Alþingi

Alþingi og lýðraðid
Saga Alþingis
Kosningar til Alþingis
Hlutverk Alþingis
Skrifstofa Alþingis
Alþingishúsið
Stofnanir Alþingis
ALPINGI
Efnisyfirlit

Alþingi og lýðræði .................................................. 4
Stjórnmalasamtök ...................................................... 5
Saga Alþingis ............................................................. 6
Á tima konungavaldsins .............................................. 7
Löggjafarþing .............................................................. 9
Kosningar rættur og fjöldi þingmanna ......................... 10
Kosningar til Alþingis ................................................ 12
Kjördæmaskipan ......................................................... 13
Hlutverk Alþingis ....................................................... 14
Starfshættir Alþingis .................................................. 14
Þingsetning og þingfrestun ........................................... 15
Þingsalurinn ............................................................... 15
Forseti Alþingis ......................................................... 16
Þingfundir ................................................................. 17
Umráður ................................................................. 17
Atkvæðagreiðslur ....................................................... 18
Þingflokkar ............................................................... 18
Ferill lagafrumvarps ................................................... 18
Fastanefndir Alþingis .................................................. 20
Starfshættir nefnda ..................................................... 20
Kosningar í nefnda ...................................................... 21
Alþjóðastarf Alþingis ................................................ 22
Skrifstöfa Alþingis ..................................................... 23
Alþingishúsid ............................................................. 24
Vígsla hússins ........................................................... 24
Húsaskipan ............................................................. 25
Alþingisgarðurinn .................................................... 25
Stofnanir Alþingis .................................................... 26
Ríkisendurskoðun ..................................................... 26
Umboðsmáður Alþingis ............................................. 26
Jónshús ................................................................. 26
Upplýsingar um Alþingi ............................................. 27
Heimsóknir í Alþingishúsid .................................... 27
Skólaþing .............................................................. 27
Áfáum stöðum á Íslandi fléttast saga og náttúra jafnmikið saman og á Þingvöllum. Þar gefst einstök yfirsýn yfir jarðfrædisögu, og lifandi náttúra Þingvallasveitar á sér vart hliðstæðu. Á Þingvöllum var allsherjarríki á Íslandi komið á fót með stofnun Alþingis 930 og þar kom þingið saman allt til ársins 1798.

Þingpallar eru öllum opinir meðan þingfundir standa og þókan er bægt að félgjast með þingstörfum. Ónnur einkenni lýðræðisskipulagsins eru m.a. þau að ríkisstjórn landsins ber ábyrgð á gerðum sínum gagnvart Alþingi og lýtur i störfum sínum eftirliti af hálfu þess. Íslendingurinn eru sjálfstættir og eiga einungis að þátttöku í þingsins staðsettum lýðræðis á Alþingi og að þingin sé hornsteinn þess lýðræðis.

Markmið þess með útgáfu kynningarbæklings um Alþingi er að greina frá skipulagi og störfum þingsins ásamt sögu þess. Hann ætti því að nýtast öllum þeim sem hafa áhuga á að þingafélagið sem byggð er á þingsins ásamt þingafélagið.
**Stjórnmálasamtök**

Stjórnmálaflókar á Íslandi eru tengilíðir milli Alþingis og kjósenda. Stjórnmálasamtök verða til þegar hópur manna ákeður að bindast samtökum um að hafa í sameiningu áhrif á þjóðfélagið með því að fá fulltrúu kjörna á þing og taka þátt í starfi ríkisstjórnar. Í stefnuskrám flokkanna er greint frá því að hvaða mál flokkarnir leggja áherslu og þar má sjá muninn á hugmyndafráði þeirra og stefnu.

Pátttaka í starfi stjórnmálahreyfinga er ein helsta leið almennings til að hafa áhrif á gang mála. Í lýðræði felst einnitt að almennungur ber ábyrgð á þróun samfélagssins og á kost á að koma hugmyndum sínum og skoðunum á framfæri.

Fjölmiðlar hafa þáð hlutverk að koma upplýsingum um þjóðfélagsmál á framfæri við almennung, þar að meðal um flokkana og stjórnmálamenn.

Réttur Íslendinga til að láta í ljós skoðanir sínar, stofna fellog og safnast saman til fundarhalda er skráður í stjórnarskrá. Stjórnarskráin er æðri öðrum lögum og verndar lýðræðisskipulagið.

