פוליטיקה וממשל – 26.5.14

מרצה : עדי בלדרמן

בחירות:

בחירות בדמוקרטיה ליברלית חייבת להכיל:

1. חשאיות.
2. שוויון קולות.
3. מועדי בחירות סדירות.
4. תחרות הוגנת.
5. פרסום וקבלת תוצאות.

שיטת החבירות עושה שימוש במשוואה מתמטית פשוטה כדי לחלק את הקולות.

כל שינוי בשיטת הבחירות יגרור שינויים בתוצאה.

במיון שיטות הבחירות נשים לב לדגשים בין השיטות:

1. אישי / רשימה – בארה"ב נראה בחירות אישיות (ברק אובמה) בישראל נראה מפלגות.
2. ארצי / איזורי – בארה"ב נראה לפי מדינות , בישראל הבחירות אינם לפי איזור.

בשיטה האיזורית ניתן בקלות לעוות תוצאות ולשחק בהן לפי אינטרס.

1. ספירת הקולות –

* יחסיות- הדגש על ייצוג , שכמה שיותר חלקים מהציבור יהיו מיוצגים בממשלה.
* רובניות- הדגש על יעילות , במטרה לאפשר לשלטון לתפקד כמה שיותר ביעילות על ידי כך שיש מנצח אחד ברור לכל הבוחרים.

רובניות:

1. רוב הפשוט – הרוב זוכה. אחוז הנותרים נותרים ללא יצוג כלל (גם אם הם הרוב)
2. רוב מוחלט – 50% וקול אחד נוסף יקנו ניצחון . וכאשר אין רוב מוחלט יש צורך לבצע סיבוב בחירות נוסף בין 2 המתמודדים עם מספר הקולות הגבוהה יותר ולכך יש עלות גבוהה ועייפות מצד קהל הבוחרים נוסף לכך תקופת הקפאה ממשלתית בה אין ממשלה מוסדרת.
3. קול חלופי – נוצר למנוע את הבעיה בסוג מס 2 , כל בוחר מדרג בחירה על פי סדר עדיפות ובמידה ואין למתמודד את הקולות המספיקים העדיפות השניה בבחירות תכנס לתוקף ויעשו עמה שימוש.

יחסיות:

יש אחוז חסימה מוגדר הקובע את חלוקת הקולות והמשאבים.

על ידי נוסחה נקבעים מספר המקמות לכל מפלגה על – מודד למנדט.

המפלגות הגדולות מטבען יעדיפו את שיטת הממשל הרובנית המקנה להם יציבות ועדיפות ומצד שני המפלגות הקטנות מעוניינות ביצוגיות אשר תאפשר להן להכנס לממשלה ולקבל משאבים ולא להעלם.

בתקופת היישוב בה המערכת כולה היתה וולנטרית הוכנסה המערכת היצוגית וזאת על מנת לשמור את כולם בממשלה ולאפשר ייצוג לכולן. (דבר שלא היה קורה לאחר קום המדינה) בגלל שבאותה תקופה בפועל לא היה ניהול המדינה מוטל על הממשלה ולכן בן גוריון לא התנגד לכך , אילו היה מתנגד המפלגות לא היו משתתפות בבחירות.

בישראל היום:

השיטה היחסית

כללית ארצית – וכל אזרח מעל גיל 18 יכול להצביע.

שוויון – קולות המצביעים שווים לכולם.

חשאיות – הצבעה אנונימית.

שיטת חישוב התוצאות:

מבצעים ניקוי של כל קולות פסולים מתוך סך כל הקולות

מתוך הקולות הכשרים מוציאים את אחוז החסימה (3.15% מהכשרים)

ככל שיש יותר מצביעים כך תקרת אחוז החסימה גדלה ומוציאה מפלגות קיצון קטנות מהממשלה ושומרת את רוב הקולות במרכז.

לאחר מכן נמדד "מודד למנדט" שמסמל את אחוז ההצבעות הכשרות שעברו את אחוז החסימה וחלוקתם ל120 הכסאות בממשלה.

השוואה של מס הקולות שקיבלה כל מפלגה למודד למנדט וחלוקת המנדטים .

בכל בחירות ישנם עודפי מנדטים מטבע הדברים לא ניתן לחלק חצאי ורבעי כסאות...

ולכן מבצעים את שיטת "בדר –עופר" מוסיפים לסך הקולות שיקבלו המפלגות +1 ו+2 עד שמפלגות יגיעו למספר השלם מאחר והמפלגות הגדולות לרוב מקבלות את העודפים נוצרים הסכמי עודפים בין מפלגות גדולות למפלגות קטנות בעלי אינטרסים דומים.

הסכם עודפים מקנה למפלגה הגדולה את עודפי הקולות של הקטנה וכך מאפשרת למפלגה מאותה הגוש או בעלי אינטרס דומה לשמר את הקולות.

מאפיינים דמוקרטים בבחירות:

1. שלטון מוגבל.

2. הזכות לבחור ולהיבחר.