Hrvatska gospodarska komora

75 GODINA

Županijske gospodarske komore

Karlovac
75 GODINA
ŽUPANIJSKE GOSPODARSKE KOMORE
KARLOVAC

KARLOVAC, 2003. GODINE
Izdavač: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
– ŽUPANIJSKA KOMORA KARLOVAC

Za izdavača: mr. ZLATKO KUZMAN

Priredili: BOŽO KOVAČEVIĆ
DUJO NEKIĆ
NIKOLA PERIĆ

Fotografije: MARKO ČOLIĆ
JOSIP DESOVIĆ
DANKO FAJT
ROBERT FAJT
JOSIP GALOVIĆ
NADA GOGIĆ
BORIS GRGIĆ
ŽELJKO LATKOVIĆ
DARKO MARINIĆ
DINKO NESKUSIL
STEVO SABLJARIĆ
ANDRIJA ŠTALCER
TOMO VIČIĆ
NINO VRANIĆ

Grafičko oblikovanje
i tisak: TISKARA “PEČARIĆ&RADOČAJ”, KARLOVAC

Naklada: 500 primjeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb
UDK 334.788(497.5 Karlovac) (067.5)

<SEDAMDESET i pet godina Županijske
gospodarske komore Karlovac>
75. godina Županijske gospodarske
komore Karlovac / priredili Božo
Kovačević, Dujo Nekić, Nikola Perić;
fotografije Marko Čolić. - Zagreb:
Hrvatska gospodarska komora, Županijska

Tekst na više jezika. - Bibliografija. -
Summary; Zusammenfassung; Riassunto.

ISBN 953-6207-36-3

Perić, Nikola
PREDGOVOR

Priča o našem gospodarstvu kroz stoljeća zapravo je priča o zlatnim i teškim vremenima našeg kraja. Političke prilike, razvoj tehnologije, izgradnja cesta i pruga u različitim su fazama definirale gospodarsku strukturu i snagu. Uvijek je uspjeh ovisio o spremnim i vrijednim poduzetnicima koji su imali sreću da ih podrži sposobna i gospodarstvu sklonalokalna vlast.

Danas nam je spoznaja što je donosi ova monografija, povodom 75-te obljetnice Županijske komore Karlovac, jednako važna kao i prije. Godina 1928. kruna je različitih pokušaja udruživanja poduzetnika našeg kraja u brojne asocijacije jer je te godine rođena Komora formiranjem Udruženja industrijalaca Karlovca.

Danas je Županijska komora Karlovac u sastavu Hrvatske gospodarske komore potpuno posvećena promicanju i zaštiti interesa našeg gospodarstva. Hrvatska gospodarska komora svoju će stoljeće i pol dugu povijest znati pretočiti u uspješnu gospodarsku budućnost Hrvatske.

mr. Zlatko Kuzman
predsjednik Županijske komore Karlovac

PREFACE

The story of the County economy through centuries is in fact the story of its golden ages and hardship. Many factors have defined its economic power and situation at various stages like politics, development of technology, road and railroad constructing. The success has almost always depended on the busy and skillful entrepreneurs who have been lucky enough to have the support of the economy-minded local government.

This monograph celebrates the 75th anniversary of the County Chamber which is as important to us now as it used to be. The year 1928 was the crown of many attempts of the entrepreneurs of Karlovac to associate because the Chamber was born that year with the constitution of the Karlovac Association of Industrialists.

Nowadays, the Karlovac County Chamber as a member of the Croatian Chamber of Economy has fully been dedicated to promotion and protection of the national economic interests.

We hope that Croatian Chamber of Economy will be able to convert successfully its century and a half long tradition into the fruitful economic future of Croatia.

President:
M.Sc. Zlatko Kuzman
Karlovac County Chamber
VORWORT


Mag. Zlatko Kuzman
Präsident der Gespanschaftskammer Karlovac

PREFAZIONE

Il racconto di nostra economia per secoli é infatti la storia dei tempi belli e brutti del nostro paese. Occasioni politiche, sviluppo della tecnologia, costruzione delle strade e delle linee ferroviarie nelle fasi diverse hanno definito la forza e la struttura dell’ economia. Il successo é sempre stato dipendente dagli imprenditori abili e laboriosi che hanno bisogno di un appoggio dall’ autorità locale capace e favorevole. Questa monografia festeggia il 75° anniversario della Camera di Commercio di Guippanato di Karlovac la quale é tanto importante per noi tutti quanto prima. La corona dei tentativi dell’associare in numerosi associazioni dagli imprenditori di nostro paese era in 1928. Quell’anno nacque la Camera di Commercio per mezzo di formazione dell’Associazione degli Industriali di Karlovac. Nell’anno presente la Camera di Commercio di Karlovac, come parte della Camera di Commercio della Croazia é dedicata alla promozione e protezione dell’interesse di nostra economia. La Camera di Commercio della Croazia sapra sicuramente come trasformare la sua lunga tradizione in fruttuoso avvenire economico della Croazia.

