# K KOLUMBO SVEMIRA 

## Večernjilist


NA SVECANOJ VECERI PREDSJEDNICI YITO I BURGIBA IZMIDENIII ZDRAVICE

# 20BAVIIEE <br>  

TUNIS, 13. travnja (Taniug) - Predsjednik Tito I Jovanka Broz priredili su sinoc na »Galebu« svečanu večeru u čast predsjednika Burgibe.

Na večeri su bili članovi funiske vlade, naiviši politički I držauni funkcloneri, a s lugoslavenske strane članovi delegaciie, ličnosii koje prate predslednika Tita na putu po zemliama Afrike kao i jugoslavenski ambasador u Tunisu Miloš Lalovic.
$Z 3$ vrijeme vecere, prel ojednik Repablike Josip Broz Tito i predsjednik Toais. Habib Burgibs izmijenjali sp udravice. Predsjednik Tito eatelio je mnogo aspje bs a daljem rarvitky Tunise suradnit irmedu dvifu e malis.
Predsjednik Tuniske Re pubdike Burgiba a svojo. xdrafici je istakao da je do cekom, koji je priredio predsjedniku Titu, narod Tunis zellio da pokay̌e koliko postuje narode Jagosiavije, njegove rutsovodioce, a posebn predsjednika Tla.
Poslije večere, preasjednik Tito sa suprogom Jovankom niks Burgibe prijem a ho nisa Burgibe prijem a ho sustrovao vect broj uzvanika.
TUNIS, 13. trambia (Tanjug) - Profesori dr isldor Papo 1 dr. Radiveje Bero víc, koji se nalaze a prain predsjednika Tita. posjetil
su jucer poslije podne Sen mjesto a bliziai Tunisa gdie dugnslavenski Crveni kriz priprema prvi rehabilitacioni centar as alžirske ranjenike Predsjenuik Crveaog kriza Peedsjestiaik Crveaog kriza
Jugoshavije, Olga Milosevir jugoshavije, Olga Milosevir
koja tim povodom dopu koys je n Tunis, posjetila je takoder ovaj centar u ko

REAGIRANJE SVJETSKE JAVNOSTI POVC

jem se radovi privode kr Gosic iz Jugoslavije poutravili su abrarski radnici. struènjaci i tehntăari koji va un kerr Nis prijemu je takoder blo predsjednik privremene a!žirske vlade Ferhat Abas, Clanovima viade.

BEOGRAD, 13. travnja - Uspješan let sovjetskog pilota majora Jurija Gagarina u svemir prokomentiran je u cijelom svijetu od drǎavnika, istaknutih učenjaka-astronautičara i drugih ličnosti. Prema stranim agencijama, let sovjetskog pliota u kozmos svuda je okarakteriziran kao izvanredno te hničko dostignuce I sovjetskim učenjacima i inženjerima koji su ovo omagućill upućuju se najsrdačnije čestitke.

- MAJOR JURII GAGARIN - PRVII IE COVJEK KOII SE VINUO NA GRANICU SVEMIRA I KOSI JE KAO PUTNIK SVEMIRSKOG BRODA »ISTOK" LETIO FANTASTIČNOM BRZINOM OD 27 TISUCA KM NA SAT


## STAFETA U SUBOTICI

SUBOTICA, 13. travnja (Tanjug) - Stafeta Mladosti stigla je jučer popodne u Suboticu, odakle je nastavila put preko Bajmoka za Sombor

Gradani usputnih mjesta od Novog Sada do Subotice svečano su doc̆ekali i pozdravili nosioce stafete.

Sef gigantskog opseryato- eru koja može da izanred- Izjavlíujuét da lanstranje rija u Jodrell Banka blizu
Manchestera, profesor Bernard Tevel rekao Je da let sovjetskog zovjeka u kozmos
predstavlfa najuese dostig. nude tehnike a historifl. Level predv! á da će suijedec̉i korak biti da covjek ostane u svemiru jedan iui dva dana. zatim da ke kruxiti oko Mjeseea i naizad da će se iskreati na Mjesec Petpredsjednik britanskog
interplanetarnos drušiva Keinterplanetarnos drusiva Kejet ulazi u potpuno novu

DOMUSPIEHA

## SOVJETSKE NAUKE

## TITOVA CESTITKA

BEOGRAD, 13. travnja (Tanjug) - Predglednik republike Josig Sapz Tito uputio le predsjedniku Prezidijuma Xrhovnpg Soviota SSSR Laonidu Bpežnic-
 IU ime nerou i vlade lugostavise it u svole Hino ime čestifam Vama. ovjetskim učeniaciona icitavom savietskam napodu na veficanstvanom uspiehy, koji je postigla sovjetska nauka la nsiranjom \%ovjeka a svemir I njegovim uspies̃im veacanjem na Zemilu, Ovo Ie dogadal koll-odrakiava novu apoh 4 pazvitiky oboviscanstvao
no obogati nase shvacanje covjeka u kozmos preastav
svijetam.
aNASTAVAK NA 13.

## Gagarin

Prot čovjek u soemiru:
Prol let, proi uspjesnd izlet tudskog bi ea prima zvjezdanim prostorima! $U$ visine tojima je covjek stremio od suog posianja, all o kojime je jos do jucer mogao samo de sanja.

Veliki, zaista jedinsteeni trenutak histostrasujufa t misteriozna prostranstva koz masq - eto, najzad, na dohbatu ljudske тu-

Znali smo. ono sto su ljudi jos odaono vjerovali mi smo unasad nekpliko agdina moglt sve pouzdanije znatit da ce taj uzbuidljivi tremutak doct. 1 da se anakog casa nribiveog
Toliko çak da je, po zamfolu duojice spoith reportera $\rightarrow$ Vèernile 1, aprilie a. g. imao objavill senzacionalnu pljest lz Moskve New Zarka -T dq-su sovjetski amerikki udenjaci uspizsno lansirall zajednithis so. vjetska-anericki spemizski brod sa diva prou kezmicke pllota, jeitnim plavokosion sobjetskim majorom I'jeanim crnomanian stim americkim pukovation.

Vuest je sadriavala sue poarebne po datke a miestu lansitranja, shazi pogonsk akete, tezzni svemirstog brodi, pustanji reckcljama prvih cstranauta, vremenk mjestu njihova spuštanja.
Sue je bilo takoreci perjektno i vige ne go vjerajatno, ali je urednझk humoristicke
rubrike nasao jedon krupen nedostatake Natme, pa njegovam mistieniu, verrito ajednickom sovjetsko-arperickom poduhwa ai toliko je blla nevjerojatna da bi ita rainniji cutalac mogao već na prot poglec zakliuziti o cemu se radi, I tako ic ste cernjie 1. aprill izak̃a bez grvcapritske s̊
$A$ jučers a deretak dena bas spfelog i u redakcijski kos basenog vien prytule nam se prolike da čitaocima javim krupnuz vifess: o proom letu covjetod $u$ see. mipt
Cestitajućt sovjetskim uĉerjacima na tom antastionom usplehu i odekujuel skoxe vttesteih kolega potuhvatimz njihevth ame
 roljubives zovieconstua tignuen शiudskog uma itketiots on dokion है virk̄, 刀iemly$\geqslant$

## ODJEK TITOVOG BORAVKA U TUNISU

## PUNA PAZNJA

© ovor predsjednika Tita u tuniskom parlamenta izaz-- vao je ogromnu pažnju tuniske štampe. Osim ovog 2nıčainog govora, tuniska stampa posvecuje puni
publicitet i boravku predsjednika Tita " Tunisu. Presses naziva Tita apostolom mirne koegzisList ola Presser naziva Tita apostolom mirne Roegzis-
tencije $\mathbf{i}$ uvjerenim borcem za ociuvanje ravnotez̃e isvjetskog mira. \#Mars̄al Tito je primljen u Tunisu s posebnim sjajem - piše list. Nije zaboravljena stlĕnost jugostavenske i taniske politike ni snažna ličnost
jateljska osjećanja izmedu dríu zemalja.a
List $>$ Al Amale pise, da su rukovodioci tuniske partije i oçuvanje covjekovog dostojanstva
Osim tuniske štampe. ogromnu pażnju posvetlli su boravko i govoru predisjednika Tita u Tunisu i svi listovi u svijeta. Agencija "France Pressex donijela ie opssiran izvod iz Titovog govora u tuniskom parlamentu citirajuci one dijelove koji se odnose na aly̌irski problem i njegovo rješenje. Agencija citira Titove rijeci da bez aklijevanja dokrajčiti trku u naorużanju, zaključiti medunarodni sporazum o onćem i potpunom razoruz̃anju.
Britanska agencija Reuter citira dijelove Tiovog govora koji se Geinosi na situaciju u Kongu i namjere kolonijalista da spriječe proces emancipacije zavisnin zema-
1 ja u Africi. so vrijeme da alz̈irski narod ostvari svoje opravalane ciljeve $u$ borbi za nezavisnost i da se pregovori o alžirskoj nezavisnosti $\boldsymbol{m}$.g! voditi sam.) s istin.lim predstavnicima alžirskog Haroda
Malijski list $\rightarrow$ Essorta takoder donosi opsirne izvode iz Titovog govora posebno naglašavajuci one dijelove koj
Iracki list shajera prenosi komentar marokanskog lista Al Tahrire o ochnosima Jugoslavije i afričkih zeuasja. Takoder iracki, Zamane ističe da u Titovim razgovorima tuniskim držarnicima važno mjesto zauzima Alšir. Talijanski listovi donose opširne izvještaje o Titovom
baravku u Tunisu bogato ilustrirane fotografijamı PoJ naslovom $\rightarrow$ Tito izzezio solidarnost s Alžirome rimski $\times$ Popoloe objavljuje vrlo opširne izvode iz Titovog govora u tuniskom parlamentu. -II Giornoe podviači Titovn izjavu da upotreba sile ne moze omesti alžirski narod da ostvari svoje pravo na slobodu i nezavisnost.
Parisk zaternutoski u svijetu, o situacifi u Kongu, likvi daclji kolonijalizma i nlozi UN.
Austrijski listovi najviše prostora posvetili su onom dijetu Titovoz «. vira kui, se odnosi na podr*ku Jugaslavije
Alz̈ira. Svicarski i ṡvedski listovi objavili su opširne agencijske izvjestaje o boravku Tita u Tunisu. Ciparski listov
redovno na prvim stranicama donose uve vijesti, a cipar ska televizija prenizela je žurnal o Titovom putu po zemijama Sjeverne Airike.
Titov govor prenijele su o opširnim izvnulima radiostanlée u Londonu, Kairu, Kölnu, Tunisa, Parizu í svim Jučer prijiepoune predsjednik Tito primio je na "Galebua delegacij̄ privzemene alžirske vlade koja je predvodio predsjednlk viade Ferhat Abas. U izjavi tuniskoj novinskoj agenciji TAP, ministar informacija privremene alžir-
 razgovorima sinedsjednikom titom. U surarinji koja je
ostvarena. alžirska revolucija nailazila je uvijek na puno razumijevanje i podrsku jugoslavenske vlade, jugoslavenskog narsia i marssla Tita. Danas smo imali prilikn da hažemo ptedsifơniku Titu koliko cijenims pomne koju

 odenit Beogradu izmedn potpredsjednika Kardeljapredsjednika looske vlade Suvana Fume. Suvana Fuma
boravi u Jugoslaviji kuo gost jugostavenske vlade noknal posjeta Londonu i Parizu. Iz Beograda an putuje 4 Wa.

