**Jednací řád valné hromady**

Místní akční skupiny Stolové hory, z. s.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato část jednacího řádu upravuje pravidla zasedání valné hromady MAS Stolové hory (nejvyššího orgánu Spolku, dále též „valná hromada“) a provádí příslušná ustanovení stanov MAS Stolové hory (dále též „Spolek“).
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách jednání valné hromady, rozhoduje valná hromada Spolku.

**II.**

**Svolání valné hromady**

1. Valná hromada se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
2. Mimořádná valná hromada může být svolána na písemnou žádost dozorčí a monitorovací komise anebo nejméně jedné třetiny partnerů Spolku.
3. Valnou hromadu může svolat rada, předseda Spolku nebo jimi pověřená osoba. Svolavatel zasedání, v souladu se stanovami Spolku, partnerům Spolku rozešle a na webu Spolku také zveřejní pozvánku.
4. K pozvánce na valnou hromadu musí být přiloženy podstatné náležitosti podle stanov, zejména pak musí dojít k představení bodů programu.

**III.**

**Valná hromada per rollam**

1. Pokud to situace vyžaduje, může rada, předseda Spolku nebo jimi pověřená osoba svolat valnou hromadu per rollam, a to tak, že všem členům Spolku e-mailem či jinou doložitelnou formou zašle návrh věci k rozhodnutí. Přitom uvede lhůtu pro vyjádření.
2. V případě, že partner Spolku na e-mail písemně neodpoví, má se za to, že se hlasování per rollam zdržel.
3. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné písemné stanovisko posledního člena Spolku, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Spolku.
4. Na nejbližším zasedání valné hromady jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního (fyzického) zasedání valné hromady.

**IV.**

**Usnášeníschopnost valné hromady**

1. Před zahájením jednání valné hromady se všichni přítomní zapíší do prezenční listiny, bez této skutečnosti nemůže být schůze zahájena. Předseda Spolku (či jiná jím pověřená osoba) jmenuje zapisovatele. Na návrh předsedy Spolku (nebo jím pověřené osoby) pak valná hromada zvolí svého předsedajícího a komise, zpravidla mandátovou, návrhovou a volební.
2. Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.
3. Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá valné hromadě zprávu a přednese usnesení.
4. Volební komise vydává a sbírá hlasovací lístky a sčítá počty odevzdaných hlasů. O všem podává zprávu valné hromadě.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a pokud veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá při rozhodování většinu. Za účelem dodržení této podmínky nemusí být hlasovací právo členů valné hromady při každém rozhodování rovné. V případě, že by veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin představovaly většinu hlasovacích práv, bude váha hlasu partnera Spolku z příslušné skupiny (sektor či zájmová skupina) snížena tak, aby tato skupina měla v součtu maximálně 50 % hlasovacích práv. Váha takového hlasu se zaokrouhluje dolů na dvě desetinná místa (z původní váhy 1 se bude pohybovat v rozmezí 0,01-0,99 hlasu).

**V.**

**Zasedání valné hromady**

1. Přípravu před konáním valné hromady organizačně zajišťují zaměstnanci Spolku (či jiné, radou nebo předsedou pověřené osoby), kteří mimo jiné připravují program a podklady k zasedání.
2. Zasedání řídí předsedající zvolený valnou hromadou. Schůze je řízena v souladu s představenými a schválenými body programu. Předsedající vede rozpravu ke každému bodu programu a uděluje účastníkům schůze slovo v pořadí, v jakém se o něj přihlásili.
3. O průběhu valné hromady se vede zápis, který musí obsahovat podstatné náležitosti podle stanov. Těmi jsou zejména:
   1. datum a čas začátku jednání a místo zasedání;
   2. jmenovitý seznam přítomných členů valné hromady (včetně uvedení subjektu, který zastupují) – může být nahrazeno prezenční listinou;
   3. program jednání;
   4. kdo zasedání svolal a jak, kdo zasedání zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila;
   5. schválené znění usnesení s uvedením jeho pořadového čísla;
   6. výsledek hlasování; v případě voleb do orgánů Spolku se mj. také uvede:
      1. název orgánu Spolku, do kterého byla volba uskutečněna
      2. údaje o zvolených kandidátech – jméno a příjmení/název subjektu a kým je pro daný orgán Spolku zastoupen, sektor, zájmová skupina
      3. počet hlasů pro kandidáta
      4. výrok o zvolení kandidáta;
   7. jméno zapisovatele a datum vyhotovení zápisu;
   8. další důležité skutečnosti zachycující průběh zasedání.
4. Zápis ze zasedání valné hromady musí být vyhotoven v termínu určeném stanovami.
5. Zápis ze zasedání valné hromady podepisují zapisovatel a ověřovatel zápisu.
6. Zasedání valné hromady je veřejné nebo neveřejné, o čemž rozhoduje předseda Spolku.
7. V případě, že se veřejného zasedání účastní osoby, které nejsou partnery Spolku (veřejnost), může jim na jejich žádost předsedající zasedání udělit slovo. Předsedající má právo veřejnost či jednotlivé osoby ze zasedání vykázat, nechovají-li se vůči Spolku čestně a v souladu s dobrými mravy, případně vyžadují-li to zájmy Spolku.

