**KOMENTÁŘ I.**

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V DETAILNÍM ÚZEMNÍM POHLEDU**

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhly 3. a 4. října 2025 **ve 14 711 stálých volebních okrscích**, vytvořených podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, a **ve 108 zvláštních volebních okrscích v zahraničí**. Zápis o průběhu a výsledku hlasování (dále jen „Zápis“) odevzdaly všechny vytvořené okrskové volební komise. Celkem bylo zpracováno 14 819 Zápisů.

Nejčastěji byly vytvářeny malé volební okrsky do 300 voličů, které činily přibližně třetinu všech okrsků v České republice (viz *Tabulka 1.2*). Volební okrsky do 300 voličů představují v Kraji Vysočina téměř 60 % všech volebních okrsků a více než polovinu ze všech okrsků tvoří také na území Jihočeského (přes 52 %) a Plzeňského kraje (přes 51 %). Největší okrsky s více než 1 200 voliči byly na území České republiky vytvořeny sporadicky, z celkového počtu okrsků jich bylo necelých 5 %. Největší procentuální zastoupení měly tyto okrsky na území Moravskoslezského kraje, kde tvořily přibližně 9 % ze všech okrsků.

Kraj Vysočina má nejvyšší podíl jednookrskových obcí z celé republiky. To je důsledek rozdrobené sídelní struktury, která se projevuje velkým množstvím malých obcí s jedním okrskem. Podíl takových obcí zde činil přibližně 89 % všech obcí kraje, zatímco celorepublikový průměr činil přibližně 78 %. Naopak nejnižší podíl jednookrskových obcí byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (68 %), což je důsledkem urbanizované sídelní struktury kraje, kde se častěji objevují populačně velká sídla městského typu. Přehled obcí podle počtu volebních okrsků obsahuje *Tabulka 2*.

Minimální počet osob zapsaných do výpisů ze seznamů voličů v jednom stálém volebním okrsku na území České republiky byl zaznamenán v okrsku č. 1 v obci Vysoká Lhota v okrese Pelhřimov (18 zapsaných voličů) a v okrsku č. 3 v obci Hořiněves v okrese Hradec Králové, kde bylo zapsáno 20 voličů. Maximální počet voličů přesahující 10 tisíc osob byl zanesen do seznamů voličů v okrscích č. 23001 a č. 23018 v městské části Brno-střed. Do tohoto seznamu však byly zahrnuty i osoby bez trvalého místa pobytu, resp. s adresou trvalého bydliště na ohlašovnách pobytu. Volební účast v těchto největších okrscích byla proto značně podprůměrná – obálky byly ve volebních místnostech vydány necelým 3 % (okrsek č. 23001), resp. 9,65 % (okrsek č. 23018) zapsaných voličů. Absolutně největší počet voličů v jednom okrsku (2 322) přišel k volbám v okrsku č. 1 v obci Psáry (okres Praha-západ).

Ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí bylo ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů zapsáno celkem 37 654 osob, což představovalo dvojnásobný nárůst (o 18 846 voličů) oproti volbám do Poslanecké sněmovny konaným v roce 2021. Nárůst zájmu o zápis do zvláštních seznamů voličů byl do jisté míry způsoben zavedením možnosti korespondenčního hlasování pro voliče pobývající v zahraničí, díky které se možnost hlasování ve volbách pro voliče v zahraničí zjednodušila.

Oproti volbám v roce 2021 se počet zvláštních volebních okrsků v zahraničí snížil o 3. Došlo sice k vytvoření 2 nových volebních okrsků (Dauha, Kinshasa), ale zrušeno bylo 5 okrsků (Bamako, Ménaka, Chengdu, Jekatěrinburg, Petrohrad). Z vytvořených zvláštních okrsků bylo nejméně osob (6) zapsáno v okrsku č. 106 (Kinshasa), přičemž v územním obvodu tohoto okrsku nebylo možno volit korespondenčně.

V zahraničí bylo odevzdáno celkem 28 040 úředních obálek, přičemž téměř 69 % z těchto obálek odevzdaly voliči osobně prostřednictvím prezenčního hlasování přímo ve volební místnosti, 31 % z těchto obálek bylo odevzdáno prostřednictvím korespondenčního hlasování. Nejvíce úředních obálek pocházejících z korespondenčního hlasování (874) se nacházelo ve volebních schránkách v okrsku Bern. Přes 600 úředních obálek z korespondenčního hlasování se nacházelo ve volebních schránkách také v Mnichově a Londýně.