Angola je postala novo 2 ariste ustanaije protiv kolo-
nijalne viasti Portugala. $U$ ovaj zemij u kojoj ze
done
 roci su krenuli u Sume i poveii pravi partizanski re! prolski kolonizatori salju ut Angolu pojacanja, a tesko naoruzani odredi portugatske vojske
sifu smrt u ustanickim predjelima.
$7 \begin{aligned} & \text { animljivu ocjenu situacmillan koji se sada nei } \\ & \text { britanski premijer Macmitan }\end{aligned}$ - zi u sluztbenom posjetu Kanadi gdje razgovara s blemima Macmillan je rekao da sviet danas zivi "
sravnotezi strahae i dodao da je u Washingtome stekjo utisak da Kennedujeva vlada nema namjeru snabdjeti
zemle-čanice NATO-a projektilima tipa >Polariss. Time zemije-članice NATO-a projevcilima ipa spallanova ocjena pobi ujedno bila, ukoliko se ova Macmillanova ocjena po-
kaže kao tačna, ublažena barem jedna oitrica u medukaže kao tačna, ub.
narodnim odnosima.

## SUDENIE RATNOM ZLOĆNCU EICHMANNU

## Biz <br> 

## - (1) BACENI ZAHT.JEVI DRA NRIEVITHESA EICHMANN I ZARROIBNI ZLVDT NACHETICKOM ZLDCZNCI IMA IPRAVD SVATEX DA SUDI



# SALAZAR - PROFESOR DIKTATOR <br> <br> -CINIZAM DIKTATORA 

 <br> <br> -CINIZAM DIKTATORA}

2Vlade ne smiju nikada da se povode bez zega ne bl bilo n! socijatnog života
javnim misijenjem masa, jer je to javno javnim mis1jenier masa,
mislenje uvilek inferlorno 1 raziletio od
javnog mitijenja Nacife.e To je upravo uvrecijivo za narodne
mase. No, nije jasno sto je to Nacija. tnase. No, nije jasno so je to Nacija.
Salazar unacijn ne vidi narod ill narodne
mase. za nega je to neto apstrakto,
pa 1 u sluzaju da pod time razumileva mase. Za njega je to nesto apstraktno,
pa i u sluaju da pod tme razumljeva
Državu. No, može it Naclja kao Drzava
 Ifoui. Eto. to je primier Salazarove ma-
sle. Da mi mogao bolje komandiratif, Sa-
lazar ovako tumaci pojam slobode: kuda neman 1 ne mote biti apsolutne slo-
 sloboda, ona sloboda, koja moze dati,
netu kazat1 srecu coviloku. all srecu jyu-
dima.4
je ipak ono bitno, da formulacifi fasno Jo ipak ono bitno, da salazar ne priznale
stvarnu slobodu, a da za sebe traza ap
solutnu slobodu, odnosno solutnu slo
$\epsilon \mathrm{ku}$
vlast.
*CVRST POREDAK

## On ide tako daleko da poredak $u$ di- ktaturi ovako velica:

 ktaturi ovako velica*Crist poredak je uvijek plod 1jepote.
Cvrst autoritet je po njegovu misije nju nesto o demu de ne smije diskutirati,
a ove zatot

 kao sto su blag nat nas narodni obicajaj,
skroman kao sto je skroman zivot nase KONTRADIKCIJE Jeanom ee to cvist autoritet, a zatim
opet nesto blago njezno. Salazar je
kontradiktoran. Evo njegovih rlex je je negiraju nblagoste: u ime svetih interesa Nacife. Pred neavu
 poteljeniti 1 umanjiti. M1 moramo datit dr-
tavno masind dvrsti smjer, da budu mo-

 vtade., može bist jake Države, bez čvrste
Izruguje se onima, kojı govore o
 20 1 imisijotina. Po njegovu misijenjuje
sNarod njije suveren. On ima samo je anu potrebu: da bude dobro vladan. ${ }^{\text {a }}$
PROTIV INTERNACIONALIZMA Salazar se ne ustručkva da o narodu i
nerodima kaze 1 ovo:


Mozda je htlo reći do portugalskt se na nju, All vara se ako misili da
zaboraviti ono sto on, Salazar, izvodi.
ma, protiv komunizma, protiv socijali-
zma, protiv slobodnog sindikalizma, pro-
iv svega onoza sto razdire ponodicu, po umanjule, kiasne borli 1
protive, bezboznika, protiv materijalistic, protiv bezboznika, prot
kos pogleda na zivot.
Osobito Je protlv klasne borbe:
sMi ne prihvaćamo borbu klasa
 koje formira ekonomsku it socijalnu or-
ganizactju.

## NOVA : FORMULA

On doduše vidi da se neposrednt inte-
resi radnlka
ind poslodavaca sukobljufu. ali on ne namjerava, dozvoliti da se su-
kob prosiruje povecava, pa zato dizava
treba da the tzmiruice no ne uat prilize
 ne 11 druge strane, nego su korist regu-
Ilranfa ekonomskog fivota nacje.a Zato




 rad bude disciplinarin, posten is savjestan, Posve je razumijivo zašto polufendsl.
u interesu zajednice, Drzava je tu da to natifundija, koja je u Portugalu fos mo koordinira $s$ drugim aktivanostima i d da snazi, zasito burzoazija i $i$ zasto erkva po
tu klasu inkorporira u cjelinu nacionalne dupire Salazara.

8
18
2
2
 Ostvaren Ikarov san o letu prema Suncu


 Gagarin je roacn 1934. godine u Smolenskoj oblasti. Poslije rata zavrsio je zanatsku
a 1955 . saratovski strijski tehnikum. Kao stadert stuplo je $\mathbf{u}$ klub ljubitclija avijacije $u$ Oren-
bargu. zavrsio zrakoplor burgu. završio zrakoplor-
nu subly nu skoln in
Godine 1949.
Gastarin
Ge postao ělan Komsomola, a u ilpnju 1960. primijen je n KP Sovietskog Saveza. Gagarin je oženjen $i$ ima
kécrku.
 vljena slużbena vijest da je prvi svemirski putnik sretno aterirao na Zemlju.

0 ovim rijellma slovenskos nute po moskovskom veremenu akademika sažete su misl i major Gagarin se nalazio ned dila u svijest stotina milijuna putnik proveo je u letu ukupljudi, kad su culf da se poslije no 108 minuta. Kočnice su pocelicnih divova istrojeva koji cele djelovati posilije 78 mi-
Su posijednjlh godina iz. SSSR nuta leta, a samo ateriranje Su posijednjit godina iz. SSSR nuta leta, a samo ateriranje beskonačne kozmlčke prostore minuta prije uspielog ateriravinuo i čovjek. Covjek koji je nja. radio-telegrafish novin-
granice covjekova znanja
ske agencije Tanjug uhvatili
 svemirski prostor, a moz̃da th zine satelita signale slicne 1 potpuno izbrisao. Historijski podvig, koji je su se oko osam minuta. jucer uzbudio citav svijet, po- za let čovjeka u svemir u Soskom vremenu. a završen fe u vjetskom Savezu su zapravo skom vremenu. a zatrsen ue zapocele 3. studenos 1956. , kad svemlrski brud sIstoke spustio je u putanju oko Zemlje lanna teritorij Sovjetskog Save- siran drugi sovjetski umjetni za ss
kom
Jurjem Gagarinom.
suemirsim putni- iki zatvorenu kabinu. U to kom Jurjem Gagarinom. Gagarin je tisien viskestepe- ve eksperimentalne zivotinje. nom raketom u kozmičkom Unjoj je bio uveden klimat brodu. obletio Zemlju 1 pod- rezerve hrane $t$ uredaji keji micikog leta koje izazlva beze su bilježill reakciju zilvotinja
težinsko stanie povesanje prlikom leta. Ovaj Sputnik težinsko stanie $i$ povéanje prillkom leta, Ovaj Sputnik
nearove vlastitc teżine za ne- bio je tezak 503,3 kilograma njegove vlastitc težine za ne-
koliko puta. U 9 sati 152 mi - Kad je 15. svibnja 1958. lan


„Prvi čovjek koii le za nepunih sat i po obletlo zemallisku kuglu izyan atmosfere koia nas okrvžuje, prvi kozmićki let za kojim le čovjek čeznuo otkako mu nebo nije neho već beskonačan prostor, veliko je ostvarenje i velika pobjeda nauke za koje freba Sovjetskom Savezu i njeqovim naučnim radunicima čestitati s najdubljim zadovoljstvom« - rekao je predsjednik Slovenske akademije znanosti i umjetnosti akademik Josip Vidmar. Ova izjava data je nekoliko sati nakon šlo je jučer u Moskvi obja-
siran treci Sputnik s težinom
od 1327 kilograma počela je
no od nova etapa priprema pocela je va leta u svemir. Tada je naime počela izgradnja novih kozmičkih brodova koji su
zamijenili
dotadašnje Sputnizamijenili
ke. Novi je kormínkie brod zapravo bio covjekov stan u mostranstvima svemira. Pro-
sle godine je pryi put uspie sno lansiran ovakav kozmicki orod.
Dok su se vrsill aksperimenti s kozmlckim brodovima, sovjetski ư̌enjacl su rjessaval
1 medicinsko-bloloske proble medicinsko-bloloske probleme s kosima se dotada nauka nijih problema je veliko ubr-
zavanje covfekova kretanja. zavanje čovjekova kretanja
Podrobna ispitivanja zala da ne postofi takva brzina koju ljudski organlzam ne bl mogao podnijeti, ako ovo
ubrzavanje nije suvise ubrzavanje nije suvise inten-
zlvon. Drugt problem je povecavanje za tri, pet 1 vise puta texine $\begin{gathered}\text { Eovjekova } \\ \text { kom } \\ \text { ispalijlvanja } \\ \text { rakete. }\end{gathered}$ I kom ispaljivanja rakete.
ovad zadatak je rijesen it na tal nakin. sto fe organizam na tai nacin, sto ie organizam
svemirskog putnika blo sve-
strano treniran 1 pripremijen strano treniran 1 prlpremljen
za napore koje ce morati podza napore koje ce morati pod-
nijeti za vrijeme leta u svemir.
Poseban problem, ovoga puta problem koit ne postavija Covjekov organizam. blo fo problem goriva. pokretanjo svemirskog broda. Po svemu sudeet prilikom lansiranja sovjetskog svemirskoz broda s prvim svemirskim putnikom. rivo. Naime. klas!éno gorivo bl zahtijevalo raketu-nosaca satellta koja bl bla teška prl-
likom starta nekoliko tisuća tona zbog težine goriva. Zna

## JOHN KENNEDY:

## Lansiranje čovjeka

 svemir i njegov porratak na Zemlju je lzvanredan tehnióki nspjek. Ispitiva-nje nas̃eg sunčanog sistema je tez̆nia kotu dijelimo mf i cijelo čovječanstvo sa Sovjatskim Savezom. is ovo je jedan vatan korak naprijed k tome cillu. Nas vlastiti program ya slanje rovjeka u svemir je usmjeren istom cilju.

