Zveza slavističnih društev Slovenije
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

**Statut
Zveze slavističnih društev Slovenije**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Zveza slavističnih društev Slovenije je pravna oseba zasebnega prava, ki nadaljuje delo ter je pravna naslednica Slavističnega društva Slovenija, ustanovljenega 6. januarja 1935, ki se je na slavističnem zborovanju v Postojni leta 1975 organiziralo kot Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (registrirana 24. aprila 1976). Zveza društev Slavistično društvo Slovenije se je na izrednem zboru članov 26. septembra 2025 preimenovala v Zvezo slavističnih društev Slovenije.

Kratica Zveze slavističnih društev Slovenije je ZSdS.

Zveza mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime.

Zveza lahko v neformalnem poslovanju, pri javnem nastopanju in v publikacijah uporablja zgodovinsko uveljavljeni naziv: Slavistično društvo Slovenije (SdS).

Uporaba neformalnega naziva ne ustvarja ločene pravne osebe in se vedno šteje za enakovredno uradnemu nazivu Zveze.

2. člen

Zveza slavističnih društev Slovenije (v nadaljnjem besedilu tudi ZSdS) je prostovoljno, nepridobitno, neprofitno in nepolitično, od drugih subjektov neodvisno strokovno združenje, ki povezuje pokrajinska slavistična društva in deluje na področju znanosti, vzgoje in izobraževanja, kulture in sorodnih področjih.

3. člen

Zveza slavističnih društev Slovenije ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju znanosti ter vzgoje in izobraževanja.

4. člen

Zveza slavističnih društev Slovenije povezuje slavistična društva na območju Republike Slovenije in zamejstva.

ZSdS daje pobudo za ustanavljanje in delovanje strokovnih društev podobnega profila v slovenskem kulturnem prostoru.

5. člen

Sedež Zveze slavističnih društev Slovenije je v Ljubljani, Aškerčeva 2 (Filozofska fakulteta).

6. člen

Zveza slavističnih društev Slovenije ima svoj pečat. Pečat je okrogel s premerom dva in pol centimetra; na njem je napis Zveza slavističnih društev Slovenije.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI ZVEZE DRUŠTEV SLAVISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE

7. člen

V ZSdS se društva združujejo z namenom, da pospešujejo razvoj slovenistike in slavistike na teoretični ali praktični ravni, obravnavajo ter razrešujejo strokovna vprašanja na področju poučevanja slovenščine in drugih slovanskih jezikov ter krepitve jezikovne in kulturne zavesti v javnosti, medsebojno sodelujejo in koordinirajo dejavnosti, ki so skupnega pomena.

ZSdS se vključuje(jo) v ustrezna mednarodna strokovna društva. Prek Slovenskega slavističnega komiteja sodeluje z Mednarodnim slavističnim komitejem.

Zveza se pri svojem delu zavzema za najvišjo možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje demokratičnih načel širše družbene skupnosti.

ZSdS sodeluje z ministrstvi, pristojnimi za področje šolstva, visokega šolstva, znanosti in kulture in z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, z založbami ter z drugimi sorodnimi ustanovami, pomembnimi za razvoj slovenistike in slavistike. Pri posameznih akcijah sodeluje tudi s sorodnimi društvi in ustanovami.

8. člen

V ZSdS se društva, druge pravne osebe in posamezniki združujejo zaradi uresničevanja naslednjih ciljev:

