

GLIASILO SOCIALISTICNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA KOPRSKEGA OKRAJA KOPER - 25. AVGUSTA $1961 \star$ POSTNINA PLACANA $\nabla$ GOTOVINI it

## OB POMEMBNI GOSPODARSKO-POLITIĆNI AKCIJI V KOPRSKEM OKRAJU

## Na rešetu je perspektivni plan 1961-65

## katere znacilnosti perspektivnega nacrta gospodarskega razvoja koprskega okraja v pridnjih petih letih - $V$ razpravah o planu naj bi aktiva

Predlog perspektivnega plana si obsega tri zajetne zvezke, so vacetku tega méseca prejele naše ne zveze in podjetja. Obsirno gradivo govori o realizaciji pre teklega perspektivnega plana te hkrati nudi zbir podatkov o raz voju vseh področij v prihodnjem petletju. Nas̆teli bomo samo glavne znacinnosti bodocega razvoja v dlje pri družbenem standardu.

V gospodarstvu bomo razvija predvsem tiste dejavnosti, majo najugodnejše naravne in druge pogoje. Vecjih novih inve sticij ne bo. pač pa bomo inve ticukska sredstva voozili rekon truje porenbli in obni stro ter elektroindustriji. Povečanj © oizvodnje bomo skušali doseči predvsem z modernizacijo proiz vodnje, z uvajanjem avtomatiza cije in s povečanjem produktivnosti dela, zato se bo $v$ razdobju 1961-1965 na novo zaposlilo manj ljudi kot $v$ preteklem per spektivnem planu. vroizvodn bodo morale use gospodarsk potrebe tržišča in tem potrebam proizvodnjo prilagajati Pri investiranju v osnovna sredstva bo mo dosegli zaželeni uspeh le, če bomo pri razdelievaniu skladov dovolj povečevali obratna sred stva. saj bližnja preteklost in tud sedanje razdobje dovoli zgovorno prickata, da smo nomen obratni sredstev vse preveč zanemarjal Največ investicijskih naložb kar 52 odstotkov vseh - bo porabljenih za promet. sledita mu industrija z 24,6 odstotka ter kme-
tijstvo z 10.8 odstatka, ostale investicije pa so v manjših odstotkih porazdeljene med ostale panoge. Omenili smo že potrebo po povečanju obratnih sredstev. Za največ se bodo povečala $v$ industriji (za 10 milijard), v trgovini za 3 milijarde 200 milijonov, $v$ kmetijstvu in prometu za nekaj manj kot po 1 mili ardo, $v$ ostalin vi s prejšnjim razdobjem pa se bodo obratna sredstva povečala v kmetijstvu za 113 odstotkov, v industriji za 110 odstotkov, obrti za 89 odstotkov, v trgovini

## PROSTORI

## SOCIALISTIC̈NE ZVEZE

Ena izmed najnujnejših in tudi najtežavnejših nalog krajevnih koprskem okraju bodo v prihodnjem obdabju prostori za njihovo vsestransko delovanje. Preskrbet: in urediti si jih bodo morale vse krajevne organizacije, če naj začnejo uspešno izvajati svoje programe dela. S skupnimi napor: bo treba urediti krajevne klube. ki naj postanejo žarišče vsega družbenega življenjar in dela na
vseh področjih. seh podrocjih
In tudi tam, kjer Socialistična zveza že ima takšne klube in svoje prostore, ali kjer ze obstajajo
klubi Svobode ali prostori prosvetnih organizacij, bo treba videti, če se njihova vloga in pomen za vse področje delovanja krajevne organizacije SZDL ne bi mogla še povečati $z$ njihovo nadaljnjo opremo in dogovarjanjem za skupno delo vseh organizacij in državljanov.
a 86 odstotkov, v gostinstvu za 69 odstotkov itd. Gospodarske organizacije bodo morale svoja vla ganja pri investicijah precej po vecati, tako za osnovna kot za bratna sredstva.
Do leta 1965 se bo družben bruto proizvod povečal za 112 dstotkov in dosegel 138 milijar narodni dohodek za za skupn stotkov in bo leta 1965 znaşal prebivalca 468 tisoč din ali za prebivalca, 468 tisoč din ali z
95 odstotkov več kot leta 1960 . Predlog perspektivnega plana e že $v$ uvodnem delu temeljito ukvarja z vprašanjem družbenega standarda. Ker ie to področje zaradi naglega gospodarskega (Nadaljevanje na 3. strani)


Prebivalci sežanske komune slavijo letos svoj občinski praznik še posebno slovesno, ker sovpada z jubilejem naše ljudske vstaje in revolucije. $Z$ željo, da bi tudi vnaprej vsi po svojih močeh prispevali svoj delež E nadaljnji graditvi naše socialistične domovine, čestitajo $k$ prazniku vsem občanom:

OBC̆INSKI LJUDSKI ODBOR OBC̆INSKI KOMITE ZKS OBC̆INSKI ODBOR SZDL OBČINSKI SINDIK AL NI SVET<br>OBČINSKI KOMITE LMS OBCINSKI ODBOR ZB NOV OBČINSKI ODBOR ZVVI OBCINSKI ODBOR ZROP<br>SEZ̆ANA

## Prišlo je sedem junakov

Po vsem svetu vlada živo zanimanje za beograjsko konferenco nevezanih drzav. Tega zanimanja ni moglo prevladati niti sedanje izredno zasedanje Generalne skupscine OZN, sklicano na zahožbe proti Franciji in zahteve da ta takoj umakne vse svoje voja
sile iz Tunizije. Konferenci seogradu posvečajo tuje radij postaje in listi posebno pozornost še zlasti zato. ker bodo njeni sklepi in priporočila imeli znaten vpliv na delo XVI. redne Generalne skupščine OZN, ki bo takoj za tem sledila v New Yorku in bo imela na dnevnem redu kopic
šanj.

Nekateri politiki-pripadniki po sameznih blokovskin skupin so se izrazili proti konferenci, to pa z razumljivih razlogov. Nekater politične in gospodarsko-finanč ne skupine na Zahodu so organi zirale pravo hajko proti beograj skemu sestanku, češ da je to komunistična propagandna akci a. To pa je tudi razumljivo. © vemo, da na Zahodu vse svobo doljubne težnje pravkar osamoIrodov in ljudi istovetijo s ado nizmom, ki ga zahodna pro najhujsi bau-bau za otroke.
Tudi drugim $v$ bloku na na sprotni strani konferenca ne gre
najbolj v račun. Mnogim se ne zdi prav, da ni več njihove wvo

Bilo je pred dvajsetimi leti, ko je Ervin Dolgan-Janez poiskal Ljubljani Toneta Tomšiča, Franca Leskoška-Luko in Aleša Beblerja. Na sestanku v Šiški je bil sprejet sklep o oboroženi formacijl za Primorsko. Ervin se je je odpotoval konec junija kamo je (v Ilirski Bistrici in okolici) ž začel $z$ intenzivnim organizacijskim in političnim delom.
Skupina partizanov, ki je odpotovala na Primorsko, se je formirala na Mokrcu iz mokršk enote. Vodstvo skupine je bilo zaupano Ervinu Dolganu, za ko misarja je bil postavljen Milko

## Veliko upanje svobodoljubnih ljudi

moč njih razpravljala in istih vprašake zaključke na njihovo pobudo in v njihovi organizaciji
Medtem pa v Beogradu gredo $h$ kraju organizacijske in proce-
duralne priprave za konferenco Določen ie vrstni red za konferenčno mizo: Sudan, Tunizija, Združena arabska republika, Jemen, Jugoslavija, Afganistan, Alžirija, Burm . Kambodža, Cejlon, Kuba, Ciper, Etiopija, Gana, Gvineja, Indija, Indonezija, Irak, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Saudska Arabija in Somalija

Razen teh neposrednih udeleženk konference pa bodo na njej zasto pane še nekatere druge dežele veta kot opazovalke, svoje opa zovalce pa bodo poslale tudi ne katere politicne stranke $i z$ dežel ki sice
kom.
Pose
Posebno dobro je na konferen Posebno dobro je na konferen dijake poročevalce in televizijske snemalce, tako da bo svet sproti
obvešcen o vsem dogajanju na ej veliki mednarodni manifestaciji človeške vesti in neposrednega boja za mir in prijateljsko
sodelovanje med narodi.

VSA POTA PELJEJO V BEOGRAD
Puntar, ostali pa so bili: Peter nji ponedeljek dve seji, najpre
Celik, Ivan Sancin-Jovo, Franc Zagar-Cemberlajn, Benjanim Cehovin in Slavko Likar-Lojze. Dne 27 avgusta zvečer je skupina preko Siltabra-NarinaStare Sušice-Volč-Dolenje va-Si-Velikega polja-Gradišča pri-
spela v Gornjo spela v Gornjo Branico. Ze naSlednji dan je bil pri Kobolih ga je vodil Ervin in ki so se ga udeežili še Antonija Kante, Evgen Kante, Milan Kante, Gizela Ukmar, Viktor Ukmar in Herone Cehovin.
Smrt fašizmu - svobodo naro-
du! In je završalo du! In je završalo in se širilo od ust do ust, od vasi do vasi. Partizani so tu, naša vojska sedem fantov, sedem ju prišlo sedem fantov, sedem junakov. 28.
avgust so prebivalci sežanske občine izbrali za svoj praznik, ki se letos pridružuje tisočim proslavam od meja do meja naše domovine kot svetal datum začetka oborožene borbe in ljudske revolucije na Primorskem, posebej pa se v tej občini.
Obcinski ljudski odbor Sežana bo imel na dan praznika prihod-

## iz krajevnih organizaciu szdl na hrpeljskem

## Pomen selicij vse bolj marašča

Po sklepu izvrsnega odbora SZDL $v$ Hrpeljah bodo $v$ nedeljo 27. t. m. v Hrpeljah, Materiji,
Slivju, Obrovu, Pregarjah in Pod-

dve sejı, najpre Na svečano sejo, ki bo ob 13 , ur hotelu »Triglav« v Sežani, je ljudski odbor povabil številn goste, med njimi tudi vodjo prvin partizanov na Primorskem, tova riša Ervina Dolgana-Janeza. De lovni kolektivi v vsej občini pa so
sklenili, da na dan praznika ne sklenili, da na dan praznika n
bodo delali.

Polde Rener

PRED VELIKIM SLAVJEM V ILIRSKI BISTRICI
Dne 9 . in 10 . septembra bo lirski Bistrici v počastitev 20. ob judsi vataje jugoslovanskega judsli a ena izmed najoolj mno Takrat bo namreč otvoritev okraja nice, $v$ katero bodo položili po smrtne ostanke 284 borcev, ki so padli $v$ zadnji ofenzivi okrog Ilirke Bistrice $v$ maju 1945. Kot uvod $k$ tej proslavi bo pohod 2000 mladincev in mladink po partianskih poteh in veliko zborova je, ki se ga bo predvidoma ude ležilo najmanj 10.000 ljudi.

## radu sektorska posvetovanja ${ }^{5}$

 predsedniki, tajniki in blagajnik rajevnih organizacij Socialistic men in priprave na mednarodno sonferenco izvenblokovskih držav Beogradu, uredbo za izvrševaje Zakona o pravnem položaju erskih skupnosti ter nekatera seje izvršnega sveta občinske SZje jzvrsnega sveta obcinske ustanovijo v Hrmeliah, Podgradu n Pregarjah v okviru krajevnih organizacij SZDL sekcije za zunanjepolitična vprašanja. Predsedstro in tajništvo občinskega odbora SZDL sta te dni v tesnih stikin s kmetijsko zadrugo glede organizacije odkupa sena in sadVPisovande v glasbeno SOLO KOPER
Ravnateljstvo Glasbene sole v Kopru sporoča, da bo vpisovanje za vse oddelke v dneh od 1. do 4. pisarni Glasbene sole, in sicer od pisarni Glasbene sole, in sicer
9 , do 12 . in od 16 . do 18 . ure.