---

**Hvernig getur þú haft áhrif?**

**Með því að neyta kosningarréttar þíns.**

**Með þásttökú í starfi stjórnmálaflókks.**

**Með þásttökú í starfi stéttarfélags eða hagsmunasamtaka.**

**Með þásttökú í starfi áhugamanntasamtað sem fást við málaflókka sem eru þér hjartfölginir.**

**Með því að ræða við Alþingismenn, sveitarstjórnarmenn og aðra sem gegna ábyrgðarstörfum í þjóðfélaginu.**

**Með því að senda umsagnir um þingmál sem nefndir Alþingis fjalla um.**

**Með skrifum í fjölmiðla og með því að gefa fréttamönnum ábendingar.**
**Saga Alþingis**


Lögretta var miðstöð þinghaldsins. Hún skar úr lagaþrætum, setti ný lög og veitti undanþágur frá lögum. Í lögrettu sátu goðar og síðar einnig biskupar ásamt aðstoðarmönnum sem ekki höfðu atkvæðisrétt og réð meiri hluti úrsólu mála. Eftir skiptingu landsins í fjórðunga um 965 voru settir fjórir fjórðungsdómar á Alþingi, einn fyrir hver fjórðung, skipaðir 36 dómendum hver og þurfti 31 samhljóða atkvæði til að

**Söguás 930–1800**

<table>
<thead>
<tr>
<th>900</th>
<th>1000</th>
<th>1100</th>
<th>1200</th>
<th>1300</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>930 Alþingi stofnað</td>
<td>1000 Kristni lögtekin</td>
<td>1122–1133 Íslendingabók rituð</td>
<td>1262 Noregkonungi svarin hollusta</td>
<td>1397 Kalmar–sambandið stofnað, konungsvælamið til Danmerkur</td>
</tr>
<tr>
<td>965 Fjórðungsdómur stofnsettur</td>
<td>1005 Fimmtardómur stofnsettur</td>
<td>1271 Járnþóð lögtekin</td>
<td>1281 Jónsbók lögtekin</td>
<td>1281 Jónsbók lögtekin</td>
</tr>
</tbody>
</table>
kveða upp gildan dóm. Síðar var stofnaður fimmtardómur á Alþingi í upphafi 11. aldar sem var nokkurs konar afryjunardómstóll. Hann var skipaður 48 dómendum, tilnefndum af goðum í Lögþetta, og réð einfaldur meiri hluti dómí.

Lögsögumauður var aðstæði madur þingsins en hlutverk hans var meðal annars að segja upp gildandi lög Íslendinga, áður en þau voru skráð. Hann sagði upp lógin um þinghaldið, þingskópin og stjórnnað fundum Lögþetta og skar úr þrætumalum ef ekki náðist samkomulag með óðrum hætt. Taldir er að lögsögumauðurinn hafi flutt val sitt á Lögbergi og þar hafi verið kvæðinir upp dómar, fluttar ræður í mikilvægum málum og þingsetning og þinglausnir farið fram. Ymslegt er þó ólíöst um þinghaldið og hlutverk lögsögumanna enda voru miklir umbrotatímar í íslensku samfélagi á fyrstu öldum byggðar, og átök um trú og völd settu svip sinn á þjóðfélagið sem og störf Alþingis. Íslendingabók, sem rituð var á tíminu 1122–1133, er ein helsta heimildin um stofnun Alþingis áPINGVÖLLUM.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Á tíma konungsvaldsins</th>
</tr>
</thead>
</table>

Alþingi kom saman til fundar í Lærða skólanum í Reykjavík (nú Menntaskólanum í Reykjavík) 1. júlí annað hvert ár og var að störfum í um það bil fjórar vikur. Þingið var einungis konungi til ræðjafar og hafði ekki formlegt lögjafarvald. Það ræðdi stjórnarfrumvöör og voru tvær umræður, undirbúningsumræða og ályktunarumræða, og einstakir þingmenn báru fram mál til umræðu. Tillögu sem samþykktar voru á þinginu nefndust bænarskrá. Á tímalínu 1845–1874 kom Alþingi 14 sinnum saman og það var mikilvægur vettvangur þjóðmálaumræðu. Frá upphafi var Jón Sigurðsson, alþingismaður Ísfirðinga, forustumáður þingsins og lengstum forseti þess.

Í stað reglulegs þings árið 1851 var kallaður saman þjóðfundur sem hafði það að meginverkefni að fjalla um stjórnskipun Íslands og stöðu þess innan ríkisins. Þá hafði Danakonungur afsalað sér einveldi, samþykkt hafið verið stjórnarskrá fyrir Danaveldi sem tryggði borgaraleg réttindi og kosningar til þings. Danska stjórnin gerði ráð fyrir að Ísland yrði áfram hluti ríkisins og hafið svipada stöðu og aðrir landshlutar en meiri

**Söguás 1800-1900**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1800</th>
<th>1810</th>
<th>1820</th>
<th>1830</th>
<th>1840</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1800 Alþingi aflagt</td>
<td>1810 Landsbyhírettur tekur til starfa</td>
<td>1830 Stéttapíning kölluð saman í Danaveldi</td>
<td>1845 Endurreis Alþingi kemur saman</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
hluti fulltrúa á þjóðfundinum vildi að löggjafar- og fjárveitingavalda yrði hjá Alþingi. Fundurinn var leystur upp áður en mál komu til umræðu og staða Íslands innan danska ríksins sem og hlutverk Alþingis var óbreytt í nær aldarfjördung.

