STATUT

TOWARZYSTWA

WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ

naukowo-edukacyjnej organizacji społecznej działającej od 1882 roku jako:

Uniwersytet Latający 1882

Towarzystwo Kursów Naukowych 1906

Wolna Wszechnica Polska 1919

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej 1957

Warszawa 2018 r.

**STATUT**

**TOWARZYSTWA WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ**

znowelizowany na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów  
Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej  
w dniu 20 października 2018 r.

**ROZDZIAŁ I**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, zwane dalej Towarzystwem, jest prawnym sukcesorem przeszło stuletniej tradycji polskiego ruchu wszechnicowego, a zwłaszcza działającej w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej - Wolnej Wszechnicy Polskiej.
2. Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnym działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania służącym podnoszeniu kultury umysłowej polskiego społeczeństwa, polityki społecznej, kultury narodowej oraz ochrony środowiska.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie:
4. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
6. Niniejszego statutu.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.

§3

Towarzystwo jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIX Wydział KRS), posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§4

1. Towarzystwo może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały. Na podstawie podjętej przez siebie uchwały Zarząd Główny powołuje i rozwiązuje Oddziały oraz ustala obszar działania siedziby władz poszczególnych Oddziałów, W razie potrzeby Zarząd Główny może powołać Zarząd Komisaryczny.
2. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawna.
3. Uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Towarzystwa wymaga zgody Zarządu Głównego lub jego Prezydium w formie uchwały
4. Oddziały posiadające osobowość prawną:
5. stanowią integralną część jednolitej struktury organizacyjnej Towarzystwa;
6. są zobowiązane przestrzegać zasad określonych w statucie i realizować uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego;
7. są zobowiązane uiszczać należności na rzecz Zarządu Głównego wg zasad ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
8. Prezes Oddziału posiadającego osobowość prawną wchodzi z urzędu w skład Zarządu Głównego z głosem stanowiącym, o ile na Krajowym Zjeździe Delegatów do Zarządu Głównego nie został wybrany inny członek tego Oddziału.
9. Ewentualne spory mogące wystąpić pomiędzy Zarządem Głównym, a Oddziałem posiadającym osobowość prawną rozstrzyga rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zarządu Głównego.
10. Towarzystwo i jego oddziały posiadające osobowość prawną mogą się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego;

§5

1. Towarzystwo używa okrągłych pieczęci z napisami w otoku: „ Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej” i napisem pośrodku „Zarząd Główny” lub „Zarząd Oddziału w” oraz pieczęci podłużnych z nazwą i adresem odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
2. Logo Towarzystwa stanowi rozwarta księga ze stylizowanym łacińskim dwuwierszowym tekstem „Ex litteris libertas”. Logo może być umieszczane w środku okrągłej pieczęci. Kolorem Towarzystwa jest kolor niebieski.
3. Towarzystwo może ustanawiać odznaki organizacyjne i honorowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6

Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników na zasadach odpłatności, w tym również spośród swoich członków.

**ROZDZIAŁ II**

ZAKRES, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

1. Celem Towarzystwa jest:
2. przyczynianie się do rozwoju postępowych myśli społeczno-humanistycznych i ogólnych wartości moralnych;
3. aktywny udział w kształtowaniu postaw szacunku do rzetelnej i wydajnej pracy oraz postaw patriotycznych;
4. upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć naukowych i wdrażanie ich do praktyki;
5. innowacyjne rozwijanie społecznej aktywności edukacyjnej.
6. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie.
7. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez promocję wolontariatu, współpracę międzypokoleniową ,rozwój samopomocowych form wsparcia, doradztwo prawne i psychologiczne,
8. prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania ,
9. podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między mieszkańcami ,a szczególnie między osobami starszymi i młodym pokoleniem,
10. inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych w tym niepełnoprawnych, bezrobotnych i chorych,
11. innych działań społecznych i profilaktycznych zapobiegających marginalizacji osób starszych.
12. Zadania, które realizuje Towarzystwo z zakresu profilaktyki społecznej zwłaszcza w odniesieniu do osób w wieku emerytalnym nakierowane są na :
13. działalność w zakresie pomocy społecznej,
14. ochronę i promocję zdrowia,
15. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystykę i krajoznawstwo,
16. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki,
17. integrację oraz reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§8