## HAROLD

 MACMHLLAN: Let sovjetskog čovjeka u svemir je veoma znaČajno dostignuće. Ja sam poslao poruku 3 Cestitkama sovjetskom premijeru NIkiti Eruscova.ci, da su sovjetski ư̌enjact uxinill i ogroman kveniteti akok pronasavst visoko-ener-
getske komblnacije laganih raketnth goriva. No. prilikom jučerašnjeg podiviga nije riješen samo pro-
blem pogona nego je uexinjen blem pogona nego je uxinjen
l ogroman napredak u primjeni elektronike i automatizacije. Precizni automatizaciosjetylvi strojevi bill su upo-
trebljent $z$ abactvanje nosatrebljent za ubacivanje nosa-
ca u putanju Zemlje. za upraCa u putanju Zemlje, za upra-
vifanje svemirskim brodom i

Pimu mawan I tehnicur wiatos nreividiafi. U svakam slučafu 12. travnja 1961. godine ulazl u historiiu coviečanstva kan datum koll Ie prekremnica u živołu čovieka. Samn po sebi namece se pitanie sto čnvieeranstvo očekuie na nvoi novoi etapi što otvara persuektive koje mašla ciovjekova ledua može nashutill, a danas vrio tesko shivaitil.

VIstna na kojoj je svemirskl brod jucer letio krece se
skmedu 150 i 300 kilometara. izmedu 150 i 300 kilometara.
To je zapravo prag svemira. To je zapravo prag svemira. su identični s uvjetima u saarom svemiru. Prema tome. iskustva postignuta prilikom leta na ovoj visini potpuno su
covoljna da bi se svemirski brod sa putnikom mogao uputiti :u beskrajne prostore svemira. Sovjetski
su svijesno zadrẽali
uvemirski brod na ovoi visin:. jer je to prvi svemirski brod sa čovje-kom-putnikom, a svako povecanje ove visine bi u ovoj

- prvobitnoj fazi ogromno povećalo rizik kome bi bio izrrgnut život pilota Gagarina. Predsjednik Stručnog Savje-
ta Savezne komisije za nuklearnu energiju i predsjednik Naučnog odbora Instituta $>\mathrm{Ru}$ der Boskovice u Zagrebu dr novijem podvigu sovjetskih uésnjaka slijedeçe: sOvo je daljnji odlučan prodor Covjeka u svemir. Pri ovom podjom je raketa lansirana u Ze mijinu putanju. a svakako i visoki stepen elektronike i
tebnologije zoriva. Nema sutebnologije goriva. Nema su-
mnje da ce poslije ovog velikog uspieha, uskjediti pokušaj da se čovjek vine do sunče-
vih planeta.a Naučni suradnik beogradnjan te rekao: sUspjell pokusal covjekovog prisustva u svemiru je dobar znak da de ci proučavati nebeska tjjela neposredno iz svemirskoe prostora. Prema tome ovaj uspjeh je prekretnica ne samo
oblasti astronautike veí i
u Citavoj naucl.e
Milorad Protić, takoter naučni suradnik beogradsikog Opservatorija, rekao je: sinjenica da
izdrzana
je organizam
neshvatlijivu
Covjeka
brzimu od 27.000 kilometara na bat promjene brzine satelita da bi se mogao spustiti na Zemlju. dosad je najvećl uspieh nauke kome se raduje svaki co- \%


ZAGREB, 13. travnja - Akademijom u koncortnol dvorant istras, kojoj će vecteras u 20 sati govoriti Marko Belinid́, Xlan Izvržnog vijeća Sabora, počet de slużbena proslava *Svjetskog dana zdravljax, koja de u FNRJ trajati do 23. travnja. Istovremeno, Moma Markovid, sekretar za narodno zdravlje Saveznog Izvršnog vileća, govorit te proko tolevizlje o zdravatvenoj problematici u našol zemlji.

Sutra ujutro, u okviru proslave "Dana zdravlja«, u e rad II kongres liječnika NRH. a na Velesajmu otvorit ce se vrata paviljona u kojima su smjesteni eksponati prve izložbe »Medicina I tehnikas.
Desetodnevna proslava s
emom oNesrece ne moraju temom sNesrece ne moraju da se desavajua, ima raznovrstan i bogat program. -ino-dvoranama is kama,

## POSJET

KOD S. IVEKOVICA Stjepan Ivekovic, predsjednik republicke Komisije za vjerska Ditanja 1 clan Izvrsnog vijeća sabora NRH primio je svecenika vilka Vebera, tajnika staleskog društva katolickih svećenika NRH i s njim se zadržao u
razgovoru. OBAVEZA KARLOVAČKE OMLADINE
KARLOVAC. 13. travnja -
Karlovacka omladina obvezala se da ce ove kodine dati nekollko hiljada dobrovolinith rad-
nth sati. $U$ radnim akclfams sudjelovat be više od 5000 amla dinkt 1 omladinaca koft de uredivatl parkove. sportske objekte uz skole : popravilatt putove. Omladina Dojedinth Doduzeća u sklopu svoish kolektlya inalista u skiopu svoilh kolektlva.
vrifeme Skolskog raspusta osim brigada radnicke omladine otlel be na gradnju auto-puta sBratstvo - Jedinstvo dvije srednjo
skolske brigade. (M. J.) dogodilo se:. beckilita Ivan vorn jucer oko 11 sat na kritianju
Odranske korenske kulco na Odranske t Korenske ulico na
osobnt automobly kojtm je u-
 pred automobilista Tesico je ospl
 plootniku zajčeve ufice. iznona



BOS U TRENUTKU DOK SE U

 Ui.SA KRI Krizanisy KLAICEVE,
 avonimir is. On de tete oxflife





GRADNIA JADRANBKE MAGISTRALE sptit. 13. travnla - Oradeoingkn poluzete Vladukt iz diontce Jadransko maxistrate trmean Nolila i Kolina. Prya Cto Kmana I Kapolice. Kako vins saxnall za te radove u oGinara. (E. P.)
ra narodnih sveuxilisista ... na vatske, Udruženje medicinvim javnim mjestima $u$ na- skih sestara i simpozij zdrav-
 stručnjacl o uzrocima i na- zdravstvene službe io princičinu sprečavanja nesreça. pima moderne izgradnje Toj temi bit ce 10 dana po- zdravstvenih ustanova. svedene I mnoge fllmske proiekcije, zatim izložbe f ostai oblicl demonstracija.
Unutar proslave, u Zagrebu će bitl održano i nekoliko struẽnih skupova: skupstine zubara istomatologa NRH zubara i stomatologa NRH,
Udruženje farmaceuta $\mathrm{Hr}-$ Tamo gdje to dozvoljavaju




## PRODUŽENJE TRAMVAJSKE PRUGE U BRANIMIROVOJ

ZAGREB, ${ }^{\text {13. Travnja - Kako }}$
 ka pocet ce radovi na izvocenfu spojeve tramvalske pruge t Branimirovoj ulici nom novom ceva 1 s 8 produzenjem linife $u$ Spajantem pruga Branimirove ulice 1 linije Kvaternikov trge Dríliceva osivakon eo mogue pruke uspostave tramvalske in. difelova grada baz prelazenfa

AUTOBUSNE PRUCE CERAJU

ZAGREB, 13. travnja - Prife
kraceg vremena trebale su bit
 z Crnomeren í za Puscu BIstru, te pojacanje prema Kasyi
Prema su osigurana autobusne linije jow nisur uspo:
stavitere fer jo zapela kradnja Gradnja cesta ao Mikullea, pusie Bistre IKarsine nile dovz Sena na vrijeme tako da auto-
busi ZET-a ne moruzasad sao
bracati na tim Inljama. (k. P.)

SEMINAR ZA MINERE
$\underset{\text { ZaGm }}{\text { Zasrebackom }}$ podructic ima 27 komenoloma, a samo ns kovodstvo za rad na pravilno eksploataciji. posijednilh kodi-
na zbok toga je bild niz teokin
nesse
 slucajeva. Da bi se pobiljala
higijensko - tehnicka zastita na





ZAGREB, 13. travnja - I održati se sečana prvomajska povorka s defileom gradana sit ce pecat manifestacije u okvlru 20 -rodisnjlce narodnok ustanka I narodnooslobodiláckor rata. Za vrijeme pr-
vomajskih praznika svi glavni gradski triovi bit be svecario uredent 1 ukrasenl, a postavit de se 1 broinni panoi nia kojima de se prikazati razviZa prolaz prvomajske povorke ixabrana je - kako saznatemo - Ulica brace Kavuría. znato, prvomajska povorka prolazila Ulicom 8. maja. Medutim ove godine prvomaiska
povorka prolazit
ex Ulicom braće Kavurléa. fer ta ulica ma znatno siri kolnik isamo ledan red drvoreda, pa ce preglednost povorke za sledaoce
bitt veća. Jucer su zapotell radovi na podizaniu glavne tribine prvomaiske parade. koja de se
nalaziti na Trgu marsala Tita, na pločiku s fužne strane grade Hrvatskop narodnos kazallsta. Na svečanoi tribint. koja ce se protezati cotovo clielom duzinom Traa marsala dalaca I uzvanlk
(K. P.)


