Załącznik nr 1 do Statutu ZUT

# ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1.

1. Organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor.

2. Organami kolegialnymi Uczelni są Rada Uczelni, Senat.

3. Organem wyborczym Uczelni jest kolegium elektorów.

4. Kadencja Rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został wybrany.

5. Kadencja Rady Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.

6. Kadencja Senatu trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.

7. Tryb wyboru, czas trwania kadencji studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów, Senacie, komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów.

§ 2.

Wybory Rektora Uczelni oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem następujących zasad:

* + - 1. wybór przedstawicieli do senatu i członków kolegium elektorów następuje w grupach wyborców spośród jej członków;
      2. wszystkie głosowania wyborcze są tajne; w pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie nie mogą być obecne, poza członkami właściwej komisji wyborczej, osoby nieuprawnione do głosowania;
      3. każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany wyłącznie osobiście w czasie głosowania, na kartach do głosowania przygotowanych przez komisje wyborcze;
      4. umieszczenie na liście kandydatów wymaga zgody kandydata wyrażonej na piśmie;
      5. nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania alfabetycznie. Karta może być zadrukowana tylko jednostronnie i musi być zaopatrzona w pieczęć właściwej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. W przypadku jednego kandydata karta do głosowania musi zawierać kratki na TAK lub NIE. Wzór kart do głosowania określa uczelniana komisja wyborcza;
      6. ważność głosu ustala się w stosunku do całej karty. Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania;
      7. głos jest ważny, jeżeli w karcie do głosowania, na której znajduje się więcej niż jeden kandydat, w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos, postawiony jest znak „X”, a w przypadku gdy karta do głosowania zawiera przy nazwisku jedynego kandydata kratki na TAK lub NIE głos jest ważny, gdy znak „X” postawiony jest tylko w jednej z kratek (TAK lub NIE);
      8. za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak ”X” przy większej liczbie kandydatów niż miejsc mandatowych albo na której wyborca nie umieścił znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów, dokonał skreśleń nazwisk z listy kandydatów bądź dopisał na karcie wyborczej dodatkowe nazwiska, a w przypadku jednego kandydata nie umieścił znaku „X” w kratce TAK lub NIE bądź umieścił go w obu kratkach;
      9. z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 oraz § 17 ust. 1, wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów;
      10. jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów tego samego dnia (w przypadku wyboru organów jednoosobowych), a w innym terminie w przypadku wyboru przedstawicieli do senatu, rady uczelni, kolegiów elektorów oraz komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. W przypadku nieobsadzenia jednego mandatu, w drugiej turze wyborów do Senatu, Rady Uczelni, kolegiów elektorów oraz komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich na liście kandydatów pozostawia się albo dwóch kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największe liczby oddanych głosów albo wszystkich kandydatów, którzy otrzymali tą samą największą liczbę głosów jako pierwsi w kolejności albo kandydata z największą liczbą głosów i tych kandydatów, którzy otrzymali bezpośrednio po nim tą samą jednakową największą liczbę głosów;
      11. jeżeli jedyny kandydat nie uzyskał w pierwszej turze wyborów wymaganej większości albo gdy w drugiej turze wyborów nie został dokonany wybór, przeprowadza się ponowne wybory w innym terminie, z zachowaniem zasad obowiązujących w pierwszej turze wyborów;
      12. jeżeli wybór w pierwszej turze nie został dokonany, komisja wyborcza przeprowadza drugą turę głosowania z udziałem tych samych kandydatów, z zastrzeżeniem punktu 13;
      13. z zastrzeżeniem treści pkt 14, w wyborach Rektora, do kolejnej tury głosowania, w przypadku więcej niż dwóch kandydatów, przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą liczbę głosów, albo wszyscy kandydaci, którzy otrzymali tę samą największą liczbę głosów jako pierwsi w kolejności albo kandydat z największą liczbą głosów i ci kandydaci, którzy otrzymali bezpośrednio po nim tę samą jednakową liczbę głosów;
      14. przeprowadza się nie więcej niż dwie tury głosowania. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, komisja wyborcza zarządza ponowne wybory Rektora.

