**ČÁST IV**

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ÚZEMNÍCH PŘEHLEDECH**

Tato část publikace obsahuje v tabulkách 4, 5, 6, a 7 základní informace o výsledcích hlasování a počtu platných hlasů za jednotlivé územněsprávní jednotky a velikostní skupiny obcí. Tabulka 8 uvádí počty obcí, ve kterých kandidující strany nezískaly žádný hlas. Počty volebních okrsků a obcí podle velikostních skupin jsou znázorněny v tabulkách 9 a 10. Rozmístění podpory voličů pro strany, které postoupily do skrutinia, podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP), jsou přehledně zobrazeny v obrázcích 1 – 7. Regionální diferenciace volební účasti je patrná z obrázku 8. V příloze 4 je uveden seznam SO ORP s názvy a kódy, které jsou v obrázcích použity.

Hlasování proběhlo ve všech 14 777 stálých a samostatných volebních okrscích, vytvořených podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění. Organizačně a evidenčně byly vedeny v celkem 6 253 obcích, resp. 119 městských částech a městských obvodech měst Plzně, Brna a Ostravy a městských částech hl. m. Prahy. Zápis o průběhu a výsledku hlasování odevzdalo všech 14 777 okrskových volebních komisí.

Pomocí kartogramů je znázorněno rozmístění a intenzita voličské podpory podle SO ORP pro jednotlivé volební strany, které postoupily do skrutinia, ve kterém obdržely alespoň jeden mandát. Vítěznou stranou voleb, tedy stranou, která získala od voličů absolutně nejvyšší počet hlasů, se stala strana ANO 2011.  Výrazně vyšší podíl voličů pro tuto stranu je patrný v severozápadních, středních a východních Čechách, v části Libereckého kraje a ve SO ORP Přerov, Zlín a Valašské Meziříčí. Zde měla strana podporu více 17,5 % ze všech platných hlasů. V hlavním městě Praze přesvědčila strana ANO 2011 výrazně menší část voličů. Naopak velkou podporu však měla okolo hlavního města koalice TOP 09 a STAN (nad 19,5 %). Kromě Prahy získala tato strana výraznou podporu i na Plzeňsku. V předchozích volbách vyhrávala na Plzeňsku tradičně ODS, a to zejména díky výraznému kandidátovi Jiřímu Pospíšilovi, jenž ve volbách do Evropského parlamentu 2014 kandidoval nově právě za koalici TOP 09 a STAN, což nejspíše výrazně ovlivnilo podporu voličů ODS ve prospěch TOP 09 a STAN v Plzeňském kraji. ČSSD měla zvýšenou podporu pouze v SO ORP Rýmařov a na Ostravsku, kde částečně získala větší podíly hlasů voličů také ODS. Občanská demokratická strana zaznamenala  při volbách do Evropského parlamentu 2014 značný propad v podpoře voličů, vyšší podporu voličů (nad 9,5 % hlasůz celkového počtu) si udržela kromě části Ostravska zejména na Mladoboleslavsku a Královéhradecku. KDU-ČSL měla tradičně vysokou intenzitu podpory voličů na Moravě. Voliči Strany svobodných občanů se soustřeďovali nejvíce kolem velkých měst (Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice). Podpora KSČM byla významnější v západní části republiky a střední a jižní Moravy.

Volební zisky politických stran se lišily nejen regionálně, ale i podle velikosti obcí. S rostoucí velikostí obce byla klesající tendence voličské podpory patrná u KSČM a KDU-ČSL. Naopak zvyšující se zisky v obcích a vyšším počtem obyvatel se projevily u strany TOP 09 a STAN. V obcích do 250 voličů hlasovalo pro tuto koalici přibližně 13,1 % voličů, zatímco v největších městech nad 35 tisíc voličů činil tento podíl 19,2 %. Podobný trend byl vidět i u Strany svobodných občanů, která získala nad 5 % hlasů až v obcích s více než 4 tisíci obyvateli. U stran ČSSD, ANO 2011 i ODS se vliv velikosti obce na voličské podpoře výrazněji neprojevil.

V některých obcích nedostaly volební strany ani jeden hlas. Strana ANO 2011 nezískala žádný hlas pouze ve 2,6 % obcí (z nichž nejvíce jich bylo v kraji Vysočina). Také strany ČSSD, KSČM a koalice TOP 09 a STAN obdržely hlasy od voličů ve většině obcí České republiky. ČSSD nepodpořil žádný volič v 3,4 % obcí, koalici TOP 09 a STAN v 6,2 % obcí, KSČM nedostala žádný hlas v 6,6 % obcí. Ze všech 7 stran, které ve volbách obdržely alespoň jeden mandát, měli nejvíce lokalizovanou podporu Svobodí, kteří nezískali ani jeden hlas ve více než čtvrtině obcí, zejména pak těch nejmenších.