## citalac-novine <br> Dd lutrije - mišta!

Druže uredniče.
Otprilike prife godinu dana Gradska Dlinara ie pro-
vela među svojím potrosacivela među svoiim potrošaci-
ma anketu. Na formularu je ma anketu. Na formularu s brojem 1 tumakenjem da ce ge nakon provedene an-
kete po lutrijskom sistemu Ca. Prosla ie godina dana, a
od toza nista. Svi odgovori
one gradska plinara nagraditi nekoliko potrosa-

ODGOO ARA: Gradska plinara: koje daje Gradska plinara ne pružaju mogućnost. da-se
bllo sta zakiluzi. Pokusajte vi doznati suabinu te spin vi doznati 8
ske lutrije. Stiepan K., TaXno je de smo najavili nagradivianje, all anketa nife uspjela, jer se od oko 20.000 listlea, koliko smo ih urudil potroiadima, vratilo $k$
tome nama svega nek neh ankete uvjetovao je $i$ Btorniranjo nagradnos tome nens.
natfecrava.

Mjera i »mjera«
Drugarsko uredinistvo ie moj suprus u prodavao nict sVinoproduktae, u Pri lazu JNA 8. Iltru 1 po rakije. Rakija je napunjena u dvile boce, all u obje za po citavu stvar na salu. all se mot suprux uozbllio. Sit na stvara, rekla sam, sall ssed
cu sama provieritia, I ottsla sam. Zamolila sam da mi

ODGOVARA: poslovoda
u originalnu plvsku bocu stave 0.51 rakije. I - stvar no -i 1 ja sam bila zakinuta sam, all je poslovoda sru
clo
na me clo na me bujlcu porrdnih
rijeci. Moj slucaj nije tolito rijezt. Moj slǔaj nlje toliko
vazzan, all postavliam pitanie: kakve su to zarade po iedinaca, ako te to praksa
da se stotine potrosac da se stotíne potrosaça dne vno P. D. Prilaz JNA jao nam je, all gradanka $\mathbf{P}$, D. odbila jo nail prijedios da joj natocimo razliku i ux prijetnju da de podnijefl pril

## Kredit sa stave

Druže urednice.
Odluxio sam adaptaciji tavana za pristupim stan. Ustedena potovlna iz nosi mi oko 55 posto iznos
koli ie potreban za to radozete 11 saznati tko odabrava
kredite u tu svrhu? Hvala opóini Medvê̆ćak: direkior Fonda 23 stambenu izgradnju a Graganin A. T. treba podnlfeti na nax naslov molbu



## Fehumamo

Drugarsko urednistvo. U lednol sam trgovin! restupak prodavača, kolt po le neugodno uvrijedio. Da stvar bude gore. nl posiovoda nite nabao razumijevanja
 visenim tonom izfavio: s $N e$ poliele Jasno, ottrla sam. ter sam stara i boletlliva, te

drugo nile nt preostalo. Sad se pltam: kako ce duro tas
poslovoda bitl poslovodom. ako tako dostupa s musterlfama? Zahvaljutem na uvt stenju.

Bosiljka R.. Zagreb ODGOVARA: redakolja: Zalimo slubad. sy odgeror us vatio primjedbe ralstimp smo u moxuinost oblarit jor upismu nems nl adroce. prodavaonleo o kojoj te tr reso. Plamo objavijajeme fodino la rasloga da ande attavee jol fednom uposorlmo ma manjkavost takvor nelse tpunoz
Drazim rifike guradiale Drazim rijedimai pilsmat it
mo it nadalje objavilivali mo a sludajovims kad
 prontme nosic inrid

## DR BARARIC U „RADIOINDUSTRIII"

ZAGREB, 13. travnja - Dr Vladimir Baka- tronike, zatim $s$ perspektivama industriju Zagreb. Tom prilikom predsjednik vojem proizvodnje radio-aparata. industriju, raBakaric obišao je tvorničke pogone in Institut aparata za njih, te proizvodnjom ty prijemn
za elektroniku inter ma iz rada. Nakon obi izo u razgovasu o problemima razvoja tvorni- koje toku posjeta bilo je govora io teškoćam
ce. Tvornica, naime, nema dova proizvodnja u relativno malim se ce, Tvornica, naime, nema dovoljno radio- rijama, koje poskupljaju proizvodnju, smanju Direktorl Radioindustrije upoznali su dr Baka- ju konkurentnost ine dozvoljavaju maksimalne ríáa sa istraživačkim radom na razvoja elek- povéanje produktivnosti rada. (A. Z.)
SNIMIO: B. KELEMENIC

## 

## tPUTOKAZ

ZAGREB, 13. travnja - Za citaoce koji namieravaju posjetitl proljetnu
velesalamsku priredbu - objavljulemo oval plan izložbenog prostora, neko. velesajamsku priredbu
Hko najvažnijih upuła.

Pavilioni su na našem pla-
oblljez̃eni brojevima koji carinskim pavilion 1: uprava s nada) sajamske službe (informilicitia, vatrogasel. nalazni red, fotoslužba itd.): 3. Sa lam prehrane: 4. (Galeriia) iz-
lozba knjiga in kazalista; Roba suiroke potronnje: 6. ‘Ga-
leriia) tekstil ion konfekcija: 7 .
 vvanja: 10. Namjestaj: 11 . 12. Medicina i tehnika- 13 TT: 14 . Revija suvremenos
odijevanja; 23.
Restoran: 26 . Znergoinvest:; 28. Otpremni2 am poduzeta; 30 . i 32 . Turi-
ingostitelistvo in in usostiteljstvo
A 7 do 18 sati, biti otvoren Ove godine prvi put stra-
n/ 1 domaci prolzvođaći kod Izlazanja robe Siroke potros-
ole odvolent su u lstim pavi-

## SAOBRACAJ <br> ZA VRIJEME <br> VELESAJMA




Intervju za „Večernji list" s generalnim direktorom Zagrebačkog velesajma Ivanom Bačunom pred sutrašnje otvorenje Proljetnog velesajma

## 11GODIME UGODIIU

 AFIIMMCLIAZAGREB, 13, travnja - U povodu sutrašnjeg otvorenja Proljetnog međunarodma Ivana Bačuna i zamollil ga da za citaoce oVečernjeg lista\& odgovori na velesajpitanja.
$\underset{\text { ovogodis̃njih proljetnih priredbi? }}{\text { - Kaja }}$ jelokupnih - Temeljna intencija svakog medunarod da u okviru priredbe obavi zadacasu koja mu eeci ili manji broj priredaba bez obviru ova Proljetnog sajma, od kojeg su neke komer-ijalno-sajamskog, a neke informativno-izloibenog karaktera, cjelokupnost sajamske
strukture u svojoj dominanti usmjerena je na sajamsko poslovanje s izioženom robom. Proljetni sajam treba, naime, da nizom kupoprodaja omoguei da se zadovalje značajne porebe jugoslavenskog izvoza, uvoza, i unu-
trašnjeg robnog prometa $u$ oblasti robne razmjene. Temeljna intencija sajma odrazuje se, sobzirom na ovu funkiju, u izboru
glavne sajamske priredbe glavne sajamske prired
cijaliziranih priredaba.
Kako je sajam robe siroke potrožnje stal-
na priredba Proljetnog zagrebackog velena.priredba Proljetnog zagrebackog velepriredbe. Ovog prolječa izbor specifalizirane
 stlila I teksiline konfekelfe. Kako vidite, ove robne grupe koje prikazujemo odvojeno.
ulaze takoder u okvir robe Siroke potroÉnje. Specijaliziranim prikazivanjem omogucili smo kompletnije izlaganje itome omogucili nego opreme i ambalaže za pojedine zna-
czane robne grupe. To znaci da ovogodisnji proljetn1 sajam u svojim Lomercijalno-sajamskim priredbama stoji u punom smislu riječ pod znakom robe tíroke potros̆nje. rojasnjenje je u sve vecioj vañosti koju skom razdoblju 1860;65. Tim privrednim kranama ${ }^{\text {i }}$ novi petogodišnji, plan posveduje
veliku paz̃nju. Zagrebački velesain veliku pažnju. Zagrebac̈ki velesajam kao
znaçajan instrument za ostvarenje ekonom-sko-politickith cilleva Jugoslavije jednostav-
 nosti ovogodišnjeg izlaganda ot temelinín za
dacima novog petogodlinnjeg

## SVE POZNATIII

## U POSLOVNOM SVIJETU

- Ove godine na ProHetnom zagrebazkom velesajmu ư̆estvuje pet semalja vise nego mefunarodno značenjo proljotaib najamokkih meaunarod
prtredbl?

- Jačanje internacionalnog karaktera proIjetnih priredaba Zagrebackog velesajma je znak njegove sve èvršce afirmacije kao medunarodne sajamske priredbe. Znači, da ie medunarodnom poslovnom svijetu postapogledu ne dostiže značenje i mjesto toje zauzima Jesenski zagrebacki velesajam. Ove goilne nesumnjivo je i povečani broj : izbor su na primjer, za izloz̃bu Medicina i tehnika koja ima i sajamski karakter, stranl izlagači da su to da su su u prvom redu izlagace iz zemalja industrijskom pogledu, küo sto su SSSR. SAD narodna Britanija. Isto to vrijedi za MeduSajam robe ziroke potros̃nie parivanja. No velik broj renomiranih stranih Izlagača.

