# 5 Regering en parlement

De hoofdvraag is:
‘Wat doen de regering en het parlement en hoe is hun onderlinge verhouding geregeld?’

De regering
dagelijks bestuur van Nederland is in handen van de **regering**.
└**>** ministers + koning(in)
ieder minister 🡪 verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein.
beleidsvoornemens worden besproken in de gezamenlijke vergadering van de ministers: de **ministerraad**. Voorzitter van de ministerraad is de minister-resident, ofwel de premier.
voor onderdelen van takenpakket kunnen staatssecretarissen worden aangesteld;
staatssecretarissen zitten niet in de ministerraad en vervangt niet de minister wanneer ziek/afwezig. Alle ministers en staatssecretarissen = het kabinet.
ministers en staatssecretarissen zijn beiden verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging > kunnen dus in de Tweede of Eerste Kamer op het matje worden geroepen. > niet voor de koningin: zij is onschendbaar.

Minister en een eventuele staatssecretaris hebben een eigen ministerie of departement waar veel ambtenaren voor hen werken. Ambtenaren bereiden wetsvoorstellen en geven adviezen. Soms hebben ministers geen eigen ministerie. Zo’n minister wordt een **minister zonder portefeuille** genoemd.

De koningin
De belangrijkste taken van de koningin zijn:
\* het ondertekenen van alle wetten;
\* het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag;
\* het benoemen van ministers en (in)formateurs;
\* het regelmatig overleg voeren met de minister-president over het kabinetsbeleid;

ondertekent wetten > niet verantwoordelijk voor inhoud
troonrede > tekst door ministers > koningin leest onder de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid van het kabinet.
ministers > verantwoordelijk voor gedragingen van de koningin waar zij het misschien niet mee eens zijn of waar zij niets van af weten.
Koningin > onschendbaar > valt onder de **ministeriële verantwoordelijkheid** > geldt voor alle leden van het Koninklijk Huis > hun uitspraken mogen niet in strijd zijn met het kabinetsbeleid.

 dient wetsvoorstellen/begroting in bij …

Parlement
Eerste en Tweede Kamer

Regering
koning(in) + ministers

controleert of wetten correct
worden uitgevoerd door…

Van wetsvoorstel tot wet
grote lijnen van het regeringsbeleid liggen vast in het regeerakkoord.
deze beleidslijnen worden door **ambtenaren** uitgewerkt in wetsvoorstellen.

1. Een wetsvoorstel gaat altijd eerst voor advies naar de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering.
2. Vervolgens wordt het wetsvoorstel, met het advies van de Raad van State, gestuurd naar de Tweede Kamer, die het wetsvoorstel kan wijzigen (recht van amendement). Van dit recht wordt veel gebruikgemaakt.
3. Als een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gat het naar de Eerste Kamer, die wetsvoorstellen alleen kan aanvaarden of verwerpen: het is ‘alles of niets’. De Eerste Kamer kan de regering wel vragen om een **novelle** in te dienen.
**Novelle = wijzigingsvoorstel nadat de Tweede Kamer al heeft ingestemd met het oorspronkelijke voorstel.**
4. Als beide Kamers het wetsvoorstel hebben goedgekeurd wordt het gepubliceerd in het Staatsblad en verwerft het de status van wet.

Soms neemt de regering besluiten zonder dat de Tweede en Eerste Kamer zich erover uitspreken. Dit is het geval bij Koninklijke Besluiten zoals de benoeming van een burgemeester en een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). > hebben vaak betrekking op onderdelen van wetten die snel gewijzigd moeten (kunnen) worden.
Veel wetten hebben de vorm van een raamwet.
**Raamwet = een wet waarin alleen de hoofdzaken worden geregeld waarna de details worden ingevuld bij nadere wet, bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling.**

Het parlement
**Parlement = Eerste Kamer + Tweede Kamer**Samen worden zij ook wel de Staten-Generaal genoemd.
Tweede Kamer is belangrijker, omdat de leden ervan rechtstreeks worden gekozen en ook meer bevoegdheden hebben dan leden van de Eerste Kamer.

