**Lög Skákfélags Akureyrar**

(síðast breytt á aðalfundi 6. september 2021)

**1.gr.**

Félagið heitir Skákfélag Akureyrar og má skammstafa heiti þess  S.A. Heimili þess og varnarþing er á Akureyri.

**2.gr.**

Tilgangur félagsins er að æfa félaga sína í skáktafli og auka þekkingu þeirra og áhuga á skáklistinni. Ennfremur að vinna að útbreiðslu skákiðkunar og auknu gengi skáklistar út á við.  Skal þetta gert m.a.með því að efna til skákæfinga, kappmóta og skákfræðslu. Ár hvert skal félagið halda meistaramót félagsins að hausti svo og Atskákmót Akureyrar. Þá skal Skákþing Akureyrar fara fram síðari hluta vetrar.

**3.gr.**

Hjá félaginu skal teflt eftir alþjóðaskákreglum, þar sem þær eiga við. Þegar mót eru auglýst skal taka fram hvernig gert verði upp milli keppenda ef tveir eða fleiri fá jafnmarga vinninga í efsta sæti eða önnur verðlaunasæti. Þátttaka í mótum skal opin öllum, nema annað sé auglýst þegar mót eru kynnt.

**4.gr.**

Við skiptingu skákmanna í flokka eða niðurröðun skal að jafnaði fylgja alþjóðlegum skákstigum. Gera má undantekingu á þessu ef skákmaður hefur unnið sér þátttökurétt í efri flokki með árangri sínum í neðri flokki á fyrra ári.

**5.gr.**

Brot á lögum og reglum skákfélagsins, svo og framkoma sem andstæð er almennu velsæmi og sönnum íþróttaanda, varðar refsingu. Skal refsingin vera fólgin í aðvörun eða útilokun frá skákkeppni um tiltekinn tíma allt eftir mati stjórnar félagsins. Réttur til áfrýjunar fer eftir lögum Skáksambands Íslands á hverjum tíma.  

**6.gr.**

Reikninga félagsins skulu tveir endurskoðendur yfirfara á hverju ári fyrir aðalfund. Gjaldkeri skal hafa afhent þá, ásamt skýrslu yfir eignir félagsins 5 dögum fyrir aðalfund. Reikningsár félagsins er frá 1. júní til 31. maí og skulu árgjöld félagsmanna við það miðuð.

**7.gr.**

Aðalfundur félagsins skal haldinn í septembermánuði ár hvert. Til aðalfundar skal boða með auglýsingu á heimasíðu félagsins eða með öðrum sambærilegum hætti; þannig að ljóst sé að hún sé félögum kunn. Skal það gert með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Sami fyrirvari gildir um tillögur til breytinga á lögum félagsins. Á fundinum skal einfaldur meirihluti ráða úrslitum mála, en þó má aðeins gera breytingar á lögum með samþykki 2/3 hluta fundarmanna. Verkefni aðalfundar skulu vera þessi:

1. Formaður félagsins setur fundinn og lætur kjósa fundarstjóra og fundarritara.
2. Kynnt fundargerð síðasta aðalfundar.
3. Formaður eða staðgengill hans flytur skýrslu stjórnar.
4. Gjaldkeri eða staðgengill hans gerir grein fyrir reikningum félagsins.
5. Umræður um störf stjórnar og afgreiðsla reikninga.
6. Kosning stjórnar og annarra fastra starfsmanna.
7. Kosning tveggja endurskoðenda.
8. Ákveðið árstillag félagsmanna.
9. Umræður um lög og keppnisreglur félagsins.
10. Önnur mál

Röð verkefna má aðeins breyta með samþykki aðalfundar.

**8.gr.**

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum; formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og umsjónarmanni eigna. Stjórnarkosning fer fram á þann hátt að formaður er kosinn eftir tilnefningu félagsmanna og þarf meirihluta atkvæða til þess að fá kosningu. Síðan skulu fundarmenn kjósa aðra menn í stjórn og eru þeir fimm kosnir, sem fá flest atkvæði. Þá skal kjósa sjötta mann sem varamann í stjórn. Skulu og kosnir tveir endurskoðendur. Aðalfundur hefur úrskurðarvald í öllum málum félagsins.