* povezovati sloveniste in druge slaviste na podlagi njihovih strokovnih interesov;
* skrbeti za ustrezno družbeno vlogo in ugled slavistike in posebej še slovenistike v slovenski družbi in prostoru;
* povezovati izobraževalne, raziskovalne in pedagoško-raziskovalne ustanove s prakso;
* podpirati in spodbujati raziskovalno delo in razvoj dejavnosti na področju slavističnih ved;
* v širšem in ožjem družbenem okviru pojasnjevati vlogo stroke pri oblikovanju slovenske narodne zavesti in v okviru tega skrbeti za primeren odnos do kulturnih dobrin, ki so povezane s področjem slovenistike in slavistike;
* v svojih publikacijah, na zborovanjih, simpozijih, s predavanji in ob drugih priložnostih popularizirati dosežke stroke;
* s pobudami skrbeti za živ spomin na pomembne dogodke v slovenski kulturni preteklosti;
* vzgajati člane v strokovne aktiviste; skrbeti za utemeljevanje njihove narodne zavesti predvsem s sodobno strokovno argumentacijo, za poznavanje in dojemanje življenja in problemov Slovencev v vsem narodnem prostoru;
* spodbujati rast jezikovne kulture na področju jezikovne rabe slovenščine v javnosti in šolskem sistemu;
* spodbuditi dvig jezikovnih in bralnih zmožnosti ranljivih skupin;
* povezovati se s podobnimi društvi in organizacijami, ki delujejo na področju slovenistike in slavistike v Sloveniji in po svetu.

9. člen

ZSdS izpolnjuje svoje naloge v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru namenov ZSdS z naslednjimi dejavnostmi:

* pokrajinskim društvom – po potrebi – nudi administrativno ali strokovno pomoč pri pripravi skupnih ali posamičnih prijav na razpise;
* organizira letni slovenski slavistični kongres, namenjen predstavljanju aktualnih spoznanj na področju slovenistike in slavistike;
* organizira izobraževanja za učitelje in zainteresirano javnost, simpozije, posvete ter poučna potovanja, s katerimi širi zanimanje in popularizira dognanja slovenistike in drugih slavističnih ved;
* izdaja znanstvene in poljudno-znanstvene publikacije o slovenističnih in drugih slavističnih vprašanjih;
* v javnosti, posebej v šolstvu, zastopa interese slovenistike in drugih slavističnih ved in pojasnjuje pristojnim družbeno vlogo teh ved;
* organizira tekmovanja v znanju, delavnice in druge dejavnosti za razvijanje jezikovne in kulturne zavesti ter bralne pismenosti šolske populacije in druge javnosti;
* si prizadeva za stalni strokovni in pedagoški razvoj pouka slovenščine in drugih slavističnih predmetov na naših šolah in tvorno sodeluje pri oblikovanju vsebinskega profila slovenščine in drugih slavističnih predmetov v osnovnem in srednjem izobraževanju.

10. člen

Zveza za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je povezana z dejavnostjo društva, tako da izvaja izobraževanja in založniško dejavnost.

Zveza opravlja naslednji pridobitni dejavnosti:

* izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju jezika, književnosti in didaktike;
* izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij.

III. ČLANSTVO

11. člen

Člani ZSdS so pokrajinska slavistična društva v Republiki Sloveniji in zamejstvu.

Vključevanje v ZSdS je prostovoljno, s podpisom pristopne izjave, ki jo na podlagi sklepa zbora članov podpiše predsednik pokrajinskega slavističnega društva, ki se želi včlaniti v ZSdS.

Društvo se lahko včlani v zvezo pod naslednjimi pogoji:

* se strokovno, znanstveno ali ljubiteljsko ukvarja s slovenistiko in/ali slavistiko (jezik in književnost);
* je registrirano in deluje skladno z Zakonom o društvih;
* sprejema statut in spremembe statuta ZSdS.

Sklep o včlanitvi novega društva ali izstopu društva iz zveze sprejme upravni odbor ZSdS.

Evidenco članov ZSdS vodi tajnik zveze.

12. člen

V okviru ZSdS so člani slavističnih društev glede na svoje strokovne interese organizirani v sekcije.

Posamezno sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov.

Sekcijo vodi vodja sekcije, ki ga potrdi upravni odbor ZSdS.

Če v sekciji sodeluje manj kot pet oseb, lahko upravni odbor sprejme sklep o ukinitvi sekcije.

Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so odgovorne upravnemu odboru. Pri komuniciranju z javnostmi morajo uporabljati ime in logotip ZSdS.

13. člen

ZSdS ima tudi častne člane. Častni član ZSdS lahko postane posameznik iz Slovenije ali tujine, ki je dosegel izjemne dosežke na področju slovenistike, slavistike ali v Slavističnem društvu Slovenije.

