## Predlog

za vključitev izgradnje Triglavskih zirnic $v$ sedemletni plan Socialistiðne republike Slovenije.

Razvoj zimskega turizma in smuCarskega aporta je v zadnjih letih pri nas vse bolj nakazal potrebo po izgradnji visokogorskega smučarskega centra $z$ zahtevnejálmi smucarakimi tereni in ugod= nimi klimatskimi prilikami.
Zato so slovenski turisticni, 首portni in javni delavoi že v letu 1959 iznesli predlog, da se tudi pri nas pristopi k izgradnji visokogorskega ǎportno turistiðnega centra. Obdelana sta bila predloga Velo polje in Tž ter je bila po temeljiti obravnavi in oceni vaeh osnovnih pogojev dana prioriteta izgradnji Tri= glavskih zicnic.

Predlog o izgradnj1 visokogorskega smuðarskega centra utemelju= jemo $z$ naslednjimi utemeljitvami:

1. Projekt TŽ̌ zajema obrirna podroðja Triglavskega gorstva, ki predstavlja pri nas najbolj privlačen in atraktimi dal Tri= glava, tako $v$ smučarskem, kot tudiv turistionno-planinskem pogledu.
Projekt TŽ predvideva izgradnjo krožnega sistema gondolskih žičnie $v$ smeri Krmarica (994 m) - Apnenica (2020 m) - Kređarica ( 2310 m ) - Staniceva koða ( 2323 m ) s povratkom preko Apnenice v Krmarico. Ta sistem gondolskih zirnic je izpopolnjen àe z vlę̆nicami na Apnenici, Stanicevi koði ter na samem ledeniku.
2. Ugotovljeno je, da predstavlja ta predel Triglavskega gorthva eno redkih obmởij, ki je ugodno za razvoj smučarskega jporta, tako po reliefu, kot po debelini snežne odeje. To je osnovni
 planinah ni večjih visoko leže九̌h planot in paĕnikov, da je gozdna meja nizka, da se naše planine prestrmo dvigajo iz dolin in da nimamo naselij na viěini okoli 1.000 m . To so osnovne pomanjkijivosti narega gorskega sveta, ki nam ne nudijo rassez̆nih smučarskih terenov. Prav to je tudi edini razlog, da smo pri iskanju primernega prostora, morali isbrati le podrởje Triglava in ne mogoče druge, bližje, ali ugodnejere


