Upravii odbor Zavoda za izgradnjo ǵportno turistiŏnih centrov v Triglavskem gorstvu je na podlagi investicijekih programov in strokovnih razprav o izgradnji Velega polja in Triglavskih žirnic sprejel sklep, da se prizna prioriteto izgradnji Triglavskih ziơnic. Ta sklep so odobrile tudi pristojne obと̌ine na Gorenjskem, kot soustenovitelji zevode, bivši OLO Kranj, kot tudi aportne, turis= tione in planinske organizaoije.
Po tej odlơitvi je vo začel z nadeljnjo fazo dele vizgradnji Trielavskih žičnic.

Kaj predstav1jajo Priglavske z̈ienice?
Sistem Triglavskih žiernic obstoja v 4 samostojnih, vender med seboj povezanih gondolskih žiernicah in to:

1. Krmarice 994 m - Apnenica 2020 m
2. Apnenice - Kredarica 2510 m
3. Kredarica - Staniceva kora 2323 m
4. Staničeva koð̃ - Apnenica.

NIa Apnenici se torej pricenja in zakljucuje ta sklenjeni krog sistema žicrnic.
Kapaciteta teh nihalnih gondolskih žičnic je predvidena na

1. seltorju Krmarica - Apnenice 500 oseb/h, Apnenica - Kredarica $40008 \mathrm{eb} / \mathrm{h}$, ostali dve žičnici po $300 \mathrm{oseb} / \mathrm{h}$.
$\mathbb{N a}$ posameznih postajah so predvideni gostinski objekti z restavraci= jami, bifehi ter minimalne prenořitvene kapacitete. Postavitev teh zirnic zahteva हe ureditev dostopa do Krme, ureditev hudournikov, vode, elektrifikacije in pa seveda tudi urbanistično ureditev obmoc= ja v Krmi. Program TZ̃ predvideva etapno izgradnjo celotnega objekta in sicer obsega 1.etapa izgradnjo ziŏnic Krmarica - Apnenica Kredarica s pripadajơ̌imi objekti, žicrnice Kredarica - Staničeva koča - Apnenica pa naj bi se gradile v II. etapi.
Prvo etapo pa je mogoče omejiti le na 1.fazo, ki naj predstavlja osnovno «̌iornico Krmarioa - Apnenioa s pripadajorimi objekti. Ze ta l.faza bi lahko poslovala popolnoma samostojno. $V$ eklopu teh osnovnih žionic pa se lahko postavijo po potrebi ge posamezne vleřnice in sedez̃nice, tako na Apnenici, pri Stabičevi koči in pa vleřnica na ledeniku, ki bi lahko obratovala celo leto in bi lahko sluz̆ila stalnemu treningu naše al pske smučarske reprezentance.

Pri tem moramo povderiti, da nam ze osnovne žirnice odpirajo izredne in prostrane smučarske terene, da je možna smuka vse do spodnje postaje, kar je izredna prednost teh terenov pred drugimi ter da dodatne vlěnice omogocajo le smuko na posameznih terenih.

## Zakej naj gradimo Triglavske žičnice?

Vsa Gorenjska, posebno pa Bled z okoliob ima že visoko rezvit letni turizem. Ta se tudi iz lets v leto izboljŭuje, postaja kvalitetnejăi ter se bo v prihodnjih letih a gradnjo novih kapacitet prav gotovo se povečal. Vendar je dejstvo, da je turistiŏna sezona alpskih letoviž̌ prekratka ter de so obstojere kapacitete, ki se vse usposabljajo tudi za zimo premalo izkoriscone. O tem je bilo že dosti govora in tega ni vredno ponavljati. Zato je nujno misliti na neko dopolnitev gorenjskegat turizma $v$ zimskem turizmu, ki bi imel vse pogoje, da v prvi vrsti izkoristi proste kapacitete Bleda, delje pa tudi Mojstrane, Kranjske gore, Radovljice, itd. Bled je sicer že poskušal najti druge reăitve, ki vse zehtevajo tudi verje investioije, za katere pe lahko trdimo, da nikakor niso tako efikesne, kot je prav izgrednje Tz̃. In ne samo to Triglavske žicrnice bi tudi v poletni sezoni bile izrazito atraktiven objekt, ki bi privabljal átevilne domače in tuje goste.