### Löggjafarbæring

Árið 1871 tóku gildi svonefnd stöðulög sem danska þingið hafði samþykkt, þrátt fyrir mótmæli meiri hluta Alþingis, um stöðu Íslands innan danska ríksins. Í framhaldinu fékk Ísland sina eigin stjórnarskrá árið 1874 sem var nær samhljóða dönsku stjórnarskránni frá árinu 1849 í flestum greinum. Með stjórnarskránni 1874 hlaut Alþingi löggjafarvald í íslenskum sérmálum svo og skattlagningar- og fjárveitingavalda en konungur hafði neitunarvald. Landshofdingar var æðsti fulltrúi stjórninnarar herlendis og bar áhýgð fyrir Íslandstráðherra í Kaupmannahöfn. Hann setti Alþingi og sat þar án atkveðisréttar og var að öðru leyti tengiliður milli Alþingis og stjórnarinnar.


### Fyrsta konan sem tók sæti á Alþingi


Kosningarrettur og fjöldi þingmanna


Árið 1857 var kosningarrettur rýmkaður nokkuð og fengu þá flestir fullorðir karlmenn kosningarrett sem bjuggu á eigin heimili, borguðu skatta, áttu eignir eða höðuð lokð hálknálpó. Nú gátu Vestmanneyingar kosinuð í fyrsta sinn og fjöldi það þingmennnum auk þess sem Skaftafellssýslu var skipt í tvö kjörstað. Þingmenn voru þá 21 auk sex konungskjörinna.

Með stjórnarskránni 1874 var þingmennum fjöldað í 36 en kosningarrettur var öbreyttur. Kosinn var einn þingmaður í átta sýslum en tveir þingmenn í 11, alls 30. Nokkrar minni hannar breytingar voru gerðar á næstu áratugum en þingmennum fjöldað ekki. Kosningarrettur náði einungis til um 10% landsmanna og kosningaþátttaka var innan við 50%.


Söguás 1900–2000

<table>
<thead>
<tr>
<th>1900</th>
<th>1910</th>
<th>1920</th>
<th>1930</th>
<th>1940</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1904 Heimastjórn og þingraði</td>
<td>1915 Konur fáð kosningarrett</td>
<td>1920 Konur og karlar hafa jafnan kosningarrett</td>
<td>1934 Kosningarrettur óháður efnaug, aldursmark í 21 ár, úr 25 árum</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1908 Leyfilegar kosningar</td>
<td>1918 Ísland fullvalda ritki í kosningasambandi við Dammirkú</td>
<td>1920 Hásteinnætur</td>
<td>1944 Lýveldis stofnað á Þingvöllum 17. júní</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


1959 Landinu skipt í átta kjördæmi og ein- mentingskör aflagt
1968 Kosningalætur lækkaður í 20 ár
1984 Kosningalætur lækkaður í 18 ár
1991 Deildaskipting Alþingis afnumin
2003 Kosið til þings í sex kjördæmum

Konur fagna kosningarrætti þingsetningardaginn 7. júlí 1915 en kona náði ekki kjöri til þings þjóður en 1922.

Ísland skiptist í sex kjördæmi, þrjú á höfuðborgarsvæðinu og þrjú landsbyggðskjördæmi. Fjöldi þingaeta í hverju kjördæmi tekur mið af Íslandsfjölum.
Kjördæmaskipan

Íslandi er skipt í sex kjördæmi, Norðvesturkjördæmi, Norðausturkjördæmi, Suður-kjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Reykjavíkurkjördæmi norður og Reykjavíkurkjördæmi suður. Mörk kjördæmanna eru ákveðin í lögum en þó ákveður landskjörstjórn kjördæmamörk milli Reykjavíkurkjördømanna.


Öðrum þingsætum (níu jöfnunarsætum) er ráðstafað til stjórnmálasamtaka þannig að hver samtök fái þingmannatölut og sem þýði samræmi við heildarvæslutöluna á öllum landinu. Pau stjórnmálasamtök koma þó ein til alíta við úthlutun jöfnunarseta sem hljóta minnsl 5% af gildum atkvæðum í landinu öllu.


Breyingar á kjördæmamörkum og tilhögun á úthlutun þingsæta, sem fyrir er mælt í lögum, verða aðeins gerðar með samþykki 2/3 atkvæða á Alþingi. Kosið var eftir þessari kjördæmaskipan í fyrsta sinn í alþingiskosningunum 2003 en landinu var áður skipt í átta kjördæmi og hafði sú skipan verið á síðan 1959.

Alls greiddu 203.898 landsmenn atkvæði í alþingiskosningunn 2021 eða 80,1% þeirra sem voru á kjörskrá.
Hlutverk Alþingis

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið eftir orðum stjórnarskrárnar, en råðherrar fara með vald forseta.

Í þingraðinnu felst að meiri hluti Alþingis ræður skipun ríkisstjórnarinnar og getur hún aðeins setið með stuðningi löggjafárþingsins. Stjórnin ræður á hinn börigin mestu um lagasetninguna, undirbýr löggjöfina og fær heimild til að útfæra löginn nánar með reglugerðum; hún getur líka brugðist við ágreiningi við þingið með því að rúfa það og efna til kosninga.

