# novice 

društvo za raziskovanje jam Slovenije

## leto 1972 <br> letnik 10 <br> številka 1-2,


$N \quad 0 \quad V \quad I \quad C \quad E$

## JAMARSKE ZVEZE SLOV世NIJE

Letnik lo številka l/2 februar 1972
$V$ sebina: strar:

- IV.seja UO JZS 9.2.1972. V LjubIjani I-14
- Delo Potapljaške sekcije JZS 1971.1. 15-17
- IV. Modrijanov pohod na Sajevško polje in $v$ Markov spodmol

18

- Kostanjeviška jana odprta za turistične obiske 18-20
- Turistične jame Vilenica,Dimnice in Divaška jana v upravi janskih klubov 20-27
- Poročilo o II. mednarodnem srečanju janarskih reševalcev v Belgiji

27-29

- Poročilo o seminarju o reševanju - Karlovcu

30

- Ekskurzije klubov in sekcij na osnovi kartic

31-39

- Nove jame v katastru v letu 1971

40-41

- Napotki in opozorila janarskin klubom in sekeijam 42

Izdal: Izvršni odbor Jamarske zveze Slovenije v Postojni 14.februarja 1972 * 150 izvodih

Številko uredil dr. France Fabe, predsednik JZS $^{\text {J }}$
 v sredo, 9.febr. 1972 v Sejni dvorani IIS v Ijubljani

Seje so se udeležili delegati vseh klubov in sekcij,razen Kranja; Tolmina, Crnomlja in ${ }_{7} \mathrm{Ha}$, ki so poslali pismeno opravičilo. Poleğ delegatov so bili so bili na seji se zastoniki vseh sekeij in skupin JZS in dr.V. Bohinec kot častni predsednik JZS. SKupaj je bilo 24 udeležencev. Dnevni red seje:

1. Občni zbor JZS,2. Kongres speleologov Jugoslavije,
2. Ekskurzija slove jamarjev v Resavsko pečino, 4.

Zvezin kataster in pravila o njem
5. Poročila o delu $\vee$ letu 1971
a. predsednika JZS, skupin in sekcij JZS
b. poročila klubov in sekeij
c. potrebe jamoslovnih enot 6. Razno, dopisit, ostale avezine akcije

## Ad 1. Občni zbor JZS

Ker preide letos sedanjemu upravnemu odborit JZS dveletna mandatna doba, je bilo sklenjeno, da se veši letni redni občni zbor Jamarske zveze Slovenije $v$ motelu $v$ Kozini dne 15. aprila 1972. Eer bo letos kongres speleologov J goe slavije v Sloveniji, odpade zborovanje, združeno s predam vanji in se predavanja prenesejo na jesenski kongres speleologov. Predlog za občni zbor v Kozini je dal predsednik JK Dimmite tov. Hočkaj Alojz, ki se obveže,pripraviti tse potrebno za dober potek zbora. Predlog je bil sprejet soglasno. Nekaj pristtnih članov je imelo pomisleke, zakaj ne bi imeli zraven se zbora jamarjev, na katerem bi predvsem obravnavali problete zaščite klasičnega keasa pred plotošenjem. Ker pa je to že कnešeno $\vee$ program kongresa. je prevladalo mišljenje, naj se občni obor temeljito posve= ti vprašanjem slotenske jamarske organizacije. Organizacijske zadeve zbora bi reševal Izvršni odbon Zveze v pove. zavi z gostiteljem, Jamarskim klubom Dimnice iz Kozine, potrebna pa bo še seja Upravnega odbora JZS pred zborome.

Predsednik JZS na kratko poroča o delu, oziroma o nedelu Speleološkega saveza Jugoslavije, ki bi ga moral vse do letos opravljati Speleološko društvo Srbije. Tako je bil sklican 23.12.1970 plenum Speleološkega saveza v Beogradu, ki so ṣe ga udeležili zastopniki vseh republiških društev razen predsednika. Z̃e na lanskem republiškem občnem zboru DZRJS v Doměalah je pafla misel o organiziranju jugoslovanskega speleolaškega kongresa v Sloveniji. Na osnovi te pobude je posIala jamarske zveza Slovenije vsem speleološkim društvom po republikah dopis s prošnjo, naj izrazijo svoje mišlıjenje glede sklicanja kongresa speleologot J goslavije $\forall$ Sloveniji. Za kongres $v$ Sloveniji so se odročila vsa speleološka društva, dr. Jovo Petrović, ki je v skopju sprejel funkcijo predsednika speleołoškega Saveza Jugoslávije pa je posmeno pred plenumom in ustno predsednikd IZS ob njegovem obisku $v{ }_{2}$ eogradu izjavil, da nima ničesar proti skliשanju speleološkega kongresa vi Sloveniji. Ker je naslednje leto mednarodni spelološki kongres y ČSSR , moramo nujno izvesti jugoslovanski kongres. Po daljši debati je bilo sklenjeno, da bo kongres spelologov Jugege slavije združen s rposlavo 150-letnice škoc janskih. jam v Sežani, oziroma v Lipici v času od 13. do 15. oktobra 1972.
Teme ne bongresu naj bi bile:
1 Jame in depresije na krasu
2. Naravovarstvena in turistična problematika ksnasa
3. Ekologija, zoogreografija in fiziologija jamske favne
4. Raziskovan je frasa za potrebe graditve gospodarskih objektov! temo je predlagala SR BIH)
5 Tehnika raziskovanja jam in dokumentacija
5. tehnika raziskovanja jam in dokumentacija
$V$ iniciativai odbor za kongres so bili predlagani : vsi 3 predsedniki JK na Sežanskem(Počkaj, Gustinčič, Nedoh) , R. Gospodarič in F. Habe. Oxganizacijska vprašanje pa bo treba rešiti skupaj.

S
sežansko občino in Gostinskini podjetjem v Sežani, kot upravnikom Skocjanskih jam.

Ad 3. Ekskunzija slov. jamarjev v Resavsko pečino
Po zatrdilu dr. Jovana Petrovića bo Resavska pečina $\nabla$ SR.Srbiji slovesno odprta za turizem 31. 3.1972. Predsednik poroča, da se je informiral glede vožnje. Skoraj 1500 km dolga vožnja ( na obe strani) bí nas stala okrog 1 milyjon dinarjev. Od tega bi dobili popusta ,oziroma padpore visini 600.000 S din,tako da bi prišlo na vsakega udeženca ob polnem avtobusu okrog 10.000 sbinn. Upravni odbor se strinja sto. ekskurzijo. Predsednik JS Železničar pa obljubi, da bo V tednu ani sporočil, če bo dobil pri železnici brezplačne vozovhice do Despotovca. Pogoj je le, da se vsak jamar vpiše v PD Železničar, kar bi stalo le 2. 000 s din.

Ad 4. Nodja, jamskega katastra JZS Šušteršič France poroča o poslovanju katastra. Na osnovi tega poročila se je razvila živahna debata o poslovanju katastra JZS. Gospodarič je predlagal, naj ločeno obrav-. navamo poslovanje v okviru JZS in izven JZS z gospodarskimi organizacijami. Na Gospodaričev poziv Šušteršič razloži nepravilnosti $v$ zvezi. $z$ dopolnilmim elaboraton za ceste. Ker prisotni ne morejo osvojiti enotnega stališča, so sprejeti naslednji sklepi :
a) Nadzorni odbor naj do občnega zbora preveri stanje in način upravljanja katastra.
b) Komisija v sestavu : Šušteršič F., dr.V. Bohinec, Jančigaj. T.jn dr. F. Habe naj dopolnijo pravilnik o poslovanju s katastrom in naj ga razpošljejo vsem klubom v diskusijo. Dokončno besedilo tega pravilnika bo sprejeto na občnem zbotu JzS $v$ Kozini.
ad 5. Poročila o delu
Predseđnik JZS kratko poroča, ©a se je udeležil $V$ letu 1971 vseh občnih z zorov klubov in sekcij in skoraj na vseh imel predavanje o lanskoletnih akcijah. Ker je JZS član Prirodslovnega društva, Skupnosti za varstvo okolja Slovenije in Ljudske tehnike Slowenije,
se je udeleževal vseh teb sej, večinona v. Ijubljani. Dne 25.in 26. sept. 1971 je Zveza organizirala poučno skupinsko ekskurzijo v avstrijske jane LURGROTTE pri Grazu in $v$ kapnišǩo jamo KATERLOCH pri Weizu. Ekskurzije se je udeležilo 45 članov janiarjev iz tehle jamarskih enot : JKLM 7, Železničar 4, Kranj 4, Ribnica 4, Kočevje 4, Domžale 4, Prebold 5, Kozina 7, Postojna $f$ in Gorica 1. Ogledali smo si celotno vodno jamo Lurgrotte od Peggau-a do Semriacha in bili lepo pogoščeni s strani tamkajšnjih jamarskih organizacij in s strani družbe, ki upravlja to jano. Seveda pa ta pogostitev obvezuje zvezo, da jin pogostitev vrne ob priliki obiska štajerskih jamarjev iz Graza in iz Peggau-a. Skupaj s tov. Gospodaričem sva se udeležila letnega zbora avstrij.jamarjev v Beljaku. Poročila klubov in sekcij na osnovi poslanih jartic Že $V$ Novicah leto 9, štev. 2 (1971), str. 18smo javili klubom, da so znanjkale kartice in da prosino klube, naj nam do tiskanja novih pošiljaño s*oja poročila kar na dopisnicah. Vendar tega niso stotili vsi klubi, zato tudi niso podatki o opravljenih ekskurzijah v letu 1971 kompletni. Predvsen nanjkajo kartice JKLM, ki je inel po izjavah tov. Fr. Šušteršiča 154 ekskurzij.

| Klub,sekcija | ekskurzij | dni | članov |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| JS Črnomelj | 5 | 5 | 14 |
| Dinnice | 20 | 31 | $68+49$ |
| Idrija, | 7 | 13 | 26, |
| Kočevje | 13 | 13 | 86 |
| Kranj | 9 | 9 | $56+180$ |
| Logatec | 10 | 13 | 68 |
| Postojna | 17 | 18 | 96 |
| Rakek | 4 | 4 | 17 |
| Ribnica | 3 | 3 | 16 |
| Sežana | 24 | 24 | 62 |
| Kostanjevica |  | 1500 |  |
| Slovenj Gradec | 61 | 70 | 186 |
| Zelezničar, Ljublj | 14 | 34 | 84 |
| Divača | $1 a$ | 10 | 30 |

Ijubljana natica 154

V Ietu 1971 v katastru registrirane jane

|  | jan | vodni objekti |
| :---: | :---: | :---: |
| Črnomelj | 16 | 10 |
| Domžale | 1 |  |
| Kočevje | 4 |  |
| Luka Čeč | 8 |  |
| železn¢¢čar | 12 |  |
| Slovenj Gradec | 12 |  |
| JKLM | 27 |  |
| Prebold | 14 | j 94 jam in 1 |

Kartice z glavo JZS bodo kmalu dotiskane in razposlane. Obenem pa naprošano klube in sekcije, da po nožnosti čimprej te kartice izpolnijo, tako da inano kompleten pregled ekskurzij in tudi material za poročilo na obč nen zboru.
Poročila skupin in komisij Jamarske zveze Slovenije Poročilo Janarske reševalne skupine
je podal tov. Pirnat Jože.Delo te komisije je že objavIjeno v člankih v teh Novicah. JRS je pripravila svoj progran dela in ga bo skušala realizirati. Na programa so delali tovariši ing. Miro Marussig, Pirnat Jože in Ileršič. Ganez: Nujno potrebno je, da se spopolni oprema reševalne skupine. Že $v$ Novicah 1970, štev. 2, pa.tudi $v$ Novicah 1971 .št. 2 je bilo ponovno podčrtano, da je UO sklenil dodeliti tej skupini din 5.000.za najmujše potrebe in da bo vsota nakazana potom naročilnice,ozirona računa za neterial. Zato ponovno prosi UO, naj odgovorni pri JRS sestavijo pragram dela, združen s finačnin progranom.
Po daljši debati je sklenjeno, da bo letos nesto splošnega jamarskega teçaja zbor resevalcev in potapljaški tabor na izviru Kolpe.
Janarski klubi in sekcije pa so dolžni do občnega zbora poslati podatke za reševal ea (ine,priinek, rojstno leto, stanovanje, telefon) na naslov : Pirnat Jožef, 61000 Ijubljana, Celovška 151.

Pismeno poročilo o delu Janarske reševalne skupine JZS
(Poroča Jože Pirnat)

1. Organizacijsko delo

Janarska reševalna služba JZSS obstaja formalno že od leta 1959 stara organizacijska shena je glede na novo situacijo v Jamarski zvezi Slovenije neustrezna. J\&Larska zveza, ozirona njena resevalna skupina je pri-* pravila predlog novega pravilnika o JRS JZS.
Prav tako pripravljamo novo kartoteko članov, seznan oprene in seznar oprene, ki jo še potrebujemo, navodiLa o resevalni skupini, ki jih predlog pravilnika ne vaebuje ( tečaji o reševalcih, reševalnih vajah,kartoteki članov oz. organizaciji obveščanja, organizaciji reševalne akcije in o opremi posameznih RS in reševalcev. 2. Beševalne vaje
$V$ ten obdobju je bila le ena reševalna vaja. Dne 5.9. 1971 so bile reševalna vaja v Jami na neji in v Planinski jami. Preizkušeno je bilo dvigovanje ponesrečenca iz brezna s pomočjo Marinerjevega vitla in belgijskih nosil ter reševanje s ponočjo žičnice.
3. Sodelova je z drugini resevalnini organizacijami

Predstavaik JRS je sodeloval na 2. nednarod. srec̆anju jamarskih reševalcev v Belgiji od 17. do 20. 9.1971 in na seminarju o reševanju v janah od lo. do 12.12.1971 v organizaciji hrvaških janarjev $V$ Karloveu(gl. poročili $v$ teh Novicah).

Delo Janarske reševalne službe JZS v 1etu 1972

- dokončna izdelava organizâeljske shene JRs
- zbor reševalcev (marec ali april 1972)
-reševalne vaje ( Vsaj dine vaji za celotno JRS JZS). To so tri najvažnejše naloge, ki jih nora JRS JZS letos izvesti. Šele nato bo moč govoriti o organizirani jararsko-reševalni skupini v Sloveniji. Vsekakor pa opravljeno ali neopravljeno dele ni odvisno le od JRS, ampak od zavesti klubov, da sopomagajo JRS organizi-
je podal tov. Tonaž Planina. Konisija je bila v glavnen kar precej delevna. Tako so člani te komisije preizkusilì več detajlov za lestvice, svetovali klubor, kako naj izdelujejo lestvice in skušali pri vseh tehničnih zadevah glede oprene ponagati 女 nasveti. V končni fazi je vendarle sedaj izdelava priročnika o Tehniki raziskovanja in o jararski opreni. Kot je že znano, bo to založila Ljuđska tehnika Slovenije kot eno izned svojih prvih tehničnih knjižic.