§ 3.

1. Wybory odbywają się w ostatnim roku kadencji w następujących terminach:

* 1. uczelnianego kolegium elektorów – do końca lutego,
  2. Rektora – do 30 kwietnia,
  3. Senatu – do 30 czerwca,
  4. Rady Uczelni – do 30 listopada,
  5. uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich – do 30 czerwca.

1. Informacje o czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości nie później niż 7 dni przed wyborami. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie terminu drugiej tury oraz kolejnego terminu wyborów.

3. W przypadku wystąpienia poważnych przeszkód w przeprowadzeniu wyborów w terminach określonych w ust. 1, wybory mogą się odbyć w innym terminie, nie później jednak niż odpowiednio w ciągu 30 dni od terminów wskazanych w ust. 1.

§ 4.

1. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze:

* 1. uczelniana komisja wyborcza,
  2. komisje wydziałowe,
  3. komisje okręgowe:
     1. komisja pracowników jednostek pozawydziałowych zwana dalej "komisją jednostek pozawydziałowych",
     2. komisja pracowników administracji centralnej i obsługi przypisanej tej administracji, zwana dalej "komisją administracji centralnej",
     3. komisja zebrań uczelnianych.

2. Komisje wyborcze są powoływane przez Senat spośród pracowników Uczelni, uczelnianą komisję wyborczą, nie później niż do końca listopada roku poprzedzającego rok wyborczy, pozostałe komisje najpóźniej w grudniu roku poprzedzającego wybory. Senat wyznacza przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. Członków komisji wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

4. Kadencja komisji rozpoczyna się w dniu jej ukonstytuowania i trwa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej komisji.

§ 5.

1. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzi 12 członków, w tym:

* + - * 1. ośmiu nauczycieli akademickich;
        2. dwóch pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
        3. jeden student;
        4. jeden doktorant.

2. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzi 5 członków, w tym:

1) dwóch nauczycieli akademickich,

2) jeden doktorant,

3) jeden student,

4) jeden pracownik niebędący nauczycielem akademickim.

3. Komisje okręgowe liczą co najmniej 5 osób.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, członków komisji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora.

5. Członków komisji z grupy doktorantów oraz z grupy studentów wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez samorząd doktorantów lub samorząd studentów.

6. Członkami komisji wyborczej nie mogą być osoby pełniące funkcje: rektora, członka Rady Uczelni lub członka kolegium elektorów.

7. Wygaśnięcie członkostwa w komisji wyborczej następuje wskutek:

1. zrzeczenia się członkostwa,
2. podpisania zgody na kandydowanie do pełnienia funkcji Rektora, członka organu kolegialnego Uczelni lub kolegium elektorów,
3. śmierci członka,
4. odwołania przez organ, który powołał członka,
5. utraty statusu pracownika Uczelni, studenta lub doktoranta.

8. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się niezwłocznie po wystąpieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 1–5, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o powołaniu komisji.

9. Uchwały uczelnianej komisji wyborczej i innych komisji wyborczych podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

10. W skład komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie musi wchodzić co najmniej jej przewodniczący lub jego zastępca, a także:

* 1. co najmniej 2 osoby spośród pozostałych członków wydziałowych i okręgowych komisji wyborczych,

1. co najmniej 8 osób spośród członków uczelnianej komisji wyborczej.

§ 6.

