# C T A T У T <br> ДРУШТВА ИСТОРИЧАРА СР ЦРНЕ ГОРЕ 

I. - Опите одредбе

Члан 1.
Друштво историчара Социјалистичке Републике Црне Горе (у даљем тексту: Друштво) је стручно удружење у које се добровољно удружују историчари са територије СР Црне Горе ради остваривања стручних циљева, задатака и акција које, по свом значају и карактеру, представљају заједнички интерес.

Члан 2.
Као самоуправна стручна организација ради остваривања својих задатака, Друштво и његови органи конституишу се на делегатском принципу.

Друштво учествује у изграђивању и спровођењу програмске оријентације заједнички утврђене у ССРН Црне Горе као јединственом фронту свих организованих социјалистичких снага.

Члан 3.
Друштво се добровољно удружује у Савез друштава историчара Југославије ради остваривања заједничких интереса, програма и акција. Друштво преузима дио обавеза за остваривање заједнички утврђених задатака у СФР Југославији и одговорно је за њихову реализацију на територији СР Црне Горе.

## Члан 4.

Друштво сарађује са републичким и покрајинским друштвима историчара путем договарања и учешћа у заједничким акцијама, у циљу унапређивања историјске науке, наставе историје, продубљивања равноправности, братства и јединства народа и народности Југославије, јачања духа заједништва, међусобне размјене искустава у области историјских истраживања и њихове примјене у наставној и друıтвеној пракси.
II. - Назив, сједиште и статус Друштва

Члан 5.
Назив Друштва је: Друштво историчара Социјалистичке Републике Црне Горе.

Друштво ради и дјелује на територији СР Црне Горе.
Члан 6.
Сіедиште Друштва је у Титограду.

## Члан 7.

Друштво је правно лице.
Друштво је уписано у регистар удружења грађана рјешењем надлежног секретаријата за унутрашње послове.

## Члан 8.

Друштво има свој печат. Печат је округлог облика и садржи текст: Друштво историчара Социјалистичке Републике Црне Горе - Титоград (ћирилицом).

Друштво представља предсједник, или потпредсједник, секретар или друго лице које овласти Предсједништво Друштва. Предсједник или друго овлашћено лице обавезује и потписује одлуке и друге акте Друштва пред органима и трећим лицима.

## Члан 9.

Статут и друга општа акта Друштва доносе се и објављују на српскохрватском језику.

Члан 10 .
Основне организације Друштва су: подружнице и активи историчара.

> III. - Задаци друштва

Члан 11.
Задаци Друштва су да:

- ради на унапређивању научноистраживачке дјелатности у области историје и да популарише резултате историјске науке;
- помаже унапређивање наставе историје и усавршавање стручног образовања наставничких кадрова;
- координира рад подружница и актива историчара у општинама;
- помаже развој институција у којима се изучава историја, организација завода за заштиту споменика културе, архива, музеја и у том циљу сарађује са одговарајућим друштвима и установама;
- подстиче и организује рад на обиљежавању споменика културе, споменика народноослободилачког рата и њиховој заштити;
- унапређује стручнометодску дјелатност наставника и наставног кадра;
- пружа помоћ подружницама и активима у остваривању сарадње са другим стручним културно-просвјетним установама и организацијама;
- сарађује са надлежним органима у циљу унапређивања историјске науке и наставе историје у школама;
- сарађује са институцијама и организацијама историчара у земљи и иностранству;
- учествује у припремању и раду конгреса, симпозијума, научних и стручних скупова које организује Савез друштава историчара Југославије, као и у другим акцијама и програмима Савеза.


## Члан 12.

Ради извршавања својих задатака органи Друштва сарађују са дру-штвено-политичким организацијама СР Црне Горе, професионалним удружењима и друштвима и другим стручним и научним организацијама у Pe публици.

## Члан 13.

Друштво дјелује у оквирима ССРН Црне Горе у складу с његовим програмом јединствене политичке акције, остварујући на тај начин своју друштвену улогу и Статутом утврђене задатке и доприноси социјалистичком самоуправном развоју друштвене заједнице.

Ради што успјешнијег извршавања својих задатака и координирања акција са осталим професионалним друштвима и удружењима, Друштво се удружује у Културно-просвјетну заједницу Социјалистичке Републике Црне Горе.

## IV. - Јавност рада Друштва

Члан 14.
Рад Друштва, његових органа, подружница и актива историчара је јаван. У циљу остваривања принципа јавности рада Друштво обавјештава све чланове о својим активностима на састанцима или писмено.

Члан 15.
Сви састанци Друштва и његових органа су отворени и њима могу присуствовати сви заинтересовани грађани, представници штампе, радија и телевизије и других средстава јавног информисања.