## Poročilo o delu Potapljaske sekcije J Z S

je podal $v$ odsotnosti voce (dr. T. Praprotnik) in nanstnika (P. Krivic) tov. Marko Krašovec. V glavnem je poročal o uspehih, ki so objavljeni v tej številki Novic. Potrebna je nujno še ena potapljaška obleka nänjse nere, ker so ostale vse prevelike. Stane okrog 70.-dolarjev. Sklene se, da se to nabavi, nabavo izvrsi potapljaska sekcija in predloži račun IO JZS. Prav tako pa podčrta Krašovec, da bi bilo nujno nabaviti za vsakom ga potapljača tenko janarsko tubo, da bi ščitila potapljaško obleko,
Ker predvideva v letošnjen letu sekcija potapljaški tabbr na izviru Kolpe, prealaga to JZS, da predloži sekcija točen plan dela in obenen z njin tudi finančni plan ter ju pošlje na IO JZS.

## Sekcija za turizen in varstro jan JZS

je sicer izvoljena, vendar pa ni delovala. V bodoče bo treba prav to sekcijo oživeti in ji dati vsebino dela. Vecno več jan je v upravi nasih janarskih klubov in vedno več je slučajev, da nepoklicani pustošijjo naš janski okras. V zvezi s to komisijo poroča kratko o Križni jani.. JKLM je dobil od so Cerknica din 5.000.V zadnjen ěaș je bila popravljena mreža v vhoanih vratih, nabavljen nov ključ za vhodna vrata, pripravljajo se turističhe table za jamo. V pripravi je tudi izdelava čolnov za turistične obiske in popravilo vhodnih stopnic. Vse to bo JKLM skušal realizirati letos spomladi.

Jamarski klub Logatec je inel letni obçni zbor 30.1.72. Na njen je podal kratek obračun svojega dela. Predsednik Viktor Verbič je v kratkih črtah orisal delo kluba v letu 1971. Klub je bil v svojem delu predvsen navezan nase. Tudi finančnih virov ni bilo preveč in kolikor je inel klub denarja, so ga vse vložili v oprene Za izdatno pomoč se zahvaljujejo logaški janarji SO Iogatec, ki jih je podprla. Logatec je inel doslej le 40 m lestric, $v$ lansken letu pa so izdelali okrog 300 n lestvic sami in za porabili nad 320 delovnih ur. Prav tako so ponovno usposobili vitel za spuste v globoke jane. Med véčjini lanskini akcijami je naštel vodja tehntčne sekcije, Petkovšek predvsen spust v Gradišnico in v Leupo na Banjščicah. Tako so logaški janarji uspeli prodretaifi rov veni, 25 n nad dnom. Žal je bil rov zatrpan. V Turkovi jari so dosedaj nanerili nad 900 m rovov in nad 80 m globine. Tu so se pri raziskovanju izkazale tudi janarke. Janarji so raziskali v kkolici Hoterinšice več jan, prav tako pa so raziskali vec̆ jan v Trnovsken gozdu.
Velik problen je koča, o kateri bo treba še raznisliti, kako bono uredili status odprtja te koče preko poletja. Koča je na vsak način potrebna popravila. Lansko leto je klub prejel 1l.6lo N din, za opreno pa je izdal večino tega denarja, reko 8.000.- din.
$V$ progranu za leto 1972 je :

1. ureditev koče
2. ureditev klubskega katastra
3. opis raziskanih jam in posilljanje na JZS
4. izpopolnitev osebne oprene
5. spust v globlja brezna $v$ Hrušici.

Za predsednika je bil ponovno izvoljen Viktor Verbič. Ob udelez̃bi na zboru napisal

France Habe
Janarskil sekcija P D "Z̆ELEZNIČAR" LjubIjana
Tudi ta sekcija je inela svoj letni občni zbor 4.2. 1972 v prostorih PD. Železničar v Ljubljani. Poleg 26 čIanot in članic kluba se gaje udeležilo še nekaj (4)

## 9

članov jamarske sekcije PD"Željeznǐčar" iz Zagreba in predsednik JZS. Iz poročil na občnen zboru in iz poročila za Ieto 197I, poslano Zvezi, je razvidno delo sekcije v lansken letu.
Aktivna sekcija šte je nad 30 članov, od tega aktivnih okoli 25. V letu 1971 je izvedla 35 akcij (vkarticah niso bile javljene $v s e$ akcije !), delno eno- delno večdnevnih $v$ sani okolici Ljubljane, na Kočevsken Rogu, $\nabla$ Julijskih Alpah , pa tudi drugod s povprečno udeležbo 5 do 6 članov na vsaki akciji. V leta 1971 Kxw so našli: ali pa tuai raziskali 67 janskih objektov. $\checkmark$ kolikor še ni bilo poslanih podatkov o naših raziskavah , jih bomo poslali preko tega zimskega obdotja. Navečja lanskoletna akcija je bila v avgustu raziskovalna ekspedicija $v$ Brezno pri Gansovi glavici nad Bobinjskin jezeron. V času lo dniso člani sekcije in član JKLM preživeli v breznu llo ur in dosegli globino 475 n. Brezno se še nadaljuje, tako da pričakujejo zopet nov rekord pri raziskovanju v letu 1972. Finančno klub kar dobro stoji in zato so si lahko na'bavili več nove oprene (okrog 160 najloz vrvi, okrog 100 m lestvic, 2 kompasa, nove gumijaste škonnje, 200 II pietene jeklene žice za lestve itd).
Po progranu bodo delo nadaljevali v istih področjih, osrednja akcija pa bo ekspedicija na dnu Brezna pri Gansovi glavici.
Za predsednika sekcije je bil zopet izvoljen dr.Jančigaj. JAMARSKI kIub "DIMMICE" v Kozini

Dne 5. Pebruarja je podal predsednik JK Dinnice $v$ notelu $v$ Kozini obračun janarskega dela za leto 1971. Občnega zbora so se udeležili tudi zastopniki JK Divača, JS Železničar iz Ljubljane in predsednik JZS.
Poroćilo o delu kluba je že omenjeno $v$ zvezi s sestankom ppri predsedniku so Sežana, objavljener $v$ teh Novicah. Kot je iz tega poročila razvidno, je bilo glavno delo kluba posvečeno ureditvi in vodenju po Dinnicah. JK- Binnice predlaga na zboru, naj bi letos na pragu 150letnice turističnih Škocjanskih jan, priredili občni zbor v Kozini, jugosl. kongres pa v Sežani ,ozirona
v Lipici. Občneru zboru je prisostvovalo tudi nekaj gostov iz Kopra. V progran občnega zbora je bilo vkJjučeno tudi predavanje z barvnini diapoziti o lepotah jan Materijskega podolja ( predavajal predsednik JK tov. Počkaj Lojze), nakar je sledila zakuska in veselo jamarslo srečanje.

Poročilo o delu Jamarskega kluba SEŽANA
Delo JK Sežana je bilo v letu l971 zelo razgibano. Opriavljenih je bilo 32 ekskurzij, ne teh pa nanovo raziskanih 12 jan (pošljite čimprej zapisnike - oponba ured), iNajveč truda je bilo vloženega mri odkopavanju Jane $v$ Kanjaducah; s katere ob nalivih nočno piha. Pri ten delu je bilo vložeaih okrog 250 ur prostovolj. dela. Veliko dela pa je bilo vloženo tuăi v iskanje Križnané čičeve jame. Z niniranjen in razbijanjen ozkih prehodov smo prodrli 50 n globoko. V sklopu društvenih nanifiestacij sno se udeležili janarskega tečaja v Postojni in nedklubskega srečanja $v$ Slovenj Građcu.
V sodelovanju s tujimi jamarji je bila organizirana eksk kurzija s tržaškini janarji GIS v Lipiško jano, nenške jamarje smo peljali v Vilenico. Od 18.-22. avg. sno vodili francoske janarje po naših jamah. S poljskini jamarji sno obiskali Škamperlovo jano. Začeli pa sno tudi . sistenatsko urejati kataster našega območja.
Pri izdelovanju in popravilu oprene je bilo opravljenih okrog loo prostovolje ur.
Naloge $v$ letu 1972:

1. Odkritje Križmančičeve jane in povezava z Lipiško j. 2. Nadaljno odkopavanje $v$ jami $v$ Kanjaducah $z$ nanenon, prodreti do Notranjske Reke.
2. V. zvezi $z$ dogovoron, da ostane Vilenica $v$ upravi nasega klubabono popravili poti in nadalje urejali električno inštalacijo.
3. Sodelovali bomo na obenem zboru in kongresu v Lipici.
4. Udeležili se bono vseh nedlubskih in zvezinih akcij. predsednik Jože Gustinčič

## 11

Jamarska sekcija Planinskega društva. TOLMIN
V kratkih črtah javlja svoj program dela ga l.1972: izvršili bodo neritve pregledanih jan in brezen, sodelovali pri vseh raziskavah $v$ Pološki jari , raziskovali Jrezna na 椎tajurju ,
sodelovali pri rećjih akcijah ostalih klubov in Zveze.

Breška Slavko;Tolnin

Poročilo Janarskega kluba Ribnica in progran za leto 1972

Glavni nas problen $\vee$ preteklen letu je bilo vpraćanje ureditve zemljišča okrog Janarskega dona. Dom smo $v$ eeloti zascčitili in pretarvali znotraj in zunaj. $V$ lanoken letu sno raziskali 8 novih jan predvsen brezna: Najgloblje (Pavlovšno brezno) dosega glotrino 67 m. Izdelali smo le načrte, celotne zapisnike bono oddali, ko bo določena lega teh jan. $P$ leg tega sno ponagali pri neševanju izgubljenega otroka na Travni goris tem, da smo pregledali vsa okolišnja brezna in jane. V letu 1971 sno izvršili tudi več pregledov v Veliki gori.
Sodelovali smo tudi na ekskurziji $v$ avstrijske jane s 4 člani.

> Skrabec F FVidnar

Poročilo o delu Jamarskega kluba Kostanjeviea na' Krki za obdotje 1.1.1971 do 31.12.1971.

Kot je že iz poročila o otvoritvi Kostanjeviške jane razvidno, je bila glavna naloga kluba v preteklem Ietu delo za turistično ureditev Kostanjeviske jane. Tako je bilo prepeljanega ogromo grušča in ilovice iz jane, urȩjena je bila z delom članov cesta do jane, zraven tega pa je inel klub še velike izdatke: tako so stale dohodne stopnice do jane 6540.-N din, les, žaganje in namestitev vjami 19.750.-din; elekte trična razsvetljava pa 42.300 - N din. Skupaj je klub dal za ureditev jame skoraj 7 miljonov starih dinarjev!

Kljub lanøki nočni anfažiranosti pri Kóstanjeviški jami so člani raziskali Bizjakovo jano $v$ neposredni bližini Kostanjeviške jame in Brezno v Kozarjih. Bodoče delo :
Trenutno ima klub 31 članov. Pri klubu pa obstaja tudi podnladek, ki ga sestavljajo učenci 7.in 8. razr. Osnovne šole, viega 20 članov, ki so nan pri urejanju Kost. jane krepko ponagali.
Klub bo $v$ 1972. Ietu nabavil okrog 50 n novih jan skih lestev, vsaj 100 n vrvi in vsaj 3 janske obleke. $V$ načrtu inano tudi raziskavo sifona, ozirona jezerca V Kostanjeviški jami. ' ${ }^{2}$ ako so prišli dne 29.8.1971 3 člani potapljaške sekcije, pa niso mogli raziskati jezerca, ker je bila zaradi dežja voda preveč kalna. želeti bi bilo, da bi Potapljaška skupina JZS to jezerce Vključila $v$ letošnji raziskovalni progran. Glede vstopnine v jamo pa je bilo sklenjeno, da se računa za odraslega din 5.-, otroka do 15 let 2.-dinxu in za skupinske oglede nad lo gostov 4 din. V jano se vodi najmaj 5 gostov, ozirona tudi enega, če plača din 50.- Brezpalčno pa inajo vstop vsi člani janarskih klubov in sekcij, ki se izkažejo s člansko janarsko izkaznico. Brezplačno inajo vstop tudi ožji člani, oče, nati, žena in otroci članov JK Kostanjevica.

## Predsednik JK: <br> Martin Boltes.

## JAMARSKI KLUB KOC̆EVJE

Delo našega kluba je že razvidno iz poslanih kartic in zapisnikov:
Ternutno ina nas klub -po seznarm , poslanen Zvezi 197128 članov.
delovni progran:
januarja 1972
februar
narec
april
Eaj
junij
fotografski tečaj
izdelava plezalnih lestvic
tečaj topografije in praktične vaje II. redni letni občni zbor
raziskovanje in zapora Vančeve jame raziskovanje pri Škortenu

## 13

juIij
avgust
septeriber
oktober
raziskovanje na Stojni raziskovanje $v$ okolici Suhorja raziskovanje $v$ Rogu in okolici Koprivnika
pregled že raziskahih brezen in jam ponovna določitev lege

Vseskozi postopno urejanje Vančeve jane za turistično jano.
Nabava tehničhe opreme: 5 kom specialk; busole, najlon vrvi ;izdelava lestvic.
Poleg tega pa se bo klub udeleževal še drugih akcij tako v okwiru občine kot tudi JZS.

Jože Golol; predsednik

Ad 5.c. Potrcbe jamoslovnih enot:
klubi in sekcije naj s posebno naročilniwo , naslovljeno na JZS zbero podatke. Zveza, ozirona tehnična konisija jin bo skušala vsaj swetovati, na koga naj se obrnejo za nabavo opreme.

Ad 6. R a z n o
Tu navaja predsednik JZS dopise inozenskih janarskih skupin, ki bi rade letos prišle k nan. V zvezi $s$ ten bi bilo dobro, da javijo klubi čimprej svoje potrebe glede opreme ali tudi barvnih filnov, da jih ti janarji prinesejo s seboj. V zvezi s ten je bila sprožena misel, da bo treba na občnen zboru zopet izvoliti konisijo za stike z inozenstvor.
Tov, Gospodarič oporni klube , naj čimprej na svojih sejah določijo, kdo naj bi od njihovih članov prejel srebrno, ozirona zlato značko. To naj javijo klubí z dopison in obrazložitvijo Jamarski zvezi Slovenije Tov. Šušteršič priponni, da je nujno potrebno v bodoče trošiti činveč dohodkov klubov za spopolnitev ja narske opreme. Le ta nan daje nožnost za naše osnovno delo, raziskovanje in odkrivanje jamskih objektov.

Ker bodo $\nabla$ kratken izŠIe nove NAŠE JANE , je nujno potrebno, da ponovno ugotovimo stanje članstra po posanemnih klubih in sekcijah. Že na prejšnji seji UO JZS je bilo sklenjeno, da se ob povečanih stroških za NAŠE JANE mora zvišati zvezin prispevek, ki je obenerz članarina zvezi in to na din 10.-(deset) za osebo na leto. Prav zato moramo. vedeti točno število članstva; ki vedno nočno variira.
Po seđanjih poatatio je stanje članstva v naši qvezi približno takole začetnih 5kIubov je že letos poslalo inena članov) :
I. Kočevje 1971 spisek 28 članov
2. Dinnice 21
3. Prebold " 29
4. Kostanjevica " 31
5. Slovenj Gradec " 30
6. JKLIM po navedbah 140
7. JS Železničar " 30
8. Postojna " 80
9. Se kcija Črnomelj 12
10. Divača " Io
11. Sežaд்a * 30
12. Tolrzin, sekcija" 10
13. Ribnica 15
14. Rakek 35
15. Logatec 30
16. Novo nesto " ?
17. Doržale $\because 30$
18. Gorica $\quad$ "
19. Turistično društvo Grosuplje

1
20. ostali Klani $\quad 5$

Prosino klube, dak pošljejo (razen prvih 5 klubov) čin prej inenik vseh članov navedbo letnice rojstva, bivališča in pokli世a, da spopolnino kartoteko. Gornje število je bilo ugotovljeno na seji UO JZS dne 9.2.1972.