## Smene osvan

vSE OKROG BERLINA
Berinska kriza dobiva iz dneva $\stackrel{y}{c}$ dan drugacho obliko．Te dni je DA skupina 1500 ameriških vojakov． da bi okrepili berlinsko amerisko garnizi．jo．Ta odločitev Kennedyj je bila－osledica＂nedavnega raz－ skis cet F Borlinu Podoredsed－ Tohu Bu priporoča Bonu držanost in vse kaže，da so po ajanja neizbežna，posebno še ker Vzhodna Nemčija odloc̆no ztraja，da je pat do ponovne združitve dežele sklenitev mirov－ ne pogodbe，razorozitev in usta novitev nevtralne Nemžije．To pa za sedaj še ne gre v račun milit
ristićno razpolozenemu Bonnu．

## PRECEJ VEC̆ GOSTOV

 KOT LANIPrezgodaj je še，da bi dokonč－ no ocenill letosnjo sezono，ceprav Se močno priblizule koncu，ven－ zaključkov．Obisk，ki se je julija icer res spremenil $v$ nraveati na－ val，je bil v，predsezoni in v za－ etku sezone slabši kot lani．Ra rivde slabega y starih napakah Pray tradicionalno smo spet za mudili pri inozemcih s ceniki Počitniški domovi，teh je že kar precej．so bili v predsezoni slabo zasedeni．
Do konca junija je bilo inozem－ kot lani，domačih pa je bilo manj Cene v tako imenovanem komer－ cialnem gostinstvu so bile za na－ isoke．Tujih gostov bi bilo lahko dopust y italijanskih turistič－ nih predelih ker so bili tam letos enejši kot mi．Tuje agencije，ki o imele $z$ našimi gostinskimi podjetji pogodbe za oreko vsega eta，so poslale v predsezoni zelo malo gostov．Tujci se ze $v$ jesen odločijo，kam bodo šli prihodnje eto na dopust，naših cenikov pa takrat še ni bilo
vuliju in avgustu je sledil niški domovi in tudi zasebne so－ be vse，prav vse je nenehno polno be，vse，prav vse je nenehno poino Veseli smo．ker je letos mnogo penzionov，cen in ostalega，gostje pa so mnogo bolj zadovoljni kot doslej．Hotel Palace v Portorožu e na primer letos vsem gostom nižiim penzionom dal vsak dan na izbiro dva do tri meniie．gostje isoč din）pa so dobili hrano po tisoç
Preskrba s prehrambenimi pro－ se vedno pa primanikuje kvali－ etnega sadja in tudi zelenjave tem naj razmišljajo kmetijsk proizvajalci in zadruge．Priliv de viznih sredstev pa je letos pra rekorden：v prvem polletju jih e bilo za 30 odstotkov več kot še znatno vec̆

## TEZ̆AVE Z MILIJONI <br> －－Si ze slišal？Joz̃e bo pustil Glej，glej，－sem se začudil． －Joz̃etu je njegovo mizarstyo imenizetu je njegovo mizarstyo imenitno neslo．Avto，televizor， nova his̃a ．．． se istega dne sem ga pobaral， kako je s to styario． državii，Veš，saj tistal，pustil bom na bi ze zes，saj tista diva milijo－ ali dva na leto splača．Mar mis̃is，do pa se mi ne na no zastonj garal？Raje si bom na poiskal kaksino majhno stvar，nekaj bo vrgla najemnina，pa bo že ka－ ko－saj，－sem razumevajoče vzdihnil，－tudi z milijoni so kri－ 

GELEE MLECEK，garantirano znan tveno stabiziran－proizvo Zavoda za čebelarstvo，dobite preparata še nimajo，naj ga Ljubljani．

## GZREDNO ZASEDANJE <br> GENERALNE SKUPSCINH

redno zasedanje Generalne skup ščine OZN，ki bo predvidoma tra－ jalo teden dni．Na dnevnem redu je francosko tunizliski spor zara－
di Bizerte．To zasedanje je bilo
sklicano na zahtevo skupine azij－ sklicano na zahtevo skupine azij
skih in afriskih drzav in potek skih in afriških držav in poteka
brez navzočnosti francoskega de－ legata．Zasedanju je predložen resoluciia o rešitvi francosko－tu－ nizijskega spora z 32 podpisniki med katerimi je tudi Jugoslavija Ena izmed osnovnih misli resolu pozove Fra Generama skupscin evakuaciji njenih čet $s$ tunizi skega ozemlja，vključno Bizerte

Z OROZZDEM NATO
NAD ANGOLSKO LUUDSTVO
Portugalska armada uporablj borbi $z$ angolskim narodnoosvo bodilnim gibanjem orožje Atlant skega pakta－tako poročajo bri tanski novinarji，ki so med dru gim na pogorisću neke angolsk „Last letalskih sil ZDA«．Iz dru gih virov pa prihajaio vesti，da se okrutnosti portugalskih kolo－ nizatorjev nad angolskim ljud stvom nadaljujejo kljub prote－ stom svetovne javnosti，ker do slej še ni uspelo，da bi Varnostn svet in Generalna skupščina od－ ločno označila politiko Portugal ke kot napadalno．


## gusta uveljavljen tako imenovan Videmski sporazum，ki ureja ma－

 loobmejni promet med Italijo in kaso in močno prepletajo koristj in interesi prebivalstya na obeh straneh te državne ločnice med našima deželama．$V$ teh šestih $1 \in-$ tih je bila ta ločnica praktično skoraj izbrisana po zaslugi tega sporazuma in politike dejavnega sožitja，kakršno izvajata obe dr－ žavi，čeprav imata sicer vsakesvoj različen družbeni red in no－ tranjo ureditev $V$ tem času ie

## hounicen <br> USPELI KIVEČKI TABOR NA OPCINAH

Letosnji trodnevni kmecki ta－ bor，ki ga je letos že tretjič pri－ činah，že postaja tradicionalna prireditev．Letos se ga je udele－ zilo nad 10.000 obiskovalcev．Raz－
stavljeni so bili kmetijski stroii． povrtnine，sadje in vina $V$ ta－ bavnem delu programa so sode－ lovali Veseli planšarji．Priredite－ lji so bili začudeni，ker se otvo ritve niso udeležili pokrajinsk kmetijski predstavniki，čeprav so bili vabljeni．Vojaške oblasti so vojakom celo prepovedale vstop na razstavišče．

Preživelı oorci garibaldinske brigade＂Fontanotu so obiskali Belo krajino．Na
Sliki jih vidimo na Suhorju pod Gorjanci，kjer je bila pred 17 leti brigada
Odbor za proslavo 20－letnic vstaje pri občinskem komiteju
ZKS v Idriji je v nedeljo prire－ ZKS v Idriji je v nedeljo prire dil proslavo pri prvi centralni vo jaški partizanski bolnišnici Pavla v Mrzli rupi．Proslave se je ude ležilo veliko število preživelih so se $v$ tej bolnišnici zdravilı

## Tri lepe dni s＂Fontanotovci《

Ni preprosta stvar，postaviti se viogo neprizadetega poroceval－ ca，ce dogodek globoko dozivis． nega sem mladenica，slucaj－ nega gosta，ki s srecanjem gari－ jancev ni imel nič skupnega．Ko je opazoval starega oceeta $z$ veli－ kimi brki，kí je objemal bivšega borca z rdeço ruto okoli vratu， kakor da bi bil njegov sin，so tistega ponoldneva na Suhorju mnogo takih solza sreče in ganje－ nosti．Garibaldincev je bilo za
dober bataljon．Prišli so iz Trži－

## OBVESTILO BRALCEIM

Poletne počitnice so skoraj mi－ mo in tudi letnı dopusti naših delovnih ljudi gredo h kraju．Za－ skega Jadrana《 izšla v svojem skega Jadrana《 izsla V Svojem stih straneh， v drugi septembrsk stevilki Fa bo k svojim mladim prijateljem priplula že tudi mla－ dinska priloga＂Barčica« z novo
slikanico in kupom zanimivih slikanico in kupom zanimivi
prispevkov v sliki in besedi． prispevkov v sliki in besedi．
Ne zamudite zato prihodnje Ne zamudite zato prihodnje in
naslednjih stevilk Slovenskega Jadrana．Zagotovite si list pri svojem prodajalcu ali še bolje： narocite se nani．kolikor vam ze
ne prihaia redno v hišo！
Uredništvo in uprava
a，Cervignana，Pieresa in drugih rajev goriske in videmske po－ kopranj jih je bilo iz Trsta bil veličasten：na prostoru pred solo so bili godei $v$ uniformah， pionirji z rutami in cvetjem in veliko število ljudi iz vseh vasì ki ležijo ob cesti，ki pelje iz Gor－
jancev proti Metliki．Uradni del jancev proti Metliki．Uradni del baldinci so položili venec na spo menik padih，predstavnik Zveze borcev iz Metlike je pozdravil go－ te in povedal，da ljudje teh kra－ ev še vedno goje nrijateljstvo do talijanskih borcev，ki so pri nas sodelovali v borbi proti okupa torju．V imenu glavnega odbora ZB Slovenije jih je nozdravil ANPI za geriško pokrajino ie $v$ voii zahvali modčrtal bratstyo orožju slovenskih in italijanskih partizanov in govoril o pomenu skupne borbe tudi danes，da b： očuvali mir na svetu．Med prebi－ valci in garibaldinci se je raz vilo sprošceno obujanje spominov na čas pred 17 leti，ko je bila to ustanovljena brigada＂Fontanot Italijanski borci so obiskali nato Crnomel．．Semič，Dolenjske topli e．Zuzemberk．Dalie casa so se gada＂Fontanote 14．aprila 1945 za ceno velikih žrtev zadržal

## STTIRI MILIJARDE

V Trstu grozi povišanje cen ko－ munalnih uslug，ker se spor med mestrim podjetjem Acegat in druzbo SADE－Selveg，kot vse ka－ SADE－Selveg je vložila tožbo za lačilo razlike v tarifah električ ne energije，ki jo je dobavila od ．avgusta 1949 do 31 ．decembra 1960，ter zahteva plačilo po višjih tarifah iz leta 1942．Ker podjetje Acegat nima nobenih finančnih rezerv，racunajo na povisanje ce komunalnin usug，kolikor bo be silo priziv družbe SADE－Selveg
zumljiva in po zasiugi te odprte meje se je skrhala ost najbol
strupenim sovražnikom naše de žele oziroma naše družbene ure ditve．Prepričani z živimi dokaz heposrednega spremljanja našeg družbenega razvoia so se mnog zapeljanci odtegnili vplivu so vrazzne propagande，na drugi stra $z \check{z}$ vljenjem in razmerami na in dustrijsko zelo razvitem sosed－ nem področju．Iz medsebojneg spoznavanja raste spos̆tovanje jeva odkrito sodelovanje na vseh jeva odkrito

## R2THEG4

PO TRPZZASKEM ZALIVU Pokrajinska turistična ustano va iz Trsta je $v$ četrtek，17．av gusta，zvečer priredila uspel izle ladjo Vettor Pisani se je udele zilo precej ljudi，med njimi vec ujih turistov，predvsem sever jakov．Vsi so se prav prijetn počutili．Med vožnjo je na ladj gral orkeste

## Lepo slavje v Mrzli rupi

Fontanotovci so obiskali see Ko cevje，Ljubljano in Velenje． pozabno，saj je večina borcev šele ob tej priloz̈nosti ponovno obiska－ la te kraje．Ganilo jih je，da se jih ljudje še vedno spominjajo， vrh tega pa so tudi občudovali velik napredek，ki ga is moč opa－ ziti na vsakem koraku．Obisk ita glavni odbor SZDL Koper Nova Gorica in glavni odbor Zveze

## Portoroški folkloristi v Poreču

Folklorna skupina Piran－Porto－ rož je minulo soboto gostovala s mi v Poreču na »Plavi laguni«．
S primorskimi plesi je skupina ni korak，z gorenjskimi pa živat nejšega，Kolikor so inozemsk gostje in starejši domači turisti bili zadovoljnejši，toliko naša mladina ni pokazala smisla za prelepe stare domače plese，kar da misliti，ali je sploh mogoče nastopati v taki sredini，kjer si lahko posameznik marsikaj pri－ osči，ne da bi pri tem
posredoval．
Kljub delni nevigranosti je ob
Kljub delni nevigranosti je ob

Med gosti smo onazili tudi prve－ ga partizanskega zdravnika dr． Pavio Galeta－Petra，dalje dr． leženci prisrčno pozdravili ude－ ia pa se je udelě̌il tudi član ZK Slovenije tovariš Janez Hribar． bivši politkomisar IX．korpusa． Navzlic slabemu vremenu so se še posebej ko so pričel ožutioti spomine na nekdanje boje in dru－ ge dogedke iz NOB Dr in dru－ der Gale－Peter pa je na pročelju osnovne šole Janka Premrla－Voj－ ka v Mrzli rupi odkril spominsko plosčo in jo predal $v$ varstvo pio－ voril ter udeležencem spreg voril o pomenu boinisnice，$v$ ka－
teri se je $v$ letih NOB zdravi teri se je v letih NOB zdravi
okoli 1700 ranjencev in bolni partizanov．Vsem okoliškim pre partizanov．Vsem okoliškim pr pomoč，ki so jo v težkih dneh nu－ dili osebju bolnišnice in ranjen－ cem．Zaradi slabega vremena se je kulturni del programa nadalje－ val na Vojskem v Planinskem val na Vojskem v Planinskem
domu．
oncu več vodij skupin inozem skih gostov dalo priznanie in iz－

$\qquad$
號
osih najlepše šestih letih je prešlo mejo s propustnicami Videmskega spora－ zuma kar $33,627,000$ koristnikov
ali vece kot pet milijonov vsako leto．Največje število prehodov je milo na trżaskem podr

V šestih letih izvajanja Videm－ skega sporazuma ie nastalo iz memb．Na bližnjem zasedan Stalne mešane komisije za izv， janje določil Videmskega spo
zuma bodo verjetno načeli vprašanje izdaje novega besedila
tega sporazuma $v$ skladu $z$ že sprejetimi in uveljavljenimi spre－ membarni，ki so skozi leta traja－ nja sporazuma zrcalile želje pre－ bivalstva na obeh straneh meje， kar je privedlo do ustreznih spre－