Meginverkefni Alþingis er lagasetning. Í þingsalnum fara fram umræður um lagafrunvörg og einnig um mörg önnur þingmál. Alþingi getur með þingsályktun lýst stefnu sinni án þess að setja lög. Á þingi eru bornar fram fyrirspurnir til ríkisstjórnarins. Óundirbúinn fyrirspurnatími er reglulega á dagskrá þingfunda. Á fyrir fram ákveðnum fundum geta þingmenn kvatt sér hljóðs um störf þingsins.

Råðherrar gefa þinginu skýrslur um opinber málefni, ýmist að eigin frumkvæði eða samkvæmt beithi þingsins. Alláberandi líður í þingstörfunum er umræður utan dagskrá um mál sem talið er knýjandi að ræða á þingið.

Miklu varðar um stöðu og störf Alþingis að það fer með fjárstjórnina því að ekkert gjald má greiða úr ríkissjóði. Ráðherrarinni er þessu sviði, Ríkisendur skoðun og embætti umboðsmanns Alþingis. Í þinginu, þegar þinghaldin er tengjast þingmál um þessu sviði, þýsir seinni um störf þingsins.

Starfs hættir

Starfs hættir Alþingis eru ákvarðaðir í stjórnarskrá og þingsköpum. Pínsköpin mæla fyrir um fjölmarga þætti er tengjast þinghaldinu, svo sem skipan þingsins, nefndastörf, meðferð þingmála, fundarsköp þingsins og þingflokk.

Þingsetning er alltaf annan þriðjudag í september.
Þingsetning og þingfrestun


Frá því að Álþingi var endurreist 1845 hefur sú venja haldist að þingsetning hefjist á því að þingmenn hlyðið messu í Dómkirkjunni, en siðan ganga þeir til þinghússins þar sem forseti Íslands (áður umboðsmaður konungs) setur þingið. Á fyrsta þingfundi að aflóknum álþingiskosninum er forseti Álþingis kjörrinn.

Þingsalurinn


Forseti þingsins, eða einhver af varaforsetunum, stjórnar störfum í þingsalnum. Forseta til aðstöðna eru skrifstofustjóri Álþingis og aðrir starfsmenn skrifstofu Álþingis.

Fundir Álþingis eru haldnir í heyrranda hljóði. Öllum er því frjálst að sitja á þingþöllum. Fréttamenn útvarps- og sjónvarpsstöðva og dagblaða hafa aðstöðu í þinghúsinu til að fylgjast með störfum þingsins.

Réttindi og skyldur álþingismanna

Álþingismönnum eru tryggð mikilvæg réttindi í stjórnarskránni. Þeir eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína en ekki við fyrirmæli frá kjósendum. Álþingismaður verður ekki krafinn reikningsskapað utan þings fyrir það sem hann hefur sagt í þinginu nema með leyfi þingsins. Starf þingsinsins fylgja líka þýmsar skyldur. Þingsmönnum er skylt að sékja þingfundi nema nauðsyn banni. Þeir skulu og vera viðstadið ættværisgerðslur og taka þátt í þeim. Enn fremur er þeim skylt að ýtta valdi þingforseta á þingfundum. Öftast koma ráðherrar úr röðum þingmanna og hafa sömu réttindi og skyldur og þingmenn. Ráðherra, sem ekki er þingmaður, hefur rétt til að leggja fram móga og hefur málfræsi á þinginu en ekki atkvæðissétt.

Forseti Alþingis

Forseti Alþingis stjórnar þinghaldinu, ákveður dagskrá þingfunda og hefur frumkveði að því að semja starfsþætun Alþingis og áætlun um fundarhöld. Forseti hefur enn fremur umsögn með starfi þingnefnda og allþjóðanefnda og fyrirspurnar til ráðherra eru háðar leyfi hans. Forseti sker úr ágreiningi um túlkun þingskapa og umræður utan dagskrá eru bundnar samþykki hans.

Forseti ber ábyrgð á rekstri Alþingis og er æðsta vald í stjórnsýslu þess. Forseti kemur fram fyrir hönd Alþingis á opinberum vettvangi og tekur þátt í allþjóðlegu samstarfi forseta þjóðþinga. Forseti Alþingis er einn þriggja handhafa forsetavalds í fjarveru eða forföllum forseta lýðveldisins. Fyrsta verk nýs þings að afloknum kosningum til Alþingis er að kjósa sér forseta. Einnig eru kjörnir varaforsetar og hafa þingflokkarnir jafnan

Tegundir þingmála

Lagafrumvörp
Frumvörp til laga eru annaðhvort stjórnarfrumvörp, flutt af ríkisstjórninni að forgöngu þess ráðherra sem málið heyrir undir, eða þingmannafrumvörp, flutt af þingmönnum, eða þingflokkjum.