Органи Друштва су обавезни на подношење извјештаја о активностима и финансијском пословању Друштва обавезно у року предвиђеном овим Статутом. Извјештаји о активностима и финансијском пословању Друштва поред доступности чланству могу се ставити на увид и свим заинтересованим републичким органима и друштвено-политичким организацијама, Савезу друштава историчара Југославије, затим штампи, радио-телевизији и часописима.

## V. - Чланство

Члан 16.
Чланови Друштва могу бити редовни и почасни.
Редовни члан Дршутва може бити сваки грађанин СФРЈ који се на било који начин бави историјом. прихвата Статут, редовно плаћа чланарину, ако ради на извршавању задатака Друштва, ако није осуђиван од редовних судова за дјела која повлаче губитак грађанских права.

Почасни члан може бити сваки појединац који има особите заслуге за рад и унапређење историјске науке. Скупштина Друштва доноси одлуку о додјељивању звања почасног члана Друштва.

Члан 17.
Чланови Друштва могу бити и студенти историје Педагошке академије, односно наставничког факултета. Они имају статус студента-члана, који цм престаје по завршетку студија. Члан студент не плаћа члански улог Друштву.

Члан 18.
Члан се постаје потписивањем приступнице у подружници, односно активу историчара.

Друштво води регистар укупног броја чланова Друштва.

> VI. - Права и дужности чланова

Члан 19.
Чланови Друштва дужни су да у духу овога Статута раде на извршавању задатака Друштва, да извршавају одлуке самоуправних органа Друштва и друге програмске задатке, да плаћају чланарину.

Висину чланарине одређује Скупштина Друштва.
Члан 20.
Чланови Друштва имају право да учествују у свим активностима Друштва, дужни су да раде на унапређивању његовог рада, да дају предлоге за његове активности, да бирају све органе Друштва и да буду у њих бирани.

Члан 21.
Чланство престаје:

- подношењем писмене изјаве о иступању из Друштва,
- престанком постојања Друштва и
- искључењем.

О искључењу одлучују подружнице, односно активи историчара. Одлуку о искључењу из Друштва може донијети на основу овог Статута и Скупштина Друштва.

Искључени члан има право жалбе на искључење Скупштини Друштва. До коначне одлуке о искључењу Предсједништво Друштва може ријешити да се члан суспендује. Одлука о суспензији доноси се на сједници Предсједништва.

## VII. - Самоуправни органи Друштва <br> Члан 22.

Самоуправни органи Друштва су: Скупштина, Предсједништво и Надзорни орбор.

Члан 23.
Скупштину сачињавају делегати из подружница и актива историчара. Свака подружница и регистровани актив делегирају у Скупштину онолико делегата колико утврди Предсједништво посебном одлуком.

Скупштина ради у засједањима и одржава се по правилу једном годишње. Скупштина се може сазвати на иницијативу Предсједништва, Надзорног одбора и најмање једне трећине подружница, односно актива историчара.

Предсједништво има статус делегације у Скупштини Друштва.
Мандат Скупштине траје 4 године.
Члан 24.
Скупштину сазива и припрема Предсједништво, које је дужно да најкасније 15 дана прије одржавања Скупштине обавијести чланство о њеном сазиву и саопшти дневни ред.

Члан 25.
Скупштина доноси одлуке и закључке о поднесеним извјештајима, доноси статут. програм рада, рјешава о предлозима и жалбама чланова Друштва, бира предсједника и Предсједништво, Надзорни одбор и друге повремене органе Друштва и рјешава о свим осталим питањима која Скупштина ставља на дневни ред.

Скупштина бира делегате за Конференцију Савеза друштава историчара Југославије, као и делегате у органе Социјалистичког савеза и других организација, предлаже делегате за учешће у раду органа и организација на републичком нивоу.

Предсједник Скупштине је истовремено и предсједник Предсједништва Друштва.

Члан 26.
Скупштина одлучује пуноважно ако је присутно више од половине делегата, а одлуке доноси већином гласова укупног броја делегата.

Члан 27.
Предсједништво је Извршни орган Скупштине и броји до 15 чланова. Предсједништво бира из својих редова два потпредсједника, секретара и благајника.

Предсједник, потпредсједници, секретар и благајник чине Секретаријат Предсједништва, којим руководи предсједник Друштва. Секретаријат Предсједништва обавља текуће послове из надлежности Предсједништва и одговоран је за свој рад Предсједништву.