1. Do kompetencji i obowiązków uczelnianej komisji wyborczej należy:

* + 1. ustalenie kalendarza czynności wyborczych, podanie go do wiadomości wydziałowym i okręgowym komisjom wyborczym najpóźniej do końca roku poprzedzającego wybory oraz zwołanie spotkania organizacyjnego z przewodniczącymi komisji wyborczych;
    2. opracowanie projektu rozdziału mandatów do uczelnianego kolegium elektorów i Senatu, które zatwierdza Senat;
    3. przeprowadzanie wyborów Rektora, w tym rejestrowanie kandydatów i podawanie do publicznej wiadomości list kandydatów na Rektora, organizowanie zebrań prezentujących kandydatów;
    4. przeprowadzenie wyborów członków Rady Uczelni w tym rejestrowanie kandydatów i podawanie do publicznej wiadomości list kandydatów;
    5. stwierdzenie ważności wyboru Rektora, członków Rady Uczelni, członków Senatu, członków kolegium elektorów, członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich ustalanie i podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów w Uczelni;
    6. nadzorowanie przebiegu wyborów w Uczelni;
    7. stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku naruszenia przepisów dotyczących wyborów, mogącego wpłynąć na wynik wyborów i zarządzanie ponownego ich przeprowadzenia;
    8. rozstrzyganie wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów, podanie wytycznych innym komisjom;
    9. prowadzenie dokumentacji wyborów i przekazanie jej do Archiwum Uczelnianego;
    10. ustalanie wzorów formularzy, protokołów, sprawozdań, kart do głosowania, pieczęci komisji wyborczych przeprowadzających wybory w Uczelni oraz innych dokumentów związanych z czynnościami wyborczymi;
    11. przekazywanie komisji zebrań uczelnianych wyników wyborów delegatów niezwłocznie po ich otrzymaniu;
    12. przedstawianie Rektorowi propozycji zmian w Ordynacji wyborczej.

2. Wydziałowa komisja wyborcza:

* 1. ustala szczegółowy terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych na wydziale,
  2. przeprowadza wybory:
  3. elektorów uczelnianego kolegium elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na wydziale, na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów uczelnianego kolegium elektorów,
  4. przedstawiciela(-i) do senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na wydziale, na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu,
  5. przedstawiciela(-i) do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora oraz delegatów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach;
  6. ustala wyniki wyborów, podaje je do publicznej wiadomości oraz przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej dokumentację przeprowadzonych przez siebie wyborów.

3. Komisja jednostek pozawydziałowych:

1) ustala szczegółowy terminarz czynności wyborczych;

2) przeprowadza wybory:

a) elektorów uczelnianego kolegium elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów uczelnianego kolegium elektorów,

b) przedstawiciela(-i) do Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu;

c) przedstawiciela(-i) do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

– z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora, zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych,

– delegatów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach, zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych;

3) ustala wyniki wyborów, podaje je do publicznej wiadomości oraz przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej dokumentację przeprowadzonych przez siebie wyborów.

4. Komisja administracji centralnej:

* 1. ustala szczegółowy terminarz czynności wyborczych;
  2. przeprowadza wybory:
     1. delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu elektorów uczelnianego kolegium elektorów,
     2. delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków senatu;
  3. ustala wyniki wyborów, podaje je do publicznej wiadomości oraz przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej dokumentację przeprowadzonych przez siebie wyborów.

5. Komisja zebrań uczelnianych:

1) ustala szczegółowy terminarz czynności wyborczych;

2) przeprowadza wybory na zebraniach uczelnianych:

a) elektorów uczelnianego kolegium elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

b) przedstawiciela(-i) do senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

c) przedstawicieli do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż na stanowisku profesora;

3) ustala wyniki wyborów, podaje je do publicznej wiadomości oraz przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej dokumentację przeprowadzonych przez siebie wyborów

§ 7.

1. Rektora wybiera kolegium elektorów. Wybór rektora dokonywany jest bezwzględną większością głosów.

2. Rektorem Uczelni może być osoba spełniająca wymagania określone w ustawie oraz posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

3. Kandydatów na rektora wskazuje Rada Uczelni, po zaopiniowaniu przez Senat.

4. Kandydatów na rektora może wskazać każdy członek wspólnoty Uczelni.

5. Osoba zgłaszana na rektora musi wyrazić, na piśmie, zgodę na kandydowanie do pełnienia funkcji rektora.

6. Kandydaci na rektora mogą prezentować swój program wyborczy na zebraniach wyborczych otwartych oraz zebraniach elektorów. Program ten może być również przedstawiony elektorom wcześniej, w formie opracowania zwartego, również na stronach WWW. Rektor zapewnia warunki przeprowadzania zebrań w obiektach Uczelni.