Whebay eresan


## NA REŠETU JE PERSPEKTIVNI PLAN

## o razvoju gospodarstva koprskega okraja v letih 1961-1965


#### Abstract

(Nadaljevanje s 1. strani) podcenjevali precel zaostalo, je temeljitejsa poglobitev pač po- trebna, Razmerje gospodarskih naložb napram onim družbenega standarda je še vedno pod proporcem republiškega plana. V planu je predlaganih od vseh naoz 24 odstotkov za družbediston dard (v prejisnjem planu je bilo dard (v prejsnjem planu je bilo razmerje $72: 28$ ). Skupaj bi za


## RAZPIS

- 4
VPIS V PRIPRAVLJALNI
 ¿EDNJE TEHNIŠKE ŠOLE KOROJNEGA
Solski center kovinarske stroke V Kopru organizira v solskem letu 1901-62 pripravljaini tecaj za ške šole - strojnega oddelka, Na tečaju bo predelana učna snov Na je potrebna za sprejemni izpit za II, stopnjo srednje tehniške šole. Tečaj bo v popoldanskih urah. V tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so zaposleni v gospodarskih organizacijah in so kvalificirani delavei v kovinarski stroki.
Višina prispevka bo sporočena Višina prispevka bo sporocena
po vpisu. Prošnje, kolkovane s po vpisu. Prošnje, Kolkovane S kovinarske stroke Koner, postn


## RAZPIS

VPIS $V$ PRIPRAVLJALNI AJ ZA VPIS NA FAKULTENI STUDIJ V KOPRU
Obveščamo kandidate, da bo tudi to šolsko leto organiziran pri stroko v Kopru popoldanski pristravljalni tečaj za vpis na Fakulteto za stroiniśtvo - Center za izredni študij v Kopru.
Kandidati naj do 10. septembra 1961 vložijo prošnje na Šolski center kovinarske stroke v Kopru, poštni predal 156 . Prošnje
naj bodo kolkovane s 50 din. Višina prispevka bo sporočena kandidatom po prijavi

Solski center za kovinarsko


RUDNIK V VELENJU MED SREDNJI EVROP elenjski rudnik sodi zaradi
rilnosti dela med najuspes̃nejstorilnosti dela med najuspešnej-
se v Sredniji Evropi, kar dokazu-
je je predvsem dejstvo, da je v le-
tosnjem prvem pollietju dosegel
$1,188.000$ ton izkopanega premoga i juliju je bil izkop premoga re-
v juld
korden, saj so ga dnevno nakopa-
li do 8.500 ton

## vse vec nafte

potrebe družbenega standarda do reta 1965 porabili približno 21 mi to za 122 odstotkov več kot prejšnjem razdobju.

Za stanovanjsko izgradnjo b porabili 57,6 odstotka vsote, namenjene družbenemu standardu in zgradili 3 tisoc stanovanj, najnalne objekte bo porabljenih 17,6 odstotka sredstev družbenega standarda. Vodovodno omrežje največ v obalnem podrocju, se bo
povečalo za novih 100 km , pred idene pa so dograditve in pove videne pa so dograditve in pove nalizacijo bo treba izboljšati $v$ udi dvozom smeti in izpiranjem ulic ter zgraditi več parkirni prostorov. Ponekod bo treba iz boljšati tudi javno razsvetljavo in električno omrežje. Te problem tesnejšim medsebojnim sodelovanjem.

Za prosveto in kulturo bo po abljenih 14 odstotkov sredstey ali 605 milijonov dinarjev vsako leto. Zgradili ali dogradili bomo sol, od tega tri za italijansk tva namenjena kulturi in sred sveti, povečala a 5 -krat ne bomo solah dosegli predpisanega re publiškega normativa za novršino šolskega prostora po učencu.
Za potrebe zdravstva in social0,8 odstotka sredstev družbe nega standarda ali povprečno 46 milijonov na leto, Porabili jih
bomo za gradnjo nove bolniśnice in Zdravstvenih domov v Kopru
in Postojni, za ureditev netih novih splošnih ambulant, sedmih
novih zobnih ambulant ter za izboljšanje zdravstvene službe tapogledu.

## Službo socialnega varstva bomo

 okrepili z ustanavljanjem občinskih in medobelino delo, ki bodo področje sociano delo, ki bodo podrocje socialnega varstva proucevali inreševali v komuni ob sodelovanju in pomoči Socialistične zveze, stanovanjskih skupnosti, organov delavskega in družbenega upravljanja ter gospodarskih organiza-


## RAZGOVOR O PROBLEMIH, POTREBNIH ŠIRŠE OBRAVNAVE <br> Tokkat 0 koprski kanalizaciji



Letos smo dobili $v$ Kopru novo
PTT podjetje, ki ima 3 osnovne PTT podjetje, ki ima 3 osnovne enote, razmišljajo pa že tudi ski Bistrici, V vseh enotah in V novem podjetju so izvolili organe samoupravljanja. Zaradi ekonomizacije poštnih uslug so izpremenili poštne tarife, občinski odbori pa so zvisanje povsod potrdili. Resno so se lotili nagrajevania po delu. Prejemki poštnih delavcev so se povecali za pri bližno 15 odstotkov. Sistem nagrajevanja je najbrž malo preveč
kompliciran. Vmpliciran.
prejšnje poštne se ena težava prejšnje poštne enote so se
ukvarjale samo s tehnično službo in eksploatacijo naprav. Po de-

## zdravem hivanju ob morju

To je naslov predavanja, katerega je imel znani balneo-klima-
tolog dr. med. L. Trauner v torek tolog dr. med. L. Trauner v torek aruštvo ie zaradi številnih poDraševanj domačih in predvsem venih ozirov bivanja ob morju zaprosilo profesorja dr. Traunerja, ki se mudi že nekaj tednov v Portorožu na proučevanju zdravilnosti kopeli s solinskim blatom
(peloidom) in slanico, da je o tem
govoril interesentom, kt so se
zbrali v veliki dvorani $\%$ Ljudske zbrali v veliki dvorani "Ljudske-
ga doma« v Portorožu. Profesor Trauner, slovenski rojak, bivajoc zadnja leta v Zagrebu, znan po strokovnjakov za obmorsko zdrav jenje in posebno za zdravstven faktorje ob Jadranu, je podal ne kaj glavnih ugotovitev, katere mora upoštevati vsak turist me svojim bivanjem ob morju.
centralizaciji so nastala nova
poštna podjetja kot samostojne postna podjetja kot samostojne gospodarske organizacije. V Ko-
pru smo imeli smolo, da primerpru smo imeli smolo, da primernih ekonomskin kadrov, ki bi zagotovili ekonomsko poslovanje
novega nodjetja, nismo mogli dobiti. PTT podjetje Koper se je zato moralo navezati na knjigovodski servis skupnosti PTT podjetij v Ljubljani, Navzlic lepim obljubam pa je ažurnost tega servisa kai slaba. Izpiski prihajajo iz Ljubljane tudi z velikimi zamudami. Mlado podjetje nima nikoli jasne slike o svojem sta-
nju. Prav zdaj v začetku bo moralo temeljito analizirati svoje nje storitev ie močno pereče, saj dolgujejo klienti našemu podjetiu kar 50 do 60 miliionov dinarjev. PTT podjetje Koper ne more vlagati tožb, ne pošiljati opominov in sploh ne more ukrepat. Lahko bi tožilo prav klienta. ki bi že plačal.

Nismo proti servisom, če upravicujeio svoj obstoj. Smo na prodecentralizacijo. Zavračamo izgovor: ekonomskih kadrov iz Ljubljane ni mogel nihče prisiliti, naj gredo na teren na Koprsko in mu kot protiutež postavljamo trditev:
PTT podjetje Koper je brez svoje

V razpravah o ureditvi in nadaljnji izgradnji svojega mesta naj bi bolj kot doslej sodelovali

## V gradnji je prva faza urejanja

 kanalizacije, ki bo gotova še letos Zgrajen bo cevovod od klavnice do Fructusa, cevovod od sole na Bonifiki do izliva $v$ stari zbirn kanal in še cevovod, ki bo ta dva povezal $v$ enotni sistem. Tako zgrajen kanalizacijski sistem pomeni rešitev kanalizacije za del mesta med Vojkovim nabrezjem ulico. Dela bodo veljala 55 milijonov dinarjev. Zaradi depresij terena ob Škocianskem zalivu bo lahko nova kanalizacija odvajala
## letošnja portoroška noč

Turistično društvo Piran-Portorož prireja tudi letos tradicionalno "Portoroško noč«《. V soboto 26. avgusta 1961 popoldne ob leležbo jadrnic iz Pirana, Portoroža, Izole, Kodra in Lịubljane. udelezbo jadrnic iz Pirana, Portoroza, Izole, Kobra in tivi bo na portoroškem kopališúu zanimivo tekmovanje. otrok v gradnji gradov iz mivke. Otroci bodo tekmovali $v$ dveh otrok v gradnji gradov iz mivke. Otroci
skupado starosti.

Ob 18. uri bo za slovesno vzdušje
Ob 20. uri bo po portoroški promenadi narada otrok lampiončki.

Dejanska "Portoroška noč« pa se bo začela ob 21. uri
ognjemetom, $z$ nastopom folklorne skupine $v$ originalnih istrskih nošah, $z$ razglasitvijo zmagovalcev popoldanskih tekmovanj in njihovo nagraditvijo ter z volitvami "Portoroške vile 1961«. Po teh prireditvah se bo nadaljevalo ljudsko rajanje na trgu in v vseh gostinskih obratih Portoroža
Portoroški gostinci bodo poskrbeli, da bodo z dobro jedačo in pijačo in hitro postrežbo pripomogli $k$ veselemu vzdušju

## Nekatera pisma potujejo počasi

## in odločali vsi mes̆c̆ani

odplake šele po zgraditvi samostojnega objekta čroalnice
stilnih naprav na Bonifiki. stilnih naprav na Bonifiki. Prvo fazo kanalizacije bodo lahko takoj uporabljali samo novi stanovanjĕju ker bo zanje Vojkovem nabrežju, k bo bo zanje postavijena začasna črpalnica, ki Bo preski zaliv (kanalizacija je poloz̃ena 2 metra globoko in je ood gladino Skocjanskega zalival. ter nova šola na Bonifiki, ker bo imela voda tam dovolj padca. Stolpnica ob Vojkovem nabrežju je priključena na obstoječo kanalizacijo, ki
teče no Goriški ulici in se izliva v Skocjanski zaliv
Crpalnica na Bonifiki bo zgrajena med cesto Ljubljana-Piran in glavnim zbiralnim kanalom pozneje. Ker je zaradi nizkega zemljišča ne bo moč graditi v gloobsegala približno 1000 kvadratnih metrov prostora Niena zmogliivost bo takšna. da bo zadoščala tudi no dograditvi druge etape kanalizacije. ko bo ta zajela tudi ostali del Kopra in semedelski rredel. Glavni odvodni kanal bo takrat obkrožil ves Koper, vanj bo vključena tudi Semedela, odtok $v$ morje pa bo na konici
danjega potniškega pristanišča. daniega potniškega pristanisca.
globini 15 metrov pod morsko globini
gladino
Provizorična kanalizacija v starem delu Konra se pocasi preureja, seveda najprej $\begin{gathered}\text { v tistih } \\ \text { ulicah, za katere je že odločeno, }\end{gathered}$
ekonomske analize nik pred zaprto blagajno. To pa je. prepričani smo vsaj, zelo zaskega samoupravljanja v našem PTT podjetju niso upravljavci, če ne vedo, kaj naj upravljajo in kolikšno je imetje. Na vse to smo mislili, ko smo pisali naslov, ki bi pravzaprav moral glasiti: "Pisma decentralizacije« na relaciji Ljubljana-Koper potujejo počasi.

## Oheti PTT podjetja v Mopru

Robotov-poštarjev sicer še ne bomo kmalu videli, v poštni službi pa se obeta marsikaj novega. hodnjih letih dobile 5 strove hodnjih letih dobile 5 strojev za tehtnice za pakete (poleg stirih ki jih že imajo), več avtomatskih pisemskth tehtnic ter vsaj 5 avtomatov za prodajo poštnih vrednot (poleg treh, ki že so). Postarji bodo prejeli mopede za dostavo, za hitrejši prenos poštnih pośiljk pa bodo skrbeli posebni poštni avtomobili, ker sta zeleznica in avtobus ponekod prepočasna. Zmogljivost avtomatske odstotkov montiral: novo aTC 100
da bodo obdržale staro podobo. Za sanacijo kanalizacije $v$ ostalih tarin uicah mesta pa je se prezodai, ker še ne vemo, kaj bomo očali urbaist: , tem bodo od želeli nekaj bolišega: bi razpravliali in odločal na Koprčani. Na žalost ugotavljamo da za sedaj še ni tako. Prepri ćani smo, da vsi Koprěani žele kar najveě informacii o tem, kako se bo njihovo mesto razvijalo Prav zato tokrat nekaj o kanalizaciji. Začudeni pa smo nad tem, da je treba odpreti mnogo vrat in toriti mnogo korakov, preden človek kaj zve, namesto da b nformacije te vrste povsod po nujali!