Kaj je do zdaj napravijenega za izgradnjo Tz ?
Zevod je v sodelovanju s stevilnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v raznih komisijah, osvojil program Triglavskih žiornic ter se od= ločil za etapno izgradnjo. Izdelal je program in operativni plan za 1. £ezo l.etape, ki točno določa v kakšnih rokih naj se pripravi tehnična dokumentacija in kakSen naj bo razpored izvedbe posameznih del, da bi bila lahko l.faza izgrajena v бasu 1964-1966, ko naj bi po tem planu zarela obratovati I. faza TZ̃. Na osnovi tega programa in operativnega plana so se pričla prva dela na izdelavi tehniŏne dokumentacije. Izvr俞eni so bili vai posnetki terena v Krmi in Apnenioi, delje terenske dela za gradnjo ceste Krnica - Krma ( $\mathbf{1 8} \mathrm{km}$ ), elektrifikacije (deljnovod Jesenice - Mojstrana - Krma), ureditev hudournikov v Krmi, vodovode V Krmi in Apnenici in urbanizma $v$ podroăju Krme. Posnetki terens tvorijo osnovo za projektirenje naj= prej tovorne in nato gondolske zirnice z vsemi objekti. Le glede projektov gostinskih objektov do zdaj ni bilo storjenega
veř, kot da je določen okvimo obseg gostinskih objektov in kapacitet, kar pa vse bazira na osnovnem nacelu, da se morajo T艺 naslanjati v celoti na dolinske kapacitete. Na osnovi teh terenskih del bo tehnirna dokumentaoija l.feze izdelana do 1 mera 1964. To bi nam omogočilo, da bi v zgodnji pomladi 1964 lahko pri= бeli s prvimi deli na terenu. Pri tem moramo pripomniti, de je to pri nas edinstven objekt in da se prav zato pojevljajo tudi težave, teko zdaj pri sąmem projektiranju, kot bodo težave prav gotovo nastopile tudi pri sami izgradnji.

## NaC̈in finansiranja $\frac{\text { IZ }}{2}$ :

Kekor je razvidno iz gornjih podatkov priprave na tehniorni doluu= mentaciji dobro napredujejo. Tega pa ne moremo trditi za drugo os= novno bpraăanje, ki se zdaj vse bolj pojavlja, t.j. finansiranje $\mathbb{T}$. Po investicijskem programu naj bi celoten sistem Tř2 stal coa $4 \mathrm{mi}=$ lijarde din. Ta vsota je bila povzeta po cenah iz leta 1961 , vemo pa, de so se od tega časa cene povečale. Tez̆ko bi dali denes vsoto celotne izgradnje po denasnjith cenah, vendar pa lahko podamo oeno za l. £azo te izgradnje že na podlagi izrac̆unov projektantov in sicer bi znaãali strǒ̌ki loŏeno po investicijah:
a) żičnica $z$ objekti
$600,000.000$ in
b) komune1ni objekti:
(cesta, eleltrika, vodovod, parkprostori, hudo= urniki)

1,245,000.000 din
c) gostinski objekti: $\begin{aligned} & \text { restavracija v Krmi in Apnenioi) }\end{aligned}$

601,000.000 din
d) strožki investitorja

|  | 601,000.000 din |
| :---: | :---: |
|  | 60,000.000 din |
| shupno | 2,506.000.000 din |

Za leto 1964, t.j. ze prihodnje prvo leto izgradnje pa bi zna= Kali stroski gradnje 632,000.000 din. Potrebna sredstva ze 1.1964 1966 so razvidna iz priloge.
V avezi a finahairanjem se pojavljata dve osnovni vprašanji:
Prvič - kdo naj nastopi kot investitor in drugice ali naj se finansira celoten objekt, t.j. žiornice, komunalni objekti in gostinstvo po enem investitorju, ali ne.
Glede investitorja, je bilo že ver mnenj in predlogov in sicer da naj bi se $v$ ta namen ustanovilo združenje gostincev in drugih interesentov iz Bleda in okolice, đelje đa bl nastopili kot inves= titorji občina Radovljica in Jesenice in konとno, da bi bilo ustanov= ljeno posebno podjetje vizgradnji za ta namen.

Dejatvo je, da tega oenovnega vpražanja zavod ne more reйiti som, dasi je o tem ponovno razpravijal. Prav tako pa je tudi res, da je elede na priprave tehnirne dokumentacije nujno potrebno, da se to vpraăanje dokon九̌no rǎ̆1, ker v nasprotnem slučaju tudi v prihodnjem letu ne bi mogli prireti z deli in bi tako izgubili dragoceno leto. In ker je čas, v katerem je mogoře grediti odn. delati zelo omejen zaradi vremenskih prilik, je vaekega leta zkoda.