Члан 28.
Предсједништво има сљедећа права и обавезе:

- припрема Скупштину и све нацрте општих аката које она доноси,
- доноси акта Друштва која су му пренијета у надлежност,
- спроводи одлуке, смјернице и програм који утврди Скупштина,
- сазива Скупштину,
- образује комисије,
- предлаже делегате за учествовање у раду друштвених органа и организација,
- прати извршење планова и програма рада,
- води бригу о обавјештавању чланства,
- стара се о законитости рада,
- припрема извјештаје и подноси их Скупштини,
- обавља и друге послове који су му пренијети у надлежност од стране Скупштине.

Члан 29.
Радом Предсједништва руководи предсједник Друштва и за свој рад одговоран је Скупштини и Предсједништву. Предсједник извршава своју дужност на основу Статута. одлука Скупштине и Предсједништва.

Предсједник Друштва је уједно и наредбодавац за извршење финансијског плана Друштва. Предсједник може наредбодавно право пренијети на једног од потпредсједника или секретара Предсједништва Друштва.

Члан 30.
Предсједништво ради у сједницама. Предсједништво пуноправно рјешава ако је присутна већина чланова, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Предсједништва.

Сједнице Предсједништва се одржавају по потреби, а по правилу два пута годишње.

Сједнице Предсједништва се могу одржавати и ван сједишта Друштва.
Члан 31.
На сједнице Предсједништва када се расправљају одређена питања могу се позивати и представници подружнице и актива историчара, односно поједини чланови Друштва, који учествују у раду, али без права одлучивања.

Члан 32.
Сједнице Предсједништва сазива предсједник. У одсутности предсједника сједнице сазива и њима руководи један од потпредсједника кога одреди Предсједништво.

О раду Предсједништва редовно се води записник, који се верифицира на првој наредној сједници.

Члан 33.
Надзорни одбор, који има три члана, бира Скупштина из редова делегата.

Надзорни одбор бира из своје средине предсједника.
Члан 34.
Надзорни одбор врши контролу цјелокупног пословања Друштва и подноси извјештај Скупштини.

## VIII. - Начела организовања и дјеловања

Члан 35.
Основна организација Друштва јесте подружница и актив историчара. Подружница се организује за територију једне или више општина. Актив се организује за једну општину или мјесно подручје гдје има најмање 5 чланова Друштва.

Подружнице историчара се формирају у општинским центрима ако постоји најмање 15 чланова Друштва.

Члан 36.
Подружницом руководи Предсједништво.

Рад подружнице се темељи на одредбама овог Статута и правила која доноси подружница. Активом историчара руководи предсједавајући актива, који припрема и сазива састанак актива.

Подружнице и активи имају право и дужност да унапређују рад Друштва, да дају предлоге за његове активности, да делегирају своје чланове у органе Друштва, да примају нове чланове у Друштво и да расправљају и доносе одлуке о евентуалним искључењима из чланства Друштва.

У свим органима и организационим облицима дјеловања Друштва примјењује се делегатски принцип организовања и принцип самоуправног договарања и одлучивања.

Члан 37.
Делегати могу поднијети оставку или бити опозвани и прије истека мандата.

Ближе одредбе о избору, раду делегата и њиховом опозиву одређују се посебним одлукама Скупштине Друштва, односно правилима о организацији и раду подружнице историчара.
IX. - Одговорност органа Друитва и чланства

Члан 38.
Сви делегати у органима и тијелима Друштва, као и делегати Друштва у другим организацијама, за свој рад одговорни су Скупштини и организацијама које су их делегирале.

Члан 39.
Сваки члан Друштва, самоуправни орган и његови изабрани чланови одговарају лично за свој рад.

Сваки члан Друштва има право да на демократски начин, користећи своје самоуправно право, изнесе своје мишљење о раду свих органа Друштва.

Сваки члан Друштва је дужан да извршава задатке и Програм рада Друштва, да доприноси унапређивању активности Друштва.

> X. - Материјална средства Друитва

Члан 40.
Друштво остварује финансијска средства из сљедећих извора:

- чланарине.
- прихода од сопствене активности,
- средстава која додјељује КПЗ СР Црне Горе,
- средстава која додјељују СИЗ-ови за образовање, научни рад, као и друге заинтересоване институције и друге друштвене организације,
- поклона,
- завјештања.

Члан 41.
О финансијском пословању Друштва брину се стручна служба КПЗ СР Црне Горе и благајник Друштва.
XI. - Издавачка дјелатност Друштва

Члан 42.
Друштво заједно са Историјским институтом СР Црне Горе у Титограду издаје часопис: Историјски записи.