Miloš Jakopec


Postojni, povečali teleprintersko mrežo še za vsaj 4 nove stroje in uredili nekaj novih telegrafskih Koper. Stevilo poštnih izvršnih enot se bo povečalo za 2 , tako da jih bo 38 , čeprav je že ždaj poštna mreža zelo dobra saj praktično ni ljudi izven dostave.

## Napoved vremena

[^0]

Lovski družini Prestranek in zvezi Postojna se je nedeljska príreditev v vremena. Ceprav je bll slavnostni del prireditve pred spomenikom padilim Nob $v$ Prestranku prenesen na prihodnjo nedeljo dopoldne, nakar bo velik srečolov in lovska veselica, pa je $v$ nedeljo popoldne razjasnjeno nebo
pomočjo veselih Beneških fantov privabilo na zabaviše stevilne goste (na sliki)


#### Abstract

   so zorani telmovalci letosinjega re publiskeng taborniskega miogoboja Na tekmovanju so yo  Novega mesta, Gorice in Kopra. Svo- jo udeležbo je odpovedala Okrajna Zveza tabornikov iz Murske Sobote, zveza tabornikcv iz Murske Sobote, prav tako pa svoijh ekip nista prija- vili okrajni zvezi iz Celja in Maribo$\underset{\text { skih }}{\mathrm{V}}$ sredo so se v poznih popoldan-tekmovalci-taborniki, ki bodo svoje bojnem tekmovanju $v$ taborniskem mnogoboju. $v$ tiridnevnem tekmovanju se bodo ekipe borile med sebo. za naslov republiskega prvaka v po- sameznih skupinah sameznih skupinah. Tekmovalne skupine so razdeljene po starostnih dobah. Najmlajsi tapo starostnik dobah. Najmiajsi ta- borniki $\overline{\text { med }}$ medki in cebelice (od 7 do 11 let) - tekmujejo v postavljanju sotora, orientacijskem teku, pre- magovanju ovir in kurjenju ognjev. Tekmovalni komisiji so se prijavile


KAJ PRAVIJO DRUGOD


PRED NOVIMI CILJI Ta teden bodo končana zidarska
dela pri gradnji sindikalnega doma
V G . Petroveih. Te dni tudi vašeani dnevno - ̌̌e urejujejo cesto, ki peUpajo, da bodo se ta mesec končana
tudi obrtniska dela in da bo novi sindikand dom pravočasno končan. To
de toliko bolj razumijivo, ker je znano, da je sodelovanje obecanov y tej
obziini najbolj mnozicino in načrtno
pri vseh akcijah med vsemi pomurskimi oběinami

## DOLENJSHI LST

TUDI ZA CRNOMELJ:


[^1]Pisma urednisitvus:
Tovaris urednik!
Vašega list Vi je izšel dne 18, avgusta 1961 SLIVJE-TATRE« avtorja s pod isom n-va《 $V$ članku pisec pod baja, da si je občinska mladinska organizaciia $v$ svojem delovnem programu. zadala nalo go, da bo organizirala brigadn istem. nadaljevanja in dokonča nja graditve te ceste in da ni ej smeri opaziti kakega gibanja $K$ temu dajemo naslednjo ob azložitev:
Občinski komite LMS Hrpelje ne oběinska mladinska organiza cija) si je $v$ svojem programu
dela za leto 1961, ki je bil sprejet na občinski konferenci LMS H, pelje dne 31. januarja 1961, zasta vit v programu kot nalogo tud pomoč pri gradnji omenjene ce
ste. Ta točka se $v$ programu do besedno glasi.

Mladina iz naše občine
REPUBLISKI MNOGOBOJ SLOVENSKIH TABORNIKOV V VALDOLTRI

## Na jamboru plapolajo zastave

## cebelic. Tabornice in taborniki so razdeljeTabornice in taborniki so razdelje- ni v tri skupine: skupina A od 11 do 14 let. skupina B od 14 do 18 let in skupina C nad 18 let. Te skupine tek- mujei. slupina C nad 18 let. Te skupine tek- mujeio v postavljanju sotora, orien- tacijskem teku in signalizaciji. ob otvoritvi letosnjega republiskeganju zastav na drog v obliki ladijSkega jambora pozdravil goste in tekmovalce staresina Okranne zveze tabornikov Koper tovaris Raul Siskouic, ki je vsem zazele cim boljsin prine bivanje ob slo- uspenski obali. Potem pa je stab tekdila pred stan tem pričel. <br> Taborniki pa ne bi bili taborniki, ce ne bi zvecer, ko se je spustila noé nad morje, priz̆

## Beseda o tekočih vprašanjih

O verskem vprašanju so preteki petek razpravljali na plenarstične zveze v Hrpeljah. Povod za to razpravo je dala nova repu-
bliška uredba o izvrševanju Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, ki ureja vprašanje delovanja cerkve in njenih pred stavnikov ter odnos drzave državljanov do cerkvenih obredov, verouka, pobiranja prispevdobno Na dnevnem redu je bila
borniške in slovenske narodne pesmi
V programu pa je sodelovala tudi
grupa poliski grupa poljskin harzeriev, ki prav te te
dni zaključujejo svoje taborjenje kot zost odrecla Janka Premrla-Vojka iz V četrtek zjutraj so se pričela tek-
movanja. Taborniki in tabornice so začeli tekmovati $v$, postavljanju soto
rov in signalizaciji, medvedki in če belice pa v kurjenju ognjev in pre-
magovanju ovir. $V$ petek se bodd končala začeta tekmovanja, boo pa tul
di. start za prve ekipe $v$ orientacij skem teku, medvedki in cebelice bo do tekmovali v postavljanju šotorov hia $v$ orientacijskem pohod
Nedelja clopoldne. Na zbornem me-
stu se bodo zbrale vse ekipe in stab tekmovanja bo sporočil rezultate boljsi Okrajni zvezi tabornikov p

blokovskih držav v Beosradu blokovskih drzav V Beogradu
Ker je pričakovati, da bodo nekateri udeleženci konference potovali skozi ta obmeini kraj, jim bo prebivalstvo -ripravilo dostcen sprejem z okrasitvijo his̆ pa olami in zastavami. Plenum je sprejel pri tej priložnosti ostavko dosedanjega predsednika občin skega odbora SZDL Slavka Kov sce in izvolil za novega predsed
nika Marka Enciia.

## Rešilev je j jadranski magistrali

V zadnji številki našega lista se pričenja v Jerneiskem zalivu je bilo govora o nevarnih ozinah in ovinkih ceste smrti< med rižanskim križiščem in Piranom ter Sečovljami. Izrečena je bila tudi misel, da na temeljito rekon-
strukcijo te ceste se dolgo ne bo mogoče misliti. Toda to dolgo in negotovo čakanje ne bi bilo potrebno, ce bi tudi slovensko morsko obalo vključili v jadransko


Ceprav je hortikulturno društvo v nirski Bistrici še zelo mlado, je pri svojem
delu pokazalo že kar lepe uspehe. Na sliki je mestni park, na novo urejen in
a sodicla naslednjih a) popravilu ceste Slivjeatre
Na seji komiteja dne 13. junija 1961 je komite med drugim raz pravljal tudi o izvajanju progra Slivje-Tatre je bil sprejet sklep la bo komite to delovno akcijo $v$ celoti podprl in noskrbel, da se bo te akcije udeležilo celimvečje stevilo mladine, nikoli pa si komite ni zadal kot nalogo organizacijo brigadnega sistema dokon anja ceste, ker za to žal nima finančnih možnost

OBČINSKI KOMITE LMS HRPELJE
 so tudi letos vzbudile veliko zanima udeleženci in gledalci, Na sliki:

## V PIVKI

## BODO GRADILI ŠOLO

Kot kaže, bodo začeli v Pivki gradnjo nove osemletne šole že letos jeseni ali najkasneje prihodnjo spomlad. Nacrrti za novo solsko poslopje. ki naj bi stalo po
predračunih 208 milijonov dinarjev, so izdelani in čakojo dinar jev, so izdelani in čalkajo na za-
ključni revizijski pregled in odokritev. Investitor pregle sole, ki bo britev. Investitor nove sole, ki bo mi, bo Občinski Ijudski odbor Postojna.
Po predvidevanjih perspektiv nega plana družbenega razvoja občine Postojna naj bi v kratkem začeli tudi z gradnjo nove osemletne šole v Postojni. Plan določa za gradnjo obeh šol skupno 400 milijonov dinarjev. Tudi za šolo Postojni se že pribravljajo na črti.

## GOZDARSKI ODSEK

 PRI KZ ILIRSKA BISTRICA nine, Do zaaj je te naloge opravijal
 USPEŠNO DELO SERVISOV Stanovanjska skupnost v rirski Bi-
strici se usmerja v ustanavlianje ser visov, ki razbremenjujejo delovnega
človeka in pri upravljanju in urejevanju stanoVanjskih stavb sedaj že poslujejo
servisi za vzdrżevanje stanovanjskih jask cevevijarski servis, pralinca, krobeno prehrano in finaněni servis, Na-
ritev. RAZVOJ TURIZMA

## Tudi $v$ Mirski Bistrici so leto

 domačih turistov. Najvec je prNemcev in Italijanov. Zaradi manjkanja nočitvenih prostorov so
gostinska podjetia nudia prenocisca
tujcem v zasebnih sobah v okvirul tuscem $\begin{aligned} & \text { tasebnil sobah } v \text { ok } \\ & \text { posebnega dogovora. }\end{aligned}$

UREDITEV PROMETA Letos so vorsirsii bistrici postavil vec novih prometnin znakov in od-
stranili vrsto ovir ter tako izboljsali
varnost promet varnost prometa, Zgradili so 600 me-
trov pes̃ poti in prepovedali pess ho-
jo po voziscin. Največa ovira za promeet, most na cesti II. reda pri
gostišù Zmaga, bo kmalu razirijen.
Prepoved voz̃nje s konjsko vprego po


SKRB ZA KADRE Komisija za satipendije pri oblo
Hirska Bistrica je razpisala 15 novih Hirska Bistrica je razpisala 15 novih
Silipendij za Studij na srednjih, vis-
fih in visokih solan iih in visokih solah prosvetne stroke.
Stevio stipendistov se bo tako pove
Calo na 53 . Fazen tega prejema sti-
pendije ves pendije veě žrtev fasistićnega te
ja, ki študirajo ali pa se uče ob
ZA VAREN PROMET
mesecu varnosti prometa ho pro-
metna komisija pri ObLO Hirska Bistrica priredila več predavanj za čla-
ne Drusitva soferjev in avtomehani-
kov ter Avtomoto drustva. Predva-
jali hodo več domačih in tujih fill jali bodo več domačin in in tujih fill
mov o varnostni p prometa ter raz-
trosili 3.500 letakov.

POVEC̆ANA
MEHANIZACIJA
 ci je pred nedavnim kupila 6 novih1
traktorjev, ki bodo služili za dela na kmetijskih obratih zadruge in nudili
usluge tudi kooperantom Zadruga
ima zaj vsega 10 traktorjev in dva silokombajna za siliranje. Prav kma-
lu bo treba kupiti se vsaj toliko
trakto

ZUNANJEPOLITIČNE SEKCIJE SZDL
 zveze $v$ občini Ilirska Bistrica bodo
ustanovili zunanjepolitične sekcije,
ki bodo prebivalce seznanjale $z$ dogodki doma in po seznanjale z do-
in v I irski Bistrici sta zue bila premu

NOV DOM
ZA DELAVCE
stojna $v$ Ilirski Bistrici bo kmadu pri-
čel praditi v Iirski Bistrici stanocel graditi V Ilirskii Bistrici stano-
vanjsko stavbo svaje delavce in
usluzbence gradnjo stavbe bo prispevalo podjetse, preostane
sojila dobili it
skega sklada.

## PORTOROŠKI INVALIDI

OB 20-LETNICI VSTAJE
V počastitev 20-letnice vs narodov Jugoslavije praznujej piranski občini od 15 . do 31 avrih posvečajo posebno pozornost vdovam in materam padlih partizanov in vsem težjim vojnim invalidom. Za konec meseca pripravljajo akademijo v vrtu "Vesna« v Portorožu, za začetek septembra pa izlet v Kocevsk: Rog. Zaradi vzajemnega razumevanja in sodelovania $s$ Turisticnim drustvom e organizacija ZVVI v Portorozu izposlovala za vse svoje člane, da imajo prosí vstop na vse priredive, ki jhi Portorož v svoji režiji PI I

RAZPRAVE
O AKTUALNIH ZADEVAH
Politični aktivi po nasih ob
nah te dni razpravljajo na nah te dni razpravljajo na
sebnih sestankih o aktualnih litičnih dogodkih. Tako so drugimi včeraj zaključili razp ju verskih skunnosti v Jugoslaviji ter o bližnjí beograjski konferenci nevezanih držav v občinah Sežana, Izola in Koper.