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie prac naukowo-badawczych, wdrożeniowych i popularyzatorskich w zakresie realizacji zadań statutowych;
2. prowadzenie działalności dydaktycznej i szkoleń specjalistycznych z założeniem reaktywowania Wolnej Wszechnicy Polskiej ~~-~~ w formie niepublicznego społecznego uniwersytetu otwartego;
3. organizowanie zjazdów, konferencji naukowych, sympozjów, narad, konferencji i konkursów;
4. tworzenie klubów specjalistycznych, komisji i sekcji problemowych;
5. wydawanie publikacji związanych z działalnością Towarzystwa;
6. współpracę z władzami i organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społeczno-politycznymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi;
7. współpracę z zagranicznymi organizacjami i instytucjami naukowymi oraz podmiotami o zbliżonym zakresie działania;
8. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym;
9. organizowanie rozmaitych form aktywności w tym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
10. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Towarzystwa, takich jak : wystawy, odczyty, aukcje i inne
11. organizowanie życia społecznego i kulturalnego członków dla środowiska lokalnego
12. zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy-tworzenie warunków dla ich działalności
13. organizowanie aktywnych form wypoczynku i rekreacji dla osób starszych pobudzających i rozwijających ich zainteresowania;
14. udzielanie wsparcia seniorom i ich rodzinom poprzez poradnictwo, doradztwo, i opiekę prawną
15. prowadzenie działań charytatywnych, organizowanie festynów, pozyskiwanie stałych sponsorów;
16. pozyskiwanie i włączanie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, chorymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

2. Dla zdobycia środków na realizację celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**ROZDZIAŁ III**

CZŁONKOWIE I ICH OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może zostać wyłącznie członkiem wspierającym Towarzystwa

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która:

1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia
3. akceptuje cele statutowe Towarzystwa.

1. Członków zwyczajnych przyjmują: Zarząd Główny lub zarządy oddziałów Towarzystwa na podstawie składanych przez nich pisemnych deklaracji.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 albo osoba prawna, zainteresowana działalnością całego Towarzystwa lub konkretnego jego oddziału i deklarująca pomoc rzeczową lub finansową.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub zarządy oddziałów Towarzystwa na podstawie składanych pisemnych deklaracji.
3. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
4. Członkowie wspierający mają w Towarzystwie te same prawa i obowiązki, co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna która spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 i jest szczególnie zasłużona dla rozwoju Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo :
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
3. uczestniczenia w zebraniach i imprezach Towarzystwa
4. zgłaszania opinii, wniosków i uwag dotyczących działalności Towarzystwa;
5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa na. warunkach określonych przez Zarząd Główny.
6. Członek zwyczajny może zostać zawieszony uchwałą podjętą przez Zarząd Główny w prawach członkowskich w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres jednego roku.

§15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. aktywnie uczestniczyć w życiu i pracach Towarzystwa, popierać jego cele, przestrzegać postanowień statutu, oraz regulaminów i uchwal władz Towarzystwa;
2. opłacać składki członkowskie według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
3. dbać o dobre imię Towarzystwa.

§ 16

Członek honorowy ma te same prawa, jakie przysługują członkowi zwyczajnemu..

§ 17

1. Członkostwo wygasa na skutek:
2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;
3. skreślenia z ewidencji członków przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez okres dwóch lat;
4. wykluczenia przez Zarząd Oddziału na podstawie: orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność sprzeczną z celami Towarzystwa lub skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw obywatelskich;
5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Towarzystwa;
6. zgonu członka Towarzystwa
7. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5 orzeka właściwy Zarząd Towarzystwa, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny i wskazując na prawo wniesienia i odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała do Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna

**ROZDZIAŁ IV**

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§18

Władzami naczelnymi są:

1. Krajowy Zjazd Delegatów (KZD);
2. Zarząd Główny (ZG);
3. Główna Komisja Rewizyjna (GKR);
4. Główny Sąd Koleżeński (GSK).

§ 19

1. Wybór wszystkich władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, a ich kadencja trwa pięć lat
2. Władze Towarzystwa wymienione w § 18, pkt-y 2, 3 i 4 obowiązane są działać-po upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się władz nowo wybranych oraz protokolarnie przekazać agendę danego organu.
3. Ukonstytuowanie się władz Towarzystwa powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia ich wyboru.
4. Zebrania władz Towarzystwa dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
5. Uchwały władz Towarzystwa, z wyjątkami określonymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym albo tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 50% liczby osób uprawnionych do głosowania.
6. Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli nie mogą być jednocześnie członkami innych władz tych szczebli.
7. (wykreślony)

§20

Władzom Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji; liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć ½ liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.