Fyrir kemur að frumvörp eru flutt af þingnefnda og þá stundum að beiðni ráðherra. Þess að þingnefnda geta flutt lagafrumvörp.

Þingsályktunartillöggur
Alþingi getur lagað þingmála annaðhvort stjórnarfrumvörp að þinghaldinu um opinberum málhöfum eða þingflokkjum eða þingmönnum.

Þingflokkar geta einnig flutt lagafrumvörp.

Þingsályktunartillöggur

Lagafrumvörp
Frumvörp til laga eru annaðhvort stjórnarfrumvörp, flutt af ríkisstjórninni að forgöngu þess ráðherra sem málið heyrir undir, eða þingmannafrumvörp, flutt af þingmönnum, eða þingflokkjum.

Fyrir kemur að frumvörp eru flutt af þingnefnda og þá stundum að beiðni ráðherra. Þess að þingnefnda geta flutt lagafrumvörp.

Þingsályktunartillöggur
Alþingi getur lagað þingmála annaðhvort stjórnarfrumvörp að þinghaldinu um opinberum málhöfum eða þingflokkjum eða þingmönnum.

Þingflokkar geta einnig flutt lagafrumvörp.

Þingsályktunartillöggur
Alþingi getur lagað þingmála annaðhvort stjórnarfrumvörp að þinghaldinu um opinberum málhöfum eða þingflokkjum eða þingmönnum.

Þingflokkar geta einnig flutt lagafrumvörp.

Fyrirspurnir
Þingmála eru lagðar fram fyrir þingflokkur fyrirspurna til ráðherra um opinberum málhöfum eða þingmönnum.

Þingflokkar geta einnig flutt lagafrumvörp.

Fyrirspurnir
Þingmála eru lagðar fram fyrir þingflokkur fyrirspurna til ráðherra um opinberum málhöfum eða þingmönnum.

Þingflokkar geta einnig flutt lagafrumvörp.

Skýrsur
Að hverju þingi eru lagðar fram nokkrar skýrsur. Ráðherrar geta lagt fram skýrsur eftir því að þingflokkur getið um opinberum málhöfum eða þingmönnum. Ráðherrar geta einnig flutt skýrsur sem annað hvort störf sín eða þingflokkur.

Skýrsur
Að hverju þingi eru lagðar fram nokkrar skýrsur. Ráðherrar geta lagt fram skýrsur eftir því að þingflokkur getið um opinberum málhöfum eða þingmönnum. Ráðherrar geta einnig flutt skýrsur sem annað hvort störf sín eða þingflokkur.
komð sér saman um val þeirra fyrir fram. Forseti og varaforsetar skipa forsetísnefnd
sem tekur ákvæðanir um margvisleg mælafni er varða Alþingi. Enn fremur á forseti
samstarf við þingflokksum í forseti um tilhögum þingsins og fyrirkomulag
umræðna.

Pingforseti stjórnar fundum Alþingis. Hann hefur rétt til að taka þátt í umræðum
líkt og aðrir þingmenn og gegnar þá einhver varaforsetanna fundarstjórninni á meðan.
Forseti Alþingis hefur atkvæðisráði í þingsalum. Pingforsetinn stýrir störlum Alþingis.
Oft þarf hann þannig til þat at seta ákvæðstjórn og geta hagsmunar margra. Pannig getur
þingforseti ekki látit sjónarmíð eigin flokks ráða gerðum sinum heldur verður hann að
gæta þess að tekið sé á erindum allra þingmanna af sanngirni og réttstýni.

Þingsfundi

Forsetísnefnd gerir, í samráði við ríkisstjórn og þingflokk, starfsáætlun í upphafi
þings. Áætlun um verkefni þingsfunda hvernar viku eru gerðar á fundum forsetísnefndar
og á fundum forseta med formönum þingflokkna en þingforseti ákveður endanlega
dagskrá þingfunda. Starfsmenn skrifstofu Alþingis annast ýmsan undirbúning þing-
funda.

Umræður

Um umræður á Alþingi gilda reglur þingskapa, hversu oft þingmaður má taka til máls
og hversu lengi hann má tala við hverja umræðu. Við 1. umræðu um lagafrumvörp á að
fara fram almenn umræða og að henni lokinni gengur málið til nefndar. Pegar nefndin
hefur lokíð umfjöllun sinni og skilað nefndarálið ber fram 2. umræða og á þá að ræða
einstakar greinar frumvarpsins. Við 3. umræðu á að ræða um frumvarpið í heild sinni.
Heimilt er að veita stutt andsvor við ræðum, í allt að tvær minútur, strax og þær hafa
verið flutti

Sérstakar umræður eru háðar samþykki forseta og eru leyfðar ef má er mikilvægt og
aðkallandi að ræða það. Með þeim hætti geta þingmenn fengið máld ræðið með
skömmum fyrirvara.