Na Hrvaškem se že zavzemajo za to, da se od Reke podaljša cesta vzdolz istrske obale. Cez reko
Mirno pod Novim gradom gradijo celo že most. ki naj bi ustvadil pogoje za njeno zahodnoistrsko traso. Kolikor smo mogli razbratí iz hrvaških listov. pa misliic le na podaljšek do Savudrije. Ob tem se moramo res vorašati, ali smo s slovenske strani že sploh kaj storili, da se ne ustavi or Savudriji, marveč potegne dalje čez Sečovlje mimo Portorozaz ter skozi Izolo in Koper do JernejSkega zaliva, ali kar bi bilo pa-
metneje - do bloka na Skofijah? S tem podaliskom bi bilo na Sah reseno tudi vprašanje odmah reseno tudi vprasanje
stranitve sedanjih ozin in ovinkov "ceste smrti«, in jadranska magistrala bi res zajela vso dolVsi vemo, da prihaja največ motornih vozil iz zahodne Evrope v Jugoslavijo ěez Trst. Vpadnica ceste na Skofijah bi bila tako
najprikladnejša in cesta od tu dalje najkrajša za nadaljnja pomogli posluževati tudi vsi tist: niki, ki bi prišli v našo državo čez Gorenjsko ali Maribor in bi zeleli dalje na Jadran. Samo tako bi
znali

## OB ZAKlJUČKU POLETNE SEZONE ZAVODA PRIMORSKE PRIREDITVE

## Doživetje za ljubitelje glasbe

Minulo soboto je bil v Kopru koncert slavne pianistke Dubravke Tomšič - Že spet pičel obisk vrhunske umetniške prireditve

Z drugim festivalom jugoslovanske folklore je zavod Primorske prireditve y Kopru prav-
zaprav že zaključil letošnjo s kulzaprav že zakljucil letosnjo s kulpoletno sezono. Za nepričakovan

## V SMIHELU <br> SI GRADIJO KLUB

Krajevni organizaciii Zveze
borcev NOV in SZDL v Smihelu pod Nanosom sta se lotili letos pomembnega dela za njuno vas. Neko poslopje, ki ga je vasi poklonil spomladi delavski svet Ži-vinorejsko-poljedelskega kombinata Postojna, preureiata ob po-
moči vaščanov v družbeni klub. ki naj bi postal $v$ prihodnje osrednje zbiralisče tamkajšnjega prebivalstva. Predvidevajo, da prebivalstva. Predvidevajo,
bodo klub $v$ Šmihelu odprli
že letošnjo jesen in na njem odkrili spominsko ploščo $v$ čast $\underset{\text { (ma) }}{\text { paslim }}$

PREDSEDNIK ObLO IZOLA SPREJEL
IZOLSKE TABORNIKE
Preteklo soboto je bila v Izoli nenavo Srečko Vičič ie priredil sprejem za izolske tabornike, ki so na osrednjem orientacijskem tekmovanju Jugoslavi.ie v Celju dosegli državno prvenstvo.
Moška ekipa tabornikov »Jadranski strazarji« iz Izole, ki so jo sestavliali Peter Kobal, Mario
Škerlič, Jože Sabadin, Edi Cižek Škerlič, Jože Sabadin, Edi Cizžek
in Miro Podgornik, ie osvojila državno prvenstvo s 789 točkam: pred LRH, ki je osvojila drugo mesto in dosegla 779 tock. Predlik uspeh in jih pozval $k$ še aklik uspeh in jih pozval $k$ se akganizaciji in pri graditvi sociaganizaciji in pri graditvi socia
lizma.
R.D.

## Vso srečo, draga tovarišica!

nameček pa je zavod pripravil jubiteljem glasbe še prav posebmlade Dubravke Tomšič, nekdanjega čudežnega otroka, ki se j leta 1946 , ko ji je bilo komaj pet let, prvič predstavila za klavirOdtlej je šla njena umetniška pot strmo navzgor. Enajstletna je odšla na študij v ZDA, nato pa je koncertirala že skoraj po vsem vetu, ki je enodušno priznal njen veliki talent. Zdaj živi umetnica $v$ Dubrovniku, ceprav se vedno
veliko potuje in nastopa doma in po svetu.
Sobotni koncert je bil razdeljen na dva dela. Za uvod je mlada umetnica svojsko interpretirala ni«, nadaljevala pa s tremi Chopinovimi skladbami (Etuda v A molu, imenovana Revolucionar na, pa Nocturno $v$ fis-Duru in še temperamentni Scherzo opus 31) V drugem delu koncerta je za-
cela s Prokofjevo Tretjo sonato, čela s Prokofjevo Tretjo sonato, nadaljevala z Ravelovo glasbeno podobo Igra vode, se s podobno ključila pa z Lisztovim Mefisto

$$
\begin{aligned}
& \text { kom } \\
& \text { dve }
\end{aligned}
$$

Odveč bi bilo govoriti o podaanju vseh naštetih del, saj je voja izvajanja pa je bila po vsem svetu deležna najbolj laskavih ocen in priznanj najvidnejših umetnikov in glasbenih kritikov. pičlo število udelezencev na koncertu je Dubravko Tomšič nagra dilo in poplačalo za pripravljen umetniški užitek vendar.
Vendar pa je bilo vse skupaj le skromna nagrada za njeno pri-
zadevanje zlasti pa se naporom zavoda Primorske prireditve. Koprska publika se je spet »odrezala« in ostala lepo doma. Opravi-
ila prav gotovo ni bilo iskati y grozečih oblakih, marveč so vzroki drugje - o njih pa smo že le, da ne poreče kdo lepega dne, da Koprčani sploh nimajo posluha in ne smisla za vrhunske umetniške stvaritve in da je škoda "metati bisere....". zakaj potem bomo lahko slišali $v$ našem okrajnem mestu le še harmoniko

Gorazd Morjak

 in klarinet

## Kje je ostala slovenska folklora?


KATERI BODO
LETOSNJI
NOBELOVI
NAGRAJENCI?

## NAGRAJENCI?

 niksovega vstajanja predstavnikov "mlajših" kontinentov. Tako
je letos̃nja nagrada za mir napo vedana južnoafriskemu ërnskemu voditelju in borcu za svobodo Al-
bertu Luthuli, najresneisa kandi bertu Luthuli, najresnejy̌a kandi-
data za literarno nagrado pa sta
érnska knjizevnikn in ernska knjizevnika in politika
Leopold Sedar Senghor, predsedLeopold Sedar Senghor, predsed-
nik Senealije, in Ainme Sesaire
iz Martiniyue iz Martiniyueja. Svisedski
pist patelj
po za
pa
literarno kvist pa je za hiterarno nagrado-
ponovno preddagal 77-ltnega ve-
nezuelskega pisatelja Romula Galnezuelskega pisatelja Romula Gal-
legosa, ki je ze već let med kanlegosa, ki je ze vec
didatid Južne Amerike. Med kandidati za literarno na-
grado pa so se vedno književniki o katerih je svedska akademija
razpravijal razpravljala že lani. Med njimi je pisatelji Graham Greene, Heinrich
Böll in Dokončno bo o letošnjih dobit-
nikih Nobelovih nagrad švedska nikah Nobelovin nagrad svedska
akademija odločila proti koncu

Naročaite.
berite in širite
»Slovenski Jadran«


## Pismo uredništvul . . .

Tovariš urednik,
Sedeli smo popoldne pri eks-
presu $v$ koprski slaščiçorni Tri glav Tudi nekdo pri sosednji mi glav. Tudi nekdo pri sosednji mizi je narochl eno crno巛. Ko mu stila na mizi, se je tako nerodno zasukal, da je s komolcem sunil skodelico na tla. Razbila se je. Sam je poklical dekle, ki streže, in ji pojasnil, da se je zgodila nesreča ter da bo skodelico plačal. - Pet sto dvajset dinarjev. je odbrusila ostro.
Tovariševa roka, ki je že segla po listnici, se je za hip ustavila. Obotavljal se je, poc̆asi je le privlekel denarnico
varjati, zato sem se oglasila. ugo-- Saj skodelica ne stane pet sto dvajset dinarjev.

- Kai pa VAS briga, saj bo ON plačal, - sem dobila "prijazen odgovor".
Pogrelo me je še bolj:
- Poslušajte, končno se to lahko pripeti kdaj tudi meni ali comu drugemu. Kar poglejte tam skodelica s krožničkom stane 10 din $p a$ še porcelan jo Ošinila me porcelan je. porledom. Tudi drugi gostje so že postali pozorni na najino prerekanje, zato je nejevolino zabrusila:
- Pa naj plac̆a 250 dinarjev, ko ste že tako sitni.
Se sem hotela ugovarjati, pa sem zagledala proseče oc̆i tistega, ki je po nesreci razbil skodelico. Bilo mu je nerodno. Odnehala in mi še pri odhodu poslalo pogled, ki bi me moral zabiti vsaj gled, ki bi me moral zabiti vsaj
kak meter pod zemljo, Saj, prikrajsala sem jo za 270 din.
Tudi pri tem ne gre samo za odnos do gostov, ampak tudi $z a$ cisto preprosto poštenost, mar ne.
$a-\bar{z}$, Koper


## $\ldots$ Otrokasemzanemarila

(Odlomek iz knjige DVOJČKA. Izšlo v knjižni zbirki Nova Obzoṛja, prevedel Matej Rode, opremil Oton Polak)
Mlieva!k je zaslišala Domna ženski
glas, ki jo je klical. "Ilieva!، Domna ni imela skoraj nobenih
stikov $z$ zenskami $v$ sosešcini. Vede
 odgovarjala s prezirom. Toda glas
od zunaj je bil vztrajen ind Domna
je putstia pranje, oosidia $v$ drugo sobo
in se prikazala na oknu.

Bila je ze zlata Paspaleva, soseda iz
tretie hiss. pA sit oima, Hileva? Hotela sem se se
prepricati, da ne hodim zastoni po
 Odpri, takoj pridem!
Doma je vedela,
spaleva $v$ vodstvu mnozzič̃e organi-
zacije, in je $z$ nezaupanjem gledala
na njeno na njeno zeljo, da bi jo kar na lepem obiskala. sKaj neki spet hoce?
V Domninil mislih je bila organiza-
cija Domovinske fronte nujno veza-

 Zdaj z vabili na sestanke ali zabave,
Za, jrožke. Vsega tega pa se je iz-
ogibala, prezirala zbiranje teh mpostenihe (v, narekovaju po
obrekljivk.
Kljub temu je dejala:

## Kar naprej, Paspaleva! In je zacela na hitro pospravljati

 Paspaleva je vstopila vsa zadihana tega je bila debela, brez oblik kotsod in se je hitro zasopla. Takoj je
vzela stol in sedla. "Zo tretjic prihajam in vpijem, vLe zakaj si me je tako zaželela?"
je ponisila Domma.
,Taks̃o delo imam, je dejala ne-


Domna se je omehčala. Za Dragana
 je sho. Seveda, Dragana, Precej nas
"Zadijic sem jo videla, pilo na roditeljskem sestanku. Te-
be nio bilo. je bilo na roditeljskem sestanku. Te-
be ni bilo."
„Nisem bila, delo," je ponovila Domna.
Sploh ni vedela za sestanek. Dra-
gan ji ni povedal. Pa tudi če bi veSploh ni vedela za sestanek. Dra-
gan ji ni povedal. Pa tudi ce bi ve-
dela "Precej smo se pomenili, je s te-
zavo nadaljevala debeluška. "O mar-
sičem. Kot starsi in učitelji. Konec siicem. Kot starsi in ucitelji. Konee
solskega leta se bliza,
Z debelo roko si je poravnala krilo in začela vleči nitko, ki se je poodno povedal fantar gre. Uciteljica
me ja tvojega faprosila in sem privoila. So-
medi svapre me je zaprosila in sem privolila. SoGovorila je zmedeno. Domna ni ra-
zumela, kaj ji je pravzaprav hotela
povedati, \%Moj Dragan je slab dijak. zumela, kaj ji je pravzaprav hotela
povedati, vMoj Dragan je slab dijak.
Saj ga poznam. Ce pa ni nikogar, da Noo ja, zato sva se menili z razred-
niCarko. Jaz pa mislim, ěe bom za No ja, Zato sva se menise bom
nicarko. Jaz pa mislim, če bom
svojega, bom pa se za tojega.
Doma sem. Ni mi treba hoditi. Doma sem, Nomi treba hasluzijo. Moz̃ in dva
sluzbo, Trije starejsa. Jaz pa Jim gospodi-
sina, sina, starejsa. Jaz pa jim gospodi-
njim, kuham, perem. Pazim naphiso,
Vsak; ko pride, ve, dia je kosilo skuhano, soba pospravljena, srajea
Zlilkana, Dobra sinova imam, Naj-
mljasi, postržek, Radko, je tudi priden."
Zlata Paspaleva je zopet povesila
pogled h krilu in ga zacela gladiti
z roko.
"Sai pravim. menili sva se z raz-
 fanta ucita skuva, da se ne bosta Domna se je nengadoma zganila.", "Da
se ne bi potepala.." Kdo se potepa? se ne bi potepala.. Kdo se potepa? mu.e Kdo porrebuje pomoč? Dragan. pripravljena pomagati.
mioj neumen. neuboglijiv, svoje Mav neumen. neubogljiv, svoje
glav. Motil te bo, draga Zlata,
Zakai je uporabila besedo plragas? Začutila je potrebo, da jo uporabi, da ji izrazi zahvalo. o sem pocela vee zivijenje. Stiri umrl, bog se ga usmili, shko privadil Ker se je poznala, ker je vedela za
svio stalno odsotnost, ker je vedela, vojo stalno odsotnost, ker je vedela,
kaksen nered vlada v hisi, kaksina mesnnjava in razdvoje, sist, si je
Domma v resnici zazelela, da bi Draan imel prijeten koticek-
se bo ze privadil! se bo priva-
Se je je opoumljajoce kimala Zlata Sil, je opogumljajoce kimala Zlata.
Cez zimo je bil bolj priden, toda
col cez zimo je bil bol, priden, toda
dkar je prisia pomitad, pravi razred-
ničarka... Tja, otroci
so, igra jih Drobne, dobrodus̃ne oči, izgubljene
v tolstem obrazu kot sumbi na pernici, so se ji iskrile, "Ce ga hoces, craga diata, se jutri
ti ga pošljem. Sim siaj te pogostim?
Niêesar nimam, kar bi lahko dala Pusti, pusti! Treba me je gostiti! sstala Zlata Paspaleva, data Domni Domna se je vrnila $v$ kuhinjo in se
nova lotila pranja. $v$ koritu je bila udi Kimova srajca, werem ga, skrbim zanj, nisva pa ne porociena ne
nié ou otroka sem zanemarila zara-
di njega...

