СЛОБОДАН ПЕРОВИЋ

А

кадемик проф. др Слободан Перовић ро­ђен је 10. септембра 1932. у Прокупљу (Срби­­ја). Жи­ви и ра­ди у Београду. Ос­нов­ну школу похађао је у При­је­до­ру и Крагујевцу, а гим­назију у Београду. На Правном фак­ул­те­ту у Београду дип­ло­ми­рао је (1956), докторирао (1963) и би­ран је у сва универ­зи­тетска звања: ас­ис­тент, до­цент, ван­ред­ни профе­сор, редовни професор (сада у пен­зији). Матични пред­мет му је Облигационо право. Био је дугогодишњи шеф Катедре за грађанско пра­во и руководилац пост­дипломских сту­дија, пред­сједник Суда државне заједнице Србија и Црна Гора (2004–2006), члан (од 1972) и три мандата предсједник На­учног дру­штва Србије, предсједник Савеза удружења правника Србије и Ре­пуб­лике Српске (раније пред­сјед­ник Удружења правника Југославије), члан Се­ната Репу­блике Српске. Оснивач је Ко­пао­ничке школе природног права − Uni­versitas iuris naturalis Copaonici (од 2005. под покровитељством Унескa). Пред­сједник је Комисије за изра­ду Гра­ђан­ског законика Ре­пуб­ли­ке Србије. Био је дугогодишњи члан Прав­­ног савета Југославије, предсједник Из­браног суда (Арбитраже) Прив­ред­­не ко­море Србије и арбитар ме­ђународних арби­тра­жа, инс­ти­ту­цио­налних и *ad hoc*, у области ме­ђу­на­род­них трговинских од­но­са, пред­сјед­ник Одбора за полагање правосудног ис­пи­та Ми­нистарства правде Ре­пуб­ли­ке Србије. Професор је по позиву на бројним правним фа­култетима у ре­ги­ону, главни уредник часописâ „Правни живот” и „Scien­ti­fic Re­­vi­еw”, члан више уре­ђи­ва­чких одбора појединих изда­ња. Главни је редак­тор Ко­­мен­­­тара Закона о об­ли­­гационим односима (1995. – два тома), главни редак­тор *Ен­­ци­кло­­педије имо*­*винског права* (1978. – три то­ма). Никада није био члан ни­једне по­ли­тич­­ке партије.

Аутор је више књига, уџбеника и монографија, научних студија и ве­ли­ког броја радова публикованих у домаћим и иностраним издањима у областима грађанског и компаративног права, те филозофије права. Многа његова дје­ла објављена су на више језика. Ук­уп­­ним научним дјелом у овим областима ути­цао је на развој правне тео­ри­је и прак­се и стекао научни ауторитет и углед у земљи и инос­тран­­ству. Носилац је бројних повеља и признања које до­дјељују правни­чке асо­цијације и академије права.

За иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске иза­бран је 21. јуна 2004, а за редовног члана изван радног састава 21. децем­бра 2012. године. Члан је и Словеначке (од 1987), Црногорске (од 2000) и Ма­­ке­­донске академије наука и умјетности (од 2009), Међународне академије за компаративно право (Interna­tional Academy of Comparative Law) у Паризу (од 2006), Association Hen­ri Capitant des Amis de la Culture Juridique Fran­çaise (од 1999), као и других до­ма­ћих и међународних научних и стручних фо­рума.

Његова главна дјела из области грађанског права, посебно облигационог, су: *Фор*­*мални уговори у грађанском праву*, Београд 1964; *Оп­шта теорија уго*­*вора*, Београд 1968; *Забрањени уговори у гра­­­ђан­ском праву*, Београд 1975; *Ре*­*т*­*ро*­­*ак*­*тивност закона и дру­гих оп­штих аката*, Београд 1987; *Обли*­*га*­*ционо пра*­*во*, Београд 1990; *Предговор Закону о об­лиг­аци­он­им од­носима*, Бео­град, два­десет издања (у скраћеној верзији об­јав­ила Пољска академија наука).

Најзначајнија дјела у области филозофије права: *Правно фило*­*зоф*­­*ске ра­спра­ве*, Београд 1995; *Природно право и суд*, Београд 1996, обја­вљено и на француском; *Култура законитости и природно пра­во*, Београд 1997; *Су*­*дијска независност*, Београд 1998, објављено на фран­цуском и енгле­ском језику; *Људска права и су­диј­ска не­зависност*, Београд 1998; *Моћ при*­*род*­*ног права*, Београд 1998; *Култура природног права*, Београд 2000; *Не­про­*­*ла*­*з­­ност Хек*­*сагона природног права*, Београд 2001; *Декларација Ко­­пао*­*ничке шко*­*ле при*­*родног права*, Београд 2002, на енглеском, француском, ње­мачком, шпан­­ском, руском и кинеском је­зи­ку; *Културни идентитет и при*­*родно пра*­*во*, Београд 2004; *Природно право и универзалне вредности*, Бео­град 2005; *При­*­*родно право у филозофском и нормативном спису*, Београд 2006; *Бу*­*дућ*­*ност при*­*род*­*ног права*, Београд 2006; *Слобода и при­род­но право*, Бео­град 2007; *При*­*родно право и мирољубиве ин­тег­­­рације*, Београд 2008; *Вре*­*менске ди*­­­*мен*­*зије пози*­*тивног и при­­­­­­родног права*, Београд 2009; *Про*­*сторне димензије по­*­­*зи­тив­ног и природног права*, Београд 2010; *Природно пра*­*во и од­го*­*­вор­­ност*, Бео­­град 2011; *Природно право и морал*, Београд 2012; *Природно право и до*­*сто*­­­*јан*­*ство*, Бео­град 2013; *Бе­се­­де са Копаоника* 1990–2012, Београд петнаест издања.