§21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
2. z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez walne zgromadzenia członków oddziałów w liczbie ustalonej każdorazowo przez Zarząd Główny, proporcjonalnie do liczby ich członków, oraz członkowie honorowi;
   1. 2) z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Towarzystwa, którzy nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.
3. Kadencja wybranych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów trwa do czasu wybrania delegatów na kolejny Zjazd.

§23

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny raz na pięć lat, w terminie nie przekraczającym trzechmiesięcy po upływie kadencji.
2. Termin i miejsce obrad Krajowego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd. Główny i podaje do wiadomości delegatom co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu.
3. Porządek i regulamin obrad Krajowego Zjazdu Delegatów proponuje Zarząd Główny.
4. Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Zjazd regulaminem obrad.

§24

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, a na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby zarządów oddziałów.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania wniosku o jego zwołaniu.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§25

Krajowy Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszy terminie oraz bez względu na liczbę obecnych delegatów w drugim terminie.

§26

1. Członkowie Towarzystwa mają prawo zgłaszania pisemnych umotywowanych wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie co najmniej 15 dni przed Zjazdem.
2. O przyjęciu do rozpatrzenia wniosków, zgłoszonych w późniejszym terminie, decyduje Krajowy Zjazd Delegatów.

§27

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działania Towarzystwa;

1. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów, delegatów na Zjazd;
2. rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa;
3. rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
4. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium z jego działalności na stosowny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
5. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
6. dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa;
7. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa;
8. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w Statucie dla Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 28

1. W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzi od 7 do 15 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym, jak też zarządach niższych instancji Towarzystwa, jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

1. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prezes, trzech wiceprezesów, sekretarz generalny, skarbnik.
2. Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
3. Zarząd Główny uchwala swój regulamin i podział czynności pomiędzy członkami Zarządu.
4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§29

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu Głównego;
2. kierowanie działalnością Towarzystwa, zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów
3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu ich obrad i przedstawienie własnych wniosków oraz wniosków złożonych Zarządowi na Zjazd przez zarządy oddziałów i członków Towarzystwa;
4. nadawanie odznak honorowych Towarzystwa;
5. zatwierdzanie rocznych budżetów i sprawozdań finansowych Towarzystwa;
6. podejmowanie uchwał o tworzeniu lub rozwiązywaniu oddziałów i delegatur Zarządu Głównego oraz ustalanie ich siedzib. Zarząd Główny może przekazać te kompetencje swojemu Prezydium;
7. uchylanie uchwał zarządów oddziałów sprzecznych z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami władz Towarzystwa;
8. powoływanie i rozwiązywanie Rady Naukowej Towarzystwa, stałych lub doraźnych komisji, sekcji problemowych, klubów specjalistycznych oraz jednostek wykonawczych i gospodarczych podporządkowanych bezpośrednio Zarządowi Głównemu wraz z nadzorowaniem tej działalności;
9. uchwalanie regulaminów działania jednostek wymienionych w punkcie 6 oraz określenie ich siedzib;
10. zatrudnienie dyrektora biura zarządu
11. zawieszanie w czynnościach swoich członków, zarządów oddziałów i ich członków w przypadku dokonania czynności rażąco wykraczających przeciwko postanowieniom Statutu lub uchwałom władz Towarzystwa, dotyczących spraw zasadniczych; uchwała o zawieszeniu w czynnościach pozostaje w mocy do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie stanowiącej przyczynę zawieszenia;
12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku Towarzystwa;
13. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
14. ustalanie: wysokości składek członkowskich, zasad ich wpłaty oraz podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Towarzystwa
15. (wykreślony)

2. Uprawnienia Zarządu Głównego w zakresie rozwiązywania oddziałów (ust; 1, pkt. 6 oraz w sprawach określonych w ust. 1, pkt. 11, nie dotyczą Oddziałów posiadających osobowość prawną.