Potapljaška sekcija JZS, obstaja že od leta 1966 in šteje Io članov. Pravo načrtno delo te sekcije je začelo prav. v letu 1971. Trenutno stanje potapljaške opreme še ni zadovoljivo. Potrebna bo nabava lastnega Eompresorja, 2 pasov za uteži, 2 noža, 1 obleka Earkway, 2 para plavuti Rondine, 2 podvodni svetiljki in 1 bibombola, še posebej pa tudi jeklena žica za markiranje sifonov. Po zatrdilu vodje potapljaške sekcije dr. Antona Praprotnika je stara potapljaška oprema že zelo izrabljena iq bi njena iztroše? nost lahko resno ogrozila varnost potapljačev. Člani sekrije so imeli $v$ letu 19719 ekskunzij in lodnevni potepljaški trening na otoku Krku. Med večjimi akcijami je billa 6.6. 71.v Ěerovnico. Namen : biološko raziskovanje in iskanje končnega sifona. Po že znanih nemških potapljačih (Hasenmyr in Wunsch) se naj bi končno jezero končalo s sifonom, vendar bi bilo napredovanje zelo težavno. Jeseni 1970 sta, našla Di Batista in Praprotnik $v$ končnem jezeru na globini 5 m okrog 25 m visoko in $1,5 \mathrm{~m}$ široko blatno razpoko.Raziska ti je nista mogla, ker se jima je zapletla varnostna vev. že na globini 5 m se je odprlo veliko brezno dimenzije, 3 x4 m. Stene so bile povsem gladke, rahlo obložene s sedimentom Brezno se spušča skoraj navpično do globine ca. 25 m . Dno tega je pokrito z drobnim prodom. Po dolžini vrvi je bilo to na 53 m , globina pa 25 do 35 m (ni bilo pri roki globinomera). Biološka raziskovanja pa je med našim delom vršil dr.Boris sket.
22. 7.1971 ekskurzija v Krško jamo :raziskava pritočnega sifona, Udeleženci: dr.Sket,dr. Praprotnik,Richter. Po merjenjih pred II. svetov. vojno je bila globina izmerjenega sifona 2om. Na koncu kopnega dela jame je majhno jezero, na severozahod, delu tega je ostanek starih lesenih odrov. Na tem mesta sta našla potapljača y globini 3 metrov blatno dno. Od tu sta plavala y desno med oporniki in ca 12 m od kopnega sta našla vhod $v$ sifon. Ta je ozek, precej zavit in ima moge stranskih rovov. Dosežena globiga je 23 m , dolžina sifona pa je 45 m .

## 16

Cas potapljanja : 35 minut. Ob nadaljnih raziskovanjih bo treba pustititi $v$ sifonu varnsotno vrv,ker je sifon eden najtežjih, kar so jih dosedaj raziskali člani sekcije. Dr. Sket je zbiral v tem času biološki material.
9.9.1971.ekskurzija na izvir Krupe.v Beli Krajini Udeleženci dr.Sket,F.Velkavrh,dr. Praprotnik,M.Krašoveg. Pod 12 m visoko steno jeležalo $15 \times 25 \mathrm{~m}$ veliko jezero, ki spominja na Divje jezero.Na dnu 4,5 mlobokega jezera je ob steni in $v$ dnu več manjših razpok,večjih odprtin pa ni. Voda očitno priteče skozi prod.
Biologi so našli $v$ jezeru školjke rodu Congeria, dosedaj prvo najdiščev sloveniji.
20.9.1971. ekskurzija ob izviru Sice pri Zužemberku Udeleženci : Di Batista, dr.T.Praprotnik. Našli smo manjši suhi rov, iz katerega ob dežju teče voda. Rov je dolg 12 m in se slepo konča. 14 m nize proti Krki pa je manjši delno zatrpan vhod v rov, v katerem je voda. Rov je zatrpan tako, da je potreba potapljasko opremo obleči sele v vodi. Takoj 3 m od zrem za se strop'spusti do vode. Pod vodo se odpira 2.5 m sirok, 2 m globok in 10 m dolg sifon. Za sifonom je majhno jezerce, za njin pa se dviguje $1,5 \mathrm{~m}$ visok, blaten in izjeden treg. Nadaljevanja ni. Ob povratku je nasel. Praprotnik tik ob vhodu še 5 m dolg stranski rov,ki gre proti povrsju, zatrpan z gruščem. Potapljanje bo treba ponoviti, ker potapljača rova nista izmerila. 14.10.1971 ekskurzija $v$ Divje jezero pri Idriji

Udeleženci : Marko Kraševec, Anton Praprtnik,P, Krivic. Namen: preizkus nove potapljaske oprene: bibonbole, oprenljene $z$ dvojnimi ventili in vgrajenini manometri. $V$ sigon so prisli loon daleč, 35 n globoko, do konca pa niso nogli zaradi preknatke varnostne vrvi.

### 28.10.1971. ekskurzija na izvir Kolpe

Nanen : ogledna akcija terena in začetno potapljanje v izviru Kolpe.
Po Šerkovih zemljevidih iz l. 1937 je razvidno, da je izvir Kolpe eden dosedaj najglobljih izvirov pri nas.

Izvira pod visoko skalno steno $V$ obliki jezera,katerega dno se spušča v 2 breznih do globine 56 oziroma 75 m . Najprej so se potapljali v manjšem 56 m globoken breznu, v globini 30 m pa se je potapljač zapletel v varnostno vrv in ni mogel slediti vodečemi potapljaču, ki je dosegel $40 \cdot \mathrm{~m}$ globineZaradi čakanja in prevelike porabe porabe zraka sta se oba po 15 minutah vrioila na površje . Ker je bilo premalo zraka za ponoven potop do dna,sta se odločila ,da bosta raziskala do globine 30 m še drugo brezno. Na stenah tega brezna sta našla tipične škraplje. Da' je to brezno aktivno dokažuje tekoča voda, ki je z veliko histrostjo odnašala zračne mehurje. Potapljača sta nato preplavala še ogrado, ki loči obe glavni jezeri. Poudariti je treba, da je Serkov načrt izredno točen in to celo $v$ globini, kjer se je lahko opiral le na merjenja z grezilom. Do večjih uspehov v izviru Kolpe bo mogoče priti le s potapljaškim taborom, ki bo trajal dva do tri dni.
7.11.19r, 1, ekskurzija Vizvir Golobanšček

Izvir leži na severni strani pod vznožjem hriba Golobarja,51 minad strugo Sočepri Koritnici. Vhod v jamo leži pod navpično steno, do katere vodi struga,ki je suha le V izredno nizki vodi. V sami jami je sifonsko jezeroe ( $1,5 \times 5 \mathrm{~m}$ ). Pod vodo je rov sprva ozek, že po nekaj m razširi (3×3m) in spušča strmo navzdol. V globini lo m (ca 30 m od vhodà ${ }^{\text {ane šrva navpična stopnja, globoka } 5 \mathrm{~m}, \mathrm{ki} .}$ se prevesi $v$ naslednje. Ta se konča $v$ okoli 5 n globoki okrogli eronifiski kotlici. Dno kotlice je obenen najglcblja točka sifona ( 40 m od vhoda in 20 m pod takratno vodno gladino. Jana se nadaljuje nekaj netrov nad dnom kotlice $v$ ozki razpoki. Tako za njo pa se potopljeni rov močno razširi in obrne navzgor.

A,Praprotnik, P.Krivic
Iz gornjih poročil je razvidno, da se je $v$ naši potapljaški sekciji le nekaj prenaknilo in da je pričakovativ bližnji bodočnosti rešitev narsikaterih nalog, pred katerimi stoji naše jamarsko delo že od svojega obstoja dalje."
VI. Modrijanov pohod - na Sajevško polje, V Markov spodmid
13. junija 1971 je priredil Jamarski klub Luka © eč sponinski Modrijanov pohod na Sajevško polje, Markov亩 Županov spodrol. Pohoda so se udeležili številni zastopniki slovenskih janarskih klubov in tudi itali janski jamarji iz Gorice in Trsta. Med udeleženci so bili 4 janarji iz Idrije, eden iz Logatca, 2 iz Ljubljane, 5 iz Kočevja, 2 iz Ribnice, 5 iz Rakeka, eden iz Slovenj Gradca in lo jamarjev iz zanejstva.
Pohod je vodilo 6 jamarjev iz kluba Luka Čeč. Zbrali smo se $\nabla$ Postojni, položili venec na Modrijanov grob in nato odšli pa Sajevško polje. Najprej sno udeležencen prikazali $\nabla$ kratkih črtah norfološko in hidrološko podobo polja, nato pa si še ogledali Markov spodmol, nad 600 m dolgo vodno jano na južnen koncu polja. Ob povratku iz jane so si najbolj vneti janarji privoščili ogled Ogrizkovega spodnola in Ponikev. Vsi pa smo si ogledali še zanimivi paleolitsko postejnako županov spodmol, ker je vršil izkopavanja Inštitut za kavartarologijo pod vodstvon dr. Francija Osoleta:
Pouc̆́no ekskurzijo je zaključil prijeten nokri" piknik pred Županovin spodmolon!
Letošnji Modrijanov pohod pa bo ob otvoritvi Janarskega Hona -Ravbarjevega stolpa v Planini-, ki ga pripravlja jararska sekcija iz Planine pri Rakeku.

Kostanjeviška jama odprta za turistične obiske
28. avgust 1971 je bil najsrečnejši dan za Janarski klub $V$ Kostanjevici na Krki. Ta dan je bila Kostanjeviš ška jana slovesno odprta za turizen. Najbolj zadovoljen pa je bil gotovo predsednik Janarskega kluba tov. Boltes Martin, ki je bil vseskozi gonilna sila v klubu in ki ina gotovo največ zaslug za otvoritev jane. V kratken izvlečku podajano njegov govor ob odkritju:
Vhod $\nabla$ Kostanjeviško jano je nastal 1. 8.1937,ko je izredna nočna voda ob nalivu predrla skalno steno. Ob 700letnici mesta Kostanjevica je hotela občina razširiti thod, pozneje pa je to namero opustila. Tako je bila
jama brez gospodarja vse do 1. 1961,ko so jo začeli raziskovati novomeški jamarji. Ti so jo izmerili in napravili prve skice. Prav novomeški klub je dal pobudo za ustanovitev jamarske sekwije 1.marca 1964. Iamarski klub je poten organiziral več odprav $v$ jamo, ko pa se je sekcija ûtrdila, je ta sama nadaljevala začeto delo. Sekcija je začela najp prej s šolsko mladino, vendar s časoma tudi starejši člani niso bili kos težkemu delu v jami. Treba je bilo speljati iz vhodnega rova več kot loo $\mathrm{m}^{3}$ kamenja in ilovice. Pomoč za to delo smo dobili pri so Krško, nekaterih organizacijah in podjetjih. Prav njihova finančna pomoč je omogočila, da so to težko delo opravili delavci Sklada za restavriranje in ureditev gradu Kostanjevica. Ta akcija je uspela po zaslugi tedanjega predsednika SO Krško tov. Nunčiča ,Rudnika Senovo ter Cestnega podjetja Novo mesto, ki sta vsa minerska dela opravila brezplačno. 25.maja 1969. smo našo sekcijo preimenovali v jamarski klub. Delo v jami je póspešeno steklo letos; bo smo člani kluba od 12. junija 1971 pa do danes (28.8.71) opraซili nad 1500 prostovoljnih delovnih ur. Znosili smo $v$ jano nad $22^{3} \mathrm{~m}$ rezanega hrastovega lesa za stopnice, hodnike in ograje. Poleg tega je bilo opravljenih še več ur pri.urejanju jame za obisk ter urejevanje parkirnega prostora, ceste in bližnje okolice jame.
Prvi večji ogled jame smo organizirali pod vodstvom novomeškega kluba sept.1964. Ogleda se je udeležilo nad 100 gostov jamarjet, med številnimi drugimi gosti je bil tudi predsednik so KRŠKo ing. F. Dragan. Ta nam je prvi finančno ponagal.
Drugega ogleda 1968 se je udeležilo še več ljudi. Predseda nik so Krško nam je takrat oỏobril izdatnejšo ponoč. V 1. 1970 smo organizirali dva ogleda . Prvega se je udeležil podpresdednik Skupščine občine Krško S.Smidel,drugega pa predsednik Jože Radej. Z njegovo pomočjo se nam je posrečilo danes izročiti jano turističnemu pronetu. Doslej nan je uspelo urediti za obisk prvih 300 m. Naknadno bomo še uredili Črni rov ( 100 m ) in desni stranski rov ( 49 m ). Letos 16.3 .1971 so delavci KS Kostanjevica odkrili pri kopanju za vodovod novo jamo, ki je na nasprotnem konciil. soteske. Dolga je 200 m , z raziskavami pa bono še nada-
ljevali. Ko odpiramo Kostanjeviško jamo ,čutino dolžnost, da se zahvalino vsem, ki so pripomogli k današnjeru uspehu: SO Krško,delov. kolektiva rudnika Senovo, Cest.poljetju Novo mesto, Obč. sindik. svetu,SZDI in ZK Krško,Delov. kolektivu Iskrakonerc,GO Kostanjevica in številnim drugin.
Jano je slovesno odprl predsednik SO Krško tov. Jože Radej. Ob tej priliki je predsednik Janarske zveze Slovenije podelil srebrno značko DZRJS predsedniku SO Krško zaradi njegovih zaslug za otvoritev jane. Pohvalo in društvene janarske značke pa so za vztrajno delo pri jani dobili Sokolovič Jože,Petrinčič Oton,Dornik Jože,Cvelbar Jože,Grlovič Tone, Prah Ivan, Kukec Jurij, Javoršek Jože st., Pisek Drago, Colarič Jože, Javoŗ̌̌ek Jože ml., Kostrevc Tine in šolski mladinci Vodopivec Stane, HeraIovič Marjan, Sintič Rado in Sokolovič Jože.
Pri otvonitvi so pavzoče goste pozdravili še tajnik Dolenjske TZ Niko Paulič, tajnik Speleol. društva Hrvatek ske ing.S. Božičević, ki je poklonol klubu darilo, predsednik JK Juka eč Postojna Zaago Žele in predsednik JK Doň̌ale, ki je tudi poklonol klubu darilô. Po slovesnen ogledu jane, vkaterix je ob tej priliki zadonela pesen domačega okteta, je bilo na trati pred jano veselo jamarsko srečanje, zalito z izvrstnin cvičkorl - dar Agrokonbinata Krško.