VISE IZLAGAČA, PROSTORA ZEMALJA .
stiēnih tehničkih podataka nekoliko karakteristiěnich te
ređbama?
zenu proom redu treba ukazati na izlo$88.177 \mathrm{~m}^{2}$. Oi toga otpada godine iznosi $48.243 \mathrm{~m}^{2}$, a na izlinzzbent dio $11.943 \mathrm{~m}^{2}$. To je nacajno povecanje sajamskog iz!ožbenog prostora $u$ odnosu na proshu kodinu.
Sajamski izložiteni prostor zauzela su zlagača iz cemlic i inozemstva. Inozemni izlagaxit dolaze iz 18 zemaija. Ovdje nismo uzeli u obzir velik broi inozemnih izlagǎ̃a
na Medunarodnoi izožbi naučne it stručne
knjige te publikaci

## BOGATIII SADRZ̈AI ZA POSJETIOCE

velesajma biti ja posjeliolicetnok Zagrebaćkog $-S$ obzirom po mat sadial sabtaijl? izlożbenih priredaba tesko je precizmo odRovortt na ovako postavijeno pitanje. Nema uz Sajam Sajam tekstila itekstilne konfekclie bitia to interesaninily za najvecl broj posjetilaca Proljetnoz saima. Vellke druistvene 1 ekozirom na raspodjelu nacionalnos di, sobomoguéuju da se sue više zadovolyi potraznja za robom siroke potrošnje. Ta potençnosth naşe socijalističke fzkradnje specifiMeđu izložbenlm priredbama smatrom da. ce medunarodna izlozzba $>$ Medielna I tehniprosiectnor nosjetioca. Imje struinjaka a izlozba odrzava se u tako kampletnom sastavu do prvi puta u Jugoslavili. Af svoje posjintioce koji ce in ins inatratl najlin-
teressntnill teresantnilima
MNOGO "SLAGERA* SAJMA
 velik bajamskin priredaha : izlozaha Ima takn posjetilaca tma swoje salugerec $T$ ana oelma naravi Covjeka potroふaĚa, poslovno odgovara struenjaka na polju medicine unapredonja bitu teikstlin! proizvodi is. Za neke ce to teryttala, elta fe proizvotinty zopos vtakna fol zomill, za neke skohaltna bombace a za UDrava Zarrehaikng velesaitma ima rabit 4 protjelzu na velikof tohnickol viaini kho da ce se komerelfatno posiovante od-先nas razgovor zeneralnt direktor Zagroblo Ekoz velezajma tvan Batun
K. PETROKOV



54, MARTICEYA PaDUZEN GEM10?


## NON - Stop MLIELAASTiva ZAGREB, 13. travnja - Na podrư̌ju ux̆eg centra grada

 uskoro ce se adaptacijama i proširenjem postojecil proda-vaonica kruha i mlijeka urediti najmanje 30 non-stop mijekarstava a kojima ce tokom cijelog dana potrošaci moci nabaviti dovoljne količine miljeka

Bit ce to specijalizirane prodavaonice mlijeka, mliječnih proizvoda i kruha s doructkovaonicama u non-stop rad-
nom vremenu, od 5-21 sat, koje ce biti opremljene s rasnom vremenu, od 5- 21 sat, koje ce biti opremijene s raskom cijelog dana

## sudfica

## Plja ka krivotvorenjem


 primala novac od anevnil utriaka $1 \quad 28 t 1 \mathrm{~m}$ je vrsila obracunc.
Nad njezinim radom nije bilo kontrole, te je to Katica lskoristila.
razdoblju od konca 1959. pa do potetka ove godine pri-
svofila je vise od $2,625.000$
dinara. Tu placku prikrivala je kri-
 Kako se to navodi u optužnict Okružnog javnog tuzillastya
za grad Zagreb, koja je ovih dana pocignuta i predana sudu, za grad Zagreb, koja je ovih dana podignuta i predana sudu,
Katica je prisvojeni novac rastinnicki trosila na razne provode.
a naveci dio tog novca potrosila je na svog prijatelja J. T. iz Zagreba.
Uskoro de Katica A. za poঠinjena djela odgovarati pred Ve-
HkIm vljecem Okružnog suda u Zagrebu.
(Branko Jurkovié)

## 14 godina za uhojstvo

 Tan Damanovic nije Dlo u do-
brim
Bronosima
sitlanom

 to jo doblo man mu plactu. Zrop
togs jo odiucto da se osvetl Potkras prosle godine Dam-

## Potkradav tvornicu

SLAVONSKA POZEGA,
travnla. Pravomocnom presudom Okružnog suda ot Sla-
vonskot Pozegi Nenad Gjulinac osuden je na tri godine
strogog zatvora. Kao poslovocia odjeljenja zu
mafliranje u Pozeskoj jevao-


Prodavaonice ce biti rasporedene po rajonima tako da će građani u svakom dilelu grada imati specijallziranu prodavaonicu. Prva non-stop mljekarstva već su ovih dana otvorena. Posebna kontrolna služba Zagrebačke mljekare obilazi takve prodavaonice i upozorava osoblje da se na vrijeme opskrbi dovoljnim količinama mlijeka. (K. P.)

## 200 STUDENATA

 ZA TRECU »INVENTURU《 ZAGREB. 13. travnja - Za treċe brojanfe saobráejaja uZagrebu. o cemu smo nedavno plsali. vrSe se posljednje pripreme. Za nekollko dana it ce angazirano oko 200 studenata, a odreden je 1 tǎar
datum brojanja: Cetvrtak, 27 datum brojanja: Cetvrtak,
ravnja. Trecia
sinventura. vrsit ce se samo u južnon djelu grada - koil ranije nijk potpuno obuhvacen - na 2 . mjesta.
Istovremeno se dovršava ad na sređivanju podatal drugog brojanja, za sto LET dao sredstva jos sred: nom prosle godine. Kao po sljednji rok za konaXnu obradu drugog brojanja odreden je krai ovog mjeseca, do kada ce se obrada dovrsiti i objaviti podacl. (N. F.)
vrste u Zagrebu. Kad se ostvari ovai prijedlug - a svi argumenti govore da ga tre-
ba sto prije ostvariti (radi se - rentabilnim trgnvinskim prodavaonicama) - Marticeva ulica rasteretit će sstari. posiovni centar grada.
K. PETROKOV
ske potrepštine. Razlog za ovakvu spectializaciiu nredstavljaju Sirok kolnik i prostrana parkiralista (Ratkajev prolaz), koji omogucuju laksu dodremu, istovar i mani-
pulaclju s artiklima vecéh dimenzija. Poznato je koliko teskoća i troskova radaje trgovąkoj mrezzi doprema manibulacija s ovak:नom ro
bom u skučenim prostorima bom u skučenim prostorima

## (uglavnom)

raspiodani

ZAGREB,
Predstavnici zagrabackih Predstavnici zagrabackin tu-
ristickih biroa obavijestili su ristickih biroa obavijestili su nas jucer. da
loz̃iva mjesta za orvomajske izlete $u$ organizaciji turističkih poduzeća vé uglavnom rasprodana. Na listi $>$ Putnikovihe izleta ostalo je još svega nekoliko nepopunjenih mjesta za tzlete u Sloveniju i Istru, te za jednodnevne izlete u Ozalj, Plitvička je-
zera i Smarjetske toplice. zera $\quad *$ Kompasovie izleti raspro dapi su do nosljednjeg mjedapi su do nosljednjeg mjemogućnosti za naknadne priiave. Sliena je situacija kod. Turistax. ciji su izleti takoder već rasprodani, all se razmatra moguénost do se zbog velikog zanimanja eventualno subaci« još jedan

## Iz zasjedie



 Orthice. On sce 6 , sise senfa ove
godine posvadao sa svolim sil godine posvadao sa, svolim sil-
selfanom Ivanom
s.
no sion \&veeter, kad se je jvan atanju.
 nit ga je docekao u zasjeal na putu I odmah napao vellhim nozem,
nomu ozisedu
bosetva, koje fo
godinu dana vrsto potkrac
nja. Prisvolio je ukupno 515 pari kirurskik ic 1asteks ruka
vica, 60 komada bruseva, 100 komada kotakada bruseva, 100
za prskanje pokrodan pistoly za prskanje pokrovnos emmaj-
la. Prisvojio je predmeta rijednostl od predmeta u
, , र.
 de, svernle jo onuden na ia godina strogog zatvora.

## Brao, bifelo jeftino pere




2AGOREA:
GRHCRKA VJESTMCA (Kontesa Nera)


BHIZANCI BRADONJE



[^0]

 | is, $18,2 w$ | zelena vatra (am. skop. kol.). F.N. 13 |
| :--- | :--- | W.2nN. Whyck



## telefoni

 Plinara (deżurni)
Vodovod
(dez̃urni)

 $\begin{array}{ll}\text { Sanitarna } \text { Inspekcija } & \begin{array}{r}51-217 \\ 34-140\end{array}\end{array}$ Stajalista taksifa | Glavni kolodvorr | $39-333$ |
| :--- | :--- | Britanski trg Kvaternikov trg




## kazališta

|  |  |
| :---: | :---: |
| $\underset{19.30}{\text { DANAS }}$ | Tijardović: marko polo (Predstava za predbrojku 4) |
| SUTRA <br> 19,30 sat! | Cajkoyski: pIKOVA dAMA (Predstava za muzičku omfladinu) |
| TRG MBREAEA TIEA 5 | Soutin0. |
| DANAS <br> 16 sati | Begovié: bez trecega |


| FRANKOPANS: | 10 ZDK |
| :---: | :---: |
| DANAS 19 sati | Budak: TISINA: SNIMAMO: (Predstava za R *Mos̃a Pijadea) |
| SUTRA <br> 19 sati | Lope de Vega-Neveux: VRTLAROV PAS (Predstava za RS nMos̃a Pijadea) |


| KAPIOO 0 |  |
| :---: | :---: |
| DANAS <br> 20 -sati | Hađžič: HOTEL za LUdAKE (Rasprodano) |


SUTRA Lehar: ${ }^{\text {®ZEMLJA }}$ SMIJJESKAe (predstava 2 an uče15.30 sati ...........ike sreanjih skola) 20 satt Anoulh: VALCER TOREADORA (Rasprodano)

PIONIRSKO KAZALISTE TRESNJEVKA
DANAS
15
15
sati

## 



## पe, dnevni kompas

## ŽELITELI POSJETITI?

 IZLOZBE
 Cature 8 podrucja tehnike 1 , p
rodnth nauk twrthe Franckh's.
Verlagshandlung. Stuttgarts. Veriagshandlung, Stuttgarts:
Umjetntzkt paviluon. Tomislavov
trg 22: zzlozba silka.
 reno avaki dan od $10-13: 16-20$
sati,
Kabtnet grafike, Strosemayerov trg I2: Izlozba suvremene venc
clianke gratke. Izložha je otvo
rena od 5. rena od 5 . do $29 . \operatorname{travnja}$.
salon Ul otvo Salon Ulub, Praska 4: Izložba
akademskog kipara Pavla Perita Akacemskog ahpara pavia Pers.
Otvoreno svakoanevno od
od 16,30-19,30 do $14 . \mathrm{o}$. mj .


 ${ }_{\text {sKraz }}^{\text {Kroz }}$ historiju pisanog doku


DOBAR POSJET »MARTINA«

Nowl domaći film sMartin 4 oblacimar, kojt obraduje suvremenuta, pobudio fe za. skog Eivota, pobudio je zanimanje publixe é privukao poietka prikazivanja film pocetka davao u pet kinematoue davao ut pet on pet dana oledalo ol je oko 48,000 oledalaca. dalaca. prikazlvati jos paf tjedan u avih pet ketna. a drugl tjedon de se davati $u$ dva til tri kinematografa. odje a drugl thedon repertoaris do 25 , travnja. Otekuje se da de do ke oblail nrikasipanja film posfetili ako to0.000 gledalaca, brolke koja jo poleljna sa soakt dormet film.