Predloge z utemeljitvijo za častne člane pošiljajo UO ZSdS pokrajinska slavistična društva ali posamezni člani pokrajinskih društev. UO zboru članov ZSdS predlaga v potrditev kandidate za častno članstvo. Predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica predstavnikov pokrajinskih društev.

Častni člani lahko sodelujejo na zboru članov ZSdS, nimajo pa pravice odločanja.

14. člen

Pravice članov so, da:

izvolijo po dva predstavnika za zbor članov ZSdS, pri čemer ima vsak predstavnik en glas;

prek svojih predstavnikov volijo in so izvoljeni v organe ZSdS;

soodločajo o programu dela in finančno-materialnem poslovanju ter siceršnjim delovanjem;

predlagajo višino prispevka, ki ga posamezno,

se vključujejo v delo sekcij ZSdS.

15. člen

Dolžnosti članov so, da:

* da izvolijo predstavnike, ki jih bodo zastopali na zboru članov ZSdS;
* plačujejo članarino, ki jo s sklepom ali drugim aktom določi zbor članov ZSdS;
* da sodelujejo pri delu organov ZSdS;
* da s pobudami skrbijo za aktualno vsebino dela ZSdS in za izvedbo skupnih dejavnosti;
* sodelujejo pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog in prispevajo k uresničevanju ciljev;
* varujejo ugled ZSdS.

16. člen

Članstvo v ZSdS preneha z:

izstopom društva iz ZSdS;

izključitvijo (zaradi zaznanih hujših kršitev, neetičnega vedenja ali povzročitve škode ugledu ZSdS ali neizpolnjevanja dolžnosti, določenih s statutom);

s prenehanjem delovanja ali ukinitvijo društva;

s črtanjem, če član dvakrat zaporedoma kljub pisnemu opozorilu ne izpolni dogovorjene obveznosti o plačilu članarine.

Sklep o črtanju zaradi neplačevanja članarine sprejme upravni odbor, ki o tem poroča zboru članov.

V primeru nestrinjanja s sklepom upravnega odbora je možna pritožba na zbor članov, katerega odločitev je dokončna. Odločitev Občnega zbora se lahko izpodbija pred sodiščem v skladu z Zakonom o društvih.

17. člen

Pokrajinsko društvo lahko kadarkoli izstopi iz ZSdS, in sicer na lastno zahtevo in z izstopno izjavo. Predsednik in tajnik posameznega društva podpišeta izstopno izjavo na podlagi pooblastila zbora članov svojega društva.

IV. UPRAVLJANJE IN ORGANI ZSdS

18. člen

Organi ZSdS so:

zbor članov;

predsednik;

upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO);

nadzorni odbor;

častno razsodišče.

Predsednika, tajnika in blagajnika ZSdS, člane upravnega odbora, člane častnega razsodišča in nadzornega odbora imenuje zbor članov za dobo dveh let.

*Zbor članov*

19. člen

Zbor članov je najvišji organ ZSdS. Sestavljajo ga predstavniki vseh včlanjenih društev, in sicer po dva predstavnika vsakega včlanjenega društva.

Mandat predstavnikov v zboru članov traja dve leti oziroma do zaključka mandata aktualnega vodstva Zveze. V primeru, da imenovani predstavnik izstopi iz člana Zveze, se imenuje nadomestnega predstavnika za obdobje do zaključka mandata bivšega predstavnika.

20. člen

Zbor članov se sklicuje enkrat letno. Sklicuje in pripravi ga upravni odbor.

Zbor članov je redni ali izredni in je lahko povezan s študijskim zborovanjem članstva.

Seja zbora članov se lahko izjemoma izvede tudi dopisno ali prek videokonference.

21. člen

Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine društev, ki sestavljajo ZSdS. Izredni zbor članov sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. Če upravni odbor tega ne stori, skliče zbor članov predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali ter obvestiti vse člane. Stroške za tak zbor članov krije predlagatelj, če ni možen dogovor z upravnim odborom in pokrajinskimi društvi.