Í þingsalum tala þingmenn úr raðustól, beina raðu sinni til forseta þingsins og
ávarpa hann þann t.d. „hæstvirk forseti“ eða „frú forseti“. Í raðu skal ekki
ávarpa einstaka þingmenn eða beina máli til þeirra beint, heldur alls þingheims. Kenna
skal þingmenn við kjördæmi eða ávarpa þá fullu nafni og notað er ávarpið „háttvirkur“.
Ráðherrrar eru ávarpaðir sem hæstvirkir ráðherrar, t.d. „hæstvirk forsetísráðherra“.

Allar umræður í þingsalum eru tekna upp á stafært form, slegnar inn í tölur og
eftir yfirleistun eru þær birtar á vef Alþingis.

Oft heyrst athugasemdir um að þunnskipað sé á bekkjunum Alþingis við umræður.
Astaðurnar geta verið ýmsar. þingmenn hvers flokks skipað nokkuð með sér verkum og
sérhæfa sig í vissum málaflokkum. Útsending frá þingfundum gerir mönnun kleift að

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tímanmörk umræðna</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Lagafrumvörp</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Frumvörp eru ræði við þrjár umræðu. Við allar umræður er ræðutíminn markaður en
flutningsmaður, framsøgumaðar nefndar og ráðherrrar hafa rými tíma en aðrir þingmenn. Við 2. umræðu um lagafrumvörp mega allir þingmenn taka eins oft til máls og þeir vilja eina tali þeir oftar
en tvísvar er tíminn markaður við 5 minútur hverju sinni. |
| **Píngslyktunartíllöggur** |  |
| Píngslyktunartíllöggur eru ræðar við tvær umræður. Ræðutími er markaður við báðar umræður
en við þá sóðari með allir þingmenn taka eins oft til máls og þeir vilja eina tali þeir oftar en tvísvar er
tíminn markaður við 5 minútur hverju sinni. |
Þingmenn greiða atkvæði með því að ýta á einn af þremur hnöppum sem eru í borðum þeirra.

Niðurstöðurnar, og hvernig hver og einn greiðir atkvæði, birtast á ljósatöflum í þingsalnum.

Atkvædagreiðslur

Á Alþingi eru atkvæði jafnan greidd rafrænt. Æður en atkvæðagreiðsla fer fram setur þingforseti í gang hljóðmerki sem heyrist um allt þinghúsið og kallar þingmenn þannig til þingsalarins. Ekki má þingið samþykka neina ályktun nema meira en helmingur þingmanna sé á fundi og taki þátt í atkvædagreiðslunni. Æl atkvæða ræður úrslitum málaf. Ef mjött er á munum við atkvædagreiðslu og ljöst að einherjör þingmenn geta af óviðráðanlegum ástæðum ekki verið við atkvædagreiðsluna gripa þingflokkosformenn stundum til þess rás til að börja þingmannir úr flokki anstaðaúngu að víkja af fundi úr meðan á atkvædagreiðslu stendur. Þetta er gert svo að eðilegar fjárvísir einstakra þingmanna hafi ekki áhrif af niðurstöður atkvædagreiðslu um einstök mál. Gott samstarf er milli þingflokkosformanna um þetta atriði sem á sér hliðstæður í þingum flestra nágrannaríkja Íslands.

Þingmenn greiða atkvæði með því að ýta á einn af þremur hnöppum sem eru í borðum þeirra. Með hnöppunum segja þingmenn til um hvort þeir eru með eða á móti eða greiða ekki atkvæði (”síta hjá”). Atkvædagreiðsla getur einnig fariðfram með því að þingmenn rétt um hónd og sé það þannig þegar þingforseti áður þegar þingmenninn þátti í atkvædagreiðslu. Ef þingmenn fariðfram á það við forseta að hann láti fara fír grasnaða í þingum og vorðu um þessi hliðstæðum fundi og þessi ildstæðum. Þetta er gert svo að eðilegar atriðir einstakra þingmanna hafi ekki áhrif af niðurstöður atkvædagreiðslu um einstök terreinum. Gott samstarf er milli þingmenn um þetta atriði sem á sér hliðstæður í þingum flestra nágrannaríkja Íslands.

Niðurstöðurnar, og hvernig hver og einn greiðir atkvæði, birtast á ljósatöflum í þingsalnum.

Fyrri lagafjölmum

Ferill lagafrumvarps

stjórnmalin. Pingmenn hafa allir rétt til að leggja fram lagafrumvörp en stjórnarfrumvörp eru að jafnaði talset vert fleiri en pingmannafrumvörp á hverju þingi.


**Undirbúningur ➔**

**lagt fram ➔**

**1. umræða ➔**

**i nefnd ➔**

**2. umræða ➔**

**(i nefnd) ➔**

**3. umræða ➔**

**sambygkt/fellt ➔**

**Frá hugmynd til laga**

**Hvernig getur þú haft áhrif?**


Einn eða fleiri alþingismenn leggja fram frumvörp til laga.

Við 1. umræðu má til fluttningar sérlefðri og fram fer að nefnd umræðu um það.