PTT
 KU elifelog dans, nocl.
KUPALISTA
U cetvtak; *Dianaa, Hica ${ }^{8}$ od

 ZA VOZACE

 ma



## TRGOVINE

## NON-STOPI

kuca otvarenar Nou-stop robas







耍•




## SRETAN PUT!

puratehe agenelue intor macty
orodaje




Glavn! kolndvor garderoba .Cu




 U KASNE SATE . . GGOSTITELISTVO
 NOENI LOKALI BAR . NEBODERE. Miea 1. Tele-
ton $36-338$, otvoren of $21-03$.
 ${ }^{0}{ }^{24}$ sata






## $\mathbf{u m r} / \boldsymbol{i}$

## POGREBI 13 ,

## RUDOLF EREGA, 99 g., pen

 pogreb u 15; 1,JUBA KOKALJ, A2 g. kue., pogreb ut 15.30 :DESANKA PETTKO. Bs g., Dogreb 4 te sath.
mirosevac ANDRIJA TOMAC, 32 g. pe
kar, pomireb is is kar, potreb y 13 20: ANTU.
CRNCIC. 6s g., pene, pogreb ris. 3 , ANTONIJA poky rranjo pozezanice, os g
mat GICA GERBIC. si k , DRA pogrexu is ry mizocios kue.
 greb $u$ 18.20: DRAGUTIN VI
DAKOVIC greb u 10 atu.
bit

## $=5$ Majizusluǐniji obavieštajac

ci sačuvali. a neke obnovill. pa fe tako lansiranja v-1 idak bilo. all, tio fe Hitter zello. Sto io zasluga požrtvovanog Francuza Michela
Hollarda u rrvom redu

Cim su Hollardool planool stigli rao. pa le naredio da se leti nad
baze koje je Hollard oznaXio na jedaof ranife poslanoj kartl sjevern Francuske. 1 da se fotorrafira
svrbu usporedivanja 1 kontrole Snimci su nekoliko dana kasnlje crta.

## PRIZNANJE OBAVJESTAS-

 U svoilm memoarimasvietski ratz.
u Drugi strani. Churchill takoder govorl o tim otkricima. I kazze: je bilo moguće pripremiti avijaclju za akciju. Platforme za lansira nje sao i dodzemna skloniSta ko-
ja su služila za magazine, bila su deri mogli da nastupe $i t$ da odgode napad tim oružiem i da smanie njegovu efikasnost. Da bi se dobi-
la obavjestania. sva su sredstva bila stavliena $u$ akelju. a koordlnacija indikacija koje su primlje-
ne bila ie provedena paz̆ljivo. Svima onima koil su pruzill informarizičnost, a od kojih su neki osta-
ii zauvijek nama nepoznati. ja Jasno pe poslije
e naivese nosilike uredavanja svo lard ie očekivao notvrdu iz Londo na. Ona ie ubrzo stipla io bila ie u
znaku priznanja. da je posiljka vrlo važna. Ali toş ie nesti jka vrestrplivive Hollard õekivao: akciju britanske avijacije. To su oče-
kivahi i njegovi odani i požrtvooni suradnlci. Hollard ie bio već ime puna dva mieseca prije pocet-

## NAPAD NA BAZU

 Dvadeseti prosinca 1943. prvobritansko bombardiranje bilo snažno. U brvom te udorı bilo unisteno 12 rampi od stotinjak noznačio na karti doslanoj u LonJedne ie noel napokon napadnue ie drugor iutra tamo dossao tirat1 da nije uzalud onako konsta riskirao kad se upustio u rad pa vezan 5 Hollardom. Krajem prosinca bile su unisteBombardiranje rampi bilo ie tenzivno i sistematsko. Krajem siYečnia britanski su avioni unistili
vee 79 rampi. Među njima je bila i ona u Eonnetot-le-Faubourg gdje je Hollard poceo najprije da SAVEZNICKO BOMBARSedmi sijeénia pukounik Wa-
chtel, komandant s155. W Flakue, a to ie bila specijalna komanda
lansiranje tajnog oružja ili rake a $V$-1. us ovom ie anevniku zablnie unistava stalntm bombardira stavliene rampe i da né̇e bitl više moguce napad na London obaviti o raniljoi zamisl!.
napad s raketama $\mathrm{V}-1$ na nalog da ima poceti 15. prosinca 1943. i da
se mjesečno ima lansirati 5.000 rase mjese ̌no ima lansirati 5.000 ra-
keta $V-1$. Da fe tako bilo. pa da se nile nista izmijenilo u planu i $u$ porledu datuma o saveznickom iskrcavanju u Normandifii (u Hip-
nju 1944) tokorn toq vremena, odnju 1944) tokom toq vremena, od-
nosno dok bi saveznici okupirall nonu rampi u Normandiji u ruinu
bilo bl na Englesku palo oko 50.000

## unistene rampe

 Istinaie. sve rampe lpak
unistill
britanski bombarderi, je ist!na 1 to. da to lansiranje s niih trajalo tri mieseca umjesto devet mieseci. a napad 1 steta u ta veça it moz̃da b: Citav rat poprimia drutteliji, nesretnlii tak.

1 Eisenhower. zlaval komandant saveznicke invazione volske. kaže
u svoiol memoarsion knjlzi sRat za Evropus nesto o tome: slogiǒno to mislitil da di u sluitl svoi plan o V-1 Eest míesec ranije, nase iskravanje u Evropl bilo krajnje otežano, a mož̃a nemoruce.s
Prems njemackim službenlm izvorima. na Londnn su bile lansie oks 4.000 unistila brltanska zračna obrana, a mnogo in je palo malo poslije lansirania.

## HITLEROV BIJES

 Hitler ie biesnio. Komandant Duneuspieh pripisivao akciji savez nickih Espijuna. Misilo le da citava i otkrivanje ie bilo dielo a stvaotkrivanje ie bilo dielo nekollchela Hollarda kojl te radio savršeno.Wachtel ie blo oxajan. On je trazio da se pojača služba sigurnosti oko rampa. On se pak bojao da de saveznicki spijunl i nieza ubitt. pa
je uzeo drugo ime. promijenio unlormu i pustio bradu...

## IOS JEDAN USPJEH

 U onoi nervozi i panici Nijemel ne $\mathrm{V}-1$ sto efikasnijim miere da uč u seacourt u Francuskoj okupili ci za najvazniji njemački stručnjaTo ie Hollard saznao i imao je prliku za toś jedan svoj uspjeh.Hollard ie odmah tavio preko astanak Bilo ie muks sprema ta pronašlo na kartama edje je tai dvorac. Hollard ga ie ipak otkrio dobro primin 1 izvrseno ie bombar diranje. Tada je poginulo mnogo njemačkih specijalista, s pukovniU dvije if pol godine intezlvnog rada za britansku obavještajnu lužbu Michel Hollard je uvijek mao srece. Francusko-svicarsk ranicu te presta bez incidenta 93 puta 1 dao Londonu jednu od naja. Al taln iz Hitlerovih planova. Alf nije mu ibak uspjelo d
ostane netaknut do kraja rata, KOBNA VEZA
Krajem 1943. uspostavio je jed(Nastavlja se)

reporter Timtilimic 8
IZ JEDNE PRTSE IZADE
 STAVNO OTKINE OD OVE
SERIJE POJEDNE DHELOVE
PA II SPON DETKA Kočije na istohe Wamalo sam se zaxudio da sam ne. 1. podatak da su ljudi izradivali lgracke jot dok su zuvjell u spiljama! Saznao
sam takoder da su kod nas. mislim na područua nase zemlje, pronaidene toraEke tako pronaden medo od gline a pored me-
de it igracke za djevojcice. Zamistite, tate de i laracke za djevojçice. Zamistite, iste
kao danasl Razlika je samo um materijalu: od gline, dok se to isto proizvodi i danas,
nakon vise od dvije tisuce godina, samo Arheolozi. ljuds koji otkrivaju i prou-
a pronastl su djecje igracke i $n$ grobovima Starih Grka i Rimljana: koznate lopte. ale pokretati, igračke od jantara i slonove
kosti, zatim male bubnjeve, zvrkove, zuizdaljke itd. Danas se sve te igracke skumuzej na soljetu, $u$ kojem je skupljeno
iise od polovine svih moqucih orsta igraaka, nalati se ut njemackom gradu Soneigraxaka sa svih strana svijeta! od 40.000
Sve sam to proxitao misve sam to procitao sa zanimanjem pa
nesem. All, sad na odmet da i vama pre-
dispricati ono sto izvodi nesto velifo, na primjer anomo
buli, namjestaj, tekstil i sl. Ali, kad se
ude ut toornicu i krene od stroja do stroja,
tek se onda vidi da je izrada igraćaka isto sam vidio i cua u nasoj provict toornict igracaka u izoll, osnovano prije ${ }^{\text {guje sada ved radi vise od } 700}$ ludi! Pra-
vo da vam kažem, na prvi se pogled cini kao da se u toj tvornici uopce ne izradu-
fu igracke. Prije bi se rcklo da se tu pro-

## mishli ste

a Kako je u nedjelfu ma-
pote?
Evo sto se btto:
Obutcta Mitja
Obulcta Mitja ved rano
ujutro novu bijelo-plavut



 Mijya neke. Volt oitt ute-
pa. Uarectu, gtavno je da se
ne zajrija. Alf. fle napastit
dresta
nesma gilo vee bute podneva.
diea so nalgrata, a Milia





## MLADI BIOLOZI U ROVINJU

 tamošnjcm Oceanografskom institutu koji nam je stavlo na raspolaganje ne samo svofe


 ditan

zatanjal Natraute mo be





MARINA KUNOVIC






UPOIEDINACNOI KONKURENCIII SVJET SKOG PRVENSTVA U STOLNOM TENISU

# SVINASI ISPALI! 

## Jung Kuo Yuana Biriba pobijedio svjetskeg prvaka Kineza Jung Kuo Tuana Prodor mladih - Miki, Biriba, Averin u prvom planu

PEKING - Nastavak svjetskog stolnoteniskog prvensiva u pojedinačnoj 1 muğkoj kon kurenoljl obiluje iznenadenjima. Iz natjecanja su veé ispala gotovo sva najrenomiranilsa imena spjetskog stolnog tenisa - svjetski prvak Jung Kuo Tuan, službenl prvak Kine Vang Cuang diti sto su i nasí predstavnici Vogrine i Marković podlegli naletu brojnih domadh igreða.