**§ 8.**

1. Kolegium Elektorów liczy 100 osób, w skład którego wchodzą wybrani przedstawiciele:

* + - 1. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni w liczbie 54 osób;
      2. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt 1, w liczbie 20 osób;
      3. studentów i doktorantów w liczbie 20 osób, przy czym liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do ich liczebności w Uczelni, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup;
      4. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 6 osób.

2. Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie. Do członków kolegium elektorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 3 ustawy.

3. Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej ustala liczbę elektorów w poszczególnych wydziałach i okręgach wyborczych, proporcjonalną do:

a) stanu zatrudnienia obejmującego wyborców posiadających czynne prawo wyborcze z pierwszego, niebędącego dniem ustawowo wolnym od pracy, dnia roku wyborów oraz

b) liczby studentów i doktorantów odpowiednio według stanu na dzień 30 listopada oraz 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów.

4. Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata.

5. Kolegium elektorów wybiera swojego przewodniczącego spośród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Członkostwo w kolegium elektorów wygasa w przypadku:

1. śmierci;
2. rezygnacji z członkostwa;
3. niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
4. zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20 ust.1 pkt 1-5 i 7 ustawy.

7. W miejsce osób, które zwolniły mandat w kolegium elektorów, wstępują osoby, które do organu kandydowały i uzyskały kolejno więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Objęcie mandatu przez te osoby stwierdza odpowiednia komisja wyborcza. Jeżeli uzupełnienie składu organu w ten sposób nie jest możliwe, a do końca kadencji jest więcej niż 6 miesięcy, odpowiednia komisja wyborcza przeprowadza niezwłocznie wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające do organu wyborczego przeprowadza się niezwłocznie, pomimo że do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy, w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia przez organ wyborczy wyborów uzupełniających organu jednoosobowego.

§ 9.

1. Wyboru elektorów kolegium elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych dokonuje się w wyborach bezpośrednich.

2. Wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się dwustopniowo:

1. wybory delegatów:
2. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w proporcji jeden delegat na każde kolejne 20 osób uprawnionych do głosowania,
3. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w proporcji 1 delegat na każde kolejne 40 osób uprawnionych do głosowania;
4. wybory członków kolegium elektorów.

3. Wyboru elektorów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonuje się na zebraniach uczelnianych spośród delegatów.

4. Liczbę delegatów z poszczególnych wydziałów i okręgów wyborczych ustala uczelniana komisja wyborcza, według stanu zatrudnienia osób posiadających czynne prawo wyborcze na pierwszy dzień stycznia roku wyborów, niebędący ustawowo wolnym dniem od pracy.

§ 10.

1. W przypadku zgłoszenia wniosku o odwołanie Rektora przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zwołuje uczelniane kolegium elektorów.

2. Rektor może być odwołany przez kolegium elektorów większością co najmniej trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich jego statutowego składu.

3. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co najmniej połowy głosów statutowego składu albo przez Radę Uczelni.

4. Od dnia odwołania Rektora do dnia wyboru nowego Rektora obowiązki rektora sprawuje prorektor pełniący funkcję pierwszego zastępcy Rektora, a w razie jego braku najstarszy członek Senatu posiadający tytuł profesora.

§ 11.

1. Wyboru przedstawicieli do Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora Uczelni na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych dokonuje się w wyborach bezpośrednich.

2. Wyboru przedstawicieli do Senatu spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się dwustopniowo:

1. wybory delegatów:

a) w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w proporcji jeden delegat na każde kolejne 20 osób uprawnionych do głosowania,

b) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w proporcji 1 delegat na każde kolejne 40 osób uprawnionych do głosowania;

1. wybory członków Senatu.

3. Wyboru członków Senatu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonuje się na zebraniach uczelnianych spośród delegatów.

4. Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej ustala liczbę mandatów do Senatu następnej kadencji w poszczególnych wydziałach i okręgach wyborczych, proporcjonalną do:

a) stanu zatrudnienia obejmującego wyborców posiadających czynne prawo wyborcze z pierwszego, niebędącego dniem ustawowo wolnym od pracy, dnia roku wyborów oraz

b) liczby studentów i doktorantów odpowiednio według staniu na dzień 30 listopada oraz 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów.

5. Liczbę delegatów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z poszczególnych wydziałów i okręgów wyborczych ustala uczelniana komisja wyborcza, według stanu zatrudnienia osób posiadających czynne prawo wyborcze na pierwszy dzień stycznia roku wyborów, niebędący ustawowo wolnym dniem od pracy.

§ 12.

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego oraz organu jednoosobowego przed upływem kadencji następuje w przypadkach wskazanych w ustawie.

2. Przewodniczący organu kolegialnego zawiadamia odpowiednią komisję wyborczą o wygaśnięciu mandatu członka tego organu.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora oraz mandatu członka organu kolegialnego w trakcie kadencji dokonuje się wyboru na ich miejsce nowych osób, na okres do końca kadencji.

4. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wyborów, z tym jednakże, że wybory uzupełniające należy przeprowadzić niezwłocznie.

5. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora do dnia wyboru nowego Rektora w wyborach uzupełniających, o których mowa w ust.3-4, obowiązki Rektora sprawuje prorektor pełniący funkcję pierwszego zastępcy Rektora, a w razie jego braku najstarszy członek Senatu posiadający tytuł profesora.

**§ 13.**

1. Wyboru członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych dokonuje się w wyborach bezpośrednich.

2. Wyboru członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w ust. 1 dokonuje się dwustopniowo:

1. wybory delegatów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w ust. 1 w proporcji jeden delegat na każde kolejne 20 osób uprawnionych do głosowania,
2. wybory członków komisji.

3. Wyboru członków, o których mowa w ust. 2 pkt b, dokonuje się na zebraniach uczelnianych spośród delegatów.

4. Liczbę delegatów z poszczególnych wydziałów i okręgów wyborczych ustala uczelniana komisja wyborcza, według stanu zatrudnienia osób posiadających czynne prawo wyborcze na pierwszy dzień stycznia roku wyborów, niebędący ustawowo wolnym dniem od pracy.

§ 14.

Zebranie wyborcze poświęcone wyborowi Rektora odbywa się w szczególności według następujących zasad:

* 1. w zebraniu wyborczym uczestniczą członkowie uczelnianego kolegium elektorów oraz członkowie uczelnianej komisji wyborczej;
  2. zebraniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej;
  3. przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca, o ile przewodniczy zebraniu, powołuje sekretarza zebrania, którym zostaje jeden z członków komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie;
  4. na sali, w widocznym miejscu znajduje się otwarta, pusta urna, która okazana jest wszystkim elektorom. Po jej okazaniu zostaje zamknięta i opieczętowana pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory;
  5. nazwiska elektorów umieszczone są na liście w porządku alfabetycznym, w poszczególnych grupach wyborców, lista jest opieczętowana pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory oraz podpisana przez przewodniczącego zebrania;
  6. nazwiska elektorów wyczytywane są przez przewodniczącego zebrania lub innego członka komisji wyborczej;
  7. elektorzy podchodzą do stołu komisji wyborczej, po okazaniu dokumentu tożsamości odbierają kartę do głosowania, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście elektorów;
  8. po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającym tajność głosowania;
  9. elektor dokonuje wyboru osobiście, a kartę do głosowania umieszcza w urnie;
  10. po wywołaniu wszystkich elektorów umieszczonych na liście, przewodniczący zebrania zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili głos mogą oddać jedynie elektorzy, którzy przybyli na zebranie wyborcze przed zarządzeniem zakończenia głosowania, a nie oddali głosu z powodu nieobecności w chwili odczytania ich nazwiska w kolejności umieszczenia na liście elektorów;
  11. niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. Komisja wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala, na podstawie spisu elektorów, liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę elektorów, którym wydano karty do głosowania oraz liczbę niewykorzystanych kart, a następnie karty niewykorzystane umieszcza w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory. Po wykonaniu tych czynności, przewodniczący zebrania otwiera urnę, po czym komisja liczy wyjęte z niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i nieważnych;
  12. uczelniana komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią uczelnianej komisji wyborczej, protokół głosowania, w którym zamieszcza dane wymienione m.in. w pkt 11 oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i miejsce głosowania oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie uczelnianej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, podając tym samym wynik głosowania;
  13. w przypadku niewyłonienia organu jednoosobowego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 2 pkt 10–14.