## Pismi urednisitvul . . .

Tovaris urednik!
$V$ Slovenskem Jadranu ste dne 4. VIII. 1961 na 6. strani objavili clanek dopisnika Jaše Żvana, ki dela slabo uslugo turizmu, ker navaja napačne podatke. "Robantenje zajetnega zamejca" zlonamerno navaja mnogo višje cene, kakor pa so $v$ resnici na ceniku, ki je na očeh vsakomur, ki pride o umovo koco na Slavniku. Dočlanka preveriti $\bar{C}$ e are pri tem za zlorabo s strani osebja planinske koče potem tean po tato anonimni« ovadbi ni moč pre veriti.
Razlike med cenami $v$ članku in ceniku: paštašuta din $180-$ 100, vino din 360 - 300 do 320 , pivo navadno din 170 - 140. vžigalice din 30 - 10, razglednice in $50-30$
Noc̆nina za goste, ki niso člani planinske organizacije, je v po ebni sobi res 600 din, $v$ skupn obi pa 360 din, ker je koc̆a na inskih organizacij ki plačujejo rikrat manj in ker ležišča na vadno uporabljajo le za eno sano noč.
kraju bi radi se pripomnili, da so $v$ planinskih postojankah a slavniku pa se posebej - re žijski stroški zelo visoki. Trudi no pa se, da bi razne pomanjklji osti odpravili. Prosimo vas, da i nam $v$ bodoce pri tem poma ali $z$ nasucti in blagohotnimi

Planinsko društvo Železničar Ljubljana

Tovariš urednik!
Dne 18. VIII. 1961 ste v Vašem listu objavili clanek, v katerem A.s. iz Lubljane graja nase podjetje, ker je bila postovalnica Deivnega izleta v dneh 9 in 10 av gusta zaprta. Delavski svet je av svoji redni seji odobril kolpktivu Delikatesa izredni dvodnevni izle zaradi njegove požrtuavalnosti in neumornega dela, saj je poslovalnica Delikatese odprta vse dni v letu in člani kolektiva $v$ resnici nimajo nikdar počitka, najmanj pa ob nedeljah in drzavnih praznikih. Ta sklep delavskeda sveta je $z$ odločbo odobril tudi Občin-
ski ljudski odbor Postojna. Upa-


KOPER, 25., 26 . in 27 . avgusta ameri28. in 29. avgusta francoski VV
film ULICA DE
avgusta amerisk PRERI boi in 31 avgusta ameris
JATELJ JOE.

## 1ZOLA: 25. avgusta sovjetsko-angle- ski barvni film TKKO, 26 . in 27 PO AN ANTARKK-

 TVEO 26. in 27. avgusta indijski filmVECNA ZEJ, 28. in 29. avgusta
ameriski barvni film PRIJATELJ ameriski barvni film PRIJATELJ
JoE, 30 in 31.
barvingusta ameriski
ailm CARMIEN JONES SMARJE, 26, avgusta sovjetsko-angle-
ski barvni film POT NA ANTARK-
TIKKO, 27. avgusta ameriski film MATIKO, 27 avi avista ameriski film MA film HARI, 30 avgusta fra
SKOFIJE, 26. avgusta ameriški film
MATA HARI, 27. avgusta sovjetskoangleskki fillm POT NA ANTARKTTI-
Kill 29. avguta ameriski barvni CS
film CARMEN JONNES, $31 . . a v g u s t a$ francoski VV film ULICA DE PRE-

\#SLOVENSKI JADRANs
$v$ vsako hišo
Slovenskega Primorja
mo, da potniki niso bili preveš prizadeti, saj je takoj poleg avtobusne postaje kavarna msadranc ali Madnim gostom.
estne trgovine Postojna Stanislav Vahen

## RAZPIS

Komisiia za razpis mest direktorjev gospodarskih organizacij Mri Obcinskem ljudskem odboru koner razpisuje po 21 . clenu zaokrajnih ljudskih odborov in nii hovih organov (Ur. list FLRJ št 52/57)

MESTO POSLOVODJE
GOSTIS̃CA „PRI VODNJAKU« KOPER
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogaje:

1. visokokvalificiran gostinski
delavec s 3 -letno delavec s 3-letno prakso ali
2. Rvalificiran gostinski delavec s 5-letno prakso na vodilnih položajih v gostinstvu.
Pravilno kolkovane prošnje s 50 din državnih kolekov, z življenjepisom in opisom dosedanjih dneva objave Občinsk liuds odbor Koper.

## RAZPIS

Upravni odbor Veletrgovskega podjetja s tehničnim blagom DELOVNO MESTO
VODJE RAČUNOVODSTVA
Pogoji: Fakultetna izobrazba in 5 let prakse ali višja strokovna nja strokovna izobrazbe in 10 prakse v sospodarstvu prakse Ponudbe sprejema
jetja do 31. avgusta 1961.

$$
\underset{\text { Rprejem }}{\mathbf{R} \mathbf{Z} \text { uěencev }}
$$

ELEKTROGOSPODARSKO Solo v CERKNEM
 letu 1961-62 sprejela v šolanje uěence v soli se miladinci usposabljajo za
elekrommonterie elekromonterje, eletroinstalaterje,
elektromehanike in pogonske elektri-
clarj Solanje traja 3 Ieta izmenično $s$ te-
oretičnim in praktičnim oreticnim in prakticinim poukom v
soli in elektrogospodarskih podjetjih,
V solo se sprejemajo preko elektroV solo se sprejemajo preko elektro-
goospodarskih podjetij y starostion od
$14-17$ let, $k o$ so uspesno dokončali

Vse informacije glede vpisa in o po-
trebnin dokumentin dobiso kandida-
ti pri elektrogospodarskem podjetju ti pri eloktrogospodiarskem podjetju
vobmơ̌ju bivanja.
Pros̃nje za Prošnje za sprejem v Šolo bodo
elektrogospodarska podjetja spreje-
mala do 31. avgusta mala do 31. avgusta 1961. Izjemoma
bo prosijee sprejemala tudj uprava
sole, vendar bo moral biti tak di-
rekten sprein rekten sprejem le $v$ povezavi $z$ do-
locenim
elektrogospodarskim podjoma ima svoj internat $s$ celotno
solbo. Vsa nadaljnja pojasnila bodo dajali:
Uprava ELES v Ljubliani, Hajdriho-
va ul. va ul. 2, vsa elektrogospodarska pod-
jetja v Sloveniij, tajisisto Strokov-
nega zdruz̃enja podjetis
 jetja "Elektroprer

## 

## RAZPIS

Šolski odbor osnovne šole Sečovlje ima razpisana službena mesta predmetnih učiteljev za matematiko, fiziko, slovenščino. gospodinjstvo in telovadbo. Stanovanja po dogovoru, dodatek v naturi. Zazeleni so vozači, sprejeti bodo tudi honorarci za delno zaposlitev.

## Mall equavit

LAMBRETTO LD 150, model 1957, prevozenih 18.000 km , ugodno prodam. Jeretina M., Muzejski
TROSOBNO STANOVANJE $v$ $\checkmark$ Kopru zamenjam za moderli ali v Kopru. Bosilik: Bevk, Kioper, Kidriceva ulica MENTAM VENJAM DVOSOBNO STANOv Kopru. Poizve se pri Joz̃etu V Kopru, Poizve se pri Jozetu
Bradaču, Pula. 1. maj št 25. MENJAM DVOSOBNO STANOVANJE na Reki za enakovred-
no v Kopru. Informacije pri

Miri Maček, Semedela, Srebr-
ničeva 8, Koper. DVA SOLARJA iščeta opremljeno sobo za solsko leto 1961/62. Stojan Zucchiati, Plešivo 7, p. Dobrovo v Brdih.
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER išče V okoVARSTVO KOPER isče V oko-
lici Kopra - Skocjan ali Zu-sterna-primeren hlev za svo-
je poizkusne živali. Ponudbe je poizkusne zivali. Ponudbe no varstvo Koper, Verdijeva 11. LANATEX - uvoz-izvoz Trst, Ulica Machiavelli 9 , tel. 61-647, blizu trga Ponterosso, prodaja na debelo in drobno najfinejse thanine po reklamno nizkih ce nah.
INTERTEXTIL, Trst, ulica Sv. Nikolaja st. 30, nudi bogato izbiro arsakkovnstnih tkanin, vse vrste deznih plaščev "Super
Nylon《, vetrnih jopičev, bund, Nylon«, vetrnih jopičev, bund,
raznovistnih pletenir. TEKSIL raznovnstnih pletenir. TEKSIL
za krila in izgotovljena krila aa kria in izgotovjena kriaa ske, ženske in maske za zenpuloverje, srajce, liravate no puloverje, srajce, drravate, nojith idnevnih cenah.
MELBROSIN * preparat cvetnega prahu in matičnega mlečka znanstveno stabiliziran proizvod MELBRO-COOP (Zavod za čebelarstvo - Kalnik) dobite v vseh lekarnah. Lekarne, ki preparata še nimajo, naj ga nabavijo pri »Kemofarmaciji<.
OB PRIHODU $V$ TRST ne pozabite obiskati dobro enano trgo-
vino CASA DELL'IMPERMEABO CASA DELL'IMPERMEABILE V ULICI S. NICOLO
22. V mjej dobite največjo izbi22. V mjej dobite najvecjo izbi-
ro moske, ženske in otroske ro moške, ženske in otroške
konfekcije, dežnih plašcev, vse konfekcije, deznih plascev, vse
vnste vetrnith jopičev, bund, dežnikov itd. po najnižjih cenah. Zagotavljamo, da boste zadovoljni z nakupom $v$ naši trgovini. Kdor dostavi odrezek tega aglasa, dobi lepo darilo.
ZA POMLAD IN POLETJE DOBITE NA.JCENEJE $V$ MMAGAZZINI ALLA STAZIONE爪, Trst, Ulica Cellini št. 2, poleg železniške postaje, veliko izbiro
konfekcijskih izdelkov. Odjekonfekcijskih izdelkov. Odje-
malci s propustnico imajo poseben popust.

## Reuclio KODE

 reklame ob 7,15 in 115,10 uri. 15,10 ,
NEDELJA, 27, avgusta: 8,00 Domače novice - 8,05 Kmetijska oddaja -
8,20 Za dorro jutro vam bodo za-
peli in zaigrali
 Zabavni zvoki di 9,45 Poje Guy
Mitchell 13,30 Susedni Kraji in
1udje 14,00 Glasba po Zeljah 15,15 Poje Slovenski oktet $-15,30$
Igrajo veliki, zabavni orkestri.
PONEDELJEK, 28. avgusta: 13,40 odlomki iz oper- 14,30 Ponedeljkov
sportni pregled 14,40 Nekaj nelo-
dij $z$ orkestri dij $z$ orkestri
postaj
$-15,30$
Slovenskin
Sladijskih
narodne pesmi.
ToREK, 29. avgusta: $13,40 \mathrm{~V}$ zabav-
nem ritmu $-14,00 \mathrm{~S}$ popevkami donem ritmu $14,00 \mathrm{~S}$ popevkami do-
ma in na tujem 14,30 Madina
poje - otroski zbor osnovne sole poje - otroski zbor osnowne sole
iz Divace $-14,4515$ minut $z$ ansam-
blom Barimar - 15,30 Polke in
valcki.
 cetkom novega šolskega leta
14,40 Parada plosct 15,30
2bori učiteljišca iz Pojejo
Tolmina p. v. Maksa Pirnika.
 ba po željah 14,30 Melodije za
prijetno popoldne $-15,30$ Slovenske narodne pesmi. PETEK, 1. Septembra: 13,40 Eduard
Künecke:
Plesna Suita
ORe Kuncke: Plesna Suita $\quad 14,00$
Operetne melodije
aktualnosti
 LJubljana - 15,30 Igra godba na pi-
hala.
SobOTA, 2. septembra: 13,40 Popevke in ritmi od tu in tam
Primorski tednik 14,45 Igra 14,30
vam Primorskitednik - 14,45 Igra vam
orkester Nelson Riddle - 15,30 Do-
mače popevke.

