**Bijlage 1. Korte beschrijving beleidsinstrumenten doeltreffendheid en doelmatigheid**

**Strategische Evaluatie Agenda**

De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) geeft over een periode van 4-7 jaar de planning van (evaluatie)onderzoeken (ex ante, ex durante en ex post) op alle relevante beleidsthema’s binnen een departement weer. De SEA heeft als doel tijdig relevante en bruikbare inzichten te verkrijgen voor het verbeteren van beleid en daarmee een grotere maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid. Aan het eind van de 4-7 jaar worden in de Periodieke Rapportage op basis van eerder uitgevoerd SEA-onderzoek conclusies getrokken over de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van uitgevoerd beleid.

De SEA is wettelijk verplicht. De vereisten waaraan de SEA, Periodieke Rapportages en overige verplichte evaluatieonderzoeken moeten voldoen zijn vastgelegd in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek ([RPE](https://wetten.overheid.nl/BWBR0046970/2022-07-27)).

De SEA van JenV wordt jaarlijks geüpdatet in de begroting (zie [2.5](https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2025/OWB/VI/onderdeel/3166794) en [bijlage 5](https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2025/OWB/VI/onderdeel/3166720)). De voortgang van de SEA wordt bijgehouden in het Jaarverslag (zie [bijlage 3](https://www.rijksfinancien.nl/jaarverslag/2023/VI/onderdeel/2788652)).

**Beleidskeuzes uitgelegd (CW3.1)**

Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW3.1) verplicht de ministeries om de Kamer mee te nemen in de afwegingen die hebben geleid tot de keuze voor een beleid of een beleidswijziging. Het gaat erom dat de Kamer goed geïnformeerd wordt over de doelen, de beleidsinstrumenten die worden ingezet, de financiële gevolgen, de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid van een voorstel en hoe het voorstel geëvalueerd wordt. Aan de hand hiervan neemt de politiek een besluit waarmee het beleid wordt bepaald. Bij beleidsvoorstellen met financiële consequenties van € 20 miljoen of meer geldt sinds 1 november 2021 de verplichting om CW3.1 te verwerken in het kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ en deze op te nemen in de Kamerbrief over het beleidsvoorstel. Hierdoor wordt de onderbouwing van beleidskeuzes beter vindbaar voor Kamerleden en wordt het makkelijker om hierover de juiste vragen te stellen. Ook bij beleidsvoorstellen van minder dan € 20 miljoen per begrotingsjaar dient de uiteindelijke beleidskeuze goed (conform CW3.1) te worden onderbouwd in een Kamerbrief, al is de vorm hier vrij. Bij nieuwe wetgeving moeten de onderdelen van het kader in herkenbare koppen worden opgenomen in de Memorie van Toelichting.

In de evaluatieparagraaf van Beleidskeuzes uitgelegd wordt toegelicht hoe het beleids- of wetsvoorstel zal worden gemonitord en geëvalueerd. Dit onderzoek dient vervolgens verwerkt te worden in de SEA.

**Beleidskompas**

Sinds 2023 is het Beleidskompas de centrale werkwijze binnen de Rijksoverheid in de beleidsvoorbereidingsfase. Het is de opvolger van het Integraal AfwegingsKader voor beleid en wetgeving (IAK). Beleidsambtenaren zijn verplicht bij nieuw of aangepast beleid de vragen van het Beleidskompas te beantwoorden. Hiermee worden de belanghebbenden, het probleem, het beoogde doel, de verschillende beleidsopties om dit doel te bereiken en de gevolgen van deze opties expliciet gemaakt. Ook waarborgt het Beleidskompas de naleving van de verplichte kwaliteitseisen van beleid. Het Beleidskompas levert bovendien de bouwstenen op voor een goed afgewogen CW3.1 onderbouwing.