§30

(wykreślony)

§31

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego w składzie określonym w § 28, ust. 2.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
3. Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
4. Prezydium Zarządu Głównego działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje prezes Zarządu Głównego lub jeden z wiceprezesów. Zobowiązani są oni do konsultowania ważniejszych spraw z członkami Prezydium, a ich decyzje o skutkach prawnych dla Towarzystwa podlegają ocenie i zatwierdzeniu w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Prezydium lub plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§32

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna jest niezależną od Zarządu, a członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
3. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna bądź przewodniczący lub jego zastępca, przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa. Przedmiotem kontroli są zwłaszcza wskaźniki rzeczowo finansowe oraz sprawozdania ogólne i finansowe.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
5. Główna Komisja Rewizyjna może kontrolować i nadzorować działalność komisji rewizyjnych oddziałów.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
7. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji

zwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz ze stosownym wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

1. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego — Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§33

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje spory wynikłe pomiędzy członkami władz naczelnych Towarzystwa, dotyczące nie przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał tych władz, jak również działań na szkodę Towarzystwa.
3. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja, stosuje następujące kary:
4. upomnienie;
5. nagana;
6. zawieszenie w prawach członka na okres dwóch lat;
7. wykluczenie z Towarzystwa.
8. Główny Sąd Koleżeński, jako druga instancja, rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów

koleżeńskich oddziałów oraz wnioski tych sadów o wykluczenie członków Towarzystwa.

1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydanych w pierwszej instancji, przysługuje

odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Zarządu Głównego.

Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.

1. Główny Sąd Koleżeński działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

**ROZDZIAŁ V**

ODDZIAŁYI ICH WŁADZE

§34

1. Oddziałysą tworzone i rozwiązywane na podstawie uchwał Zarządu Głównego. Kompetencje Zarządu Głównego w zakresie rozwiązywania nie dotyczą Oddziałów posiadających osobowość prawną.
2. Zarząd Główny może powoływać oddziały dla realizacji zadań statutowych na terenach zamieszkałych przez co najmniej 10 członków Towarzystwa.
3. Uchwała o powołaniu oddziału określa teren i siedzibę jego działania i może zawierać inne ustalenia, które Zarząd Główny uzna za zasadne.

§35

1. Władzami oddziału są:
2. Walne Zgromadzenia Członków Oddziału (WZCO);
3. Zarząd Oddziału (ZO);
4. Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO);
5. Sąd Koleżeński Oddziału. (SKO).
6. Wybór władz oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie

Członków Oddziału jednogłośnie podejmie decyzję o wyborze w głosowaniu jawnym.

§36

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą statutową na terenie oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy po upływie kadencji władz oddziału.
4. Porządek i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału proponuje Zarząd Oddziału.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia pisemnie swoich członków najpóźniej na cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia obrad.

§ 37

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym jego członkowie zwyczajni i honorowi.
2. Z głosem doradczym biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa i członków wspierających dany oddział oraz zaproszeni goście.

§38

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na podstawie:
2. uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa;
3. żądania Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
4. uchwały własnej Zarządu Oddziału;
5. żądania Komisji Rewizyjnej Oddziału;
6. wniosku co najmniej 1/3 liczby członków oddziału.
7. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej w ciągu 6 tygodni od otrzymania uchwały lub żądania wymienionych w ust. 1, pkt. 1 i 2, lub zaistnienia wydarzeń wskazanych w pkt. 3, 4 i 5 .
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 39

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków oddziału uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§40

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działania oddziału i jego delegatur oraz uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;
2. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Oddziału i członków oddziału;
3. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oddziału;
4. podejmowanie decyzji o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału, na stosowny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5. określenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oddziału i dokonanie wybory tych organów;
6. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
7. podejmowanie uchwał w innych sprawach Towarzystwa, zgłaszanych przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§41

1. Zarząd oddziału składa się z od 4 do 12 członków wybieranych przez walne zgromadzenia.

Na pierwszym posiedzeniu zarząd oddziału wybiera spośród swoich członków; prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli 2 razy w roku. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym, członkowie komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez zarząd.
2. Zarząd oddziału uchwala swój regulamin oraz podział czynności między członkami zarządu.
3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Zarząd oddziału działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem według wytycznych Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 42