## KAM V NEDELJO?

## PONOVITEV V PRESTRANKU

Zaradi slabega vremena minulo nedeljo je Lovska družina Prestranek preložila slavje primor14. uri $z$ istim programom ob spomenikom padlim v NOB v Prestranku Po slavnostnem delu bo velik srečolov in lovska veselica $z$ dobro godbo, jedačo in

 pomlajeno mostvo NK Tomos je bilo nevigrano, kiar povzrocéa upraviceno in
bojazen, da mostvo v jesenskem delu olkrajnega prvenstva ne bo kos moc̃nim nasprotnikom

Na podlagi 21. člena zakona o pristojnosti občinskih in direktorjev in upravnikov ObLO Piran mesto za razpis mest DIREKTORJA
KOMUNALNEGA PODJETJA PIRAN
Pogoji: gradbeni inženir s 5-letno prakso, gradbeni tehnik z 10-letno prakso ali visokokvalificirani delavec s 15 -letno prak-

Ponudbe pošljite na ObLO Piran.

Po 58. členu pravil podjetja razpisuje upravni odbor trgovskega podjetja »SOČA KOPER« - Koper prosto delovno mesto POSLOVODJE
za poslovalnico z usnjeno galanteriio. Pogoji: visokokvalificirani trgovski pomočnik s 5 leti prakse na poslovodskem mestu ali kvalificirani trgovski pomočnik z 10 leti prakse na poslovod-

Pismene p
Pismene ponudbe dostavite na upravo podjetja. Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

Trgovsko podjetje "TEFINOSERVIS« Koper proda osnovno sredstyo

ROČNO REGISTRSKO BLAGAJNO "NATIONAL"
Ogled in prodaja bo 30. avgusta ob 10 . uri v drogeriji na TEHNOSERVIS KOPER

Upravni odbor PTT podjetja Koper razpisuje delovno mesto ŠEFA GOSPODARSKEGA SEKTORJA

Kandidat mora imeti ekonomsko fakulteto $z$ najmanj 3 let delovne dobe ali ekonomsko srednjo šolo z najmanj 5 leti delovne dobe, od tega vsaj 2 leti $v$ gospodarsko-računskih poslihh, ali srednjo strokovno izobrazbo $z$ več leti prakse $v$ gospodarskoračunskih poslih.

Družinsko ali samsko stanovanje zagotovljeno. Osebni prejemki po pravilniku ali po dogovoru.

Kandidati naj pošljejo ponudbe na gornji naslov Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

## SREČANJE V V RENČAH





# Jesenski problemi kmetovalcev zGornsega področja koprskega okraja 

## Kako bo letos z odkupom sadja

Letos pričakujejo v Brkinih, valovitem gričevnatem področju zahodno od Ilirske Bistrice, bogato sadno letino. Kmetijski stroBrkinci pridelali približno 900 do 960 vagonov jabolk, sliv in hrušk. Naj́več bo dala Vremska dolina, vasi Jelšane, Janeževo brdo, Smrje in Prem, pa tudi drugod bo obilo pridelka, zlasti na območju pivške kmetijske zadruge, rjer bo kakovost sadja verjetno haiboljša.
Vodja ekonomske enote za od-
kupno dejavnost kupno dejavnost pri KZ Ilirska Bistrica Anton Ciril je V zvezi z letošnjim pridelkom sadja in njegovim
"Na območju naše zadruge bo mo imeli letos več kot 700 vago nov sadja. od tega okrog 600 va31 vagonov hrušk var. Razumljivo ie, da tako dobre sadne letine ne bo lanko vnovciti, zlasti se, ker bo nih nresežkov slabše kakovosti To sadie na je namenjeno v glavnem 7 me oredelavo in naši kopodietji Fructus v Konru, Delamaris v Izoli in Fructal v Aidovscini. Dosedanii nodatki kažejo, da bo šlo v promet približno 50 odstotkov vsega nridelka in ce bo
eč.«
ena dustrijska jabolka?

Slive bomo verjetno prodali po ugodnih cenah. Slabše bo industrijskimi jabolki, ker ima predelovalna industrija mnogo ponudb iz stajerske in tudi iz drugih republik

- Kaj pa oskrba domačega $" \mathrm{Mi}$ si predvsem prizadevamo, da bi navezali kar najboljše trgovske stike s kvarnersko obalo, to je z Reko, Zadrom, Bakrom, Crikvenico, Kraljevico, Opatijo bit Zato se sedaj pogajamo, naj druge na Reki prevzelo nrodajo nasega sadja na reškem trgu," S kmetijskim tehnikom Joz̆ S Kmetijskim tehnikom Jozegovor okrog sušilnic sadja. Med
drugim je v tej zvezi dejal, da so
na področju občine Ilirska Bistrica večje sušilnice sadja; tako na kislin in njena kapaciteta je približno 60 vagonov v dveh mesecih. Druga sušilnica je v Gra dišču pri Obrovu, s katero pa za druga nima poslovnih stikov Vzrok za to je predvsem v znatno dražjih storitvah, ki jih nudijo majhne susilnice in zato je tezko valnih obratih ustrezno rentabil nost. Kare vilih iz Beograda in banke $v$ Ilir ski Bistrici ne bo posebnih težav z odkupnimi krediti.
govori z zadružnimi delavci? Padje našlo to, da bo kvalitetno ugodnih cenah, za sadje slabse kakovosti pa bo nekoliko bolj trda. Priporočljivo bi bilo. in tega se v zadrugi dobro zavedajo, da bi pospešili napore za kar največjo oddajo sadja v industrijsko predelavo, na ceprav bodo
odkupne cene letos nekoliko manj ugodne ker je ponudba nadpovprečna, In drugo: letos̆nje leto nas zopet opozaria, da morajo brkinski sadjarji tudi zastarelim in izčrpanim nasadom popospesíti akcijo za obnovo sadnin plantaž.

e ani bo vseljiva v Ilirski Bistrici stavba poclružnice okrajnega Zavoda za ocialno zavarovanje. V hiši bodo razen lepih upravnih prostorov še tri



## vaZ̈EN KORA'K K HITREJSSEMU NAPREDKU

## Ob sprejetju novih pravilnikov v KZ Postojna



## "To je res, «K. Mi me povedal tovariš Sreẽko Kos̃nik in dodal: $n$ To smo

 predvideli samo za letos, v prihodnje pa bo morala tudi ta ekonomska eno-ta preiti na alstivno poslovanje, koPOMORSTVO STT. 6-7/61 Tudi v poletni dvojni številki je
Slovensko Primorie dostojno zasto-
pano. Rudo Goljak razvija viou nej pano. Rudo Goljak razvija v njej
perspektivno sliko. Koper nredisce
slovenskega pomostva; France Bevk objavlja zanimivo Rulbisko zgodev s
slovenske obale onstran Trian med Slovenske obale onstran Trsta med
knjizimimi prisevki pa e se odiomek
iz romana Jean Lee Latham » Sreceno iz romana Jean Lee Latham "Srečno,
kapitan Bowditche, ki ga je izdala
Primorska založba Lipa y Koru v Kapitan Bowritch世, Li ga je izdala
Primorska zalozba Lia V Kopru
prevodu Gojmira in Dusice KKokol, prevodu Gojmira in Dušice Kokol,
Simer je obogation se vedno skrom-
ni izbor del s pomorsko tematriko v ni izbor del s pomors
slovenski knjǐ̌evnosti.
V
V ostalem prevladujejo vec ali
manj strokovni celanki. Navajamo le nanj strokovni clanki. Navajamo le
nekatere: Poloz̃aj na svetoviih pomorskih tržiščih in vprasanja na-
daljnjega razvia in izkorisceanje na-
sega pomorskega brodarstya. daljnjega razvoja in izkoriscanje napprašanj o razvoju našega pomorske-
ga gospodarstva. Mala obalna plovba gospodarstva, Mala obalna plovba Vprašanje zaš̌̌ite domače Zastave,
Svabodna cona reski luki. Zagrajen
e prvi ladijski motor v ladjedelnici ie prvi ladijski motor $v$ ladjedelnici
. maj. Pomorski kaleicioskop. VNe bogato ilustrirano. Omenjamo se: Prof.
dr. Ivo Rubic, osmrtnica po znanem
jugoslovanskem geografu, raziskovalcu Jadrana in njegovem velikem propagatorju, doktorju ljubljanske unisa, zavko V knjizevnem delu értica
Ljuba Brgica "Barba Toni" ter misli
 pregled novih časopisov in knjig ter vesti iz vojnih mornaric. List za-
kljueujujejo porocila iz uprave pomor-
stva.

## likor pa bi se še pojavila pri njej iz- guba, bo moral njen kolelitiv najeti

 pri drugi pozitivni ekonomski enoti posojilo in ga seveda tudi vrniti."Elkonomske enote postojnske zadruElionomske enote postojnske zadru-
gee imajo tudi voje latne skiade, iz-
jema je le rezervni sklad, ki je ostal ge imajo tudi svoje lastne sklade, iz-
jema je le rezervni sklad, ki je ostal
Se centraiziran. Ce pa katera koli
enota ne rabi investicilskit se centraliziran. Ce pa, katera koli
enota ne rabi investicijskih rredstev
v dolocenem razdobju, jih lahko pov določenem razzobju, jih lahko po-
sodi drugi, lis jih mora pozneje vrni-
ti, Omenimo naj se, da tudi admini-
strativno-računovodski servis delluje kot ekonomska enota zase in da svo-
je delo oprav1ja pogodbeno za vse
enote, ki sorazmerno prispevajo tudi enote, ki sorazmerno pris njegovo vzdrževanje.
To so seveda le nekatere temeljne
značilnosti obeh pravilnikov postojnske zadrug Vendar pa je ${ }^{\text {ze }}$ e iz teh bez̆nih ugo-
tovitev na dlani, da so odločanje in gospodarjenje prenesii na kolektive znajo ne le svoje pristojnosti in pravornosti. Prav na njiknove in odgo-
namirect zo oudo so namireč ̌̌e ob začetku ugotovili, da
imajo 26 ljudi preveč, da so nekateri
stroji slabo izkoriš̌eni; prodali so ${ }^{3}$ strobi slabo izkorišceni; prodali so 3 rila rentabilnosti v posameznih ekoin rezultatih, predvsem pa o skupnih naporih za večjo in cenejso proizvod-
njo, pa bomo lahko porocali, ko se
bo gospodarjenje njo, pa bomo lahko poroçali, ko se
bo gospodarjenje po novih naeelih
in nuerilih, ki so jih izoblikovali $v$ obeh pravinikih, začelo so uspesneje
razvijati in poglabljati!


Nemara ni igre, fili bi bila med ta-
bonniki bolj priljubljena, kakor je
množkanjen
vpisal. Lep ěas sem listal po ten
Zvezku.
Nastel sem okoli sto obiskozvezku. Nastel sem okoli sto obisko-
valcev, clomačih in tujih. Njihova valcev, comačin in tujih. Njihova
mnenja o taboru in koprskin taborni-
kih so laskava. Nekatera sem si tudi kih so laskava. Nekatera sem si tudi izpisal, Adolf Cuvaj (Zagreb): Zavidam
Dar, Sto vam se pruza ono sto mi vam, sto vann se pruza ono sto mi
stari usomojo miadosti nismo imalit
Mathilol Vancel (Pariz): J'ai visite Mathilol Vancel (Pariz): J'ai visite Dolenjske Toplice ou je ius tres bien
accueilie. ( $Z$ veseljem in obeudova-
njem sem obiskal(a) tabor v Dolenj-
sjin jeli.)
Fontanot V. (Trst): Sono molto con-
tento di aver visitato il vostro camtento di aver visitato il vostro com-
 jazni.) ysan Silič (Koper): Prijetno preseDr Albin Juhart (sodnik Vrhounega
Dodisča - Ljubljana); Zelo dober vtis.
Notig Srecko (Zagreb): Rado bi
ostao u vasem logoru. ostao u vašem logoru.
Kolikor je bilo obiskovaleev, toliko je bilo tudi mnenj, vsi pa so se stri-
najali s tem, da je bin tabor odlicen,
taborniki pa se boljsi.
(tsl)

# Tamkaj pri njih je zrak - res zrak 









 zatiove or od kod pa vi? Pod




 Klijul vemu je ostalo preed ta-





minton, odbojko, rokomet, urejujejo
tabor. Dela je nickoiko. To vedo naj-








Dan se zặne in koněa $z$ dviganjem zastave

## se pogovore o programu dela za na- sledni clan. Nato se zmenjata dez̃ur- na voda. Vod, wi preda dolžnost, iz- <br> rovodja zabrizastavo. Kadarkoli pabo- borniki po vodik postroje oke se ta- zastave. Dvakrat na dan on zjutrat in zvečer - morajo priti v zbor v kro- jih zvečer - morajo priti v zbor v kro- jih. Tedaj dvinajo ali spuscajo zasta- vo. Na večernem zboru se o vaznih vsakdanjih stvareh. Taborovodja pove glavne napake, tio so jih za dne zagresili frecimo: sotor jinuper old poustercok "Super old pousterěkove je še vedno slabo urejen, nekatere postelje so so podobne grobovom) morebitne (zelo redke) prestopke, prestopnike in predlagajo kazni ter



## 



Dexka Dan Grinstead in Terry McManns iz washingtona coln (na sliki), ki ga poganja
ta sama so hojo po notranjem
obodu. $z$ mjim dosežeta do tr


Sekira in kozica skupine prKozico je hranila Antonifa
Kante, sekiro pa je $\begin{aligned} & \text { že } \\ & \text { Ieta }\end{aligned}$
1941 shranil, medtem ko je 41 shranil, medtem k
partzanom izrocil dru
Franc Cehovin
iz Gornje Branice

LETOS VENDARLE
Lovska zveza Koper si
nekaj let prizadeva, da bi za
nodr podrõ̃na lovisča nabavila ne ne
Kaj zive divjadi za osvezitev
krvi. Ker ze deset let nit od Krvi. Ker ze deset let ni od
drugod prisla nobena zival v
lovisca so postali zajici precej lovisca, so postali zajei prece
oslabeli in podvrieni raznim
boleznim, eeprav je njino Stevilo veí kot zadovoljivo
Kaze pa, da bo detos problem $\begin{array}{lll}\text { zadovoljivo } & \text { resen, } \\ \text { zvezi uspelo } \\ \text { skleniti } & \text { ker } \\ \text { pogodbo }\end{array}$ za dobavo soo zivith zajcev iz pomurskih lovisč. Zajce bo
decembra in januarja dobavil
Zavod za gojitev divjadi $ヵ$ Fazank iz Beltincev pri Murski
Soboti in bodo viozeni
ko. Soboti in bodo vlożeni v ko-
prska loviš̌a po vnaprej do-
locenem razporedu.