22. člen

Sklic zbora članov mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred začetkom na uradni spletni strani ZSdS in z osebnimi vabili po elektronski pošti, in sicer ne glede na način izvedbe seje.

23. člen

Zbor članov je sklepčen, če se ob napovedanem času zbere več kot polovica predstavnikov društev. Če ob tej uri zbor ni sklepčen, je sklepčen 30 minut pozneje, če je prisotna najmanj tretjina predstavnikov društev, vendar mora biti izpričano, da je bil korektno sklican.

24. člen

Sklepi zbora članov so veljavni, ko zanje glasuje več kot polovica prisotnih predstavnikov društev, le za spremembo statuta ter prenehanja delovanja ZSdS je potrebna dvotretjinska večina prisotnih predstavnikov. Glasovanje na seji zbora članov je javno, če zbor članov ne odloči drugače.

25. člen

Na zbor članov so vabljeni predstavniki sekcij, člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, vendar nimajo pravice odločanja.

Zboru članov lahko prisostvujejo vsi, ki želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem ZSdS, tako predstavniki strokovnih ustanov, organizacij in drugih društev, šolskih ustanov, društvenih organov in občani, ki jih delo zbora članov in ZSdS zanima. Vsi ti imajo le pravico posvetovalnega glasu.

26. člen

Zbor članov odpre predsednik ZSdS in ga vodi, dokler delegati ne izvolijo delovnega predsedstva. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi tudi verifikacijsko komisijo, kandidacijsko in volilno komisijo, komisijo za pripravo sklepov in druge delovne organe.

Zapisnik o delu zbora članov podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja zapisnika.

27. člen

Zbor članov:

sklepa o dnevnem redu;

razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora;

sprejema letno poročilo;

sprejema finančno poročilo,

sprejema delovni program ZSdS, nadzornega odbora, častnega razsodišča ter uredništev društvenih publikacij;

sprejema finančni načrt ZSdS, nadzornega odbora, častnega razsodišča ter uredništev društvenih publikacij;

na predlog upravnega odbora odloča o višini članarine;

voli in razrešuje predsednika in podpredsednika, člane upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora;

odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča,

imenuje častne člane ZSdS;

sklepa o predlogih upravnega odbora in delegatov o prenehanju ZSdS,

sprejema statut in spremembe statuta.

28. člen

Sklep o prenehanju ZSdS velja, če zanj glasujeta vsaj dve tretjini prisotnih predstavnikov društev. Sklepanje o prenehanju je mogoče le, če je bil zbor članov sklepčen ob napovedani uri. Predlog o prenehanju ZSdS mora biti podan v vabilu na zbor članov.

*Predsednik in podpredsednik*

29. člen

Predsednika Zveze voli zbor članov praviloma s tajnim glasovanjem izmed predlaganih kandidatov. Mandat predsednika ZSdS traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.

30. člen

Predsednik:

* predstavlja in zastopa ZSdS ter vodi upravni odbor;
* odgovarja za javnost dela in dajanje informacij o delu ZSdS ter v javnosti predstavlja stališča ZSdS;
* sklicuje seje upravnega ter podpisuje akte, ki jih sprejema zbor članov in upravni odbor ZSdS;
* vodi seje zbora članov do izvolitve delovnega predsedstva;
* podpisuje finančne in materialne listine;
* opravlja druge naloge po pooblastilu zbora članov in upravnega odbora.

Predsednik zastopa ZSdS pred organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik je za delovanje v skladu z njegovimi pravili in pravnim redom Republike Slovenije odgovoren zboru članov ZSdS.

31. člen

Podpredsednika Zveze voli zbor članov praviloma s tajnim glasovanjem izmed predlaganih kandidatov.

Mandat podpredsednika traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.

Podpredsednik Zveze v skladu s pooblastili nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik.

*Upravni odbor*

32. člen

Upravni odbor je izvršilni organ in upravlja ZSdS v času med dvema zboroma članov po smernicah, sprejetih na zboru članov, in opravlja zadeve, ki mu jih naloži zbor članov, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo področje (glej 30. člen).