Vogrine je ostao posijednji Jugoslaven u pojedinažnoj konkurenciji. U detvrtom kolu pobijedio ga je Kinez Tan Co Lin 21:11, 21:13. 21:19. To je taj istl Kinez, 18-godinji arednjoskolac iz Kantona, koji je kolo ranije pobijedio i evropskog prvaka Berozlka. vise Iznenaduje
 Kinex Cu Pen Lung pobijedio s $3: 2$.
 Alser i Larson pobijedili su
Vogrinca i Hrbuda 21:13. $22: 20$, $1: 18$, a Rumunjl Negulescu i
Retly Markovice i Terana sa
$3: 2 \mathrm{l}$ Za najvece iznenadenje sma.
tra se ipak pobjeda 15 -god:ira se ipak pobjeda coste, po-
injeg Brazilca Da Co-
nastog pod imenom Biriba, natog pod imenom siriba.
soli je eliminirao stužbenog
Yijetskog pruaka Kineza Jung Kuo Tuana u cetiri seta. Sll-
年u sudbinu dozivio je i slu-
ibenl prvak Kine Vang Cuan Jao koga je pobljedio mladi
17 -godisnji Japanac Miki sesti 17-godišnji Japanac Miki, šesti
za siuzbene rank-liste u svoiof zemlji, za koga Japanci twrde da je najveci talenat
cojl se posijednjih godina po zoj1 se posljednjih godina po-
javio u Japanu. Nakon Madžare Berczika issao je I Madzar Peterfy koll dizarske u ekipnoj konkurencijl. Njeza je pobijedio Japabi od pet setova. Od Madžara ostao je ios samo veteran
Szldo. Ni Cehoslovaci nemaju Mise nikora tro bi se probio ten od Kineza Vank Sia Senza a Vihnanovski
Zapadne Njemacke Freuendortera. Ispao je i posliednio
Sped Alsera je pobijedio 18 godisnnji moskovski student
Averin. Ostall Interesantn! rezultati
Ogimura - Peterfy

## Ugimura - peterty ai. <br> KOMISIJA ZA SASTAV NOGOMETNE REPREZENTACIJE POZVALA NA TRENIMG 49 NOGOMETASA <br> NIŠTA NOVA U IZBORU <br> BEOGRAD. - Komisija za sastav i pripreme nogometne reprezentacije odredila fe izbor,

 koji ce u okviru priprema za susret s nogometašima Madiarskeodigrati trening-utakmice u srijedu 19. travnja, na stadiona JNA sak MOMCAD: Sossié, Kri-
vokuća. Durković, Jusufi. Si-
 Mabec. Perusićc. Knez, Galić
Matus, Kostic, Veselinovic
Mulle aba MOMCAD: Irović, VidiNoukolic, Markovic. Santek, Ferhatovic, Ivos, Naumovie sMLADIa: Vukasovic. Pan
selic. Cuzzi, Folic. Ilic. Mili l:orice, Jovanović, Vasovic, Sc Remete, Vislavski, Haraminčic
Rovacevle, FrančeKin. Kraljević i Lukaric.
$28 *$ reprezentacija i mlada
moměad igrat de medusobn

## U BOROVU 3:0

- 8UBRETU "BOROVO . - VOIVODINA
gorovo. 13. travnia - Li -Volvodines momad novosadske nom sastave $u$ soom komplet
 Gu: Otave za Aorovo postiri: Susret fe bromatralo ako zoos
Viedalaca
prezentacija igra s OFK $s$ Beo aradom*
Nemože nitko recí da komisija nije pozvala pod zastavu* velik broi kandidata. Međutim. komisija nije pokazal
nimalo hrabrosti u izboru ma nimalo hrabrosti u azovijestila
da je diskretno nago u prvom izboru. da ce 1 toga
biti. Izbor je velik, ali jos biti. Izbor je velik, ali jos
uvijek ogranicen na stara, prouvijek ograničen na stara, po
kušana imena. Začuđuje da se
u spisku nalaze neki lgrači, koji momentalno ne fgraju ili
ukoliko igraju, svojom formom ne pokazuju ni klupski standard a kamo li spremu za re-
prezentativni dres. Jos vise prezentativnt dres. Jos viš iznenaduje da je i sa ovako
vellikoz spiska jzostao Vukas iako svojom Igrom tz kola $u$ kolo pokazuje da je u veliko
formi i sigurno spremniji da nosi reprezentativni dres ne-
go mnogi pozvani kandldati Teren dobar. sudac Jan Kmet (CSSR).



PREDSJEDNIK TITO POKROVITELJ PROSLAVE 50-GODISNJICE "HAJDUKA" SPLIT, 13. travnja Josip Broz Tito prihvatio se pokroviteljstva nad proslavom 50 -godinnfice
 duk u Splitu, koja de se odrřatí
godine.
Vijest o ovom primilena je a Splitu s odusevIjenjem ishvacena je kao veliko priznanje shiaju a proteklih pet decenifa
"DINAMO"- wFIORENHINA" 2:1 (2:0)
-DINAMO: NIJE USPIO. FFIORENTINAG MDE U FINALE CUPA BERAAVCA PRVO POLUVRIJEME NA STADIONU U MAKSIMIRU,
ALBERTOSI JE IMAO PUNE RUKE POSLA. VISE U PRVOM NEGO

## 20 MINUTA NADE

- wDinamou je odlično počeo i poveo 2:0 "Florentina« u finalu cupa pobjednika evropskih nogometnih cupova

 sFiorenctinat: Albertosh, roboth, caste llett, Benagha, orcan, Marchesi, Hamrin, laz-

Koliko je nade dao odilikan をetvrti pobjedonosnt. ftnalistu poxetak Dinamase 1
rentinsk zaostatak
dao na dohvat ruke!
Trebalo fe da se nakon dva
2goditua postignuth
minuta 1 gre postigne
 onlh preostallh 72 minute.
na Eraju, ako se ne po /ithmith na kraju, ako so ne po

 sepe itêe postric zroditak a do
je sve veca mokuenost da ga se

DVA RAZLICITA POLUVREMENA
Igras je pruzita dva potpuno
azlitit poluvremena
tole narocito za početak zasluo
 2we najviku ocjenu i drugo u
kojem je bil tesko prevornait
da su to oni istl kraiz prooz







EFIKTNI GOLOVI Oba kola blla su veoma efekt-
na. Prvi je postikao Matus na. Prid ye postigao Matus
ostrim poluvisokim udarcem
slobodnos udarca 22 slobodnog udarca sa 22 metra.
Striflac drugog zgoditka bio je Strtjelac drugog zgoditka bio je Haramincic iz guzve sa 10 me-
tara ostrim udarcem nakon cen-
 kad mum sam uu kaznent prot tor
kad mo vratara blo otvoren, on 1 ce pucao 8 san 14 me
ara umjesto da do do 15 mno


UÉa KAKO SU IGRALI Ufa Obrana inrala je solidnc
trovicu je lopta kod ziditki
prosla gotovo kroz ruke all uda-
 rz. Sikie, je bio nesto bolyi od obotjelog Boifekai Oba su neu
 ati pred vastitim vratima. To
sto vazit za Markovica koit
zuzev ovu zamyerki
 rusti je y prvom diselu ikrao
izvisno dok je santek kao da
se natjecao u neprectiznom doenanju.
Haramircié
deoné bili
su ge, najbolfi igrack navale. cvit
kovjel

 ta kao da nile bllo na terenu.
kad se st dlla dala je proseč-
nel Kad se srtellia dala je prosect
nu 1 gru u kooi se orzan na
mjestu centarhalfa pokazao kao nafstgurntit irrac obrane a kri-
la Hamrin Petris kao najopa-
snifi napadi




ico kermin

## C <br> šEsII PoRal ialla!

MOSKVA, 13. TRAVNJA - I sinoć fe kazalisto sistrade
trestao od plyeska. To fe pubika po sesti put nagradivala Bo-
 ni da remitra, sto bi takoder odgovaralo Botviniku. Minan Bo-
tvinik taka sada vodi sa $7.5: 3.5$ boda. Bivsem svjetskom priakil trinik tako sada vodi sa $7.5: 3.5$ boda. Bivsem svjetskom prvak
dovolyno je jos pet bodova $i 2$ i3 partija, pa da vratl nasiov.
 nilje doniljela nista dobroga. Botvinik je već u 13 . potezu po-
nuđio zrtvu plesaka, a kad ga je Tall uzeo, nekoliko poteza


 BOTVINIK - TALJ

Veceminilis!



SNAGE UN ZAPLIJENILE POŠILJKU BELGIJSKOG ORUŽJA ČOMBEU ORUZIEZA
COMBEA

LEOPOLDVILLE, 13. travnja (AP) - Organi UN zaplijenili su jučer na leonoldvilskom aerodromu jedan transportni avion koji je prenio iz Be!gije za čombeove jedinice u Katangi 7,5 tona oruzzja. Prema riječima predstavnika UN, transporter DC-4, vasnisistvo zapadnonjemačkog potuzeća »Air Continental« iz Hamburga i ustuplien belgiiskoj zrakoplovnoi kompaniji »Sabena«, isporučio ie tovar, označen kao »policiisko oružje" joş neidentificiranoj osohá u gradu luìme Kalange Kolveziju. U oviašlenim krugovima se saznaie da je oružje ukrcang a B"uxellesu.

## IZJAYA PREDS沼ONIKA SAD

 O [PTJERZENCIVI NA KUBI
## CENNEDY PORICLE

WASHINGTON, 13. travnja (AFP) - Predsjed nik SAD Kennedy izjavio je danas na konferenciji za štampu da oruž̃ane snage SAD neće ni pod kojim uvjetima izvršiti intervenciju u Kubi.

## USPIEE NAUKE

a izvanredno dostignuce direktor Američke nacionalne agencije za aeronautika istraživanje svemira, James Webb, izrazio je nadu viti na raspolasanje ucienjacima drugih zemalsa informacije koje su stekli zahva ijujući ovom pokusu.
Direktor Talijanske astrofizičke opservatorije profesor Rigini ěestitao je sovjetskim učenjacima ne "gran dioznom portvizu koji će vjedogaajaj nove svemirske'nauke«.
U Bemnu ic profesor Merman Obert, bivs̄i učilelj na, rekao da su prve sekunde najopasnije. "Sovjeti su rijestili ovo pitanje upotreoom snažnih raketa za prvu fazu i to predstavlja njihov
Vodeut astromo Vodeći astronom na Univerzitetu u Oslu doktor Ralf presivniji dio sovjetskog dostignuéa predstavlja vraćanje astronauta na unaprijed odredeno mjesto.

