Grondlag fir Clubstatutten. Dees kennen nach erweidert gi jee no Bedarf, folgend beschriwe Artikele

mussen awer bestoe bleiwen ! (Dëse Giel markéierten Text ka gelëscht ginn)

## Statute vum Club ...

**Art.**

1. De Numm vum Keele/Bowling-Club ass ...
2. De Klubsetz ass zu L – 0000 ..., 00 rue de ...
* Divers Post geet un de Sekretär.
* Finanzpost a Rechnunge ginn un de Caissier.
1. De Club ass offiziell agedroe bei der „Fédération Luxembourgeoise des Quilleurs FLQ“, 52, rue Pierre Hamer zu L-4737 Pétange an a Kenntnes vun allen offizielle Statute suwei Reglementer.
2. D’Auer vum Club ass onbeschränkt.
3. De Club ass Parteipolitesch a Religiös neutral.
4. De Club besteet aus:

Engem Comité deen aus 5 volljäreg Membere besteet déi net onbedéngt aktiv Membere musse sinn.

D’Verwaltungsposte sinn:

* + President, Sekretär a Caissier.
1. D’Memberschaft:

Iwwert d’Opnahm vu neie Memberen entscheet de Comité.

All Clubmember ass averstane mat de Clubstatuten a muss en Exemplaire besetzen.

Si ka verluer ginn duerch:

* Schrëftlech Kënnegung per Recommandé un de Comité.
* Netbezuele vum Joresbäitrag.
* Netbeachte vun de Statutten su wéi onannehmlecht Optrieden.
* Den austriedende Member huet kee Recht op d’Clubverméigen sou wéi Reckerstattung vu schon bezuelte Cotisatiounen.
* Den austriedende Member huet sämtlech Clubbesëtzer zeréck ginn (Spillmaterial, Uniform asw.), soss riskéiert de Spiller eng Spär.
1. De Joresbäitrag:

De Bäitrag gëtt vum Comité festgeluecht a kann all Joer änneren.

Bei Bezuelung vum festgeluechte Joresbäitrag huet de Member d’Recht op all Clubavantagen sou wéi et viirgesinn ass am ASBL-Gesetz vum 28 Abrëll 1928.

1. Wahlen a Befugnisser:

Entscheedunge gi bei einfacher Majoritéit am Comité geholl.

All Statutenännerung muss direkt der Federatioun matgedeelt ginn.

All Member ka seng Meenung soe wann et d’Entwécklung a Verbesserung vum Clubliewe mat sech bréngt.

1. D’Geschäftsjoer:

D’Geschäftsjoer fänkt den 1 August un a geet bis zum 31 Juli dat Joer dono.

D’Recette ginn am Interesse vum Club gebraucht.

1. D’Generalversammlung:

Déi uerdentlech Generalversammlung muss ëffentlech sinn a gëtt all Joer vum Comité aberuff.

All Member gëtt schrëftlech invitéiert sou laang eng genau Postadress virleit.

Befugnisseer vun der Generalversammlung:

* Statuten ofänneren.
* Wahl vum Comité.
* Approbatioun vun der Jorescaisse.
* Beschlëss huelen déi net am Beräich vum Comité leien.
1. Opléisung vum Club:

Déi trëtt a Kraaft wann de Club manner ewéi 6 Memberen huet, aschléislech de Comité. An deem Fall ginn all d’Suen un d’Gemeng ... oder der Karitativer Organisatioun ... zur Verwendung vu sozialen Zwecker sou ewéi et am ASBL-Gesetz vum 28 Abrëll 1928 steet.

1. Grënnung vum Comité:

De Club ... gouf den 00.00.0000 zu ... gegrënnt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titel | Numm | Adress / Telefon / E-Mail | Ënnerschrëft |
| President |  |  |  |
| Vize-President |  |  |  |
| Sekretär |  |  |  |
| Caissier |  |  |  |
| Member |  |  |  |

1. Treffendes w.e.g. ukräizen:

De Club gouf Formgerecht bei der Gemeng … ugemellt. Jo [ ]  Nee [ ]

Wa jo, Datum: … / … / ……

De Club gouf Formgerecht um Registeramt (RCSL) ugemellt. Jo [ ]  Nee [ ]

1. Fir all net bestëmmte Fäll vun dëse Statuten zielen d'Bestëmmungen vun der aktueller Gesetzgebung fir gemengnetzeg Club'en sou ewéi d'Beschlëss vum Comité sou laang de am Aklang mam Gesetz sinn.

(Et ass all Club fräigestallt en internt Clubreglement opzestellen, gëtt et esou eent da muss dat bei dëse Statute beigefüügt ginn)

/