Við 2. umræðu eru ræðin einstök einfarsaði. Við lok umræðunnar eru greidd atkvæði um einstakar greinar frumvarpsins, svo og um breytingartillögu ef ein- hverjar eru.

Eftir umfjöllun sína skilar nefnd nefndarlit og breytingartillögung.

Eftir 1. umræðu gengur frumvarpið til einna nefndum þingsins ins eftir enn það.

Eftir umföllun sína skilar nefnd nefndarlit og breytingartillögu.

Við 2. umræðu eru ræðin einstök einfarsaði. Við lok umræðunnar eru greidd atkvæði um einstakar greinar frumvarpsins, svo og um breytingartillögu ef ein- hverjar eru.

Ef frumvarpið breyttur við 2. umræðu skal nefndin fjalla um það að nýju ef þingmaður eða ráðherra óskar þess.

Nefndin getur skilað frumhaldsnefndarlit.

Lokaafgreiðsla lagafrumvarpa fer fram við 3. umræðu. Þá er á nýrri frumvarpið í heild.

Að því loknu eru greidd atkvæði um breytingartillögu ef einhverjar eru og um frumvarpið í heild.

Lagafrumvarp fellti.

Lagafrumvarp sambyggkt og sent ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Lög taka ekki gildi fyrr en það hafa verið undirrituð af forseta Íslands og ráðherra og birt í Stjórnartíðindi í.

**Undirbúningur ➔**

**lagt fram ➔**

**1. umræða ➔**

**i nefnd ➔**

**2. umræða ➔**

**(i nefnd) ➔**

**3. umræða ➔**

**sambygkt/fellt ➔**

**Frumvarp sambyggkt og sent ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Lög taka ekki gildi fyrr en það hafa verið undirrituð af forseta Íslands og ráðherra og birt í Stjórnartíðindun.**

**Frá hugmynd til laga**

**Hvernig getur þú haft áhrif?**


Einn eða fleiri alþingismenn leggja fram frumvörp til laga.

Við 1. umræðu má til fluttningar sérlefðri og fram fer að nefnd umræðu um það.

Við 2. umræðu eru ræðin einstök einfarsaði. Við lok umræðunnar eru greidd atkvæði um einstakar greinar frumvarpsins, svo og um breytingartillögu ef ein- hverjar eru.

Eftir umföllun sína skilar nefnd nefndarlit og breytingartillögu.

Við 2. umræðu eru ræðin einstök einfarsaði. Við lok umræðunnar eru greidd atkvæði um einstakar greinar frumvarpsins, svo og um breytingartillögu ef ein- hverjar eru.

Ef frumvarpið breyttur við 2. umræðu skal nefndin fjalla um það að nýju ef þingmaður eða ráðherra óskar þess.

Nefndin getur skilað frumhaldsnefndarlit.

Lokaafgreiðsla lagafrumvarpa fer fram við 3. umræðu. Þá er á nýrri frumvarpið í heild.

Að því loknu eru greidd atkvæði um breytingartillögu ef einhverjar eru og um frumvarpið í heild.

Lagafrumvarp fellti.

Lagafrumvarp sambyggkt og sent ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Lög taka ekki gildi fyrr en það hafa verið undirrituð af forseta Íslands og ráðherra og birt í Stjórnartíðindun.

Fastaefndir Alþingis


Starfsbattir nefnda

Kosning í nefndir

Kosið er í fastanefndir á fyrsta þingfundi að afloknum alþingiskosningum og er skipan þeirra í stórum dráttum samkvæmt þingstyrkt stjórnmalaflokanna. Þingflokkarnir koma sér saman um hverjir skuli kosnir í nefndir þingsins og vanalega eru lagðir fyrir þingfund tveir listar, annar frá stjórnarflokkum en hinn frá stjórnarandstöðu, alls með jafnmórgum nöfnum og kjósa skal í nefndirnar. Fái þingflokkur ekki kjörin fulltrúu í þingnefnd getur nefndin ákveðið að leyfa áheyrnarfulltrúu frá honum að sitja fundi nefndarinnar. Þingnefndirnar kjósa sér formann og varaformenn. Nefndirnar eiga að jafnaði fundartíma á morgnana fjóra daga vikunnar á þingtímanum en geta einnig fundað á öðrum tínum. Starfsfolk skriðstofu Alþingis veitar fastanefndum sérfraðiaðstoð s.s. aðstúða við gerð nefndarálita og breytingartillagna, undirbúa fundi, rita fundargerðir o.fl.

Hvernig getur þú haft áhrif?

Þú getur sent nefnd skriflega umsögn um þingmál að eignum frumkvæði og hefur slik umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál og aðrar upplýsingar eru á www.althingi.is. Þú getur þó vakið athygli nefnda á málefnum sem undir þær heyrar með því að senda þeim erindi jafnvel þó það varði ekki mál sem er þegar til meðferð í nefnfinni.