Presidente:
Dott. Zlatko Kuzman
Camera di Commercio di Guippanato di Karlovac
Pocetak županijske gospodarske komore u Karlovcu priređivač knjige našli su u 1928. godini. Tada je u Karlovcu osnovano Udruženje industrijalaca s ciljem da štiti svoje interese.


Knjiga nadalje govori o osnivanju Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu 1852. godine. Dio te komore bio je i Karlovac. Nekoliko karlovačkih građana dalo je izuzetan doprinos u početku rada Hrvatske gospodarske komore (bili su vijećnici komore, zatim tajnici i organizatori).


Počela su se razvijati industrijska poduzeća.


U knjizi su spomenuta mnoga poduzeća i godine njihova osnivanja. U Karlovcu se razvijala kožarska industrija i proizvodnja cipela, te tekstilna industrija. Početak metalne industrije je u 20. stoljeću dolaskom investitora iz Norveške (AB.O. Mustad iz Osla).

Knjiga nadalje prati razvoj industrije u 20. stoljeću – sve uspone i krize što ih je doživljavala.

Razvitku karlovačke industrije pogodovala je i izgradnja gradske hidro-centrale na rijeci Kupi u nedalekom Ozlu 1908. godine. Tada je za industrijalce-investitore to bila najjeftinija energija u Hrvatskoj. Osim toga, grad je nudio besplatno zemljište za gradnju tvornica, a i radnici su bili jeftini.

U gradu se do polovice 20. stoljeća razvijaju već spomenute kožarska, tekstilna i metalna industrija. U drugoj polovici stoljeća razvija se suvremena strojogradnja: proizvodnja parnih turbina, brodskih motora i plinskih turbina.

U knjizi je obrađeno i osnivanje Gospodarske komore u Karlovcu, te njezine početne organizacijske karakteristike i zadaci.

Konačno, knjiga iscrpno govori o organizaciji Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu i njezinog sastavnog dijela – županijske komore u Karlovcu.
The publisher of this monograph traced the beginnings of the Karlovac County Chamber in the year 1928. It was the year of the “Association of Industrialists” constitution which was supposed to protect its interests. The monograph gives a historical survey of the economy development and the associating of the Karlovac entrepreneurs from the 17th century, when Karlovac was still the part of the Austro-Hungarian Empire, up to nowadays. There is documentary evidence that shows how Karlovac developed as the trade centre together with the development of artisans shops and manufactures.

The town was situated at the busy transit and trade area from the Danube region to the Adriatic Sea. The river Kupa linked it with the Danube and the roads to the Sea. The river way ended in Karlovac and was replaced by the three roads that led to the Sea ports. In the 17th and 18th century the town used to be an important trade centre in Croatia.

The Croatian Chamber of Economy whose member the Karlovac County Chamber is, was founded in Zagreb in 1852 (as quoted in the monograph). Some citizens from Karlovac gave extraordinary contribution to its constitution (they were Chamber councillors, secretaries and coordinators). In the 19th century Karlovac ceased to be the important trade centre.

With the construction of the Budapest-Rijeka railroad in 1873 the existing slow transit on rivers and roads was not effective any more. The town was forced to search for the new sources of income for itself and its citizens. Industrial companies started to develop. Thus in 1849 the big mill on the river Korana was built. It was water-powered. The Karlovac brewery was founded in 1854 and has been existing ever since. In the nearby place Duga Resa, the entrepreneurs from Vienna founded the cotton industry “Pamučna industrija Duga Resa” in 1885 (still existing).

Many enterprises have been mentioned in this monograph together with the dates of their foundation. The leather and footwear industry and textile industry developed in Karlovac. The metal products industry started in the 20th century with the arrival of the investor from Norway (AB.O Mustad from Oslo). Furthermore the monograph deals with the development of industry in 20th century – all the ups and downs it has had.

The building of the water-power plant on the river Kupa in the adjacent Ozalj in 1908. was also in favour of the Karlovac industry development. At that time it was the cheapest energy in Croatia for the industrialists – investors. Apart from that, the town offered free municipal land for building the factories and manpower was cheap.

The first half of 20th century saw the development of already mentioned leather, textile and metal-working industry. In the second half of the century the up-to-date engineering industry was developed: the production of steam power-plants, marine engines and gas turbines.

This monograph deals with the foundation of the Karlovac County Chamber, its initial organizing features and objectives. Finally, it comprehensively describes the organizing of the headquarters, the Croatian Chamber of Economy in Zagreb.

Das Buch handelt von der Begründung der Kroatischen Wirtschaftskammer in Zagreb (1852). Ein Bestandteil dieser Kammer war auch Karlovac. Mehrere Bürger trugen am Anfang wesentlich zur Tätigkeit der Kroatischen Wirtschaftskammer bei. (Sie waren Ratsherren, Sekretäre und Organisatoren bei der Wirtschaftskammer.)

Im 19. Jahrhundert hört Karlovac auf, eine wichtige Handelsstadt zu sein. Durch den Bahnaufbau von Budapest nach Rijeka (1873) hört das bisherige langsame Fluss- und Straßenverkehr auf. Die Stadt wurde gezwungen, neue Einkommensquellen für sich und für ihre Bürger zu suchen. Verschiedene Industrieunternehmen fingen an, sich zu entwickeln. Vom 1849 funktioniert die große Wassermühle an der Korana. 1854 wurde die Brauerei Karlovac begründet, die noch heute tätig ist. 1885 haben einige Unternehmer aus Wien die Baumwollindustrie Duga Resa (in der Nähe von Karlovac) begründet. (Sie ist noch heute tätig.)