Члан 43.
Предсједништво Друштва именује своје представнике у редакцију Историјских записа и по једног члана у редакцију „Југословенског историјског часописа", часописа „Настава историје" и других часописа и пуб-

ликација које издаје Савез друштава историчара Југославије.
Чланови редакција дужни су да о свом раду обавјештавају Предсједништво Друштва, као и да предлажу мјере за унапређивање уређивачке политике и цјелокупне активности на издавању публикација.

Мандат чланова редакције траје 4 године, али се може исти члан поново именовати у редакцију.

## Члан 44.

Зависно од финансијских средстава, Друштво је дужно да материјално помаже издавање „Историјских записа".

Друштво може издавати и друге сталне и повремене публикације. Одлуку о издавању сталних публикација доноси Скупштина, а повремених публикација Предсједништво Друштва.

Предсједништво именује и редакцију за издавање повремених публикација, која је одговорна за уређивање и за научностручни и технички квалитет гласила.

> XII. - Функиије у Друштву
> Члан 45.

Избор предсједника Друштва и чланова Предсједништва и Надзорног одбора врши се на Скупштини Друштва за период од 4 године.

Члан 46.
Изабрани чланови органа Друштва које бира Скупштина не могу бити бирани више од два пута узастопно.

> XIII. - Мебународна сарадња

Члан 47.
Друштво може сарађивати са одговарајућим професионалним организацијама, научним и стручним установама и удружењима у иностранству.

Сарадњу на међународном плану Друштво остварује на основу посебног програма међународне активности, који се обавезно темељи на међудржавним споразумима и програмима културно-просвјетне и научне сарадње.

Члан 48.
Предсједништво Друштва може непосредно остваривати контакте са одговарајућим струковним удружењима и научним институцијама у области историјске науке или у оквиру програма рада Републичког завода за међународну научну, просвјетно-културну и техничку сарадњу.

Члан 49.
О свим облицима међународне сарадње у којој учествује сваки члан Друштва је обавезан да поднесе писмени извјештај Предсједништву Друштва.

Делегације Друштва подносе о свом раду информацију у.писменој форми Предсједништву и Скупштини Друштва.

Сваки поједини члан дужан је да се у иностранству за вријеме студијских и других боравака понаша и дјелује у духу уставних и других законских одредби којима се регулише питање боравка наших грађана у иностранству, као и одредаба овог Статута.
XIV. - Општенародна одбрана и самозаштита

Члан 50.
Друштво обавезно извршава одговарајуће обавезе предвићене законским прописима о општенародној одбрани и самозаштити, као и одлукама и наредбама надлежних органа у Републици и општинама.

Члан 51.
Друштво спроводи у мирнодопским условима припреме за народну одбрану и живот и рад у ратним условима, самостално или у заједници са другим друштвима и организацијама.

Припреме се врше према прописима и смјерницама надлежних органа.

Члан 52.
О мјерама Друштва за народну одбрану и самозаштиту одлучује Предсједништво. Ако је због ванредних прилика Предсједништво спријечено да се састане, о мјерама одлучује предсједник Друштва или лице које он овласти.

Члан 53.
Ради извршавања обавеза из области општенародне одбране и самозаштите Предсједништво Друштва може образовати и посебну комисију која ће се старати о питањима самозаштите. спровођењу задатака на заштити друштвене имовине и спречавању евентуалних злоупотреба, несавјесног вршења функције чланова органа и Друштва. У случају формирања ова комисија је надлежна да контролише одржавање веза са страним држављанима и организацијама које остварују поједини чланови или органи и организационе јединице Друштва.

Дужност сваког члана Друштва је да активно учествује у борби против свега што је страно социјалистичким самоуправним односима ради остваривања друштвене самозаштите, као и да буде активан чинилац, организатор и извршилац мјера у области самозаштите.

> XV. - Прелазне и заврине одредбе
> Члан 54.

Друштво престаје са радом када то одлучи Скупштина или надлежни државни орган.

Одлука о престанку рада Друштва доноси се у случају да не постоје услови за наставак његовог рада.

Члан 55.
У случају престанка рада Друштва о његовој имовини одлучује Скупштина. О престанку рада Друштва обавјештава се орган унутрашњих послова ради брисања Друштва из регистра.

Члан 56.
Тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина Друштва историчара СР Црне Горе.

Члан 57.
Овај Статут ступа на снагу када га усвоји Скупштина Друштва историчара СР Црне Горе.

## Члан 58.

Ступањем на снагу овог Статута престају да важе Правила Друштва историчара Црне Горе усвојена на Скупштини Друштва од 6. новембра 1965. године.

СКУПШТИНА ДРУШТВА ИСТОРИЧАРА СР ЦРНЕ ГОРЕ
Титоград, 21. јануара 1977. године