3．Brez smuc̆anja ne moremomgovoriti o zimskem turizmu，niti o zimski turistični sezoni．Zato je prednost TM $v$ tem，da zaja＝ me 首iroke smuðarske terene，ki so primerni tako za začetnike in turistione smučarje，kot tudi vrhunski smučarski ajport．Prav v tem se bistveno razlikuje obmorje Triglava od na⿱䒑⿰⺝刂灬 ostalih， nižje ležeđih smuC̆arskih centrov，ki jih sedaj izgrajujemo in odpiramo naremu turizmu．
Triglavsko pogorje nam omogoča smuko preko vsega leta na ledeniku，kar je posebna atrakeija，kot tudi prirejanje vrhune＝ kih smuč．prireditev $v$ alpskih disciplinah，saj＂Triglavski smulk ${ }^{\prime \prime}$ odgovarja mednarodnim normam za teke prireditve．Ugodne klimatske prilike nam omogočajo，da je zimska sezona v ob＝ mởju Tř̌ zagotovljena od decembra pa do konea maja，posebno privlac̆na pa je od druge polovice februarja do konca maja， ko je amuka $v$ visokogorskem svetu najlepla in je v zadnjem
 času najboly iskena，tako $v$ 8iato erportnem，kot predvsem．v rekreativnem pomenu．Vsi ostali nali zimsko aportni centri se prav v tem bistveno raslikujejo od TǏ．
4．Triglavsko pogorje leži na tromeji Avatrija－Italija－Jugos＝ lavija ter ima zato idealen poloz̆aj glede na mednarodni turizem． Izhodiřna tơ̌ka sistema TZั̈ je le nekaj kilometrov oddaljena od vaz̆ne magistrale Ljubljana－Kranjska gora，ki je v smeri proti zapadu že povezana z železniarkim in cestnim omrežjem a Srednjo Evropo，prav tako pa tudi z nalami domarimi glavnimi mesti in centri．$V$ obmoðju 200 km od izhodiğne točke ae na＝ hajajo 垙evilni nari centri kot Kranj，Jesenice，Ijubljana， Zagreb，Reka，od tujih pa Trs，Beljak，Celovec，iti．
5．Izgradnja TĨ ne zahteva verjih hotelskih kapacitet，kar bi predvsem podrazilo in obremenjevalo rentabilnost tega objekta， mpak ima to moz̆nost，da se oslanja na že obstojere kapacitete Bleda，Mojstrane，Jesenic，Radovljice in Kranjske gore．Znano je，da so te kapacitete $v$ tem Casu，ko je zimska sezona na območju Triglava na virku，prazne in neizkoričene in da bi zato služile Triglavsike zilnice kot izredno dopolnilo teh na⿱丷天心 turistionih centrov．Da je to pametno in rentabilno，ni potrebno posebej dokazovati，saj so istim potem rla že 能evilna letoviža v sosednj1 Avstriji，Italiji，Švici in Franciji．Res je，da je，
izhodiše $T$ Ǐ oddaljeno od teh centrov cea 25 do 30 km , vendar smatramo, da bi dobre ceste in prometne zveze lahko bistveno vplivale na izkorifとenost in obisk TỸ, posebno re, ker ne rag= polagamo z drugimi bliznjimi tako kvalitetnimi podroçji, kar smo omenili že preje.
6. Triglavske zifonice niso atraktivne le pozimi, ampak lahko poslujejo tuäi v ostalih letnih ðasih, predveem pa seveda v Casu letne sezone, od maja pa tja do konea septembra, kot israzito dopolnilo in atrakeija gorenjskega turisma, Da je ta ugotovitev utemeljena nam dokazujejo prav tako tuji centri, odn. primeri, ko so eliðni objekti v tujini obiskani v poletnem casu prav tako kot $v$ zimskem. Ce vemo, da je $v$ sezonskih meseeih na področju Gorenjske preko 200.000 stalnih gostov, poleg attevilnih domačih izletnikov, ki si žele obiskati na najvirji vrh, potem je obisk v casu letne sezone zagotovljen, v začetku pa bo prav gotovo občutno verji kot pozimi.
7. Atraktimnost tega objelta in pa eriroka smuðirða, ki jih zajemajo Triglavske žirnice nam dajejo vso garancijo, da se po izgradnji tega objekta pojavimo tudi na mednarodnem tržíču enakopravno $z$ nalimi sosed.
Če k temu dodamo re prednost, ki jo imamo zaradi ugodnjerih in konicurenơnih cen nasproti inozemskemu trăisaču, ne obstoja bojazen, da ne bi privabili a tem ritevilne tuje turiste $v$ zimsko-spomladanskem ðasu, ko je ta sezona najbolj privlað̌na.
8. Izgradnja TZ̆ ima preanost tudi v etaphíizgradnji. Že l.faga z žirnico Krmariea - Apnenica ter vleðnico na Apnenioi in sedežnico Malo polje - Apnenica, lahko popolnoma samostojno obratuje, do厄̌im izgrađnja I.etape $v$ celoti $z$ dodatno zicrnico Apnenica - Kredarica pomeni, da so odprta vsa smuðirða s centralno torko tega sistema - Kredarico. Ker objektivno gledano, niti $\nabla$ tehniornem, niti $\nabla$ finanornem pogledu ne bi uspeli izgraditi eelega sistema Tž̃ do leta 1970 predlagamo, da se vključi v sedemletni plan le izgradnja Io Btape v celoti, ki lahko popolnoma samostojno posluje in nam dokeže, ce je potreba po izgradnji takega centra utemeljena ali ne.
9. Ekonomski elaborat, ki je v obdelavi bo pokazal kakk̆ne je rentabilnost tega sistema, ne samo žiŏnice kot take, ampak
tudi celotnega turisticno-gostinskega prometa. Nedvomno bo izgradnja tega sistema imela za posledico, da se bo celotni promet od gostinstva pa do prometa trgovine in drugega bistveno poveð̆al, in to prav $\nabla$ Času, ko je sicer najmanjeri.

To so osnovni pogoji, ki so privedli do tege, da so se za夭eli pripravijati elaborati o izgradnji takega centra tudi pri nas.

Priložene tabele pa naj polkažejo v kakřnem đasovnem razdobju je ta izgradnja predvidena in kakrna je aproksimativna cena izgradnje posameznilh etap odn. celega objekta.

Po proưitvi teh ugotovitev smatramo, da je ta predlog $\nabla$ celoti utemeljen ter da je izgradnjo Trü do I。Btape veeloti vklư̌idi $v$ sedemletni plan rasvoja turisma $v$ Sloveniji.

Bled, 29. IX. 1963

ZAVOD ZA IZGRADNJO ŠPORTMO TURISTICัNIH CEMTROV V TRIGLAVSKIM GORSIVU

B I E D