Kenneds se takoder su protstavio svakom pokušaju ofenzive protiv Kube iz
SAD. NAD. SIROKI Eojoj je predsjedarao Ivo BOJANIC.
Prema dosadañjem intere-
su. moz̃e se zakljuciti, posjet biennalskim priredbama bit ce

## spors

## TENIS

POBJEDA PILCA
Pariz. 13. travnja
-Na meaunaroanom teniskom turniru u Ai-cn-Provence,
sužnoj Francuskoj, oaligrano fe prvo Kolo singl-susrcta. Jugoslavenski tenlsac Plitc saviadao
je a tri seta Sveaanina Schmid. je u tri seta svedanina schmi
ta s rezuitatom $2: 6,6: 3,6: 3$. U Sjedistu francuske tenlske federacije danas su odreaen
nosiocl skupina $n{ }_{\mathrm{n}}$ medunarod nom teniskom prvenstvu pariza koje, uz sudjelovanje
francuskih $\begin{aligned} & \text { preko } \\ & \text { stranlh }\end{aligned}$
1grač
 pariskom stadionu
rose. Jugosland
Ga-
 Plitcem sudjelufe na ovom na:
tiecanju, nollac je jeane od tjecanju, nos.
osam skupla.

Isporuka oružja u Katangu je direktna povreda re-
zolecije UN o Kongu prema zolacije UN o Kongu prema treba da se vrši preko UNk. Predstavnik UN je izjavio da jos̆ nije poznato kome je oružje isporučeno.

## TESKA NESRECA

 PORT BAPRE, 13, travnj,(Reater). - U americkoj dy(Reater), - U americkoj dr-
¿avi Louisiani
dosslo je jutros do teške saobraçajne nesreće kad je na jednom neosiguranom prelaza brzi vlak naletio na auto. Sedam osoba od ukupno osam koliKo se nalazilo u kolima, iz-
gubilo je živote. Među nagubilo je zivote. Medu na-
stradalima nalazi se Sest clanova jedne porodice.

ZAGREB, 13. travnja - Zagrebački muzicki Biennale, zamisijen kao internacionalni festival suvremene muzike, koji klavna tema jučeras̃nje sjednice Savjeta za kulturu NoGZ-a,
Eojoj je
posjet realizira u maksimal-
nim mogućnostinna. komisiia je podnifela Savjetu
program muzičkog Biennala program muzickog Biennala,
jen. Savjet je nadalje razmotrio izvjestaj komisije o funkcioniranju narodnih odbora : vljanja na pociruĕju Zagrebe
i u njemu danu orijentaciju za dalnje razvijanje i jačanje svih organa komuna i komunalnog uredenja u cjelini. Savjet je raspravljao 1 o pro blemu Arheološkog muzeja gradnje ekspozicionog pav:Ijona u dvoristu zgrađe. o statusu $\Rightarrow$ Varieteac. koji treba da preraste u ustanovu sa samostalnim financiranjem. I na kraju je odluc̆io da Društvo novinara Hrvatske dodijeli 300.000 dinara kao prilog $u$ Fond za nagrade.


- MENE LI sI smatrao tipcinomzt



Sinoc jo u hetelu Esplanade: održana vrlo uspiela modna revija mlade krea-
forke iz Splita Marice Krivic. Publika je toplo pritala njene orisinalne i inventivne.
a u sustini jednostavne modele.

U. Alziru uitrakolonijalisti mastavljaju teroristicike ak-
cije. Ovih dana oni su ozbilino ostetili kuću predstavnika rancuake vlade u Alžiru Jacques Coup de Fréjaca. Od eksplozije bombe poipuno su unistena i njegova kola koja
su se nalazila pred kucom. Medutim. sam Freiac se ut to


Pariski modisti lanstral!

 nosenie ovoz neobičnog get
sira nile dovolino samo li sira nije dovo inavino lice. neero i
jepoma debela noverarka. Na-
veoma ime, sesir je ulrasen pravim dijamantima.

Britanski premijer Mac millan završio ie i svoi po jer ie s kanadskim premije rom Diefenbakerom ra* rom Diefenbakerom rama
vovarao oblemima
NATO-a, najnovijem ratvo NATO-a, najnovijem razvo
ju situacije u Laosu io of
Kons ju situacije u Lasu io
konomskim problemima $z^{\circ}$
padne Evrope. Na sjid: Dadne Evrope. Na slied:
Macmillan i Diefenbaker ${ }^{d}$ aerodromu u Ottawi.
1

## \section*{ULTRAŠI NASTAVLJAJU TERORISTIČKE TKCIJE} PUŠKARANJE U PARIZU

PARIZ, (Reuter) - Terorističke akcije desnih akstromista nasfavljene su slnoć u Francuskoj u Alžlru. Izmedu ekstremista i francuske policile dossio jo do puŝkaranja u južnom dijelu Pariza. U ovom itri prolaznika.

Policija je u Parizu uhapslla 20 Francuza osumnjlče-
nih za učesce u nedavnim

## vrijeme

Prevladavat de lijepo sunčano vrijeme. Temperatura postepenom porastu.
atentatima paklenim strojevima u Parizu i u drugim Zbog straha od terorističke akcije ulirassa jucer je u Lemanu zaustavljen ekspres koji saobraca izmedu Pari-
za $i$ Rennesa. Pronijeli su se glasovi da su ekstremisti prikrili u vozu pakleni stroj Policlja je zaustavila vlak-i izvrsila pretres.

Sinoć je u gradu Alžiru
eksplodirao pakleni Do eksplozije je došlo u Do eksplozije je doslo u
evropskom dijelu grada u hodniku zgrade u kojoj staauje generalni inspektor slu the sigurnostl. Pricinjena j znatna materijalna steta.

## RAZGOVOR BOLI.

 KANGO-GIZENGAjučer telefonom s pred sjednikom Republisy Kongo Antoineom Gizers gom 4 okviru napors se održe direktni $593 J^{\dagger}$ vori

U Leopoldvilleu jeruje da bi do sust ta predstavnika legald kongoanske vlade 15 savubuovih ljudi mof doći idućeg tjedna ut ${ }^{\text {a }}$ ni, ali o tome još nije por stignut konaðan SR zum.


[^0]:     ********ネ

    25
    Pokusavaia ie biti nezainteresirana i hladna prema cijetoj morna. sab sam dio prijepodneva potrosila da napis̄em tio kani izzjestaj 1 sada joj ga dadoh bez riject. posigla je pogled $i$ nasmijala se. Rekla je: $\rightarrow \overrightarrow{x_{n}}$ Volim uspjestnost, gospoaice Donovan. Ovo izglesh sto - Pokusavam da darn odgovarajuću vrIjednost za novae
     Ona je stavila cigaretu u pepeljaru i procitala proj
    sus ize
    ivjestaja. Primijetila sam kako joj se za to vilyema stegla muskulatura na 1 lcu i puls je y yril pocieo ubrzano hu9
    cati. Citala je drugi pasus. Ovaj joj je izvukao krv iz obraid
    
    
    
    
     kao netko tko je dobio jak udarac $u$ solarni pleksus. Donovan? ajem lažne izvijestaje, gospodo Farguar - odga.
    vorila sam ledeno. Upozorlla sam vas da bi vas to mo.
     nist anj biiro potpuno krivo, jer da me onanije uposilia, vje.
    rojatno nikada ne bih saznala da je James Malone ziv.
     da ū̆inim. to trenutak koji sam čekala.

    Rekoh: Mogll biste zatražiti rastavu braka
     su bile ostre kao skalpel.
    Potvrdila sam kimanjem glave.
    Oisala sam van je u i ivvjestaju. Ona je otprilike
    One visine i boje puti. Plavokosa, malo rice-plava, $i$ jako
     mamnu figuru Cesto se smije. Od one vrste Žena koje mo-
    gu natjerati muskarce da sve zaborave. Ali nisu skitnice. Ono mana što sam jo vidjela, çnini mi se da je duboko zaljubljena

    - Kako dobro ste je vidjeli?
    
     onovan? Taj vas izvjestaj - Kao da ste sami bill tamo?
    Httela sam joj se nasmijati u lice. Pa i bila sam tamot
    Odgovorth: ka koji dobivam informacije, nije ovog mo-
    Nazin
    
    
    
     vatri. Gdje ova - ova žena živi? - Sada je već sva blla u ${ }_{\text {vatri. }}^{.}$Negdje iza Wilshirea, blizu Cathay Circlea. U veliko Tspitivala me je.


    ## - Tamno zeiena.

    - I visto it pratili sve do oldporta?
    - Sjediia je sasvim blizu njega. Neko vrijeme je drada je otvorio vrata garave 1 Usili su unutra.
    - Jesu li - spavali zajedno?

    Ona je previse orekivala od jednog privatnog detektion - Ja sam privatni detektiv, gospodo Farquar, a ne dub,
    nila
    sam napoliu Ali ako nisu spavali zajedno, onda $j 1$ Kimala sag jutra ona mu je pripremila doruçak?
    Kimala sam glavom i dodalia neekoliko pojedinosti:
     je covjek dozao do vrata ${ }^{\text {it }}$ ona mu ih je otvorila
    kapu. Neki starac. Imao je na glavi izblijedjelu mornarky
    
    prema prozorru. Okrenula se it pogledala me, ustala i polle - LJubavt- uskliknula je gnjeno. Sto jedna takn - - S kakvom optužbom? - Njezin me io bljes zabayjad $\overline{\mathrm{Ne}} \mathrm{Ona}$ me ogrijesila jedino a zakene obitaja jos doonvencile Ne mozete jof dokazati da se bavi nemoralom. - Tako netion
    ja nisam ueinlla, rekoh u sebi. Ne mogu se povijediti koni Gudoreda s, vlastitim muzem. a? - upitala je ljutito.
    Njen Donos je blo povrijeden. Nadala sam se de te bir
    patiti tolliko da zatrazi rastavu braki.
    
     Kele. Kono ${ }^{\text {no }}$ me me zapitala:

    - Imnate 11 kakav prijediog, gospoaice Donovan?
    - Nikada se necu rastatileck postoji rastava braka jo preklopila sornju 1 njena gibraltarska brada je poprimilib
    jos turas izraz: jos tvrai tzraz:
    Radije bih ga vidjela mrtva.
    
    - VI predlazzote nemoguće.
    