**VI.**

**Návrhy na usnesení valné hromady**

1. Právo podat valné hromadě návrh na usnesení má kterýkoli z partnerů Spolku.
2. Návrh na usnesení valné hromady bude přednesen na začátku rozpravy o příslušném bodě programu (je-li relevantní).
3. Usnesení musí být formulováno stručně a jednoznačně.
4. Na zasedání valné hromady musí být jasně řečeno, kdo je za splnění daného úkolu odpovědný a jaký je termín splnění daného úkolu.
5. Kandidáty do orgánů Spolku smí navrhovat kdokoli z partnerů Spolku.

**VII.**

**Způsob volby a odvolávání členů volených orgánů Spolku**

1. Volby do volených orgánů Spolku probíhají v souladu se stanovami Spolku (délka mandátu, počet členů jednotlivých orgánů Spolku, zastoupení veřejného a soukromého sektoru, právo kandidovat atp.).
2. Volby členů do volených orgánů Spolku probíhají následovně (nestanoví-li valná hromada jinak):
   1. Valná hromada rozhoduje o počtu členů rady pro příští volební období.
   2. Valná hromada rozhoduje o počtu členů dozorčí a monitorovací komise pro příští volební období.
   3. Valná hromada rozhoduje, zda bude umožněna volba náhradních členů hodnotitelské komise pro příští volební období.
   4. Valná hromada rozhoduje, zda bude při volbě členů volených orgánů Spolku hlasovat veřejnou volbou (v případě, že je způsob veřejného hlasování navržen). Rozhodnutí o veřejné volbě předsedy, místopředsedy a členů rady, dozorčí a monitorovací komise, hodnotitelské komise (a jejích náhradníků) může být dle potřeby slučováno v jeden či více návrhů na usnesení.
   5. V případě, že se konají volby do funkcí všech volených orgánů Spolku, probíhají zvlášť, v následujícím pořadí (v ostatních případech jsou nerelevantní volby vynechány, pořadí těch zbylých je zachováno):
      1. předseda Spolku
      2. místopředseda Spolku