Člane upravnega odbora voli zbor članov za dve leti. Člani upravnega odbora so lahko ponovno izvoljeni.

33. člen

Upravni odbor sestavljajo:

* predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik ZSdS;
* predsedniki pokrajinskih društev, predstavniki slovenistik in slavistik visokošolskih zavodov, predstavnika ZRC SAZU, predsednik Slovenskega slavističnega komiteja, glavna urednika Slavistične revije ter Jezika in slovstva in urednik Slavistične knjižnice;
* vodje sekcij in komisij.

Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik in zastopnik ZSdS.

34. člen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje zadeve:

* sklicuje zbor članov;
* pripravlja poročila o delu društvenih organov, predloge za zbor članov;
* pripravlja predloge za splošne akte ZSdS;
* skrbi za finančno poslovanje ZSdS;
* imenuje stalne in občasne komisije;
* imenuje blagajnika;
* zboru članov predlaga višino članarine, določeno v soglasju z večino pokrajinskih društev;
* imenuje glavne urednike društvenih publikacij;
* ustanavlja sekcije in imenuje vodje sekcij;
* odloča o ukinitvi sekcije in razrešuje vodje sekcij;
* odloča o sprejemu ali izključitvi člana;
* skrbi za društvena sredstva;
* izvaja sklepe zbora članov in skrbi za uresničevanje nalog ZSdS.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov ZSdS.

35. člen

Upravni odbor se sestaja najmanj dvakrat letno na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik ZSdS.

Seje upravnega odbora so lahko tudi dopisne ali videokonferenčne. Pravila o sklicu, sklepčnosti in poteku seje so enaka kot pri klasični obliki.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov, v drugem sklicu pa ne glede na število prisotnih, če je izpričano, da je bil korektno sklican.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije ali prenese pooblastila na posameznega člana. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko ZSdS povabi k sodelovanju pri delu komisije tudi zunanje sodelavce.

36. člen

Upravni odbor predstavlja ZSdS pri vključevanju društva v javno življenje na način, kot je to določeno s pravnimi predpisi.

37. člen

Društvene izjave in listine podpisujeta predsednik ali tajnik, blagajniške listine pa predsednik, blagajnik in pooblaščeni član upravnega odbora.

*Nadzorni odbor*

38. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo dveh let.

Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Zbor članov izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema zboroma članov in da stalno nadzira finančno in materialno poslovanje ZSdS.

Nadzorni odbor je odgovoren za delo zboru članov in mu mora o njem poročati.

39. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

*Častno razsodišče*

40. člen

Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo dveh let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov ZSdS.

41. člen

Častno razsodišče vodi postopke in izreka razsodbe v skladu pravilniki ZdSdS in poklicno etiko.

Častno razsodišče obravnava predvsem naslednje spore:

* kršitve statuta ZSdS;
* nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ZSdS;
* neizvrševanje sklepov organov ZSdS;
* dejanj, ki škodujejo ugledu in koristim ZSdS.

42. člen

Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:

* opomin,
* javni opomin;
* izključitev iz društva.

Zoper sklep, ki ga izreče častno razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

V. FINANČNO POSLOVANJE

43. člen

Finančno in materialno poslovanje ZdSdS se opravlja na temelju letnega finančnega načrta, ki ga sprejme zbor članov.

Dohodki ZSdS so:

* članarina;
* javna sredstva;
* prispevki fizičnih in pravnih oseb (donacije, sponzorstva, darila in volila);
* sofinanciranje na podlagi javnih razpisov (projekti, znanstvene publikacije);
* sredstva pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti;
* drugi zakonsko dovoljeni viri.

Sredstva ZSdS se uporabljajo za izvajanje dejavnosti zveze, ki je opredeljena s tem statutom.

ZSdS ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane ali tretje osebe je nična.

