De Nederlandse adel

Historie in kort bestek

De Nederlandse adel vindt zijn wettelijke grondslag in de Grondwet van 1814. Hierin werd bepaald, 'De Souvereine Vorst verheft in den adelstand'. Leden van de Nederlandse adel konden lid worden van de provinciale ridderschap, die uit hun midden weer aan aantal leden van Provinciale Staten konden kiezen. Deze kozen dan weer de leden van de Staten-Generaal.

In 1848 werd de standenmaatschappij afgeschaft. Sindsdien was er geen sprake meer van een adelstand, maar van adeldom. Ook zijn er sinds 1848 geen speciale voorrechten meer verbonden aan adeldom. Het enige recht, dat de adel behield, was het mogen voeren van een titel of een predikaat, die ook op officiële overheidsdocumenten moeten worden vermeld, en een bij Koninklijk Besluit vastgesteld wapen.

Verkrijging adeldom

Adeldom kon op de volgende manier worden verkregen:

* Benoeming in een ridderschap. Deze mogelijkheid verviel in 1848
* Erkenning. Hiervoor was vereist, dat men al voor 1795 tot de inheemse oude adel behoorde. Deze mogelijkheid bestaat theoretisch nog steeds, maar komt praktisch niet meer voor, omdat iedereen die hiervoor in aanmerking kwam, intussen deze erkenning heeft gekregen.
* Inlijving. Leden van geslachten die tot de buitenlandse adel behoorden of hadden behoord, konden worden ingelijfd in de Nederlandse adel. Vereist was, dat het stelsel van adeldom in het betreffende land vergelijkbaar moest zijn met het Nederlandse stelsel. Inlijving werd dan ook meestal geweigerd ten aanzien van personen die hadden behoord tot de Napoleontische of de Britse adel.
* Verheffing. De koning kon personen, die voorheen niet van adel waren, in de adel verheffen. Dit gebeurde op grond van persoonlijke verdiensten voor de staat, en/of omdat zij stamden uit een familie die generaties lang een vooraanstaande positie in de samenleving had ingenomen. In 1953 besloot het kabinet om verheffing in de adel niet meer toe te passen.

De Wet op de Adeldom 1994

In de Grondwet van 1983 verviel het artikel betreffende de adeldom. Volgens een overgangsbepaling zou adeldom in een nieuwe wet worden geregeld. De [Wet op de Adeldom](https://www.hogeraadvanadel.nl/adel/wet-op-de-adeldom) (WoA), trad op 1 augustus 1994 in werking. Verheffing in de adeldom werd formeel afgeschaft, behalve ten aanzien van leden van het Koninklijk Huis. Inlijving werd beperkt tot de adel uit landen, die zelf nog een erkende adel hebben. Bovendien kon inlijving voortaan alleen maar gebeuren gelijktijdig met de verkrijging van het Nederlanderschap

De Hoge Raad van Adel

Dit is sinds 1814 een hoog college van staat, dat de regering adviseert in zaken met betrekking tot adeldom. De Hoge Raad van Adel houdt een register bij, het zogenaamde filiatieregister, waarin geboorten, huwelijken en overlijden van adellijke personen worden bijgehouden. Dit register is sinds een aantal jaren gedigitaliseerd en gekoppeld aan de Basisregistratie Personen.

Overgang van adeldom

Adeldom kan alleen via de vader worden doorgegeven. Vroeger ging de adeldom alleen over op wettige kinderen, die dus uit een huwelijk waren geboren. Bij de invoering van de Wet op de Adeldom in 1994 is dat veranderd. Adeldom gaat sindsdien ook over op buiten huwelijk geboren kinderen met een adellijke vader, dus op natuurlijke erkende kinderen en adoptiefkinderen. Deze wetswijziging hing samen met een wijziging in het Burgerlijk Wetboek, waarin het verschil tussen wettige en natuurlijke kinderen werd opgeheven.

Aantal adellijke families en edellieden

Op dit moment dag telt de Nederlandse adel nog 325 families met omstreeks 11.000 personen, van welke er omstreeks 8.500 in Nederland wonen. Een lijst van de nog bestaande adellijke families is te vinden op de website van de Hoge Raad van Adel en op Wikipedia. Verder worden leden van de Nederlandse adel periodiek in het Nederland’s Adelsboek (het ‘Rode Boekje’) vermeld.

Het aantal adellijke personen blijft al vele jaren min of meer hetzelfde, het aantal families neemt echter langzaam af. De adel sterft dus (nog) niet uit.

Adellijke titels en predikaten

Van hoog naar laag kent de Nederlandse adel de volgende titels:

* Prins. Dit betreft slechts twee families: De in Engeland wonende hertog van Wellington van de familie Wellesley draagt de Nederlandse titel prins van Waterloo. De familie de Bourbon de Parme draagt de Nederlandse titels van prins en prinses.
* Markies. De in Engeland wonende lord Clancarty van de familie le Poer Trench draagt de Nederlandse titel markies van Heusden.
* Graaf. Er zijn op dit moment zeventien families met de titel graaf.
* Burggraaf. Er is in Nederland maar één burggraaf. Het hoofd van de familie de Preud’homme d’Hailly draagt de titel burggraaf van Nieuwpoort.
* Baron. De titel baron komt bij meerdere families voor.
* Ridder. Er zijn zeven families met de titel ridder.

Leden van de Nederlandse adel die geen titel hebben, voeren het predikaat jonkheer/jonkvrouw (de meeste families).

De vrouw van een baron wordt uit hoffelijkheid met barones aangesproken, de vrouw van een graaf met gravin. De vrouw van een ridder of een jonkheer wordt met mevrouw aangesproken.

Meestal gaan adellijke titels over op alle kinderen, zowel meisjes als jongens. Maar in ongeveer twintig gevallen is destijds bepaald, dat een adellijke titel slechts wordt gevoerd door het hoofd van het geslacht, dus meestal de oudste zoon van de vorige titelhouder (‘eerstgeboorte’). De overige leden van de familie dragen dan een lagere titel of alleen een predikaat