Rechten van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer telt 150 leden, die aan hun lidmaatschap een fulltime baan hebben. De Tweede Kamer heeft twee taken:
- zij is medewetgever;
- zij controleert de regering;

*Medewetgeving:*Om te vervullen, aantal rechten:
\* **stemrecht** (voorstel verwerpen/aannemen)
\* **recht van amendement** (voorstel wijzigen)
\* **recht van initiatief** (voorstel indienen)
\* **budgetrecht** (financieel verantwoord > in en tussen de verschillende begrotingsposten schuiven)

*Controle ministers:*Om te controleren, aantal rechten:
\* **recht van motie** (uitspraak)
\* **vragenrecht** (vragen stellen)
\* **recht van interpellatie** (spoeddebat > minimaal 30 Kamerleden moeten wijziging van de agenda aanvragen anders gaat het niet door)
\* **recht van enquête** (zelfstandig een onderzoek in te stellen)

De Eerste Kamer
- ook wel Senaat
- telt 75 leden
- lidmaatschap Senaat is een deeltijdfunctie (vergadert 1 dag per week)
- meeste senatoren naast lidmaatschap nog andere werkkring
- taak beperkter dan Tweede Kamer
- geen recht van initiatief
- geen recht van amendement
- mag wetsvoorstellen dus alleen aannemen/verwerpen
- moet wetsvoorstellen toetsen aan staatsrechtelijke normen en regels van behoorlijke wetgeving
- de ‘laatste controle’
- wel het recht om schriftelijke vragen te stellen (recht van interpellatie)
- kan een parlementaire enquête instellen
- praktijk zeer terughouden gebruik van deze rechten
- het **primaat** ligt bij de Tweede Kamer: de politieke afwegingen van de Tweede Kamer wegen zwaarder omdat de leden ervan rechtstreeks gekozen worden en dus ook door de kiezers ter verantwoording kunnen worden geroepen
- leden Eerste Kamer worden indirect gekozen, door de leden van de Provinciale Staten

Verhouding regering en parlement
Ministers kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer. Dan zouden ze namelijk zichzelf moeten controleren en dat is niet gewenst in een dualistisch systeem.
**Dualisme = bestuurders zoals ministers kunnen geen lid zijn van het orgaan dat het controleert;**
De verhouding tussen regering en parlement vloeit voort uit het principe van de machtenscheiding > **trias politica**.

Ministers hebben zowel wetgevende als uitvoerende macht. De wetgevende macht delen ze met het parlement: ministers stellen wetten voor en ondertekenen de wetten; parlementariërs mogen wetten amenderen en voorstellen en hebben daarnaast het stemrecht.

De taakverdeling tussen wetgevende en uitvoerende macht is eigenlijk voor **alle bestuurslagen** hetzelfde: de wetgevende macht bepaalt welk beleid er wordt gevoerd, de uitvoerende macht voert dit beleid uit. Soms lijkt het erop dat de uitvoerende macht het meest te vertellen heeft: ministers en burgemeesters & wethouders lijken belangrijker dan Tweede Kamer- of gemeenteraadsleden. Maar uiteindelijk heeft de volksvertegenwoordiging het laatste woord (en dus de meeste macht): als het beleid haar niet aanstaat kan zij de uitvoerende macht naar huis sturen.

Politieke cultuur
taken regering en parlement zijn in de grondwet vastgelegd; maar samenwerken ook tradities/gewoonten > politieke cultuur.
Kenmerkend voor de Nederlandse politieke cultuur is de bereidheid tot overleg en het sluiten van compromissen.
Deze consensuspolitiek wordt ook wel het **poldermodel** genoemd en is door de eeuwen heen kenmerkend geweest voor de Nederlandse manier van politiek bedrijven.
Naam ‘poldermodel’ > het Akkoord van Wassenaar (1982) dat gesloten werd tussen werkgever- en werknemersorganisaties. slechte economie > akkoord meet loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting. beide maatregelen > gunstig effect op de werkgelegenheid. Scherpe tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers maakten vanaf dat moment plaats voor een onderhandelingssfeer waarin men bereid wat tot compromissen. > In navolging hiervan zochten ook de politieke stromingen en partijen meer toenadering tot elkaar.

*Einde van paragraaf 5*