§ 15.

Zebranie wyborcze poświęcone wyborowi do Senatu, uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz do uczelnianego kolegium elektorów odbywa się w szczególności według następujących zasad:

* 1. w zebraniu wyborczym poświęconym wyborowi członków Senatu, członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz uczelnianego kolegium elektorów uczestniczą wyborcy poszczególnych grup wyborczych oraz członkowie właściwej komisji wyborczej;
  2. zebraniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji wyborczej;
  3. przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca, o ile przewodniczy zebraniu, powołuje sekretarza zebrania, którym zostaje jeden z członków komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie;
  4. na sali, w widocznym miejscu znajduje się otwarta, pusta urna, która okazana jest wszystkim obecnym wyborcom. Po jej okazaniu zostaje zamknięta i opieczętowana pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory;
  5. nazwiska wyborców umieszczone są na liście w porządku alfabetycznym, w poszczególnych grupach wyborców, lista jest opieczętowana pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory oraz podpisana przez przewodniczącego zebrania;
  6. wyborcy podchodzą do stołu komisji wyborczej, po okazaniu dokumentu tożsamości odbierają kartę do głosowania, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście wyborców;
  7. po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającym tajność głosowania;
  8. wyborca dokonuje wyboru osobiście, a kartę do głosowania umieszcza w urnie;
  9. po wywołaniu wszystkich wyborców umieszczonych na liście, przewodniczący zebrania zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili głos mogą oddać jedynie wyborcy, którzy przybyli na zebranie wyborcze przed zarządzeniem zakończenia głosowania, a nie oddali głosu z powodu nieobecności w chwili odczytania ich nazwiska w kolejności umieszczenia na liście wyborców;
  10. niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. Komisja wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz liczbę niewykorzystanych kart, a następnie karty niewykorzystane umieszcza w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory. Po wykonaniu tych czynności, przewodniczący zebrania otwiera urnę, po czym komisja liczy wyjęte z niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i nieważnych;
  11. komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, w którym zamieszcza dane wymienione m.in. w pkt 10 oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i miejsce głosowania oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, podając tym samym wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej;
  12. w sytuacji niewyłonienia organu kolegialnego, wyborczego bądź uczelnianej komisji dyscyplinarnej zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 2 pkt 10–14.

§ 16.

Wyboru delegatów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, § 11 ust.2 pkt 1 oraz § 13 ust. 2 pkt a dokonuje się w szczególności według następujących zasad:

1. głosowanie na kandydatów odbywa się w dniach i lokalach Uczelni wyznaczonych przez komisję wyborczą właściwą do przeprowadzenia wyborów;
2. uprawnieni do głosowania wyborcy mogą oddać swój głos na wybranego kandydata w godzinach wskazanych w ogłoszeniu wyborczym pomiędzy 700 a 1500;
3. komisja wyborcza wybiera spośród swoich członków sekretarza przeprowadzanego głosowania;
4. przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy znajdująca się na sali urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory;
5. w lokalu wyborczym Uczelni, w godzinach głosowania, przebywają członkowie właściwej komisji wyborczej oraz przybywający wyborcy;
6. nazwiska wyborców umieszczone są na liście w porządku alfabetycznym, w odpowiednich grupach wyborców, lista jest opieczętowana pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory oraz podpisana przez jej przewodniczącego lub zastępcę;
7. po przybyciu do lokalu, o którym mowa w pkt 1, wyborca podchodzi do stołu komisji wyborczej, po okazaniu dokumentu tożsamości, odbiera kartę do głosowania, a fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem na liście wyborców;
8. po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającym tajność głosowania;
9. wyborca oddaje głos osobiście, a kartę do głosowania umieszcza w urnie;
10. o godzinie zakończenia głosowania określonej zgodnie z pkt 2, przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili głos mogą oddać jedynie wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania;
11. komisja wyborcza przeprowadzająca wybory może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy umieszczeni na liście oddali swe głosy;
12. niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. Komisja wyborcza na podstawie spisu wyborców ustala liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz liczbę niewykorzystanych kart, a następnie karty niewykorzystane umieszcza w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią komisji. Po wykonaniu tych czynności przewodniczący komisji lub jego zastępca otwiera urnę, po czym komisja liczy wyjęte z niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i nieważnych i wynik głosowania;
13. komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, w którym zamieszcza m.in. dane wymienione w pkt 12 oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i miejsce głosowania i istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. Protokół przekazuje się przewodniczącemu komisji wyborczej lub jego zastępcy, który kopię protokołu umieszcza na drzwiach lokalu Uczelni, w którym przeprowadzone zostały wybory, podając tym samym do publicznej wiadomości wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania przewodniczący komisji lub jego zastępca przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej.

§ 17.

1. Wyboru członków Rady Uczelni dokonuje Senat w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Senatu.

2. Wyboru członków Rady Uczelni dokonuje się w szczególności według następujących zasad:

1. w zebraniu wyborczym poświęconym wyborowi członków Rady Uczelni uczestniczą członkowie Senatu oraz członkowie właściwej komisji wyborczej;
2. zebraniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji wyborczej;
3. na sali, w widocznym miejscu znajduje się otwarta, pusta urna, która okazana jest wszystkim obecnym wyborcom. Po jej okazaniu zostaje zamknięta i opieczętowana pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory;
4. nazwiska członków Senatu umieszczone są na liście w porządku alfabetycznym, lista jest opieczętowana pieczęcią komisji przeprowadzającej wybory oraz podpisana przez przewodniczącego zebrania;
5. wyborcy podchodzą do stołu komisji wyborczej, po okazaniu dokumentu tożsamości odbierają kartę do głosowania, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście wyborców;
6. po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającym tajność głosowania;
7. wyborca dokonuje wyboru osobiście, a kartę do głosowania umieszcza w urnie;
8. po wywołaniu wszystkich wyborców umieszczonych na liście, przewodniczący zebrania zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili głos mogą oddać jedynie wyborcy, którzy przybyli na zebranie wyborcze przed zarządzeniem zakończenia głosowania, a nie oddali głosu z powodu nieobecności w chwili odczytania ich nazwiska w kolejności umieszczenia na liście wyborców;
9. niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania. Komisja wyborcza przeprowadzająca głosowanie ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz liczbę niewykorzystanych kart, a następnie karty niewykorzystane umieszcza w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory. Po wykonaniu tych czynności, przewodniczący zebrania otwiera urnę, po czym komisja liczy wyjęte z niej karty do głosowania oraz ustala liczbę kart ważnych i nieważnych;
10. komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach, opatrzony pieczęcią komisji wyborczej przeprowadzającej wybory, protokół głosowania, w którym zamieszcza dane wymienione m.in. w pkt 9 oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W protokole podaje się także czas i miejsce głosowania oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie. Protokół przekazuje się przewodniczącemu zebrania, który protokół odczytuje, podając tym samym wynik głosowania. Jeden egzemplarz protokołu głosowania przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie uczelnianej komisji wyborczej;
11. w sytuacji niewyłonienia Rady Uczelni zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 2 pkt 10–14.