**3. Na de verkiezingen**

**Evenredige vertegenwoordiging**

Aan het einde van de verkiezingsdag worden de stemmen geteld. Op basis van het aantal stemmen dat de verschillende partijen hebben gekregen, worden de plekken in de Tweede Kamer verdeeld. Elke beschikbare plek in het parlement noem je een **zetel.** De Tweede Kamer heeft **150 zetels**. Een partij die veel stemmen heeft gekregen tijdens de verkiezingen krijgt veel zetels in de Tweede Kamer.

Het aantal zetels dat een partij in de Tweede Kamer krijgt, wordt uitgerekend via het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Het stelsel van **evenredige vertegenwoordiging** houdt in dat iedere geldige stem evenveel meetelt voor een zetel. Voor elke zetel in de Tweede Kamer is hetzelfde aantal stemmen nodig. Dat aantal noem je de **kiesdeler.**

**Het aantal zetels uitrekenen (zetelverdeling)**

|  |
| --- |
| Stel dat er bij de Tweede Kamer verkiezingen 9.000,000 stemmen zijn uitgebracht.  |
| Het aantal zetels in de Tweede Kamer is 150.  |
| De kiesdeler is 9.000.000 gedeeld door 150 is 60.000.  |
| Stel dat een partij 730.000 stemmen heeft gekregen.  |
| Dit aantal stemmen wordt dan gedeeld door de kiesdeler van 60.000.  |
| De 730.000 stemmen worden gedeeld door 60,000.  |
| Dit levert de partij afgerond 12 zetels op.  |

Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging heeft een aantal voordelen. Het is een duidelijk en rechtvaardig systeem. Hoe meer stemmen een partij haalt, hoe meer zetels de partij krijgt. Ook hebben kleine politieke partijen een kans om in de Tweede Kamer te komen. Als een kleine partij de kiesdeler heeft gehaald, heeft die partij recht op een zetel. Er gaan daarnaast weinig stemmen verloren. Alle juist uitgebrachte stemmen tellen mee. Door dit systeem is de verdeling van de zetels in de Tweede Kamer een directe afspiegeling van de politieke voorkeur van de burgers die hebben gestemd.

Als een partij meer dan de helft van de zetels heeft, noem je dat een **absolute meerderheid.** In Nederland komt het echter nooit voor dat een partij de absolute meerderheid heeft. Daarom moeten

politieke partijen met elkaar samenwerken om een meerderheid te behalen. Door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging kunnen veel verschillende partijen in de Tweede Kamer komen. Daardoor moeten veel verschillende partijen met elkaar samenwerken.

De noodzaak tot samenwerken en het grote aantal partijen kan ook een nadeel zijn. Beslissingen kunnen moeizamer tot stand komen. Omdat elke partij het recht heeft om over elk onderwerp haar mening te geven, duurt het vaak lang voordat een besluit wordt genomen. Dit is vooral zo als de politieke partijen in de Tweede Kamer er uiteenlopende ideeën en standpunten op na houden.

**Formatie**

Na de Tweede Kamerverkiezingen wordt er een nieuwe regering samengesteld. Het samenstellen van een nieuwe regering noem je de **formatie.** De regering wordt samengesteld op basis van de uitslag van de verkiezingen. Als een partij de absolute meerderheid in de Tweede Kamer zou krijgen, oftewel meer dan 75 van de 150 zetels, zou deze partij alleen kunnen regeren. Omdat dit nooit voorkomt, moet de winnende partij andere partijen vinden om samen mee te regeren. De regering bestaat in Nederland daarom altijd uit meerdere partijen. In Nederland hoeft het niet zo te zijn dat alle partijen die de verkiezingen winnen, gaan regeren.

Wanneer de verkiezingsuitslag bekend is, wordt er een informateur benoemd. De **informateur** heeft de taak om een nieuwe regering samen te stellen die het vertrouwen heeft van een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer. De informateur voert gesprekken met verschillende politieke partijen. Hij onderzoekt of er partijen zijn die samen meer dan de helft van de zetels hebben en of partijen het over belangrijke punten met elkaar eens zijn.

De politieke partijen die door de informateur zijn benaderd, onderhandelen met eikaar over samenwerking. Deze onderhandelingen worden geleid door de informateur. De partijen moeten tijdens de onderhandelingen bepaalde standpunten loslaten om het met elkaar eens te worden. Ze kunnen samen anders geen regering vormen.

Als de onderhandelingen goed verlopen en de partijen het eens worden, kunnen ze besluiten om samen een regering te vormen. Deze samenwerking noem je een **coalitie.** De partijen die samenwerken noem je **coalitiepartijen.** De coalitie moet de steun hebben van de meerderheid van de Tweede Kamer. De coalitiepartijen maken samen afspraken over wat ze tot aan de volgende verkiezingen in Nederland willen bereiken of veranderen. Deze afspraken vormen het **regeerakkoord.**

Als het regeerakkoord is opgesteld, is de informateur klaar. Er wordt dan een **formateur** benoemd. De formateur moet de taken van de regering verdelen over de regeringspartijen. Als de formateur daarin slaagt, wordt hij vaak zelf de leider van de regering: de minister-president. De nieuwe regering wordt beëdigd door de koningin. De leden van de regering beloven zich aan de Grondwet te houden en hun werk goed uit te voeren. De kabinetsformatie is daarmee klaar. De nieuwe regering legt een verklaring afin de Tweede Kamer. In deze **regeringsverklaring** vertelt de nieuwe regering aan de Tweede Kamer wat ze wil bereiken in de komende vier jaar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | **Betekenis** |
| Absolute meerderheid | De situatie waarbij een politieke partij meer dan dc helft van alle zetels in het parlement heeft. |
| Coalitie  | De combinatie van politieke partijen die samen de regering vormen.  |
| Coalitiepartij  | Een politieke partij die samen met andere partijen de coalitie vormt.  |
| Formateur  | De persoon die de taken van de regering moet verdelen over de regeringspartijen.  |
| Formatie  | Het proces waarbij een nieuwe regering wordt samengesteld.  |
| Informateur  | De persoon die politieke partijen helpt om een regering samen te stellen.  |
| Kiesdeler  | Het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel in de Tweede Kamer.  |
| Regeerakkoord  | Het geheel aan afspraken over wat de regering tot aan de volgende verkiezingen in Nederland wil bereiken of veranderen.  |
| Regeringsverklaring  | Een verklaring van de nieuwe regering aan de Tweede Kamer waarin ze vertelt wat ze wil bereiken in de regeerperiode.  |
| Stelsel van evenredige vertegenwoordiging  | Een kiessysteem waarbij iedere geldige stem evenveel meetelt voor een zetel.  |
| Zetel  | Een plek in het parlement.  |