Turističhe jame Vilenica, Dirnice in Divaska jana prešle $v$ upravo jamarskih klubov na Sežansken

V dogovoru s predsednikon so Sežana, tov. Staneton Čehovinon je sklicala Janarska zveza Slovenije see stanek $v$ pisarni predsednika občine $z$ namenom, da se zainteresirani pogovore o upravljanju turističnih jan in o delu jamarskih organizacij na področju občine Sežana. Sestanka so se udeležili poleg predsednika SO Sežana in preds. JZS še predseḍnikí vseh sežanskih klubov ( J. Gustinčič za sežanski, A.Nedoh za divaški in I. Počkaj za klub Dinnice), V. Saksida, direktor Goet stinskega podjetja Sežana, ki upravlja Škocjanske jane
direktor trgovsko-proizvodnega podjetja Kras Sežana tov. Dino Pucer in tajnik SO Sežana Leopold Rener.
V uvodu je preasednik JZS poudaril izredno pponembnost ' kraškega sežanskega turističnega področja. Do janah iz redno zanimivi svet je $\nabla$ neposredni bližini nočne mestne agloneracije sosednjega Trsta, ki od odprti neji posega $v$ področje sežanske občine in ustvarja prav z zaninanjen za naš podzeneljski svet razne problene. Kočljiv pa je ta problen še posebej zato, ker je italijanski trǎaški strani izvedena zascčita kraškega prostora in ngegoveih značilnosti $z$ razdelitvijo $v$ rezervate, na naši strani pa se nisno še resno lotili tega prohlena.
Trst se je že avstrijski dobi żaninal za kraški svet $v$ svojem zaleđju , saj so organizirano odkrivanje 4 najbolj znanih jam, Škocjanskih, Vilenice, Dimnic in Divaške jame začela tržaška slovenska, italijanska in nenška društva. V dobi italijanske okupacije so bile te jane v upravljanju italijanskih jamarskih organizacij. Po osvoboditvi so bile sicer te jane $\nabla$ okviru Škocjanskih jan, nihče pa se ni brigal za njihovo turistično ureditev, niti za zavarovanje pred pustošenjen. Izjena so bile le Şkocjanske jane, pa še te niso imele stalnega upravnika. Ob zanimanju domačinov za podzeneljski svet pa je s pobudo Društva za raziskovanje jam Slovenije zraslo na področju sežanske otrčine troje klubov, $v$ Sežani, Kozini in v Divači. Ti janarski klubi inajo prat gotovo veliko odgovornejšo nalogo kot klubi $v$ notraniceti Slovenije. Tu, kamor nekontrolirano posegado s svojin delon janarska društva iz sosednjega trsta, je pripadla našin klubon poleg raziskovanja še izredno važna naloga: čuvati nad podzemeli-. skim svetom, ki ga nekontrolirano obiskujejo tržaški janarji. Če bi klubi vršilí samo to nalogo - seveda v redubi bil s ten njihov obstoj že upravičen.
Vsak od teh jamarskih klubov pa bi inel rad $\forall$ upravi nek jamski objekt, ki bi bil neke wste natica, okoli katere bi se člani kluba zbirali in obenen s propagando. te jame širili zaninanje donačega prebivalstva za podzeneljski svet. Tako inajo nanjše turistične jane že doṣlej $\rangle$ upravi
janarski klubi v Ribnici, Domíalan, v Prebolaú, inostanjevici na Krki in drugod. Jamarski klub Ijubljana -natica ina ci: v upravi Križno jamo pri Ložu. . Janarji so se z vso vnemo in Veseljen lotili prirejanja Vilenice in Dinnic za turistični obisk. Jame so zaprli in in tako rešili pred pustošenjen, kar se je več ali manj zgodilo z Divaško jano, ali pa z lepo zakapano Martinsko jano. Prav s snotrnin upravljanjen teh jan opravičujejo klubi svoj obstoj. Potrebno pa bi bilo, vprašati se ,koliko je doslej pokazala političnd-upravna linija svojo skrb za ta naš podzemeljski svet. Žal je bilo $v$ tej smeri veliko prenalo storjenega, saj se celo pri tako sloviti jani, kot so Škocjanske jane, nikakor ne moremo prikopati na. zeleno vejo in šepa tako vodenjekot upravijanje in propaganda. Tako so nekako Eanoiniciativno jamarski klubi na. Sežansken skušali reševati janarsko turistično problenatiko, kljub tera, da je pravzaprav občinska skupščina poklicana, da rešuje to izredno važino vprašanje. Rešiti moramo odnos med janarskini klubi in oběino stem, da jin dajo vso moralno in finančno podporo tako pri odkrivanju novih jan kot tudi pri upravljanju turističnih jan. Predlagano, da da SO Sežana Vilenico v upravljanje JK Sežana, Dinnice Janarskeru klubu "Dinnice", Janarski klub $V$ Divači pa naj bi prevzel $\dot{\mathbf{v}}$ upravljanje sedaj zapuščeno Divaško jano in uredil vhod vanjo. V kolikor mu to ne zadošča na jhno klubsko članstvo, naj se poveže še s kakšnin večjin klubon, ki kaže interes za to področje. Kot veno je to Banarska sekcija PD"Železničan!
Trdno sno prepričani, če se bodo povezali $v$ ten skupnem strenljenju vsi potrebni dejavniki, tako so. Sežana in Gostinsko podjetje sežana ter jamarski klubi, dano lahko s skupnimi napori prenakaili janski turizen iz mrtvila. Današnji razgovor naj bi prav $v$ tej smeri začrtal nova pota $v$ razvoju janskega turizna in dal prve sklepe, plodne za sežanski turizen:
Po teh uvodnih bésedah je dal predsednik so Sežana besedo predsednikon jamarskih klubvov, ki so poročali o svojer delu.
Joše Gustinčič, predsednik kluba v Sežani poroča, da je bila Vilenica $\nabla$ se do 1. 1962 odprta in prepuščena pustošenju.

Tega leta pa sežanski jamarski klub skleail jamo zasilno urediti, zapreti: vhod in jaro urediti za turistični obisk. S prostovoljnin delon smo jano tako unedili,da sno joahko slovesno odprli 20. maja 1963. V jani je bila speljana provizorična električna inštalacija, ki jo napaja 1500 W-tni bencinski agregat. Za shranbo tega in jamarske oprene je bila pred jario zgrajena lesena baraka. 5.1.1964 smo odkrili z odkopavanjen kapniško lepo zakapani "Pabrisov rov. Za ureditev jame, elektrifikacijo in postavljanje barake je bilo opravljenih. 2240 prostovoljnih ur. Poleg tega so še druge organizacije prispevale okrog 300 , delovnih ut. Za naterial za uneditev jane sno dali nad 12.400,N din. Ker se je po ureditvi jane zvedelo, da spada Vilenica $V$ sklop Š̌kocjanskih jan, je So Sežana, z ódločbo št. 022-18/63-3 z dne 19.12.1963 potrdila, sklep vo uprave Škocjanskih jan,da se pripoji Vilenica sanostojneru zavodu Postojnske jame. Delavski svet Postojnske jane je s svojin sklepor 18.3. 1965 dal Vilenico $v$ upravljanje našemu klubu. Ker ina sedaj Škowjanske jane v upravljanju Gostinsko podjetje Sežana, je treba razčistitit lastništvo in upravljanje Vilenice in drugih jan na našem Krasu.

Thdi predsednik Jonarskega kluba Dinnice, tov. Lojze Počkaj je podal daljše poročilo o svojen klubu in Dirnicah. Uvodona je omenil izredno jansko bogastvo Matarskega podolja, nato pa prešer na ustanovitev kluba. Ko \#\# so bile škocjanske jane se $\nabla$ sklopu Postojnske jame, je ta poskušala $v$ Markovščini ustanoviti turistično dru-štvo, ki naj bi skrbelo za Dimice. Društvo je ostalo le krpa papirja, nekaj donačinov, ki je inelo smisel za raziskavo podzeneljskega sveta, pa je ustanovilo ob pomoči Društva za razsikovanje jan Slovenije Janarski klub Dinnice s središčen v Kozini. Jara, ki je bila dotlej prepuščena divjeru obisku in pustošenju, sno zaprli in jo začeli urejevati za turistične obiske. Klub se je začel udeleževati vseh društvenih janarskih akcij in nanifestacij in celo priredil svoj janarski tabor $v$ Brezovici, lastno janarsko fotorazstavo in začel vodili donače in inozenske janarje in turiste Dinice. Za raziskovanje si je klub nabavil precej janarske opreme. Ker so naši napori usmerjeni $v$ to, da se janarskenu klubu
pratno dodelijo v upravljanje jane "Dinnice", ki so sedaj prišle pod upravo Kraškega gostinskega podjetja Sežana, naj ob tej priliki pover, kaj sno jamarji za Dimnice napravili. Naša prva skrb je bila jano zapreti in jo tako zavarovati pred sanovoljnimi obiski. Kljub tem pa so se vršili še ponovni vlomi $v$ jano, vselej smo jo pa ri zopet zaprli. Železna vrata in ograje ob stopnišču( ca 200 n) sno dvakrat očistili in prebarvali ter pri ten opravili 380 delovnih ur. V notranjosti jane smo počistili vse steze ter unedili okolico jane. Porušili sno unetni steber, Visok 9 in širok $4 \mathrm{~m}, \mathrm{ki}$ je motil lepoto spodnjega vhoda. Na razpolago smo vsem organiziranim skupinan, ki žele obiskati jamo. Jano so obiskale dxe skupini janarjev iz Laichingena, iz Poljske, štiri skupine iz Anglije, nekaj francoakih in avstrijskih, še več pa italijanskih skupin. Od domačinov je preteklo Leto obiskalo jamo Planinsko društvo iz Sežane, bioloṣ̌ki krožek koprske gimazije, razen tega pa tudi ekipa RIV Koper. Ta je sestavila kratko teleq vizijsko in radijsko oddajo o klubu in jani. Poglobili smo se tudi v raziskovalno delo $v$ jami in se dvakrat po 5 dni posvetili vstopnin in izstopnim sifonon ob sodelovanju jamarskega kluba Thamesis iz Anglije. 10 podvodnem prehodu vstopnega sifona smo obogatili načrt jane za novih 350 In rovov. Ker ni zamla misel za električno razsvetljavo jame, smo po neki študiji sestavili skico postavitve svetlotnih teles in sestavili seznan za to potrebnega fateriala. Zunaj jane smo popravili poti, dovozili nekaj nasutja in počistili šinšo okolico janskega vhoda. $V$ načrも tu inamo pogozditev bližnje okolice jane.:
Inano bogat arhiv diapozitivov in fotografijo delu kluba in jani . Vse to nas dela noralno upravicene, da zaprosi$n 0$ pristojne občinske organe za svo podporo in razurevanje.

Kratko poročilo o delu Jamarskega kluba $v$ Divači je podal predsednik kluba tov. Albin Nedoh. Janarji so obiskali več jam tega področja in vodili tudi donače in inozenske jamarje po raznih janahi $S$ kopanjen voincevi dvorani $\checkmark$ Şkocj. janah in $v$ jani Lisični smo hoteli najti povezavo teh dveh jam. Naša glavna naloga pa bo v letošnjen leta urediti vhod v Divaško jaro, jo zapreti in obvarovati pustošenja.

Po teh poročilih sežanskih jamarskih klubov se je razVila živahna debata o problemih janskega turizna in o janarskih klubih $\vee$ občini. Med drugini je seaanji upravaik Skocjanskih jan,-tov. V. Saksida, kot predstavnik Gostinskega podjetja Sežana poudaril, da je bil na področju janskega turizna na Sežansken Ie storjen korak naprej. Tako se je začelo's čiščenjem odpađnih voda v reki Keki, naprevljeni so načrti za izgradnjo turističnega objekta ob Škocjanskih jamah, $V$ tisku so novi prospekti Skkocjanskih jan in tudi 2000 velikih plakatov, ki bodo raznešeni po Vsem obalnem področju in po potowalnih uradih. Tajnik občine tov. Raner I. je poudaril, da so bili obenen s Škocjanskimi jamami prenešeni tudil ostali tuirsticni jam. objekti (Vilenica,Dininice,Divaška jana) prenešeni v upravIjanje Ğostinskega podjetja Sežana. Po njegovemorajo klubi za upravljanje teh jan zaprósiti Gostinsko podjet je,ozirona trgovsko podjetje Kras, s katenin se je Gostinsko podjetje združilo. Akt, s katerin bi Gostinsko podjetje preneslo uptavljanje teh jan na klube, bi bil izdan na pro:šnjo janarskega kluba. Jame na Sežansken so doživele v zadnjen času s pustošenjen nepopravljivo škodo, Zato mora občina izdati odlok o zaščiti podzemlja. Vendar se že sedaj pojavlja vprašanje učinkovitosti takega odloka, saj bo njegovo izvajanje izredno težko zaradi velikega obnočja na katerem so raztresene jane. Največ bono dosegli, če bomo zaupali skrb za jameter opozarjanje in konkretno prijaVIjanje jamarskin klubom. Predsednik so Sežana tov.Stane Ǧehovin je pritrdil, da so opravili klubi na sežanskem izredno ponenbno delo. Glede povezave z Gostin. podjetjem je za to, da se odnos zks s klubi uredi s pogodbo. Heposredni upravljavec Skocjanskih jan , ki predstavljajo najpomembnejši objekt podzeneljskega sveta občini Sežana, bi noral biti nekak skribnik za Ves podzeneljski svet na Sežansken. Venjetno bi kazalo na osnovi take zanisli pripraviti druzbeni dogovon, kajti tu gre za več kot le za tri objekte. Na eni strani inano Škocf janske jane kot najponembnejši objekt,Vilenico, Dinnice in Divaško jano, na drugi strani pa se celo vrsto podzenelj-. skih objektov, ki niso omenjeni, pa predstavljajo del podzemeljskega gveta-V.ten družhenem dogovoru bi norali za-
htevati od klubov, da prevzanejo kompletno strokovno skrb za podzeneljski svet. $V$ tem družbenem dogovoru bi morali tudi določiti, da prenaša Kras ali Gostinsko podjetje te. objekte na jamarske klube za daljši čas (najnanj lo let). ali pa za nedoločen čas , vse dokler se ne presežejo dolŏ́ ňeni okviri dejavnosti. Klubi pa bi se norali $v$ tem družm benen dogovoru obvezati, da prevzamejo to skrb. Glede dejavnosti klubov mislin, da ne bi smeli biti preveč malenkostni, pa četudi gre za čisto gostinsko dejavnost. Ko bi leta presegala določene obsege, bi prešla na gostinsko podjetje. Strokovno skrb bi morali $v$ družbenem aogovonu konkretno opredeliti, kakšna naj Do ta sknb janarskih klubov za te objekte in kakšna za ostale objekte.
Glede odnašanja predmetov iz jan čez mejo in drugih pojavov vandilizna bi se norali dogovoriti z milico in carino. Na Vsak način pa bi morala ta skrb, ki bi jo naložili klubom, poneniti, da je podjetje pripravljeno dati določeno naterialno ponoč ali pripraviti določene aranžnaje. Za skupščino občine bi težko rekel, ali je dajala klubon kaj sredstev. Če jih ni, bi morali klubi postaviti svoje zahteve, saj s svojin delom veliko pomagajo pri vzgoji mladine.
Predilaga, da bi inel družbeni dogovor tri podpisnike: Goft stinsko podjetjeGali Kras), jamanske klube in norda še Janarsko zvezo slovenije.
$V$ zvezi z izvajanji vseh govornikov se je razvila živahna večurna debata, pri kateri so sodelovali poleg že omenjenih še direktor trgovskega podjetja Kras in tajnik občine tov. Rener. Sestanek je postavil sledeče sklepe:

1. V posebnen družbenen dogovoru , ki ga naj bi sklenili jamarski klubi Sežana, Dinnice in Divača zupravljavcen Skocjanskih jan (trenutno Gostinsko podjetjè), naj bi dobili klubi v upravljanje turistične jane Vilenico (Sežana), Dinnice (klub Dinnice) in Divaško jano (Divača). Klubon se predajo te jane $\nabla$ upravljanje za nedeločen čas. Ta družbeni dogovon naj bi poleg teh spopodpisala tudi Janarska zveza Slovenije in ga nato sprejela so Sežana. 2. Z družbenin dogovorom naj bi geografsko razdelili občino na območja, v katerih bi delovali posanezni klubi. oDogovor pa naj bi vseboval tudi odnos klubov do ostalih
2. V družbenem dogovoru naj se omeni, da skuša gostinsko podjetje po svojin nočeh materialno ponagati klubor. Pri izdajanju prospektov za Škocjanske jane naj se upoštevajo tudi ostale tri jane.
3. Družheni dogovor naj bi bil sprejet do 1. narea letos. Osnutek naj Li pripravili predsedniki vseh treh klubov skupaj s tov. Saksidon in ga prediložili tajniku občine. Skupščina občine Sežana pa paj bi do prvega polletja pripravila tudi odlok o zaščiti jan na področju občine. Koncept za ta odlok naj bi pripravili janarski klubi $v$ povezavi z Janarsko zvezo Slovenije.
( Prirejeno po poročilih JZS, JK občine Sežana in zapisniku razprave o janarstvu $v$ sežanski občini)

## POROČIHO O II. MEDNARODNEM SREČANJU JAMARSKIH REŠEVALCEV

Od 17. do 2o. sept. 1971 je bilo.v Belgiji (Domaine de Mozet, pnovinca Namur)drugo mednarodno sretanje jaaarskih reševalcev, ki se gaje udeležilo 48 reševalcev iz 16 držav( Nove Zelandije, Poljske, Italije, Bolagarije, Francije, Libanona", Grčije V. Britanije, Španije, Zvez.rep. Nenčije, Švice,Danske,DR Konga, Madžarske, Belgije in Jugoslavije. Na srečanju sen zastopal JRS JZS. Iz Jugoslavije je bil tuci zastopnik Komisije za speleologijo v Plan. savezu Hrvatske ing. V. Božić. Organizacijo je prevzela belgijje ska reševalna organizacija in nednarodna komisija za janarsko réševanje.
Delo srečanja noremo razdeliti $v$ :

1. razprave 0 organizaciji reševalnih skupin $V$ različnih državah
2. razprave o odgovornosti reševalca
3. razprave o preventivi nesreč
4. razprave o tehničnih problenih reševanja
5. prikaz reševanja v janah
6. razstava reševalnih priponočkov
7. projekcija filnov in diapozitivov
8. Organizacijo reševalnih skupin so predstavili Francija, Italija,Belgija, Madžanska, V. Britaniba, N. Zelandija,

Svica, Poljska in Jugoslavija. V večini držav so reš. oraganizacije organizirane $v$ regionalne skupine, ki interenirajo in delajo na svojem področju. Reš. organizacije so tesno povezane s sorod organizacijani ( policijo, civ. zaščito, RK).Prollemi, "ki se pojavljajo v posaneznih res. organizaijah so organizacija sane reševalne akcije ( hiter prihod na nesto nesreče) in pomanjkanje zdravnikov -jamarjev.
2. Problen o odgovornosti reševalca je bil le začet. Osrednja tena je bila neja ned laično in zdravnisko intervencijo. Meja je zelo nejasna, prav tako odgovornost V eventuel. laičnih posegih(transfuzija unetne plazne, dajanje narkotikov itd.).Vsekakor morajo posamezne organizacije problem proučiti in ga čimprej rešiti. 3. Udeleženci so poudarili vlogo reševalne organizacije pri preprečevanju nesreč. Vec̆ini nesreč botruje ti. čIoveski faktor(nezhanje, podcenjevanje nevarnosti, precenjevanje lastne znogljivosti, slaba in pomanjkljiva oprema itd). Onejimo ga lahko z res dobro vzgojo novincev. Ne snemo se omejiti le na fizične in tehnično izvežbanost posaneznikov; ponembna je noralna vzgoja novincev. Posanezne organizacije naj. izdajo prinerno Iiteraturo (priročniki, knjige o janarstva)ita. V ne-. katerih državah imajo posebne tečaje za novince in za jamarske instruktorje, ki kasneje prevzanejo vzgojo. novincev.
4. Tehniơni problemi repevanja niso bili obravnavani povsen sistematično. Udeleženci so razpravljali,oz. poslušali predavanja o problemu komunikacij na rešev. akciji ( ${ }^{\mathrm{e}} \mathrm{g} \mathrm{gij} \mathrm{a}$ ) vertikalnega transporta ponesrečenca in o izpopolnitvi reševalnih nosil (Jugosl.). Predstavljeno je bilo tuđi reševanje ponesrečenca skozi sifo i (Belgija)." Zaradi pomanjkanja časa nismo obravnavali še drugih problemov reševanja ali pa so jih udeleženci obravnavali posamezno.
5. Praktičen prikaz reševanja v jarii je bil v Grottes de Goyet. Jam. reš. skupina iz Liegea je prikazala reševanje ponesrečenca iz brezna, skozi ožine in sponočjo žičnice. Kasneje so udeležnci obravnavali prikaz reseVanja - Reševanje ponesrečenca v sifonu je bilo prika-
zano na prosten $v$ jezeru. Hkrati z rešetanjer so Belgijci prikazali komnikacijo z walkie-talkien in posebninx indukcijskein kablon , ki onógo co dovo zvezo tudi kiloneter v jano.
6. Reševalne priporočke je razstavila Francija( nodificirana nosila, plastična opornica,termoizolacijiska folija za zasččito ponesrečenca), Belgija pa je pokazala kompletno opreão reševalne skupine( standartna janar. oprema, nedcinska oprema in specialna dvigalaza dvigovanje sklanih blokov) in opreno civilne zaščite. 7. Udeleženci srečanja so si ogledali več filcov ortševanju (Belgija,Francija)in•diapozitive (Bélgija, Jugoslavijá).
Zakijučna seja je potekala v obliki diskusije o deIu srečaanja in o delu komisije za reševanje pri Mednarodni speleološki uniji (UIS) ter o povezavi reševalnih organizacij različnih držav. Konisija za reševanje je pozvala vse udcležen ${ }^{2} k$ sodelovañju pri biltenu, ki bo obravnaval vsa perệ̣a vprašanja s področja reševanja. Prav tako naj bi organizirali posebno skuĕimo v okvịu mednarodne organizacije, ki bi se ukvarjala's problemi Hove, boljše in varnejše opreme. Mednarodna organizacija je še enkrat pozvala vse udeležence k čin aktivnej-. šeru sodelovanju pri delu organizalije.
Zaključno bésedilo srečanja v glavnen poudarja konstruktivnost debat, potrebo po izboljšanju rešovalnih organizacij $\psi$ posameznih državah in po tesnejšen sodelovanju $v$ okviru nednarodne organizacije.
Kdaj in kje bo tretje nfe čanje jamarskih reśevalcev, so udeležnci razpravljali le inforaatimo. Belgijski janarłi so izrazili željo, da bi tretje srečanje organizirala kaka druga drそّ̆ava. Jugoslovanska delegata fva sodelovala lowolj kot opa zovalta. Udeležla je bila vsekakor koristha, saj sno lahko spoznaliprobleme reševalnih organizacij ter tehniko reševanja $v$ drugih, jamansko bolj razvitih državah.
9.2.1972.

Pirnat Jože
Gradiva a srečanju še ninamo, ko pridegga prejrie JZS.

Na povabilo Komisije za speleologijo Planinarskega saveza Hratske sen se kot predstavnik JRS JZS udeležil seminarja o reševanj̣u v janah. Ta je bil v vasi Brebernica od lo. do 12. dec.1971. Udeležili so se ga jamarji iz Zagreba, Karlotea ,Beograda. Prvi dan seminarja je bilo predavanje in anpliza nesreč v jamahv Hrvatski (Posarić). Na o'snovi tega se je razvila diskusija o Vrrokih teh nesreč. Udeleženci so bili edini, da je veđini nesreč botroval ti. človeški faktor: malomarnost, podenjevanje nevannosti, precenjevanje lastne znogljivosti itd.
Drugi dan seminarja je bilo dopoldne pred Jopića pečino predavanje o reševalni opreni( gramingerjev sedež, belgijska nosila) in improvizacijah pri reševanju(GSS Zagreb,JRS) Po predavanju Je bilo prikazano reševanje ponesrečenca iz brezna( gram. sedež in sv. Bernard). Zvečer so bila predavanja o nesrečah v janah(Čepelak), - preventivi in prvi ponoči( Snole) in organizaciji reševanja (GSS). Sam sem predaval organizaciji in delu JRS $\downarrow$ sloveniji. Po predavanjih sno si ogledali diapozitive o reševalni opreni in o reševanju (Božić, GSS,JRS).
Zadnji dan je bilo reševanje v Jopića pečini. Ponesrečenca, ki je bil ca 300 m od vhoda sno prenesli na površje $v$ dveh urah. Bolj ilustrativno smo pri resevanju uporabljali večino načinov reševanja (sv. Bernard, žicčnica, dvigovanje nosilv enojnen škripcu itd.). Popoldne je bila diskusija o reševanju. Udeleženci so pohavalili uporatnost ${ }^{\text {nosil }}$ pri resevanju v jani, opozorili pa so na slabo zaščcito ponesrečenčeve glavein na morebitne spopolnitve. Nato je bila diskusija o nadaljni organizaciji reš. skupinein njenih nalogah. Sodelovanje JRS na seminarju $v$ Karloveu je bil eden prvih stikov $z$ janar. rešev. organizacijo na Hrvatsken. Nadaljno sodelovanje bo nedvonno koristno in potrebno za iznengavo izzušenj o reševanju v jaizah.

Pirnat Jože Ljubljana, 9.2.1912.

Jrmenge enote so v letu 1971 zelo neredno pošiljale kuntice. Delno so vzroki objektivni - zmanjkalo je sicer kartic, smo pa sporočili, đa lahko javljajo ekskuæzije kar na dopisnicah-, delno pa je tu kriva tudi premajhna zagnanost klubov za to delo. Zavedajno se,da inamo prav s karticami podano dokumentacijo o našem dolu in da sestavlja naša organizacija svoja poročila prav na osnovi poslanih kartic. Prav iz teh vzrokov tudi nismo za leto 1971 objavili poslanih kartiz. Thadi tu objavljene niso popolne in prosino klube ter sekcije ,dam čimprej pošljejo še druge ekskurzije,ki niso bile objavljene v tej številki.
Jamarska zveza Slovenije bo dala te dni $v$ tisk nove kartice. Ko jih bodo naše enote dobile, jih izpolnjene takoj pošljite zvezi.

Datur jama de10 dni
članov
Jamraska sekcija P D Črnomel

| 27.2. | Njivina | razisk. <br> kamina. |
| :---: | :---: | :---: |
| 20.5. | Jama v Metliki | nerj.fotog. I |
| 20.6. | Kopelc(Gradac) | nerj. 1 |
| 24.7 , | Jelenja jama | merjenje i |
| $35 \%$ | Lesina jama,Špirovkot | nerjo, lega 1 |

JA"ARSKI KLUB DIMNICE - Kozina

x pomenijo obiskovalci nečlani

Jamarski klub Dimice - Kozina

| Datura | jama | de1o | dni | člani |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 26.8. | Brinjesca | ogled | 1 | 3 |
| 27.8. | Brinjšca s carino | ogled | 1 | 2 |
| 7.11. | Škocijan -Betanja | raz. | 1 | 5 |
| 11.12. | Škocijan -Betanja | razisk. | 1 | 8 |
| Skupinski obiski V Dimnice |  |  |  |  |
| 15.3. janarsko-raziskovalna skupina |  |  |  |  |
|  | Laichingena (Zah. | Nenčija) | 1 | $2+44$ |
| 13.4.' | It iz Francije |  | 1 |  |
| 10.6. | ani PD Sežana |  | 2 |  |
| 17.6. | marska skupina iz | Italije | 1 |  |
| 23.7 . | upina iz Italije |  | 1 |  |
| 15.11. | ološki krožeg Gimn | azije Koper | 1 |  |

Pri Dinnici smo ineli obvezno tedensko kontrolo. Neznanci so vdrli vrata, ki jih je bilo treba ponovno popraviti. Urejevana so bila pota, vodniška služba je po potrebi ,ključ pri predsedniku kluba.