*Předseda a místopředseda Spolku se zároveň stávají členy rady Spolku.*

* + 1. (zbývající) členové rady Spolku
    2. členové dozorčí a monitorovací komise Spolku
    3. členové hodnotitelské komise Spolku
    4. náhradní členové hodnotitelské komise Spolku
  1. Vedoucí schůze představí již navržené kandidáty na členství ve volených orgánech Spolku (výzva k podávání kandidatur je součástí pozvánky na zasedání valné hromady), vždy před hlasováním do příslušného orgánu. Zároveň vyzývá přítomné členy k podávání návrhů na další kandidáty na členství v těchto orgánech. Kandidáty do funkcí ve volených orgánech Spolku může navrhovat kterýkoliv partner Spolku. Kandidáti musí splňovat podmínky stanov Spolku. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit. Předseda Spolku a členové dozorčí a monitorovací komise při svém zvolení musí souhlasit se zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku formou čestného prohlášení. U každého kandidáta musí být před volbou do funkcí ve volených orgánech písemnou formou definována příslušnost k sektoru a zájmové skupině.
  2. Valná hromada hlasuje o jednotlivých kandidátech na členy jednotlivých volených orgánů Spolku.
  3. Volební komise sčítá hlasy přidělené jednotlivým kandidátům a stanovuje jejich pořadí (sestupně dle obdržených hlasů).
  4. Předsedou, místopředsedou Spolku se stává kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných hlasů, pokud zároveň získal nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů usilujících o danou funkci.
  5. Členem kolektivního voleného orgánu Spolku se stává kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných hlasů a který se dle pořadí stanoveného volební komisí (v souladu s čl. VII, odst. 2, bod h) zároveň umístil na pozici, která nepřesahuje kapacitu příslušeného orgánu.
  6. V situaci, kdy kandidát splní podmínku pro obsazení pozice ve voleném orgánu Spolku dle pořadí stanoveného na základě obdržených hlasů, avšak nezíská nadpoloviční většinu přítomných hlasů, mohou se konat doplňující volby. Při nich přítomní partneři Spolku hlasují, zda souhlasí s tím, aby se daný kandidát stal členem příslušného orgánu Spolku, třebaže nadpoloviční většinu hlasů v původním hlasování nezískal. O takových kandidátech se může hlasovat až do naplnění kapacity příslušného orgánu Spolku.
  7. Při volbách je současně nutné dodržet poměry zastoupení veřejného a soukromého sektoru a zájmových skupin Spolku, v souladu se stanovami Spolku a relevantními pravidly poskytovatelů souvisejících dotací. Stane-li se, že maximální možný počet kandidátů z veřejného sektoru či z některé ze zájmových skupin je v daném kolektivním voleném orgánu Spolku již naplněn, stávají se nadále (až do naplnění kapacity příslušného orgánu) členy příslušného orgánu kandidáti ze soukromého sektoru, resp. z jiných zájmových skupin, třebaže ve volbách získali méně hlasů než zbývající kandidáti z veřejného sektoru/zájmové skupiny.
  8. Nezvolení kandidáti ve volbách do příslušného orgánu Spolku se mohou ucházet o členství v dalších orgánech Spolku, jejichž volby následují.

**VIII.**

**Hlasování valné hromady**

1. O každém návrhu na usnesení nechá předsedající hlasovat.
2. Hlasování, jehož předmětem není volba do orgánů Spolku či odvolání člena voleného orgánu Spolku, se provádí veřejně, a to zdvižením ruky „pro“. Kterýkoliv partner Spolku může navrhnout tajné hlasování. Pokud bude přistoupeno k tajnému hlasování, dojde k volbě s pomocí hlasovacích lístků, na nichž hlasující partneři Spolku projeví svoji vůli.
3. Hlasování, při kterém dochází k volbě do orgánu Spolku či odvolání člena voleného orgánu Spolku, se provádí tajně, prostřednictvím hlasovacích lístků, na nichž hlasující partneři Spolku projeví svoji vůli. Z časových důvodů nebo z důvodů administrativní náročnosti může být kterýmkoliv partnerem Spolku navrženo veřejné hlasování.
4. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina ze všech přítomných partnerů Spolku.
5. Jsou-li podány protinávrhy, nejprve se vždy hlasuje o naposledy podaném protinávrhu a pak vždy o návrhu podaném před ním. V případě přijetí usnesení v dané věci se již o dalších protinávrzích nehlasuje.
6. Sčítání hlasů provádí volební komise.
7. Mandátová komise kontroluje usnášeníschopnost po celou dobu zasedání valné hromady a vždy před hlasováním sdělí předsedajícímu, že je valná hromada usnášeníschopná.
8. Klesne-li počet přítomných partnerů Spolku v průběhu zasedání valné hromady pod nadpoloviční většinu všech členů a má-li se ještě hlasovat, ukončí předsedající zasedání a svolá do 5 pracovních dnů nové zasedání k témuž programu.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V případě skutečností tímto jednacím řádem nepředpokládaných rozhodne o daném postupu valná hromada.
2. Valná hromada vždy jedná v souladu se stanovami Spolku a s platnými zákony České republiky.
3. V případě rozporu jednacího řádu a stanov mají přednost stanovy.

Jednací řád schválila valná hromada Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., dne …………………………

Jednací řád nabývá účinnosti dne……………………..

…............................

Mgr. Jiří Škop

zástupce města Police nad Metují

*předseda Spolku*