Volební zákon nově rozdělil zahraničí do 4 oblastí (Západní Evropa, Ostatní Evropa, Amerika a Ostatní svět), přičemž každé oblasti byl losem Státní volební komise určen jeden volební kraj, kterému byly podřazeny zvláštní volební okrsky z dané oblasti, a tedy volební kraj, do kterého byly přičítány hlasy odevzdané v této oblasti v zahraničí. Losovalo se ze 4 největších krajů, ve kterých se podle přílohy č. 2 volebního zákona uvádí na kandidátní listině více než 30 kandidátů.

Na základě losu Státní volební komise se výsledky hlasování ze čtyř oblastí v zahraničí připočítávaly do následujících volebních krajů:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast** | **Volební kraj** |
| Západní Evropa | Moravskoslezský kraj |
| Ostatní Evropa | Jihomoravský kraj |
| Amerika | Středočeský kraj |
| Ostatní svět | Hlavní město Praha |

Z hlediska velikostních kategorií obcí byla nejvyšší volební účast zaznamenána v obcích s méně než 250 voliči, kde se voleb zúčastnilo téměř 74 % voličů (viz *Tabulka 4*). S rostoucím počtem voličů v seznamu volební účast postupně klesá, přičemž minimální hodnoty dosahuje volební účast v kategorii 15 000 - 34 999 voličů (66 %). Ze srovnání volební účasti v jednotlivých krajích vyplývá dominantní postavení Prahy, která měla ve většině velikostních kategorií (s výjimkou kategorií 15 000 - 34 999 voličů a 35 000 a více voličů) nejvyšší hodnotu volební účasti napříč kraji. Naopak nejnižší volební účast měly ve většině kategorií (s výjimkou kategorie nad 35 000 voličů) Karlovarský a Ústecký kraj.

Pro volební strany zastoupené v Poslanecké sněmovně jsou pomocí kartogramů (*kartogram 1 až 6*), znázorněny oblasti územní volební podpory podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Pro tento účel se podpora voličů počítala jako podíl počtu platných hlasů pro danou volební stranu na počtu platných hlasů v území SO ORP a následně byla sestupně seřazena. Na základě absolutního počtu platných hlasů pro danou stranu v jednotlivých (podle volební podpory seřazených) SO ORP bylo vytvořeno 5 kategorií. Každý barevný odstín v legendě vyjadřuje právě jednu pětinu z celkového počtu v České republice obdržených platných hlasů pro danou volební stranu. Odstíny šedé jsou vykresleny oblasti, kde volební strana měla nejmenší podporu voličů, barevnými odstíny jsou zobrazeny oblasti s podporou největší.

Vítězné hnutí ANO se těšilo největší podpoře voličů prakticky na celém území Ústeckého kraje (s výjimkou okresu Litoměřice) a Moravskoslezského kraje (s výjimkou okresu Nový Jičín) a v okresech Tachov, Znojmo, Sokolov a Jeseník. Naopak z hlediska volební podpory se jeví jako marginální především populačně největší města České republiky (Praha, Brno a nejbližší zázemí těchto měst, SO ORP České Budějovice, SO ORP Plzeň, SO ORP Hradec Králové, SO ORP Zlín).

V případě koalice SPOLU se území nejintenzivnější podpory omezuje pouze na několik územních jednotek. To je způsobeno vysokou koncentrací volební podpory v Praze (populačně největší územní jednotka) a jejím bezprostředním okolí (SO ORP Černošice), v Brně a SO ORP Šlapanice. V těchto 4 územních jednotkách byla ve volbách soustředěna více než pětina z celkového počtu voličů koalice SPOLU. Naopak nejmenší podporu voličů měla koalice v Karlovarském a Ústeckém kraji a v okresech Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Znojmo, Jeseník, Šumperk, Bruntál a Karviná.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ dosáhli nejlepších výsledků v Praze, Středočeském kraji (okresy Praha-východ a Praha-západ, SO ORP Kolín) Libereckém kraji a na Vysočině (SO ORP Pacov a SO ORP Pelhřimov). Zároveň v případě této volební strany platí, že je výrazně úspěšnější v Čechách než na Moravě a ve Slezsku.