JAMARSKI KLUB "SIMON ROBIČ" DOMट̌ALE

| 7.5. Oprešnikova jane | raziskov. 1 | 4 |
| :---: | :---: | :---: |
| 8.5. Dolga cerkev | 1 | 5 |
| 2.5. Severjevo brezno | 1 | 5 |
| -. Ozka jana | " |  |
| Sovenca | $\%$ |  |
| 9.5. Osoletova jama | 1 | 4 |
| 16.5. Osoletova jama | ogled ob j.zborul | $8+12$ |
| 22.5. Osoletova jama | raziskov. I | 8 |
| 9.8. Jana pri Krasscah | raziskovanje I | 5 |
| 12.8. ista jama -prodor 200 | mpreko sifona 1 | $5+3$ |
| 2/3. 10. Osoletova jama | merj.in razisk. 1 | $5+1$ (Inšt) |
| 16.9. Dolga jama Podreška jana | $\text { raziskov: } \quad \frac{1}{1}$ | 3 |
| 14.11. Lovrišnikova jama <br> Jama v Dolinina Morav. | . $\quad$ razisk. $\quad$ I | 3 |
| 15. Thanščica pri Thanu | $\because \quad 1$ | 3 |
| 30. 11. Miševa jana | 1 | 8 |
| 18/19.12. Železna jama | 2 | 5 |
| 31.12. Babjá jana | 1 | 3 |

Skupaj 20 kartic,skupaj 13 dni in sodelovalo, 74 članov

JAMARSKI KIUB IDRIJA

| Datur | ja』a delo | delo | dni | člani |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 20.2. | Aragonitska jana og | ogled, kopanje | 1 | 2 |
| 28.2. | Zadlaška jama me | neritve | 1 | 2 |
| 28.2. | Fiavenskajana od | odkopavanje | 1 | 2 |
| 9.5 | Podcajnovo okno : ek | ekskurzija | 1 | 4 |
| 6.6 . | Matevžinov kevdere | c razisk. merj. | 1 | 4 |
| 6.6 . | Brezno pri Erjavcu | cu | 1 | 4 |
| 8.8. | Brezno pri Črtju na Miji | $\because$ | 1 | 8 |

Skupaj javljenih ekskurzij 7, dni 7, članov 26

## JAMARSKI KLUB KOČEVJE

| 26.4. Mestni vrh | plezalni trening | 1 | 5 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 19.5. Jasnica | ogled terena | $I$ | 6 |
| 20.5. Jasnica | izkop brezna | 1 | 5 |

23.5. Šahen, Jana pri

Koritîh, Vodenaj. kontrola vodostaja 1
10.7. Jamev Bukovigori razisk., trerjenja I 9 25.7. Br.pod cesto Snež. obisk Ledene jane razisk., merjenje 1 . 6
3.10. Živalska j.v Mali g. raziskava 1
8.10. Ljiljanina jana raziskava 1 6

Io.Io. Gnojna jana raziskava, meritev 1 10
16.10. Lobaš grote raziskava I 9
17.10. Vodno brezno raziskava ll 7
23.10. Ljiljanina jama ogled za turizen $1 \quad 6$
24.10. Senčno \& Vodno br. raziskava, meritev 1 7

## Skupaj 13 ekskurzij, 13 dni, 86 članov

## JAMARSKA SEKCIJA $P$ D KRANJ

| 27.2 . | Lebinca | meritev, | $I$ | 4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25.4. | Željnske jame | ogled | 1 | 18+ 180 |
| 27.4. | Kanjon Kokre | razisk. votlin | 1 | 5 |
| 22.5. | Lebinščica | meritve, fotograf. | 1 | 5 |
| 19.6. | Jeverčkova jana | ¢eritve,fot. | 1 | 6 |
| 19.6 | Jana v kamnoloma | raziskava | 1 | 6 |
| 4.12. | Marijino brezno | uvaj.v razisklev. | 1 | 5 |
| 25.10. | Breznona Vršiču | odkopavanje | 1 | 3 |


| Datum | jara a | delo | dni | člani |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18.10. | brezna -Vršič A | rekognosc. 5 br. | 1 | 5 |
| 23.10. | Turkovo brezno Rovte-Podnart | vežbanje,foto | 1 | 7 |
|  | . . |  |  |  |
| JAMARSKI KLUB LOGATEC |  |  |  |  |
| 31.1. | Turkova jama | izmera losmrova <br> 4om padea <br> ogled | 1 | 5 |
| 2.2. | Logaška jama .. |  | I | 7 |
| 28.2. | Logarček | ogled | 1 | 12 |
| 31.3.do | Brezno na Leupah | raziskava,merj. | 5 | 16 |
| 4.4. |  |  |  |  |
| 17.4. | Logaška jama | ogled | 1 | 1 |
| 20.4 . | Br. na sončn. klancu | raziskava | 1 | 2 |
| 25.4. | Turkova jama | meritve, ogled | 1 | 16 |
| 1.5. | Logaška jama | ogled z namlajs. | 1 | 3 |
| 2.5 . | Turkova jama | meritve,izkop | 1 | 6 |

Od maja naprej niso bile poslane kartice, po poslanem: lo ekskurzij, 13 dni , 68 članov

JAMARSKI KLUB IUUKA ČEČ " V POSTOJNI.


JAMARSKI KLUB " ČRNI GALEB " PREBOLD"

| 14.2. Brezno nad Polzelo | raziskava 1 | 6 |
| :---: | :---: | :---: |
| 21.3. Špegličeva jana | razisk.merj. 1 | 7 |
| 18.4. Šimnov kevderc | razisk.gnerj. 1 | 3 |
| 2.5. Vračka zijalka, <br> Govška prepad | raziskava 1 | 5 |
| 9.5. Iuknja $\nabla^{\text {a }}$ rebrú | razisk., merj. 1 | 3 |
| I3.6. Neskončno brezno | raziskava 1 | 3 |
| 20.6. Lisičjja jama-luknja | meritue 1 | 5 |
| 4/5.7. Neskončno brezno | neritve, 2 | $\cdots 10$ |
| 18.7. Erjavčeva jama | meritve 1 | 5 |
| 18.8. Vetrnica (Vransko) | raziskave 2 | 4 |
| 5.9. Janžanska jama-brezno | raziskavarinerj. 1 | 6 |
| 12.9. Zvoninca pri Dobrni | raziskava,neritve |  |
|  | ( 40 mg ) I | 10 |
| 3.10. Rjavčeva jana | raziskava I | 11 |
| 29.11. Vranjapeč, Vranjekova rupa I., II. | raziskava, nerj. 1 | 7 |
| 23.10. Trbiška zijalka | raziskava I | 4 |
| 24.10. Pekel -komemoracija za Sulem | nerj.stra,rov.1 | 7 |

Skupaj 17 ekskunzij, 18 dni, 96 chlanov
JAMARSKI KLUB R A K EK
29. 12.70. Zelske jane ogledna eksk. $1+2+7$ franc. j.
30.12.70. Križna jama ogled 1 dan $-4+7$ fxanc. jan.
30.1.71. Zelške jame ogled... I 4
1.2. Pogorevka(Iv.selo) razisk. 1 7

Skapaj 4 ekakurzije, 4 dni, 17 članor.

| Datum | j a ea | delo | ni | članov |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 26.5. | Jakličeva jama |  |  |  |
|  | Koška jana . | merj.razisk: | 1 | 4 |
| 27.6. | Kačja jama,Pustno |  |  |  |
|  | brezno, Fricova fiama | merjenje | I | 6 |
| 24.7. | Brezno nad kotom pril Rakitnici | raziskava | 1 | 6 |
| skupaj 3 ekskurzije, 3 dni, 16 članov |  |  |  |  |
| JAMARSKI KLUB S E ŽZ A N A |  |  |  |  |
| 20.1. | Jana" Kanjaduce" | dikopavanje (dihalnik) | 1 | 4 |
| 24.1. | isto | " Reke | 1 | 3 |
| 30.1. | isto | \% | 1 | 3 |
| 1.2. | isto | " | 1. | 2 |
| 3.2 . | isto | \% | 1 | 3 |
| 5.2. | isto | " | 1 | 2 |
| 6.2. | isto | " | 1 | 2 |
| 7.2. | isto | " | 1 | 3 |
| 13.2. | isto | " | 1 | 6 |
| 20.2. | isto | " | 1 | 3 |
| 24.2 . | isto | 8 | 1 | 3 |
| 27.2. | isto | 8 | 1 | 2 |
| 3.3. | isto | $\because$ | 1 | 2 |
| 8.3.do | 13.5. isto | 8 | 11 | 22 |
| 3.6. | Vranova jaria (odprt pri kopanju temeljev za hišo- le 7ng) | raziskava | 1 | 2 |

skupaj 23 ekskurzij posvečenih izkopavanju Jane $\forall$ Kanjaducih, ki naj bi po nnẹju janarjev peljala do podzeneljske Reke. vsega : 24 ekskurzi.i, 24 dni, 62 članov

1.5. Huda luknja, Koral.

1.5. Huda luknja .... plezan. kaminov 1 U 47
1.5. Pečornik

1/2.5. Jana Skoljka, Jama pod vrhon tisnika
2.5. Huda Iuknja-Rakeški rov izmera

2.5. Rekognosc. Pečovnika

Maticova liknja rekognoscir.
213.5. Maticova Iuknja $\quad$ iznera $1 \times 3$
9.5. Huda luk.Špehotka plezanje kanin. I 6

10/11.5. Huda luknja-Radlje biol.raz.,fotog. I I
18/16.5. Z̃eleznain $O_{\text {solet. }}$ jana v Dorizalah
22.5. Štarvsova luknja
29.5. Špehovka,Pilenca
16.6. Koprivška luknja
ogled
meritve (142n) foto
iskanje jane nad
20.6. Huda luk.nad Radljaņ požir. Ponikve 1 I



Skupaj 61 ekskuxzij, 70 dni, 186 članov
JAMARSKA SHKCIJA P D " ZELEZNICAR" IJUBLJANA
7.2.71. Španova j., Brdajs.j.
14.2: Planinska jana, (Ročisovec
21.2. Jana 12, Bi. Krlukov
21.3. Dominus. jana, Blatna j.

Paradižnikova jara
28.3. Jana $v$ Cevljevi hosti
1.4. Vetrnica (Vransko)

10/11.7. Rusova jana, Pečenikov

| raziskava | $\frac{1}{1}$ |
| :--- | ---: |
| ogled, foto, | 3 |
| razisk, merj. | $\frac{9}{2}$ |

raziskava 1
28 g glob.raz. 1
2

> brezen, Mezlikarj.brezen razisk, nerj. 2 31.7 lo. $\begin{gathered}\text { (Brezno pri Garaso- } \\ \text { vi giavici (Bohinj) }\end{gathered}$ razisk., 481 ng 11
31.7-10.8. Brezno pri Garso-

1/la. 8. Brezno pri Gans.glav. raziskov.
Datur $j$ a $n$ a d elo dni član.


JAMARSKI KLUB DIVAČA
poročilon manjkajo navedbe datumov in članov:
Medved jak pri Markovščini
Medjana pri Danah
Jama na Prevali
Divaška jama ogled s poljkini janarji
Dinnice $\quad$ iz lliwic
Jane na Lokavsken področju ogled
Jana pod vasjo Betanje
raziskava
Zasuta jama blizu Lokve
kopanje
Toninškoya dvorana $v$ Skocj.janah
kopanje 15 ur
Lisična
skupaj Io ekskurzij

JAMARSKI KLUB KOSTAANJEVICA NA KRKI
Od ponladi 1971 do 28.8. opravili 1500 delovnih ur za-turistično ureditev Kostanjeviske jane
17.3. Bizjakova jana
raziskovanje nad loon odkrite jame pri Kostänjeviški jani.

JAMARSKA SEKCIJA "VILJEM PUTIK" LAZE PRI PIANINI
Novoustanovljen 1. marca 1971 ( 20 članov)
delo:
36 ekskurzij vežbalnega in raziskoval. značaja. Obiskali :
Kališnico, Gradisnico, Najđeno jamo, Logarček, Jane na Janskem vrhu v sodelovanju $z$ JKLM, ki je matični klub.

Seznam jam je bil objavijen v NOVICAH, letnik 1971, številka 2, stran 17 in 18 vșe do številke 3514.


Poleg tega so bile dopolnjene še stare številke, pri
katerih ni bilo nobenih podatkov, razen številk:
1220. Ledena j. V Smrekoveu V. gora - 30 Iašt. -
1213. Špirov kot Vinica Vinica 8:- Črnon. -

1275 Metliška j.
1796 Jelenja jana
1798 Jana v Gradau
1800 Delenski zdenec
1811 Lesina
2096 Grabrik
Jana pri Vranovičih

| Metlika | 35 | - | " | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Črnom. | 216 | - | 1 | - |
| Gradac | 14 | 7 | 2 | - |
| Adlešiči | 30 | - |  |  |
| Nova Lipa | 60 | - |  |  |
| Adlešiči | - | 23 |  | 1 - |
| Vranoviči | - | 12 |  |  |

Jamarska sekcija Črnonelj pa nan je poslala še nekaj janskih ( voanih) B objektov in to:
852 B Jevnikova luknja Legen klub Prebolf(Ał470)
853 Vranja peč Celje. Prebold (A 3492)
854 Vinolski zdenec
855 … Zaderški zdenec
856 Talčki zdenec
857 Pački zdenec
858 Zapujska škavla
859
860
861
862
863

- Adlešički zdenec Čurilski zdenec Šprajcarjev zdenec Vinol Črnotielj Brezovica "
Talčji vrh "
Paka :

Zapudje " * Zdenec pri Mòstu Svibniski zdenec
Čurile "

Svibnik "

Obenen opozorino klube, da je zaradi istovetnih številk v katastru prišlo do gotovih sprenemb, ki jih je treba upoštevati :
2212 Preserska jana ( preje inela to št. Koriška jana, ki pa je istovetna s 1701 -Krviška okroglica)
3141 Brekovo brezno na Dolu ( preje Brezno na Planini Javor na Raduhi, ki je istovetnes 1255-Snežnica ha Raduhi)
3467 Osoletova jana pri Moravčah( preje Jana dveh nočeradov, ki je istovetna z 2430 - Jana v Peklui).

Prosino vse klube in sekcije, da nan pošljejo zaostale zapisnike in še pasebej, da skuašajo pri, vsaki jani ugotoviti točno lego. Ponovno opozarjano, naj bodo zapisniki z načrti v dvojniku, če jih pošljete $v$ Postojno; če pa posebej pošiljate v Ljubljano (vodja katastra JZS France Ěušteršič, Prekrurska 4), poter pa pošljite na Postojno le $\ddagger$ izvod.

Ob koncu številke nekaj opozoril, ozinnona Qvestil klubon in sekcijan:

- Občni zbor Jamarske zveze Slovenije je $\forall$ Kozini 15. aprila 1972. Določite delegate (po dva za zbor)

8 Hongres speleologov Jügoslavije bo v Sloveniji in to v Sežani od 13.-15. oktobra 1972.

- Dabi nogli podati poročila za občni ubor, prosino Vse klube in sekcije, da nan čimprej pošljejo: poročila o delu $v$ letu 1971( in za 1969-če ga niste poslali)
seznan članov z naveabo rojst. daturna, kraja bivanja pokiica
- zaostale zapisnike raziskanih jan prograne za leto 1972
- Potapljaška sekcija nora čimprej sestaviti pidejni in finančni plan za potapljaški tabor na izviru Kolpe
- Janarska reševalna skupina naj čimprej sestavi finančni načrt in ga pralděi zvezi obenems progranon reševalnih akcij
- tehnična komisija naj činprej dostavi rokopis tehnične knjižice : Janarska oprena in tehnika raziskovanja jar
- JS Železničar naj poskuša dobiti čimprej zagotovilo nožnosti brezplačnega potovanja na otvoritev Resavske pečine $\forall$ Srbiji
- klubi in sekcije naj čimprej prijavijo udeležence za ekskurzijo v Resavsko pečino, najkasneje do 1. marca.
- v kolikor klubi in sekcije še niso izrrscili občnih zborov, naj to opravijo činprej in jevijo JZS
- Nadzorni odbor zveze naj do občnega zbốa pregleda upravijanje zvezinega katastra in poda zvezi svoje poročilo
- Korisija sestavu Jančigaj,Šušteršič, Bohinec, Habe, naj dopolni pravilnik o poslovanju skatastrori in ga razpošlje vsen enotan
- klubi in sekcije naj javijo cimprej ine in priinek, rojstno leto in etanovenje Reševalni skupini : Pirnat Jože, Ljubljana Celovška 151.