45. člen

Finančno poslovanje določa skladno z določbami zbora članov predsednik ZSdS, med odsotnostjo pa njegov namestnik, ki ga določi upravni odbor.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik ZSdS oz. pooblaščeni član upravnega odbora. Listina je veljavna, če jo podpišeta vsaj dva od naštetih.

46. člen

Finančno poslovanje poteka prek poslovnega računa pri pooblaščeni finančni instituciji.

ZSdS vodi poslovne evidence in sestavlja finančna poročila v skladu s predpisi, ki veljajo za društva, po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Za vodenje računovodstva se pooblasti zunanje sodelavce. Ti izdelajo tudi letno finančno poročilo.

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z Zakonom o društvih in z računovodskim standardom za društva.

VI. NAGRADE IN PRIZNANJA

47. člen

Za svoje delo v organih ZSdS predstavniki in voljeni funkcionarji ne prejmejo plačila.

48. člen

ZSdS podeljuje nagrade in priznanja članom in posameznikom; nagrada ali priznanje se dodeljujejo za:

* članom in posameznikom za dosežene uspehe na raziskovalnem in pedagoškem področju slovenistike ter slavistike,
* za dosežene uspehe in prizadevno delovanje v Zvezi oziroma njenih članicah,
* za posebno uspešen magistrski oz. doktorski študij slovenistike in slavistike,
* za posebno uspešen študij slovenistike na neslovenskih univerzah.

 Podrobnosti o podeljevanju nagrad in priznanj ter o načinu izbire kandidata za podelitev ter druga vprašanja v zvezi s tem določa Pravilnik o priznanjih ZdSdS, ki ga sprejme zbor članov.

VII. JAVNOST DELA IN NAČIN OBVEŠČANJA

49. člen

Delovanje ZSdS temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.

ZdSdS obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo strokovno javnost.

a) Svoje člane obvešča:

* z obvestili in sporočili za člane,
* prek svojih publikacij,
* prek uradne spletne strani,
* prek družbenih omrežij,
* z obvestili v sredstvih javnega obveščanja.

b. Javnost dela Zveze in njenih organov je zagotovljena:

* s pravico vpogleda v zapisnike in poročila organov ZSdS,
* s pravico zainteresirane javnosti, da se udeleži seje upravnega odbora in zbora članov,
* s posredovanjem informacij o delu ZSdS zainteresiranim javnostim,
* z obveščanjem javnosti o delu ZSdS prek njene spletne strani in drugih sredstev obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela ZdSdS je odgovoren predsednik ZSdS.

VIII.

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

50. člen

Za potrebe svojega delovanja vodi ZSdS zbirke osebnih podatkov, ki so lahko v tiskani ali/in elektronski obliki. Pri zbiranju in uporabi podatkov se spoštujejo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

Zveza zbira, hrani in obdeluje ter uporablja naslednje osebne podatke: podatek o imenu, priimku, naslovu, elektronskem naslovu; za osebe, ki prejemajo kakršnakoli izplačila, tudi o davčni številki in številki transakcijskega računa.

IX. KONČNE DOLOČBE

51. člen

ZSdS preneha:

* s sklepom zbora članov, če je ob napovedani uri zbranih vsaj petdeset delegatov in z dvotretjinsko večino navzočih;
* z odločbo pristojnega organa.

52. člen

Ob prenehanju ZSdS postane naslednik premoženja društvo, vključeno v ZSdS, ki deluje še naprej in ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter vzgoje in izobraževanja. Prevzemnika premoženja določi zbor članov v sklepu o prenehanju delovanja zveze.

Če takšnega društva ni, se premoženje društva po poravnavi vseh obveznosti prenese na drugo nevladno organizacijo ali nepridobitno pravno osebo, ki ima enak ali podoben namen.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

53. člen

Statut sprejme zbor članov, če zanj glasuje polovica članov, ki imajo glasovalno pravico.

54. člen

 Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati Pravila Zveze društev Slavistično društvo Slovenije z dne 4. 10. 1996.

~~Celje, 27. september 2024~~ Predsednica Zveze slavističnih društev Slovenije

 dr. Jožica Jožef Beg