Nejvíce koncentrovanou volební podporu měla ve volbách Česká pirátská strana. Centrum volební podpory leží pouze na území Prahy, kde se koncentruje více než 20 % ze všech voličů strany.

Velmi obdobnou charakteristiku územní volební podpory jako hnutí ANO má také SPD, která se těšila největší podpoře voličů na celém území Karlovarského kraje a v okresech Teplice, Děčín, Jeseník, Bruntál, Prostějov, Přerov a Kroměříž. Naopak nejmenší volební podporu měla strana na území Prahy a jejího okolí, v Brně a jeho blízkém zázemí, ve Středočeském kraji a na Vysočině.

Nejvíce rozptýlenou volební podporu měli ve volbách Motoristé sobě. Nejvíce úspěšní byly Motoristé na území Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Volební zisky volebních stran se liší nejen územně, ale například i podle velikosti obce. Z výsledků prezentovaných v *Tabulce 5* vyplývá, že zisky některých volebních stran s velikostí obce rostou. Příkladem takovéto strany může být koalice SPOLU. V obcích do 250 voličů získala koalice SPOLU 19,52 % platných hlasů, s rostoucím počtem voličů v obci se podíl hlasů pro koalici SPOLU postupně zvyšoval (k poklesu došlo pouze u obcí s 8 000 - 14 999 zapsanými voliči), v největších městech nad 35 000 voličů činil tento podíl 26,35 %. Z ostatních volebních stran, které ve volbách získaly zastoupení v Poslanecké sněmovně, s rostoucím počtem zapsaných voličů rostla soustavně volební podpora také v případě České pirátské strany.

Naopak ANO bylo nejúspěšnější v obcích s méně než 250 zapsanými voliči, kde hnutí získalo 38,74 % platných hlasů. Naopak v nejvyšší velikostní kategorii obcí s 35 000 a více voliči v seznamu hnutí získalo pouze 30,36 % hlasů, což je jeho nejnižší zisk ze všech velikostních kategorií. S rostoucí velikostí obce pravidelně klesá (od velikostní kategorie 250 - 499 voličů) volební zisk také u Motoristů sobě.

Nejvíce stabilní volební výsledek mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí mají STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, kde rozdíl mezi nejnižší volební podporou (v kategorii 250 - 499 voličů) a nejvyšší volební podporou (kategorie 35 000 a více voličů) nečiní ani jeden procentní bod.

V alespoň jedné obci České republiky dokázaly zvítězit (nebo se o vítězství v případě shody počtu hlasů podělit) 4 z 26 zaregistrovaných volebních stran (viz *Tabulka 6*). V 86,58 % obcí obdrželo nejvíce hlasů hnutí ANO, ve 13,56 % obcí zvítězila koalice SPOLU. V minimálně jedné obci (městské části či městském obvodu) každého kraje dokázala zvítězit pouze koalice SPOLU, hnutí ANO nedokázalo získat nejvíce hlasů v žádné městské části hlavního města Prahy. Ve zbývajících 13 volebních krajích však hnutí ANO dokázalo zvítězit ve více obcích než koalice SPOLU (viz *Tabulka 7*).

Ve většině obcí se vyskytla situace, kdy nebyl pro některou konkrétní volební stranu odevzdán žádný platný hlas. Pouze hnutí ANO dokázalo v každé obci (městské části, městském obvodu) České republiky získat alespoň 1 platný hlas.

Objevily se i volební strany, které nezískaly žádný platný hlas ve většině obcí (městských částí, městských obvodů). Nejčastěji byl tento jev zaznamenán u volební strany Levice, která nezískala žádný hlas v 82 % obcí, ve kterých se volební strana ucházela o přízeň voličů. Ve více než 60 % obcí, ve kterých kandidovaly, nezískaly žádný hlas i volební strany Jasný Signál Nezávislých, VÝZVA 2025, SMS – Stát má sloužit, Hnutí občanů a podnikatelů, Volt Česko, Hnutí Kruh a Voluntia. Souhrnný přehled o počtu obcí, ve kterých jednotlivé volební strany nezískaly žádný platný hlas nabízí *Tabulka 8*.