה תעצור את הפליטים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 17.
89. 5/1/16 – *גבולות פתוחים? שבדיה ודנמרק החלו בבדיקת תעודות של הנכנסים לשטחן.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 25.
90. 6/1/16 – *זעזוע בגרמניה: לפחות 90 נשים הותקפו מינית בקלן.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 23.
91. 10/1/16 – *חוקי ההגירה בגרמניה ישתנו.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמודים 28-29.
92. 13/1/16 – *בעיית המהגרים: ״גרמניה מגרשת 200 איש מדי יום״.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמוד 3.
93. 17/1/16 – *שוויץ תחרים רכוש פליטים כדי לממן את שהותם.* אלי לאון. העולם היום, עמוד 27.
94. 22/1/16 – *ר״מ בריטניה: אני בעד הגירה, אך בהיקף שאפשר לעמוד בו.* חזי שטרנליכט. העולם שישי, עמוד 20.
95. 27/1/16 – *חוק חדש בדנמרק: רכושם של מהגרים יוחרם לטובת מימון הטיפול בהם.* אלי לאון. חדשות היום, עמוד 25.
96. 29/1/16 – *בשלב מסוים לארה צעקה: מישהו נגע גם בי.* כתבי ״דר שפיגל״. שישבת, עמודים 24-31.
97. 31/1/16 – *40% מהגרמנים למרקל: תתפטרי בכלל מחדלי ההגירה.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 20.
98. 8/2/16 – *צבא סוריה סוגר על העיר חאלב: ״כניעת המורדים – רק עניין של זמן״.* דניאל סיריוטי. העולם היום, עמוד 27.
99. 9/2/16 – *המשבר בחאלב: חיזבאללה כמעט בגבול טורקיה.* ארז לין ודניאל סיריוטי. חדשות היום, עמוד 9.
100. 16/2/16 – *הגרמנים ילמדו מישראל על קליטת מהגרים.* שלמה צזנה. חדשות היום, עמוד 15.
101. 7/3/16 – *מתחשבים בפליטים: כבר לא מגישים נקניקיות חזיר בבתיה״ס.* ארז לין וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 27.
102. 8/3/16 – *האיחוד מכפיל את הסיוע כדי לבלום הפליטים בטורקיה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 27.
103. 9/3/16 – *האו״ם: הסכם הפליטים בין טורקיה לאירופה לא חוקי.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 31.
104. 4/4/16 – *תכנית החזרת הפליטים לטורקיה יוצאת לדרך.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 27.
105. 17/4/16 – *האפיפיור ביקר ביוון – ואימץ 12 פליטים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 29.
106. 25/4/16 – *אוסטריה: הישג לימין הקיצוני.* דן לביא, מתי טוכפלד ואפרת פורשר. העולם היום, עמוד 19.
107. 29/5/16 – *גרמניה: חברת פרלמנט ״חטפה״ עוגה בפנים.* ארז לין. העולם היום, עמוד 25.
108. 1/6/16 – *סמל הייאוש.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 29.
109. 24/6/16 – *״איך שחיינית תגמור את חייה במים?״.* עדי רובינשטיין. ספורט שישי, עמוד 41.
110. 25/7/16 – *גרמניה מדממת: פליט סורי רצח אישה בהריון במצ׳טה.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. חדשות היום, עמודים 1,11.
111. 29/7/16 – *מרקל: ״פיגועים של פליטים – לעג למדינה הקולטת״.* אלי לאון ושלמה צזנה. העולם שישי, עמוד 26.
112. 16/8/16 – *אוסטריה: 9 פליטים חשודים באונס קבוצתי.* אלי לאון. העולם היום, עמוד 27.

* **כתבות נוספות:**

1. 26/10/10 – *מחקר – משרד החוץ הנאצי השתתף בהשמדת יהודים.* אלי לאון וסוכנויות הידיעות. העולם היום, עמוד 23.
2. 3/12/10 – *פינוי המוני מהכרמל.* דניאל סיריוטי ונצחיה יעקב. חדשות שישי, עמודים 2-3.
3. 3/12/10 – *חורבות של תקווה.* דנה ויס. ישראל שישבת , עמודים 20-25.
4. 31/5/11 – *המסתננים לשכם.* אפרת פורשר, לילך שובל ודניאל סיריוטי. חדשות היום, עמוד 7.
5. 11/5/12 – *מהדורה מיוחדת כפל משמעות.* אמילי עמרוסי. ישראל השבוע, עמוד 17.
6. 3/5/13 – *מחדל הגדר הפרוצה.* יואב לימור. חדשות שישי, עמוד 13.