**Zapisnik s sedme, vanredne sidnice Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine održane 8.11.2019. u 18:00 u Subotici, sala Arhus centra**

Sidnica je počela rad u 18:00 h.

Pridsidnica Nacionalnog Savita bunjevačke nacionalne manjine dr Suzana Kujundžić Ostojić je otvorila rad na sedmoj, vanrednoj sidnici Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

Prozivkom je utvrđeno prisustvo 17 članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine na sidnici.

Prisutni na sidnici:

1. Nikola Babić
2. Mirko Bajić
3. dr Suzana Kujundžić Ostojić
4. Kata Kuntić
5. Tihomir Vrbanović
6. Dragan Kopunović
7. Boris Bajić
8. Stela Bukvić
9. Branko Pokornić
10. Miroslav Vojnić Hajduk
11. Sandra Iršević
12. Marija Brdarić
13. Veljko Vojnić
14. Nikola Žuljević
15. Dejan Parčetić
16. Aleksandar Bošnjak
17. Ksenija Vuković

Odsutni:

1. Prim.dr Vlado Babić
2. Stanislava Lutkić

**DNEVNI RED**

**Tačka 1**

**Davanje mišljenja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjineo dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Subotice**

 Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Prije početka rada po ovoj tački, pridsidnica Odbora za obrazovanje je članovima iznela mišljenje odbora za obrazovanje u kojem se kako navodi ističe:

**Odbor za obrazovanje se protivi davanju pozitivnog mišljenja za dopunu Odluke o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Subotice ukoliko Obrazovno-vaspitni centar-Hrvatski školski centar svom planu pored kvalitetnog nigovanja hrvatskog jezika, sadrži i nigovanje bunjevačkog govora.**

**Obrazloženje:**

1. **Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine je nadležno tilo koje se bavi pitanjom Bunjevaca i bunjevačkog jezika**
2. **Bunjevački jezik nije govor, nego jezik čiji su standardi proglašeni Službenim glasnikom br.19 od 14. 3. 2018.**
3. **Predmet „Bunjevački govor s elementima nacionalne kulture“ je uveden u škule 31. januara Službeni list APV br. 2 i 4. marta 2005. Službeni list APV BR.4, a od 16.12. 2017. godine postoji ko predmet „Bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture“ Prosvetni glasnik br 18 od 17.12.2018.**
4. **Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine ima svoje stručne kadrove koji ispunjavaje uslove po „Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi“ Službeni glasnik, prosvetni glasnik br.11 od 2012. godine, ko i nastavni materijal za održavanje nastave.**

S obzirom da su članovi Nacionalnog saveta upoznati s materijalom sidnice, pridsidnica je otvorila raspravu ta pitala svakog člana posebno da da svoje mišljenje na sidnici.

Dragan Kopunović energično protivi davanju pozitivnog mišljenja na mrežu osvovni škula ukoliko Obrazovno-vaspitni centar-Hrvatski školski „Zadužbina biskupa Budanovića“ centar svom planu pored kvalitetnog nigovanja hrvatskog jezika, sadrži i nigovanje bunjevačkog govora jer smatra da je ovo napad na bunjevačku zajednicu i pridlaže održavanje konferencije za štampu u kojem bi Nacionalni savet izno davanje svojeg mišljenja.

Boris Bajić je izno svoje mišljenje koje se se slaeo s izjavom Dragana Kopunovića, te se takođe protivi davanju pozitivnog mišljenja.

Marija Brdarić takođe smatra da svaka zajednica ima pravo da osnuje školski centar ukoliko ne koristi tuđe ime za ostvarivanje ti ciljeva i protivi se davanju pozitivnog mišljenja

Kasenija Vuković se protivi davanju pozitivnog mišljenja i smatra da nijedna zajednica ne moz da koristi tuđe ime i ako država to odobri samim tim nas samimilira u drugu zajednicu.

Nikola Žuljević takođe smatra da ne triba dat pozitivno mišljenje ukoliko taj obrazovni centar bude planiro održavanje nigovanje bunjevačkog govora.

Dejan Parčetić smatra da je ovo još jedna provokacija hrvatske zajednice, te se takođe protivi davanju pozitivnog mišljenja i smatra da se o tom obaveste sve potribne instance od nivoa vrha države do grada i održi konferencija za štampu.

Aleksandar Bošnjak pozdravlja sazivanje vanredne sidnice Nacionalnog savita kad su ovako važne teme u pitanju. Imao je nikoliko pitanja koja su se ticala vrimena osnivanja Obrazovno-vaspitnog centra-Hrvatski školski „Zadužbina biskupa Budanovića“, ko i pitanje koji je stav grada i koji je rezultat davanja mišljenja. Pridsinica nacionalnog savita je dala odgovor na sva pitanja te razjasnila da smo mi dužni da damo mišljenje gradu o mreži osnovni škula. Aleksandar Bošnjak je protivi davanja pozitivnog mišljenja i smatra da bi se bunjevački jezik tribo zaštitit.

Miroslav Vojnić Hajduk je kratko i jasno dao svoje mišljenje da se protivi davanja pozitivnog mišljenja.