# novice 

društvo za raziskovanje jam Slovenije
leto 1972
letnik $\underline{\bar{x}}$.
številka 3/4


JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

NOVICE

## NOVICE

## JAMARSKEZVEZESIOVENIJE

Letnik lo Številka 3/4 julij 1972
$V$ sebina

Zapisnik občnega zbora Jamarske zveze Slovenije

Zapisnik 1. seje Upravnega odbora JZS
Seznam članov JZS in njihovih zastopnikov Okrožnica VI. kongresa speleologov Jugoslavije Novice

Izdal Izvršni odbor JZS v Ljubljani,julija 1972. Uredil Dušan Novak, opremil Jože Goršek

$$
\begin{gathered}
\text { Z A P I S N I K } \\
\text { rednega letnega občnega zbora Jamarske zveze } \\
\text { Slovenije v Hotelu v Kozini, } 15 / 4-1972, \\
\text { pričetek ob } 9 \text { uri }
\end{gathered}
$$

Prisotnin 17 jamoslovnih enot s 64 delegati. Manjkali so zastopniki JK Črnomelj, JK Slovenj Gradec in JS

PD Tolmin.
Delovno predsedstvo: dr. F. Habe, I. Počkaj in S. Brus.

Delovni predsednik A. Počkaj prebere dnevni rea, ki ga občni zbor sprejme brez dopolnitev in le s spremembo vrstnega reda.

Dnevni red:

1. Poročilo predsednika
2. Porocilo blagajnika in urednika Naših jam
3. Podelitev priznanj
4. Poročilo verifikacijskega odbora
5. Razprava o poročilih
6. Poročilo nadzornega odbora in predlog razrežnice starema UO
7. Dopolnitev pravil JZS
8. Izvolitev novega odbora
9. Program JZS za le to 1972
10. Razno
11. Poročilo predsednika je bilo priloženo zapisniku, ker je preobsežno,ga na tem mestu ne moremo objaviti

-     - 

2. Poročili blagajnika in urednika Naših jam sta bili priloženi
3. Podelitev priznanj je potekala prisrčno in hitro. Priznanja je prejelo 28 članov JZS.
4. Poročilo verifikacijskega odbora je podal E.Pretner
5. Razprava o poročilih:

Diskusija se je odvijala v štirih glavnih smereh:

1. stanje v katastru
2. obveščanje ḱlubov o akcijah na njihovem področju
3. razdelitev območij med jamoslovne enote
4. preimenovanje jamoslovnih enot
E. Pretner

Je kot član nadzornega odbora ugotovil, ob pregledu katastra, da manjka precej zapisnikov in sicer duplikatov, ki bi jih moral poslati IZRK. Potreben bi bil sestanek med vodjema zvezinega in inštitutskega katastra, da bi se pomanjkljivosti odpravilo.

## F. Škrabec ,

kot drugi član nadzornega odbora, je bil ob pregledu odsoten, vendar popolnoma zaupa Pretnerjevi natančnosti. Meni, da je bilo vodenje katastra dobro, le sodelovanje z Inštituma za raziskovanje krasa je slabo, zato bi moral UO sprejeti pravilnik o vodenju katastra.
P.Osole-ta
zanima, če lahko sklepi občnega zbora na kakršenkoli način vežejo inštitut.

## F.Habe

pojasnjuje, da je v okviru JZS že izvoljena komisija, ki bo sprejela osnutek novega pravilnika o vodenju katastra. Osnutek bo UO poslal v pregled vsem klubom in šele, ko bo novi pravilnik sprejet, bo možno dogovarjanje $z$ ins̆titutom.
F.Leben
se zavzema za vodenje katastra v dvojniku. V zvezi s poročilom predsednika F.Habeta ima pripombo, da je uradno dolžan obvestiti 0 svojem obisku in delu $v$ jamah samo Zavod za spomenisko varstvo SRS, sam kot jamar - amater pa čuti dolžnost, da obvesti tudi področne klube.

## E. Pretner

meni, da je obveščanje klubov o ekskurzijah na njihovo področje moralna obveza za vsakogar.

Vzvezi s knjižnico.JZS pojasni R,Gospodarić, da je njeno urejanje v Ljubljani slabo. P. Krivic, ki je zadolžen zanjo je že trikrat oapeljal knjige, ki se naberejo $v$ Postojni. V Postojni vodijo kartoteko vseh publikacij

## F.Sustersič

je mnenja, da pravilniki ne morejo veljati za nazaj in zahteva, da stari UO ne dobi razre anice, dokler stanje v katastru ne bo urejeno.

## F. Habe

meni, da je kataster tekoča zadeva, ki je ni mogoče resiti čez noč in da bi stari Uo lahko dobil razréaico pod pogojem, da uredi stanje v. katastru do konca leta 1972. Takrat bi bil tudi možen dogovor z IZRK.

## F.Osole

odgovarja, da debata o katastru ne more biti plodna, če se ne ve, ali želi inštitut sodelovati ali ne, Ce bi imel kdo polnomočje zastopati institut, bi bilo dogovarjanje lažje.

## R.Gospodaric

razloži, da polnomočja nima nihče, da pa tudi, stanje inštitutskega katastra ni nagbolj urejeno.
D. Novak
je mnenja, da o načinu sodelovanja z IZRK na občnem zboru ni mogoče razpravljati, zato naj se izvoli komisija, ki naj ji da občni zbor pooblastilo, da zadevo uredi. Meni, naj stari UO dobi razrešnico, s katastrom pa naj se ukvarja novi odbor.
J. Gustinčič
zahteva, da se vnese med sklepe občnega zbora, da je medsebojno obveščanje in sodelovanje klubov na akcijah nekega področja nujno.
D. Novak
se zavzema za načelo prioritete pri razdeljevanju Slovenije na področja, o raziskovalnih območjih pa naj razpravlja UO na eni svojih sej. Glede preimenovanja JKIM v Drustvo za raziskovanje jam Ljubljana, meni, da sta vsaka bojazen in ljubosumje odveč, kajti vse jamoslovne enote, ne glede na ime, so v JZS enakopravne.

## Z.Žele

sporoči, da se je tudi JK $I_{u} k a$ Øeč na občnem zboru preimenoval $v$ Drustvo in predlaga, naj to store vse enote.

## F.Skrabec

se zavzema za sodelovanje med kljubi in zahteva, da je JK Ribnica obvesccen o tem, kdo raziskuje na njihovem pdoročju. Glede preimenovanja enot pa predlaga, da občni zbor sprejme sklep, naj se vsaka enota imenuje, kakor pač želi.

## A. Počkaj

pojasni, da JK Dimnice tudi žele biti obves̆eče o obiskih drugih klubov, kadar pa imajo le-ti kot goste tujee, se morajo o obisku dogovoriti. Sprejeli bodo namreč odlok o zascčiti krasa, v katerem bodo določene norme, kdo sme obiskovati jame na Krasu.
se zavzema za to, da bi določili tudi norme, kdo in kako sme uporabljati kataster.

Delovni predsednik A. Počkaj predlaga, da to uredi novi UO.
R.Gospodarič
meni, da lahko uredi UO le detajle, načelno pa mora vse spremembe sprejeti občni zbor.

## SKLEPI

1. 2 glasovanjem delegatov je soglasno sprejet sklep, da se vsaka jamoslovna enota lanko preimenuje kakor želi.
2. Problemov v zvezi s, katastrom naj se ne resujue pred sprejetjem novega pravilnika o vodenju katastra, kajti sele takrat bo možen dogovor z inštitutom. Dosedanji UO pa dobi le pogojno razreśnico, dokler stanje v katastru ne bo zadovoljivo rešeno, - tudi to je bilo sprejeto soglasno.
3. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju JZS, je podal E.Pretner. Blagajna je formalno v redu,
zato predlaga razresnico staremu udboru; Potapljaška sekcija mora predloziti poročilo, kako so bila porabljena njej namenjena sredstva.
4. Občni zbor pooblasti UO za rešitve nasledajih vprasanj:
5. Razdelitev delovnih področij med posamezne jamoslovne enote :
6. Glede dopolnitve pravil in njihove pravne formulacije v zvezi s preimenovanjem jamoslovnih enot je zadolžena posebna komisija, ki jo sestavljajo: T. Planina, F. Leben in D. Novak.
7. UO naj uredi stanje v katastru do konca 1972, nakar bo dobil razrešnico.

Na predlog predsednika Habeta se je po javnem glasovanju občni zbor soglasno odločil, da se JK Novo mesto zaradi popolne pasivnosti. izključi iz JZS, kot novega člana pa se sprejme skupina Vigred iz Šempolaja.
8. Z javnimi volitvami je 64 delegatov soglasno izvolilo $v$ nọi UO naslednje člane:
predsednik: dr.F. Leben
tajnik: ing. D.Novak
tehnična komisija: mrof. T. Planina
reševalna skupina: $J$. Pirnat
potapljaska sekcija: dr.f. Praprotnik
knjižnica: P. Krivic
kataster: F. Šušteršič
varstvo jam in jamski turizem. dr. F. Habe
9. Program JZS za leto 1972

Na pripombo A.Kranjca, da so pravilniki posameznih klubov in zveze protislovni, predlaga T. Planina, da 00 poslje pravila zveze vsem klubom, ki jif nato vskladijo $z$ lastnimi do naslednjega rednega letnega občnega zbora.
F.Šusteršič predlage, da bi UO izdajal neke vrste bilten, vkaterem bi poročali o perspektivnih jamah, 0 lestvici najglobljin in najdaljsin jam in $v$ katerem bi bila predstavljena slabo poznana podroćja. Inenja je, da je treba posvečati več pozornosti samemu raziskovanju, zato predlaga, da bi sistematično pregledali Postojnsko in Planinsko jamo in da bi bile večje akcije v velike jame (Pološka, Brezno pri gamsovi glavici) deležne večje podpore.
10. Razno

Dr. F.Habe poroča o delu za 6. kongres jugosl. spoleologov, ki ga bo organizirala JZS oktobra v Lipici. Občni zbor soglasno izvoli F. Habeta za generalnega sekretarja kongresa,
Novi predsednik F.Leben se zahvali za zaupanje, delovni predsednik A. Počkaj pa se zahvali za trud dolgoletnema predsedniku dr. F. Habetu in ob 13.30 zaključi občni zbor.

> Zapisnikar
> Maja Kranje

1. seje Upravnega odbora Jamarske zveze Slovenije, dne 8.5.1972

Seje so se udeležili zastopniki enot īz Ljubljane, Domžal, Kranja, Kočevja in Ribnice, Rakeka, Dimnic, Sežane, Divače, Gorice in Letuša ter Prebolda. Sodelovali so tudi zastopniki uredništva Naših jam, sekeij in komisij.
a. Pri ugotavljanju udeležbe je bilo postavljeno vprasanje je-1i zastopnik TD Grosuplje, ki upravlja Taborsko jamo član U0-ja ali ne. Baje doslej ni bil član, ker TD ni raziskovalna enota, lahko ga smatramo le kod podpornega člana, dokler ne da drugačne izjave.

1. Na osnovi zapisnika in volitev na občnem zboru je bil konstituiran novi upravni odbor:

Predsednik:
Tajnik:
Podpredsednika: dr. Franc Osole in dr. Franc Habe Blagajnik : Tomaž Planina, dipl.biol. Administratorja, ki bo bodil pisarniške in računske posle bomo honorarno dobili med personalom SAZU. Upravnik in odgovorni urednik Naših jam bo kot doslej mgr. Rado Gospodarič,dipl.ing.geol,

Potrjeni so bili zastopniki jamoslovnih enot in vodja zvezinih sekcij in komisij, kot so bili izvoljeni na občnem zboru.
b. V razpravi, ki je sledila tej točki, je bilo sklenjeno, da bo treba prenesti iz Postojne v Ljubljano tudi tekoči račun. Pri tem bo treba upoštevati namenska sredstva, ki so namenjena organizaciji kongresa. Ker pa je v Postojni še uprava Naših jam in v prodaji literatura,
bo v Postojni ročna blagajna s potrebno vsoto denarja, ki se bo občasno obračunaval.

Za podpisnike bančnih nalogov i.pd. so bili določeni predsednik dr.FYُance Leben, blagajnik Tomaž Planina in tajnik Dušan Novak.
F.Škrabec je opozoril, da je osnova za prenos računa v Ljub'ljano prenos sedeža JZS. V zvezi s tem je dr. F.Osole poročal, da ima Katedra za kvartarologijo v LjubIjani primerne prostora v kleti Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, ki jih je pripravljena do nadaljnega za nedoločen čas prepustiti $\vee$ uporabo JZS. V teh prostorih je že sedaj kataster in del njižnice. Za pogoj daje, da bo poslovanje $v$ redu kot je bilo doslej. Ta ponudba je bila z veseljem sprejeta.

Dr.V.Bohinec je opozoril, da bo potrebno določiti uradne ure za poslovanje katastra, knjižnice in uprave JZS.

V zvezi z Našimi jamami je bilo predlagano naj bi v uredniški odbor kooptirali tudi prof.dr. Dušana Kušcerja in dana je bila sugestija naj bi uredniski odbor ne bil stalen, ampak formiran glede na potrebe in dospeli material. Posebno točko dnevnega reda na eni kasnejših sej bo treba posvetiti problematiki Nasih jam.
c.Upravni odbor je potrdil razširjeni odbor, ki deluje na pripravah za izvedbo 6. kongresa speleologov Jusoslavije. 0 tem je podrobneje poroc̆al gen. sekretar kongresnega odbora dr. F. Habe.
J. Kunaver je prosil, da ga razrešijo funkcije, ki mu je bila naložena v organizacijskem odboru. Naj bi vključili raje mlajše sodelavce iz enot, ki kongres pripravljajo. Vpraṣal je se, kaj bo mogla JZS storiti v zvezi z zaščito oz. izboljšanjem razmer Škocjanskih jamah.

Sklenjeno je bilo, da bo treba s kongresa poslati primerno resolucijo o stanju v Škocjanskih jamah. V zvezi s tem bo tudi plenarno predavanje o raziskovanju, pomenu in uničenju tega kraškega objekta.
Ker je bila točka č že vkljuçena v prejšnjo, sledi toc̣ka d.
Plan dela JZS v letu 1972 so podali Tomaž Planina in zastopniki nekaterih komisij. Med drugim je bil poudarek na vsklajanju pravilnika zveze in jamoslovnih enot, na pravilnikih komisij, poroxilu o delu na priročniku o tehniki raziskovanja jam, urejevanju knjižnice in katastra, ki imata sedaj prostore ne FF.
Potapljaska sekcija ima v nacrtu 8 do 10 akcij innekaj. obiskov tujíh potapljačev. Za varno delo ni dobolj opreme. Treba bo sprejeti skromen predračan. Sprejet je bil sklep, da se odobri potapljaški sekciji 300 000. S dinarjev. Vodja reševalne skupine je težko dostopen. Res̃evalna skupina je potrebna, potrebna je povezava z zastopniki enot. V pripravi je nova shema obveščanja. Vrsta enot je dala nas love svojih zastopnikov.