Mnenja smo, naj bi ta danănji posvet dokončno odloctil, ali pa vaaj del smernice $v$ tem pogledu. in de bi se stem dela jasnejsa perspektiva $v$ izgradnji $I \tilde{Z}$ in $v$ nadaljnjem delu samega zavoda.

B1ed, 12. septembra 1963

## Operativni plan

Izgradnje I.faze I.etape Triglavslcih žiönic
$\frac{0 \mathrm{~b} \text { j ekt } i}{\text { It Z̈ionica Krmarica - }}$

Glavni projekt:
trasa 1.9.-31.12.
stroj.del

$$
1.1 .-30.6
$$

gradb.del

$$
1.3 \cdot-31.7
$$

Revizija
Izdelava
Transport
1964
1965
1966

## II Žirnica Krmarice -

$$
1.9 .-31.12 .
$$

do 30.9 .
1.10. - - 1.3.

$$
1.10 . \quad 15.3 .
$$

$$
1.5 \cdot-31.10 \cdot 15.3 .-1.6
$$

Gradb.dela

$$
1.5 .-30.9
$$

spod.postaja

Zg.postaja
Probni pogon
pripr.dela groba dovri. dovriattev 1.6.-30.9. 1.6.-30.9. 1.6.-30.9. 30.9 .
II. Tovorna žiornica

Projelt
Izd elava
Montaz̃a
1.9.-31.12. (Metalna oslorbi gradbene načrte) 1.11. 3I.5. 1.6.-31.7.
III.Sedežnica Zg.KrmaApnenica

Projekt
Dovre..in probni pogon
Vleornica Apnenioadovr号僮ev
30.9 .
30.9.
30.9 .
IV. Cesta Krnioa-Krma

| Projekt | 28.2. |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Trasa Iogarnica-Krmarica |  |  |
| $9 k m$ makadam ali Ie zasil= | 31.5 . |  |
| na ureditev |  |  |
| ostali del trase makadam |  | 30.9. |


| Ob jekti | 1963 | 1964 | 1965 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | 1966

Bled, avgusta 1963
in aproksimativni procačun za izgradnjo I. Paze I. Dtape Triglavskih żiŏnic.

II. Komunalni objekti

1. Elektriono omrežje 40 - 127
2. Telelonsko omrez̃je - 3
3. Vodovod

| 10 | 10 | - |
| :--- | :--- | :--- |
| 20 | 30 |  |

4. Regulacija hudournikov

20
30
50
5. Cesta Krnica - Krmarica 18 km po 56,000.000 din $322 \quad 339 \quad 339 \quad 1,000$
6. Park prostori

-     - 5
III. Gostinstvo

| 1. Gostinstvo Krmarica | 10 | 40 | 20 | 70 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2. Gostinstvo Apnenica | 50 | 265 | 216 | 531 |

IV. Stroški investitorja
skupaj
30
20
10
60

Bled, septembra 1963
Predlog.
programa in aproksimativnega proračuna gostinskih objektov I. Feze I. etape Triglavskih žionic

## I. Krmarioa

1. Cakalnica $z$ bifejem in pulti za 300 oseb $12,000.000$
2. Restavraoija s teraso in kuhinjo 120 sedežev ( 400.000 in po sedez̃u)

$$
48,000.000
$$

3. Sobe za osebje (po razdelitvi delovnih mest) $10,000,000$

## II. Apnenice

1. Cakelnica $z$ bifejem in pulti za 300 oseb
2. Semopostrežna restavraoija 200 sedežev ( 500.000 din za sedež)

100,000.000
3. Restavracija klasična, s 160 sedez̆i
( 500.000 din za sedež)
$60,000.000$
4. Hotel z 80 postel jami B kat
(3,500.000 za postel jo) $280,000.000$
50 skupnih ležiそ̌ ( 800.000 din ze ležǐ̌とe) 40,000.000
5. Sobe za osebje (po razdulitvi delov.mest)
slcupaj
$601,000.000$

Za izgradnjo l.etape v celoti, pa se predvidevajo ze naslednji gostinski objekti na Kredarioi:

1. Cokelnica z bifejem in pultom za 300 oseb

15,000,000
2. Restavracija s 100 sedeži ( 700.000 din za sedez̃)

70,000.000
3. Hotel B kat 50 postelj ( $4,500.000$ din za posteljo) 225,000.000
4. Stenovanja za osebje (po razdelitvi delovnih mest)

10,000.000
skupaj
$320,000.000$

BIed, septembra 1963