Sandra Iršević smatra ja de ovo tipičan primer tihe asimilacije Bunjevaca te se protivi davanju pozitivnog mišljenja u ovom obliku.

Branko Pokornić takođe smatra da svaka zajednica ima pravo da izučava svoj jezik, ali ne da koristi tuđ jezik, te da se protivi davanju pozivnog mišljenja.

Kata Kuntić smatra da triba da se uradi sve što se mož da za ne dozvoli korišćenje bunjevačkog jezika, i ne daje svoje pozitivno mišljenje.

Tihomir Vrbanović misli da ne triba dat pozitivno mišljenje i da triba zabranit drugim nacionalnim korišćenje bunjevačkog jezika.

Mirko Bajić smatra da je ovo ne tiha, nego jasna i ozbiljna asimilacija Bunjevaca koja se već duže vrimena sprovodi i protivi se davanju pozitivnog mišljenja. Mirko Bajić je objasnio članovima da je navedeni školski centar osnovan i otvoren od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine. Smatra da bi, ako bi se ova odluka sprovela na ovaj način, ovo bila javna primena Akta iz 1945. u kojim je naređeno svim Bunjevcima da se moraju upisivat ko Hrvati. Kazo je, s obzirom da je tadašnji pridsidnik Republike Srbije Tomislav Nikolić na svečanoj akademiji povodom Velike Narodne Skupštine 2014. izjavio sledeće “ Srbija prepoznaje Bunjevce kao južnoslovenski narod“ , te pita javno, da li je Republika Srbija onda promenila mišljenje? Smatra da triba zahtivat sa svi nivoa da Bunjevcima da ista prava ko i ostalima.

Veljko Vojnić smatra osnivanje ovog školskog centra koje je u skladu sa Zakonom o obrazovanju ko dobar primer kako bi i tribali pratit, i članovima objasnio i proceduru osnivanja obrazovnih ustanova. Naveo je da se protivi davanju pozitivnog mišljenja ukoliko se bude bunjevačko ime koristilo u program rada i smatra da triba da se pošalje dopis u kojem se traži korigovanje predloga u kojem se briše nigovanje bunjevačkoj govora.

Nikola Babić je zadovoljan smerom diskusije i protivi davanju pozitivnog mišljenja i da se priko ovog ne triba proć.

Stela Bukvić je takođe izričito protiv davanja pozitivnog mišljenja, ukoliko navedeni školski centar u svom programu sadrži nigovanje bunjevačkog govora.

Na kraju svoje mišljenje je iznela i pridsidnica Nacionalnog savita dr Suzana Kujundžić Ostojić. Ona se složila s pridlogom podpridsidnika Veljka Vojnića o dobrom primeru osnivanja škulskog centra, al se takođe protivi davanja pozitivnog mišljenja ukoliko imenovani škulski centar u svojem programu sadrži nigovanje bunjevačkog govora. Posli iznošenja svojeg mišljenja, pridsidnica je članovima pročitala pridlog dopisa za odgovor na dopis Grada Subotice na davanje mišljenja o izmini mriže osnovni škula u kojem se navodi:

„ Na dopis br. IV-04-031-324/2019. predlagača Gradskog veća Subotice kakav je poslat, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine ne daje saglasnost na Odluku o dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Grada Subotice, koja je donešena na osnovu eleborata Hrvatskog nacionalnog vijeća u kojem je navedeno da je jedan od razloga za formiranje Obrazovno - vaspitnog centra - Hrvatski školski centar „Zadužbina biskupa Budanovića“ negovanje bunjevačkog govora.

Bunjevačka nacionalna manjina je autohtona manjina u Republici Srbiji. Ima svoj nacionalni savet, institucije, standardizovani jezik, koji se pod nazivom Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture predaje u osnovnim školama, a u toku je uvođenje i u srednje škole, na osnovu odobrenja Republičkog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine.

Hrvatska nacionalna manjina, kao i svaka druga nacionalna manjina, ima pravo da neguje svoj maternji jezik, ali nema pravo da bunjevački jezik definiše i predaje kao govor hrvatskog jezika.

 Ukoliko bi se donela odluka na bazi postojećeg elaborata, po kojem bi se u Obrazovno - vaspitnom centru - Hrvatski školski centar „Zadužbina biskupa Budanovića“ predavao bunjevački govor, to bi od strane donosioca predloženog akta, bila zvanična primena naredbe iz 1945. godine kojom se svi Bunjevci, bez obzira na ličnu izjavu, imaju smatrati Hrvatima.

Zahtevamo od predlagača da se elaborat promeni, a predavanje bunjevačkog govora izostavi zbog navedenih činjenica.

 Ukoliko se „bunjevački govor“ isključi iz elaborata, spremni smo dati pozitivno mišljenje za formiranje Obrazovno - vaspitnog centra - Hrvatski školski centar „Zadužbina biskupa Budanovića“.“

Prisutni članovi su se složili s tekstom dopisa i s pridlogom da se o ovom obaviste sve instance vrha Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine te posli posite pridsidnice Pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice Mihalju Njilašu, obavistit i javnost o ovom činu asimilacije Bunjevaca.

 Sidnica završena u 19:30.

Zapisničar Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

Nela Ivić pridsidnica dr Suzana Kujundžić Ostojić