Kosið er í fastanefndir á fyrsta þingfundi að afloknum þingkosningum, niu þingmenn eru í nefnd. Fundur í velferðarnefnd.
Alþjóðastarf Alþingis


Á Alþingi starfa átta Íslandsdeildir alþjóðlegra þingmannasamtaka, þær eru:

- Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (Inter-Parliamentary Union).
- Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (EFTA Parliamentary Committee og EEA Joint Parliamentary Committee).
- Íslandsdeild Evrópuráðþingsins (Council of Europe Parliamentary Assembly).
- Íslandsdeild NATO-þingsins (NATO Parliamentary Assembly).
- Íslandsdeild Norðurlandaráðs (Nordisk Råd).
- Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (Vestnordisk Råd).
- Íslandsdeild þingmannaþingmálpálagins um norðurskautsmað (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region).
- Íslandsdeild ÖSE-þingsins (ÖSE = Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, OSCE Parliamentary Assembly).


Alþjóðanefndir og þingmenn gera grein fyrir ferðum sínum og fundum með stuttri greinargerð og hver alþjóðanefnd leggur árlega fram á Alþingi skýrslu um störf sínu þar sem gefið er yfirlit yfir starfsemi nefndarinnar á líðnu ári.

Skrifstofa Alþingis

Hlutverk skrifstofu Alþingis er að styðja við starfsemi Alþingis svo að þingið og þingmenn geti sinnt hlutverkum sínunum samkvæmt stjórnarskrá og lögum. Meginverkefni skrifstofunnar eru að vera forseta til aðstoðar, framfylgja ákvörðunum hans og forsetisnefndar auk ákvæðana á fundi forseta með þingflokkssformönnnum. Einn fremur að veita alþingismönnum, nefndum og þingflokkum fæglega aðstoð og þjónustu, að hafa á hendi almennann rekstur þingsins og stjórnsýslu og að varðveita og miðla upplýsingum um hlutverk og starfsemi Alþingis.

Skrifstofa Alþingis annast margvíslega þjónustu við þingmenn og þau sem leita þurfa upplýsinga eða með erindi sín til þingsins. Gildi skrifstofu Alþingis eru fagmennska, virðing og framsækni.


Á Alþingi var samþykkt ályktun árið 1867 um að minnast þúsund ára Íslandsbyggðar með þjóðhátíð árið 1874 og með því að reisa í Reykjavík Alþingishúð úr íslenskum steini. Talsverðar deilur urðu um hvar húsið skyldi ráða og komu bæði Arnarhólstún og Bakarabrekkan (milli lóðanna sem nú heita Bankastræti 7 og Laugavegur 1) til álita sem byggingarstaðir áður en afráði var að reisa húsið við Austurvöll.


Vígsla hússins

**Húsaskipan**


**Nýbygging Alþingis við Tjarnargötu 9, Smiðja, var tekin í notkun síðla árs 2023 og í ársbyrjun 2024. Byggingin er þjónustukjarni sem sameinar á einum stað alla starfsemi nefndasviðs, skrifstofur þingmanna, funda- og vinnuáðstöðu þingflokka o.fl.**

**Alþingigarðurinn**

Stofnanir Alþingis

Ríkisendurskoðun


Umboðsmáður Alþingis


Jónshús


Árið 1970 höfði rekstur í húsinu. Þar er nú felagsheimili Íslendinga í Kaupmannahöfn, minningarsafn um Jón Sigurðsson og Ingibjorgu og bókasafn í kjallara hússins.

Einnig hafa Íslendingafelag við í húsinu. Í húsinu eru tvær íbúðir sem er úthlutað reglulega til íslenskra fræðimanna. Það er íbúð rekstrarstjóra í húsinu.

Upplýsingar um Alþingi

Á vef Alþingis eru lög, þingráður og aðrar opinberar upplýsingar um starfsemi þingsins aðgengilegar. Einnig er þar að finna upplýsingar um þingið, þingmenn, þjónustu skrifstofunnar, sögu þingsins, hlutverk þess og starfshætti. Þegar þing er að störfum birtast dagskrár þingfunda á forsíðu vefsins og tilkynningar um fundi þingnefnda, slóðin er www.althingi.is.

Eftir hverjar alþingiskosningar er gefin út Handbók Alþingis með upplýsingum um þingmenn og ýmsum tölulegum upplýsingum um störf Alþingis. Skýrsla um störf og rekur þingsins er gefin út árlega.

Heimsóknir í Alþingishúsið


Skólaþing

Skólaþing, kennsluver Alþingis, er hugsað fyrir nemendur í 10. bekk grunnskóla en Skólaþing getur einnig nýst nemendum á framhaldsskólastigi. Á Skólaþingi fara nemendur í hlutverkaleik og fylgja í stórum dráttum reglum um starfshætti Alþingis.


Ungmennavefur Alþingis

Ungmennavefur Alþingis er vefur fyrir ungt fólk á öllum aldri um Alþingi, sögu þess og dagleg störf. Nánar á www.ungmennavefur.is.