1. W oddziałach posiadających zarząd składający się z co najmniej 7 członków: prezes, wiceprezes, skarbnik i sekretarz tworzą prezydium zarządu oddziału, które kieruje bieżącą działalnością pomiędzy posiedzeniami zarządu.
2. Uchwały prezydium zapadają przy obecności co najmniej 3 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa i są podejmowane. większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Podjęte uchwały podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu oddziału.
3. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby
4. Zakres i tryb pracy prezydium określa zarząd w regulaminie oddziału.
5. Bez względu na to, czy zarząd oddziału wyłania prezydium, czy też nie, w okresie pomiędzy posiedzeniami kolegialnymi bieżącą działalnością oddziału kieruje prezes lub wiceprezes zarządu oddziału. Zobowiązani są oni do konsultowania ważniejszych spraw z członkami zarządu, a ich decyzje o skutkach prawnych lub oddziału podlegają ocenie i zatwierdzeniu w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu zarządu oddziału.

§43

Do kompetencji zarządu oddziału należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
2. kierowanie działalnością Towarzystwa, zgodnie ze statutem i uchwałami walnego zgromadzenia członków;
3. zwoływanie zwyczajnego oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków oddziału;
4. podejmowanie uchwał o tworzeniu i rozwiązywaniu swoich delegatur oraz ustalanie ich siedzib i terenów działalności;
5. nadzorowanie pracy delegatur;
6. powoływanie i rozwiązywanie rady naukowej, komisji, sekcji problemowych, klubów specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności;
7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego;
8. zarządzanie majątkiem oddziału, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego;
9. przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie na podstawie orzeczenia sadów koleżeńskich pierwszej i drugiej instancji lub z powodu nie płacenia składek oraz wykluczenie na podstawie orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego członków Towarzystwa;
10. składanie sprawozdań ze swej działalności walnemu zgromadzeniu członków;
11. załatwianie wszelkich innych spraw statutowych nie należących do właściwości lub obowiązków pozostałych władz lub jednostek organizacyjnych oddziału.

§44

1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału i jego delegatur. Przedmiotem kontroli powinny być zwłaszcza wskaźniki rzeczowo-finansowe, preliminarze budżetowe oraz sprawozdania ogólne i finansowe.

§45

1. Sąd koleżeński oddziału składa się z 2 do 5 członków, spośród których wybiera

przewodniczącego i sekretarza. ;

1. Sąd koleżeński rozpatruje sprawy zgłoszone przez władze oddziału lub poszczególnych jego członków, dotyczące naruszeń postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Towarzystwa, jak również spory między członkami, oddziału.
2. Sąd koleżeński może stosować następujące kary:
3. upomnienie;
4. nagana;
5. zawieszenie w prawach członka na okres dwóch lat.
6. Sąd koleżeński oddziału jest uprawniony do występowania z wnioskiem o wykluczenie członka z Towarzystwa do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
7. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału służy odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako drugiej instancji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem zarządu oddziału, w terminie 14 dni od doręczenia członkowi orzeczenia sądu koleżeńskiego.

**ROZDZIAŁ VI**

DELEGATURY

§46

1. Delegatury są tworzone na podstawie uchwał Zarządu Głównego lub zarządu oddziału i

stanowią ich jednostki organizacyjne o określonym zakresie działania.

1. Delegatura może być tworzona w zależności od potrzeb organizacyjnych .

**ROZDZIAŁ VII**

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§47

Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze.

1. Na fundusze składają się:
2. składki członkowskie; .
3. dotacje, subwencje, świadczenia członków wspierających i darowizny.
4. dochody z prowadzonej przez Towarzystwo działalności statutowej i nie wyodrębnionej lub wyodrębnionej działalności gospodarczej.
5. . Cały dochód Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U., Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§48

1. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zawierania umów,

udzielania pełnomocnictw, jak też składania oświadczeń woli upoważnione są, w swoich zakresach działań: Zarząd Główny i jego Prezydium, zarządy oddziałów Towarzystwa posiadające osobowość prawną a także w granicach otrzymanych pełnomocnictw pozostałe zarządy oddziałów.

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
2. W ramach działalności Towarzystwa zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2) przekazywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystania bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§49

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i inne uchwały podejmowane w tym przedmiocie.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§50

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Krajowy Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa mogą być przedmiotem Krajowego Zjazdu Delegatów wyłącznie wówczas, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Uwaga! Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w statucie TWWP