## PRISEBNOST

Neki milanski lopov je mel cudno smolo. V kavar ni je ukradel mladi ameriski turistki torbico, $V$ kateri ie bilo 100 funtov ster-
lingov. Nemalo je osupnil. ko so ga že čez slabo uro policisti potrepljali po rami in odvedi a zapor. Za deva je bila navadna. Turistka je takoi opazila, da nič tebi nič je nograbila nic tebi nic je nograbila s slikala falota, ki je z njeno torbico $v$ roki je z njen lokala Policija je film takoj razvila in lopova identificirala.


Pred praznikom sežanske komune


Kantetova hisa v Kobolih v Gornji Branici, kjer je vzidana pominska plosca, ki priča o zgodovinskem dogodku pred dvaj-
setimi leti. Prebivalci sez̃anske oběine, posebej pa Se Gornje Branice in okoliskih vasi, so upravičeno ponosni, da je obeinski Ludski odbor določil za praznik sežanske komune prav 28, av-
gust, ki spomina na prinod prvih partizanov in na zace etek
oborozene vstaje na primorskem


Livško sedlo (695 m) je vabljiv letnozimski turistični kraj, z lepi-
 zakloniše pred zraénimi napadi. Za zasa angloameriske okupacije guverner AAVU v Kobaridu ni hotel izdati dovoljenja, po
25 letih narodnega zatiranja, obnovijenemu prosvetnemu drustvu Planikaa, da bl imeli slovensko kuturno prosvetnemu drusk batev bodsi $v$
soli bodisi na prostem. Iznajdljivi vašani pa so sti pod zemly in uredili $v$ predoru ljudski oder na katerem je nastopada dram
 soo let staro vašo lipo, katere sedem krepkih moz̃ ne more
objeti. v bizĩin vasi na polianah pa obsikovalci lahko vidijo
v zivo skalo vsekan se dobro viden mejnik iz Napoleonovio v živo skalo vsekan se dobro viden mentik iz Napoleonovih
casov, to je francoski in beneski grb


V zadnjih letih so se $v$ ugod-
nih pogojih in dobrem gospodarjenju obalnih lovskih dru-
dan na koprsem tako raz-
zin na
množlii fazani, da predstavijajo ze resen problem, ker po-
jorroctand precejSnjo skodo na
vzrota kmetijskih prejiselkih, skodo na
na posebno
paradizniku in grozdju (čeprav mnogi kmetovalcl tej perjadi pripisujejo tudl vso cini napravijo kosi). Se bolj
resen problem je nenehno ra-
stoce spolno nesorazmerje pri fazanit, ker so fazanke vse
leto zasitene. V sporazumuz
Lovsko zvezo Koper so zdaj Lovalne lovske družne vožaile
na Držvni sekretariat za za
kmetijstwo in gozdarstvo proskmetistvo in gozdarstvo proš-
njo za dovolitev odstrela fa-
zank v letosinji lovni sezoni.

## ZAKON JE ZAKON

Stari zakon države Masschu-
jets najstroże prepoveduje, da
 kon je resda smešen, se bolj
smešno pa je dejstyo, da ta

## MAJHEN VZROK, <br> VELIK POSLEDICE

V lanskem letu so zabeleztili
v New Yorku 5.063 pozarovov, ki
so jih povzrocili otroci, ko so
so jin povzroóili otroci, ko so
se igrali z vzigalicami. To je
petina vseh pozarov v New petina vseh pozarov v $\stackrel{\text { Now }}{\text { Norku. }}$
hakespearu na cast prirejajo vsako feto v stratrordu
E1lji poseben festival v mest-
nem parku. Zlobni jeziki pra nem parku. Zlobni jeziki pra-
vijo,
da je tako dolcočasen vijo, da je tako dolgocasen
(Shakespeare ali festival njegovih del?, da so iz parka
pobegnili celo labodi in se za-
年 tekil na prigrizek $k$ baristki
blizu gledalisca na prostem,
kjer medtem kjer medtem umetniki rectit,
rajo dela yelikega angleškega
dramatika


Q- … , tiots

- Oprostite, mi lahko pove


## DRAGOCENOST

Nathan Boya, eden od petih niagarskih slapovih in ostali
zivi, je dal svoj sod na draz-


ERVIN DOLGiAN-JANEZ, vodja prve partizanske skupine na primorskem. Rodil se je 13 , aprila 1923 y Trnovem pri Hirski Bistrici.
 to izkaznico mu je v Ljubljani izročil Tone Tomsie - se je konec avgusta 1941 vrnil v nase kraje s skupino sestin partizanov, $\overline{\mathrm{V}}$
cetici, ki je po nalogu CK KPS in Glavnega staba slovenske partizanske vojske odsia iz partizanskega logorja na Mokrcu, so bill Milko puntar, sojen na puntar, Peter Celik, Ivan Sancin, Franc Zagar, Benjanim Cehovin in Slavko Likar fackističnega delodajalca, naj se vplse v fasistično organizacijo in poitalijançi svoj priimek, ni klonil, pač pa je raje zbežal v Jugoslavijo. Ze pred
vojno je bil sprejet v Partijo in vavgustu 1911 se je ze med prvimi znãel v partizanskem logoru na Mokreu. Bil je komisar Dolga-



 BENJAMIN CEHOVIN iz Cehovinov pri Gornji Branici. Leta 1934 se je umaknil preganjanju italtianskih fasistov in se naselif y




## rem spat.

„Kdaj odhaja vaš transport?
"Ob polnoči.،
Dementjov je stopil na ulico in pohitel domov
"Polcžaj se je nekolikanj razbistril, « je razmižljal Molchova tolpa beži. Zakaj ne vzamejo s seboj se mene? amo ena razlaga je: Molch se hoce otresti vseh ljudi, ki poznajo njegov posel $v$ mestu. Tolkanj bolje, da Ruckert res ni Ruckert. Mölch bi mu lahko rekel: "Oddelek fe Le zakaj se tako igra... "Pojdite, odpočitje se, jutri pa Le zakajdo!ak Mar ne tic̆i za tem kakšna past? Priča neha biti nevarna sele takrat, ko je mrtva. Ne bi bilo treba iti na stanovanje. Kam naj gre?*

Njegovo presojanje je bilo točno. Pol ure potem, ko te Morch odpustil Dementjova, se je razgovarjal z Brandz zadovolistvom omenil Lemeka Tako se je mãel razgovor, v katerem je bila v eni minuti odločena Dementjovova usoda.

Brandt ga je zajedljivo vpras̆al:
„Nameravate vzeti s seboj tudi Reckerta?
Mölch je molčal in kimal $z$ glavo.
„Ne, Brandt. Vključeni smo v preveč oběutljivo igro, da bi si lahko privoš̌čil kakršnokoli tveganje. Ruckert ni ovek našega kova."
„In če bo ostal čiv, bo začel lepega dne govoriti....
Brandt je prekinil Mölcha,
"To je vaša skrb. On ne bo nič govoril.a
Za hip je umolknil in dodal:
"Hkrati s tem poberite tudi slike $v$ njegovem stanovanju. Cudno, da v tej norisnici nisem pozabil na to kelekcijo."

To je bilo vse. Zadeva z Ruckertom je bila opravljena in začela sta govoriti o drugih stvareh.

Po kosilu se je vrnil polkovnik Dovgalev v svoj oddelek in kakor vedno, se je tudi tokrat pomudil voddelku za vezo
„Je kaj novega?
"Ne.< Radiotelegrafist je vedel, na kaj misli polkovnik.
„Še naprej pazno poslušajte. $<$
Tega stavka radiotelegrafist ni slišal prvic.
Vrata za polkovnikom so se zaprla. Radiotelegrafist Si je popravil slušalke in položil prste na register sprejemnika.

Eter je bil poln signalov sovražnikovih in naših radijskih postaj. Sem in tja se je skozi kaos zaslišal glas znane postaje. Zdelo se je, da $v$ tem hrupu ni moc nicesar razumeti. Toda radiotelegrafistovo uho je bilo napeto in je cakalo, kdaj se bo v etru pojavil Dementjovov poziv. ní tišini, se mu je dozdevalo.

Polkovnik Dovgalev je sedel za mizo in pogledal telefon. Ob tem času se je običajno oglasilo poveljstvo.

Telefon je zazvonil.
${ }^{n}$ Tukaj Dovgalev. Ničesar ne vemo. Dan in noč prisluškujemo. Hvala.«

Ko je spustil slušalko na vilice, je potegnil k sebi poročilo obveščevalne službe skupaj z razporedom fronte. Poročilo je govorilo o tem, da se je začela evakuacija vojavlja? iz obkolitvenega obroca. Zakaj se Dementjov ne in nič drugega.«

Najsi sì je polkovnik še toliko prizadeval, da bi odRadiotelegrafist je ves razburjen planill v kabinet in pozabljajoč na vojaška pravila, kriknil:
"Dementjov!
Polkovnik je vzel knjižico s šiframi. Roke so mu podrhtevale.
"Hvala, pojaite,« je rekel in se zatopil v radiogram „Govori 11-17. Govori 11-17. Danes zvecer odide prvi Nekaj trenutkov nepricakovano. Ostanite pri aparatu. slušalko in govoril s poveljstvom.

Ni minilo niti pet minut in poveljstvo je že izdalo povelje korpusu bombnikov.
Nekaj trenutkov kasneje so v štabu korpusa ob vojain ekipe treh bombnikov. Proučevali so položaj, v katerem je transport nemškega vojaštva.
Ko je odšel od Mölcha, je prišel Dementjov do zaključka, da se je mahoma znašel v nevarni kaši. Ce je je vrnitev domov ukaz, da ga likvidira, kakor je skrepa, likvidacijo je bilo njegovo stanovanje

Dementjov je imel točno informacijo o odhodu pryega transporta. Njegova dolžnost je predvsem v tem, da to eimprej sporoci svojemu polkovniku. Radijski oddajnik
je pa v stanovanju.
sled odločil. Odkrito povedano, za to se je bil odločil že v prvih trenutkih, vendar je hotel svoj načrt za primer nepredvidenih dogodkov podrobneje proučiti. Njegov nacrt je bil taksen: iti domov, vzeti oddajnik, skriti se nekje v mestu in od tod predati radiogram, potem pa predati Kověek v garderobo hotela „Bristola. Zjutraj se bo javil - Mölchov oddelek. Ce bo v stanovanju zaseda, bo vsaj kot vojak častno padel. Pri izpolnitvi načrta ga ni strašila kakšni prekleti okolisčini, ki bi mu branila izpolniti nalogo.


[^0]:    tem tednu se bo vreme izboljsalo, vendar dnevi ne bodo več tako
    topli, kakor so bili poprej. V popolanskem času so mogoče kratkotraj

[^1]:    PRVI VOZNISKI IZPITI
    pretekli teden so pred komisijo
    za
    dajo vozniskih dovoljenj, V Konjicah izdajo voziniskih dovoljenj v Konjicah
    opravljall soferske izpite prvi kandi-
    dati. Skupno se je prijavilo sedemnajst kandidatov, od katerih jih je
    izpite opravilo le osem, medtem ko
    je eden opravljal izpit za visjo kaje eden opravljal izpit za
    tegorijo. Veẽina kandidato
    ze pri teoretičnem delu.