**9.gr.**

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum samkvæmt 8.grein. Skal það gert á stjórnarfundi svo fljótt sem verður við komið að kosningu lokinni og úrslitin tilkynnt félagsmönnum. Verkaskipting skal í aðalatriðum vera á þessa leið:

Formaður kemur fram, sem aðalmálsvari félagsins og framkvæmdastjóri. Hann kveður til stjórnarfunda og stýrir þeim.

Varaformaður félagsins er staðgengill formanns. Hann er jafnframt umsjónarmaður móta og opinna húsa, ber ábyrgð á því að hús sé opnað tímanlega sem og að útvega skákstjóra.

Ritari færir gjörðabók við málfundi, hefur á hendi hvers konar ritstörf fyrir félagið og stjórn þess og hefur umsjón með skjalasafni þess. Ennfremur skal hann halda félagaskrá.

Gjaldkeri sér um reikningshald og innheimtu félagsgjalda. Gjaldkera ber að hafa sjóð félagsins á vöxtum í banka eða á öðrum tryggum stað, eftir því sem félagsstjórn ákveður. Hann gefur skýrslu á aðalfundi samkvæmt 7.grein 4.lið.

Umsjónarmaður eigna hefur umsjón með starfstækjum félagsins, svo sem töflum, klukkum, skákfræðibókum, innanhúsmunum og hverju öðru sem honum kann að vera falin umsjón með og færir skrá yfir þau ár hvert.

Varamaður á seturétt á öllum fundum stjórnar með málfrelsi og tillögurétti.

**10.gr.**

Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagins og virðingar í öllum greinum. Hún hefur umsjón með eignum félagsins fer með málefni þess á milli aðalfunda eða kveður til þess aðra félagsmenn samkvæmt 11. gr.

**11.gr.**

Heimilt er stjórninni hvenær sem er að kveðja til aðstoðar félagsmenn sökum annríkis vegna sérstakra verkefna eða forfalla annarra starfsmanna. Félagsmönnum skal skylt að verða við kvaðningunni séu þeir ekki hindraðir í því vegna starfa sinna eða annarra óviðráðanlegra orsaka.

**12.gr.**

Til almennra málfunda kveður stjórnin með fundarboði eða auglýsingum. Ef fimm félagsmenn eða fleiri krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni er stjórninni skylt að kveðja til almenns málfundar. Málfundur er lögmætur ef hann sitja að minnsta kosti 10 fullgildir félagar. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum allra mála.

**13.gr.**

Á málfundum félagsins leggur formaður fram dagskrá í fundarbyrjun yfir þau mál sem fyrir fundinn eiga að koma og í þeirri röð, sem hann telur best henta fyrir afgreiðslu þeirra. Heimilt er þó fundarstjóra að taka mál fyrir í annarri röð ef hann eftir atvikum sér það betur henta. Formaður hefur rétt til að stjórna fundi en heimilt er að kveðja annan félagsmann til fundarstjórnar að fundarsetningu lokinni.

**14.gr.**

Aðalfundur getur samþykkt að gera ágæta skákmenn og skákunnendur að heiðursfélögum.

**15.gr.**

Félagsmaður getur hver sá orðið sem er fylgjandi tilgangi félagsins svo sem greinir frá í 2. gr. og er ekki skráður aðalfélagi í öðru aðildarfélagi Skáksambands Íslands. Sá sem óskar aðildar að félaginu tilkynna stjórn félagsins með ótvíræðum hætti, s.s. með tölvubréfi og telst hann þá gildur félagi. Ef viðkomandi er þegar skráður í annað aðildarfélag Skáksambands Íslands skal hann jafnframt tilkynna það til Skáksambandsins og telst félagsaðild gild þegar hún hefur verið staðfest af Skáksambandi Íslands.

Úrsögn úr félaginu skal á sama hátt tilkynna stjórn félagsins svo og til Skáksambands Íslands sem hefur umsjá með félagaskrá íslenskra skákmanna.

**16.gr.**

Stjórn félagsins getur ákveðið að félagsmaður sem látið hefur hjá líða að greiða árstillag til félagsins í tvö ár eða meira, hafi ekki atkvæðisrétt á félagsfundum, þ.m.t. aðalfundi.

**17.gr.**

Um vafaatriði varðandi túlkun á lögum þessum hefur aðalfundur úrskurðarvald.

**18.gr.**

Ef félagið leysist upp skulu eignir þess, ef einhverjar eru, afhentar Skáksambandi Íslands til geymslu uns nýtt skákfélag verði stofnað á staðnum sem þá tekur við þeim sem réttur eigandi.