V nadaljevanju razprave o načrtu JZS za leto 1972, je podal dr. F.Habe, da je nujnoureditev Križne jame in priprava prospekta.DZRJ v Ljubljani je glede tega povezan s Kompasom.
Urediti je treba lastaistvo Francetote jame pri Ribnici, nekaj takin problemov ima tudi Kostanjeviska jama itd. Obravnavati je treba vsak primer posebej in konkretno. Predlaga, da bi spremenili načrt zvezinega izleta. Namesto v Resavisko pečino naj bi šli v Paklenico in Manito pec. $V$ načrtu je vrsta obiskov in simpozijev. J.Kunaver predlaga posebej nekoga, ki se bo ukvarjal s problematiko stikov stujino, morda $v$ povezavi s turističnimi organizacijami ali podobno. Potrebna bo tudi selekcija obiska in potrebno bo izdelati cenik obiskovl
J.Kunaver je v nadaljevanju podal ckvirni načrt dela strokovne komisije. Ta naj bi se sestajala po potrebi, njen sestav bo prav tako prilagojen potrebam. Sodelovala bo. s katastrom,knjižnico, pomagala pri izvedbi ekskurzij in pri izdelavi speleoloske terminologije, kar naj bi bila ena od prvih bodočih nalog. Organizirala bi prédavanja in pomagala pri zvezah z inozemstvom, skrbela za propagando raziskovalnega dela in za koordinacijo raziskav s sugestijami in napotki. V perspektivi naj bi skrbelo tuđi za primerno speleološko zbirko.
V nadaljevanju so se izoblikovale še naslednje naloge:

- izpopolnitev katastrov,
- potapljaski tabor na izviru Kolpe,
- izdelati predlog izpopolnitve pravil,

Koledar akcij:

Arheplogi bodo kopali v željnah, v Vel.zjotú pri Vinici, Matjaževih kamrah; v Malograjski jami bo letošnji Modrijanov pohod, raziskovanje brezna pri Gamsovi glavici bo letos le $v$ organizaciji PD Železničarja, v avgustu, Potapljaski tabor bo $v$ avgustu, 24. do 25.6 . bo tradicionalna prireditev na Krumperku v režiji domžalskih jamarjev.
e. V nadaljni razpravi je dr. F. Leben, sporoc̆il, da so iz Pirane naprosili arheologi, naj bi naši potapIjači pomagali pri arheološkem kartiranju obale od Kopra do Pirana.

Posamezne enote naj si dajo izdelati štampiljke po svoji želji.
Nove Novice naj priobčijo zapisnik občnega zbora, zapisnik današnje seje, imena odbornikov in maslove enot ter vzorec uradne stampijke.
Enota s Kocevske je sporočila, da je UJV želi v njihovem območju imeti evidenco nad raziskovalnim delom katerekoli enote.
g. V prostem razgovoru je za tem A. Počkaj povail jamske fotograre naj pošljejo svoje prispevke za razstavo. Seja je pričela ob 16.15. in se zaključila ob 19.10.

Zapisnikar
D. Novak

## FUNKCIONARJE JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE

Predsednik: dr. Prance Leben, Arheološka sekcija SAZU, Novi trg 3, Ljubljana

Podpredsednika: dr. Franc Osole in dr. France Habe, Inštitut za prazgodovino človeka $F F$, Aškerčeva 12, Ijubljana in Inštitut za raziskovanje Krasa, Postojna

Tajnik: Dušan Novak, dipl.ing.geol., Geološi zavod Ljubljana, Diaiceva 14
Blagajnik: dipl.biol. Tomaz Planina, Sentvid nad Ljubljano, Kozlarjeva 10

Urednik in upravnik Naših jam: mgr.Rado Gospodarič, Postojna, Titov trg 2
Vodja tehničke komisije: dipl.biol. Tomaž Planina,
Vodja reševalne skupine: Janez Ileršič, DZRJL, Stari trg 21

Vodja strokovne komisije: asist.Jurij Kunavers. Geografski odd. FF Aškerčeva 12
Vodja potapljaske sekcije: dr. Tone Praprotnik, Pod Topoli. 38, Ijubljana
Vodja komisije za varstvo in jamski turizem:
dr. France Habe
Vodja katastra JZS. France Šus̆t ršič. Prekmurska 4 , Ljabljana

Knjižničar: PrimožKrivic, DzRJI, Ljubljana

## ČLANI JATARSKE ŻVEZE SLOVENIJE

1. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Stari trg 21, preds. dr. Franci Osole, Aškerčeva 12, Ijubljana
2. Janarska sekcija PD "Železničar", Ijubljana, Pijadejeva 39, načelník dr. Tomaž Jančigaj, Vodovodna 44, Ljubljana
3. Jamarski klub Domžale; preds. Stane Stražar, Kovičeva 15, Domžale
4. Druśtvo za raziskovanje jam, Kranj
5. Jamarski klub Črni galeb, Prebold; preds. Tone Vedenik ml., Prebold
6. Jamarski klub Slovenjgradec; pp 14, Slovenjgradec
7. Jamarski klub Kočevje; preds. Jože Golob, Ijubljanska 31,Kočevje
8. Jamarski klub Ribnica na Dolenjskem;preds. France Škrabec, Ribnica
9. Jamarski klub Kostanjevica; preds. Martin Boltes, Grajska ulica, Kostanjevica na Krki
10. Jamarski klub Logatec, preds. Viktor Verbićc Dolenji Logatec, Martinj hrib 52
11. Japarski klub Idrija; Oskar Brus, Levstikova 20, Idrija
12. Jamarska sekcija PD Tolmin; načelnik Slavko Bresko, Brunov drevored, Tolmin
13. Jamarski klub Rakek; Branko Bombač, Rakek
14. Društvo za raziskovanje jam "Luka Čeč" Postojna ; preds.Zmago Žele, Zavod Post. jame
15. Jamarski klub Dimnice; peds.Alojz Počkaj, Kazina 9
16. Jamarski klub Sežana; preds.Jože Gustinčič, tov. Iskra, Sežana
17. Jamarski klub Divača; preds. Albin Nedoh, Divača 111
18. Jamarska sekcija SPD Gorica, preds. Slavko Rebec, Gorizia, Italia
19. Jamarska sekcija Mladinskega društva "Vigred" Šempolaj,Italija
20. Turistično društvo Grosuplje, preds. Janez Lesjak 21. Jamarski klub Letuš, Lartin Berzanak, Letuš 7, Šmartno ob Paki
prof.dr. Milan Herak, Geološko-paleontološki zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
dr.Gordan Karaman, Bi_2ški zavod, Titograd dr.Mladen Karaman, Prirodoslovni-matematički fakultet, Priština
prof.dr. Zora Karaman, Zemljodelski-šumarski fakultet,Skopje
prof. dr. Dušan Kuščer, Geološki institut, univerze, Ljubljana
prof.dr.Mirko Malez, predsednik Speleološkog društva Hrvatske, Zagreb
prof.dr. Dušan Manakovik, pnedsednik Speleološkog drustua Makedonije, Skopje
prof.dr.Janez Latjas̆ič, Biološki inštitut univerze, Ijubljana
prof.dr.Milan Leštrov, Zoologijski zavod Pri-rodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
dr. Borivoje $\mathrm{Hijatović} ,\mathrm{Zavod} \mathrm{za} \mathrm{geološka} \mathrm{i} \mathrm{geo-}$ fizička istraživanja, Beograd
prof.dr. Stjepan Mikulec, Gradjevinski fakultet, Sarajevo
ing. Borislav Petrovió, predsednik Speleoloskog društva BiH, Sarajevo
prof.dr.Jovan Petrović, predsednik Speleološkog društva Srbije, Beograd
ing.Vasilije Radulović, predsednik Speleološkega društva Črne gore
prof.dr. Josip Roglié, Geografski zavod Priro-doslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
dr. Roman Savnik, Ljubljana

OKROŽNICA VI. kongresa spoleologov Jugnslavijn, lo. - I5. oktobra 1972, Lipica - Sežana.

1. Pokrovitelj

Predsednik skupščine občine Sežana, prof. Stane fehovin
2. Organizator

Jamarska zveza Slovenife
3. Organizacijski odbor

Predsednik: dr.France Leben, predsednik Jamarske zveze Slovenije

1. podpredsednik: dr. Franc Osole
2. podpredsednik: Jože Gustinčič
sekretar : dr. France Habe
Komisija za predavanja: vodja dr. Peter Habič,
člani: dr. France Osole, dr. Darko Radinja, dr. Boris Sket
Komisija za ekskurzije: vodja Rado Gospodaričdipl.ing.geol
člani: dr. Ivan Gams, Jože Gustinc̆ić, dr. France Habe
Komisija za tehnično organizacijo in prireditve:
vodja : Alojz Počkaj,
člani: dr. France Habe, Rudi Kodrić, Viktor Saksida Komisija za publikacije: prof.Andrej Kranjc, dipl.ing. Dušan Novak
Blagajnik: prof. Tomaž Planina
3. Kongresni odbor

Predsednik : akademik prof.dr. Ivan Rakovee
člani. prof. Zarija Bešic, Titograd
prof.dr.Valter Bohinec,častni preas.JZS, Ljubljana ing. dr. Witja Brodar, Arheološka sekc. SAZU,Ijublj. doc.dr. Ibrahim Bušatlija, Geografski insttitut, Prirodoslovno-matematičk.fakulteta Sarajevo
dr. Risto Garevski, Prirodno-nauči muzej, Skopje dr.Dušan Gavrilovič:Geografski inštitut Prirodoslovno matematičkog fakulteta Beograd

## 5. Program

A. Predavanja
10. oktobra ob
9.30 Otvoritev kongresa v hotelu "Maestoso" v Lipici
10.30 Plenarna predavanja
13.00 Kosilo

15,00 Ogled turistične jame Vilenica. Odhod z avtobusi izpred hotela liaestoso v Lipici
18.30 Sprejem udeležencev kongresa v hotelu Haestoso. Priredi ga pokrovitelj kongresa, predsednik Skupščine občine Sežana, prof.Stane Čehovin
11. in 12. oktobra

Predavanja ločeno po sekcijah v prostorih hotela Maestoso v lifici
sekcije:
a. fizična speleologija in hidrologija krasa
b. biospeleologija
c. antrospeleologija
č. aplikativna speleologija
11.10. zvec̆er ob 20.30 razglasitev rezultatov natečaja najboljšin jamarskih diapozitivov $v$ hotelu v Lipici
B. Ekskurzije

## 13. oktobra

Postojnski kras (Pisani rov v Postojnski jami, Planinska jama, Cerknisko jezero, Rakov Škocjan)

Cena 60 , -din na osebo. Odhod z avtobusi izpred hotela v Lipici ob 7,00 povratek ob 20,00
14. oktobra

Ogled Škocjanskih jam in okolice. Proslava 150letnice turističnega razvoja jame. Odhod z avtobusi ob 9,00 izpred hotela v Lipici, povratek predvidoma ob 16,00
15. oktobra

Matarsko podolje (Slavnik,slepe doline in jama Dimnice). .
Odhod ob 7,30 z avtobusom iz Lipice, povratek ob 17,00. Cena 40,- din po osebi.
C. Drugi program

V delovnih dneh kongresa organizirata Konjerejski zavod Lipica in kraška turistična zveza nastop lipicancev, ogled Botaničnega vrta v Sežani in Štanjela. Moz̆en ogled obdelave in pridobivanja okrasnega kamna pri podjetju "Kraški marmor".

## 6. Obvestila

a. Kratke povzetke referatov v obsegu ene tipkane strani in $z$ angleškim prevodom, je poslati na organizacijski odbor kongresa do konca junija 1972. Za tisk pripravljene referate v obsegu največ lo tipkanih strani s slikovnim materialom posljite na organizacijski odbor do 1. oktobra 1972. Predavanje na kongresu sme trajati največ 20 minut.
b. Udeleženci so

1. Člani, ki imajo pravico udeležbe na vseh prireditvah, pravico podati referat in prejemati kongresne publikacije Kotizacija 150 din.
2. Spremljevalci, ki imajo pravico, da se udeležujejo vseh prireditev, ne sprejmejo pa kongrèsnih publikacij, Kotizacija 50 din.
3. Pridruženi člani dobijo kongresne publikacije. Kotizacija loo din. Rok za prijavo na kongresu je do 30.8.1972.
c. Vplačila kotizacije: Jamarska zveza Slovenije,NB Postojna 522-678-34
č. V času kongresa od 9.10.do 15.10.1972 bo sprejemni center $v$ hotelu v Lipici, kjer bodo udeleženci prejeli kongresno gradivo. Prihod v Lipico je možen z osebnim avtomobilom do Lipice, $z$ avtobusom ali vlakom pa do Sežane.
d. Dnevna oskrba: hotel "Maestoso" V Lipici, kategorija B, pension 85 din po osebi, hotel "Triglav" in "Tabor" $v$ Sežani, kategorija C, prenočišče 40 din, prenočevanje v bližnjem Tomaju 8 din po osebi. Prevoz v Sežano in Tomaj bo preskrbljen.

## 7. Kongresna pisarna

do 8. oktobra 1972 v Postojni, 66230 , Pitov trg 2 organizacijski odbor
od 9. do 15, oktobra 1972 v hotelu $\vee$ Lipici

## NOVICE

Jamarska Zveza Slovenije je dobila $\nabla$ uporabo sobo $v$ kletnih prostorih Filozofske fakultete, Ijubljana, Aškerčeva 12. V teh prostorih bo-do uradovali tajnik, kataster in knjižnica JZS po naslednjem urniku:
vsak petek tajništvo od 16-17, kataster in knjižnica pa od 17-18.

Jamarska zveza Slovenije priporoča_svojlm jamoslovnim enotam, da si oskrbe okrogel žig:
žig ima premer $3 \mathrm{~cm}, z$ robom, znotraj katerega je napis Jamarska zveza Slovenije s 3 m@ visokimi črkami. V sredini naj bo z 2 mm visokimi črkami, $V$ vodoravni legi, napis oz. ime jamoslovne enote.

Jamarska sekcija PD Železničar pripravlja v svoji režiji raziskovanje lani pricetega Brezna pri Gamsovi glavici. Ker ni uspela pravočasno izdelati potrebne količine jamarskih lestev, se je obrnila na nekatere jamarske skupine, druge pa obvesča na ta način, s prošnjo, da bi po svojih močeh posodili jamarske lestve ter vabi, da se akcije udeleži po en clan skupine, ki bo lestre posodila.

Mednarodni mladinski jamarski tabor
Berchtesgaden, 8. - 16.8.1972

Tabor organizira Nemška jamarska zveza v sodelovanju z Jamarskim društvom v Iunchnu in Frankovski jamarji. Tabora se lahko udeleže jamarji v starosti med 16 in 30 let. Prispevek $k$ stroškom znaša 75.- DH. Prijave sprejema Karl Hager, D 8500 Nurnberg, Lange Zeile 50.

Planinska zveza Hrvatske vabi na proslavo $80-1 e t-$ nice turistične ureditve Baračkih špilja, ki bo 27.7.t.1. Do jam se lahko pride s ceste Plitvice -Karlovac v vasi Rakovice v smeri proti Novi Kršlji.

Mednarodns srecanje za šgortno jamarstvo prireja Belgijska speleoloska zveza ob priliki svoje 2oletnice. Sestanek bo v Mozetu (Namur) od 15 . do 18. spetembra letos. K sodelovanju vabijo dele gate vseh jamarskih organizacij. Naslov kamor naj se delegati prijavijoz F , Varoquier, 120, Rue du Mayeur, 6071 Chatelet - Belgium.