L'inizio della Camera di Commercio di Karlovac i redattori di monografia l'hanno trovato nel 1928, quando a Karlovac è stata fondata l'Associazione degli Industriali con lo scopo di proteggere il loro interessi. La monografia segue lo sviluppo storico dell'economia e le prime associazioni degli imprenditori di Karlovac dal 17° secolo, cioè dai tempi quando Karlovac era ancora la parte dell'Impero Austro-ungarico. Parallelamente con lo sviluppo dell'artigianato e delle prime manifatture la monografia parla con documentazione di Karlovac come città mercantile. Era in una via mercantile e circolazione vivace dalla regione danubiana ai porti dell'Mare Adriatico. Il fiume Kupa la collegava con il Danubio e le strade con il Mare. In Karlovac finiva la via navigabile e cominciavano le tre strade via porti marini. Nel 17° e 18° secolo Karlovac era una città commerciale, importante nella Croazia.

Nella monografia c'è anche la storia della Camera di Commercio della Croazia fondata nel 1852, la cui parte era anche Karlovac. Alcuni cittadini di Karlovac hanno dato il contributo eccezionale all'inizio del lavoro della stessa (c'erano consiglieri della Camera, segretari e organizzatori). Nel 19° secolo la città cessò di essere una città mercantile importante. Con la costruzione della linea ferroviaria Budapest-Rijeka nel 1873, ha cessato il traffico lento per i fiumi e le strade. La città era costretta a cercare i nuovi fonti di guadagno per se e i suoi abitanti.

Le imprese industriali cominciarono a svilupparsi. Così dal 1849, sta funzionando il grande mulino sul fiume Korana. Da propulsione usa le forze idriche. Nel 1854, è stata formata la Fabbrica di birra di Karlovac (Karlovačka pivovara) la quale esiste ancora oggi. Nel posto vicino, Duga Resa, gli imprenditori da Vienna hanno fondato l'Industria di cotonerie (Pamučna industrija Duga Resa) nel 1885. che sta lavorando nel tempo presente ancora.

Molte imprese sono menzionate nella monografia. In Karlovac si è sviluppata anche l'industria da coiaio e produzione delle scarpe, l'industria tessile e nel 20° secolo ebbe inizio l'industria metallica col arrivo dell'investitore dalla Norvegia (AB O Mustad da Oslo). Nella monografia c'è anche lo sviluppo dell'industria nel 20° secolo – tutte le salite e cadute le quali ne ha avute. Allo sviluppo dell'industria di Karlovac ha favorito anche la costruzione della centrale idroelettrica sul fiume Kupa nella piccola città Ozalj vicino a Karlovac nel 1908.

In quel tempo per industriali – investitori quello era l'energia al più buon prezzo nella Croazia. Per lo più la città offriva terreni gratuiti per edificazione delle fabbriche e la mano d'opera era a buon prezzo. Nella prima metà del secolo in città si sviluppano le industrie da coiaio, tessile e metallica. Nella seconda metà del secolo si sviluppa l'industria della costruzione di macchine: produzione delle turbine a vapore, a gas e dei motori navali.

Finalmente, in questa monografia si tratta delle caratteristiche organizzative e degli impegni della Camera di Commercio della Croazia a Zagreb e della Camera di Commercio di Karlovac la quale fa la sua parte.
UVOD

Priređivači ovog prigodnog izdanja u povodu 75- godišnjice karlovačke Hrvatske gospodarske komore nisu se ograničili samo na prikaz rada te ugledne i mno-gogodišnje asocijacije gospodarskih subjekata. Po prirodi stvari temu su proširili i na karlovačko gospodarstvo prije nastanka Komore i u Hrvatskoj i u Karlovcu. Pri tom valja naglasiti da sav materijal ovdje prezentiran nije povijest karlovačkog gospodarstva. Bolje rečeno, knjiga usput govori i o povijesti karlovačkoga gospodarstva. Možda će danas sutra poslužiti široj grupi istraživača da ovu temu sagledaju donekle u obratnom smislu: da napišu povijest karlovačkog gospodarstva, a uz nju progovore i o gospodarskoj asocijaciji – Komori. Radeći na ovoj knjizi uvjerili smo se da je to vrlo iscrpna, ali i zahvalna tema za koju još uvijek ima dostupnih izvora u Državnom arhivu u Karlovcu, ali i u onodobnim novinama što su izlazile u Karlovcu.
I

PRETPOVIJEST KARLOVAČKOG

CEHOVI U KARLOVCU

Gospodarski razvoj grada i regije uvjetovao je ljudskom djelatnošću i općim razvitkom sredstava za proizvodnju u svijetu. Tako su se najprije iz mnoštva stanovništva izdvojili obrtnici – ljudi koji su svojom vještinom, obrazovanjem i alatima mogli proizvesti robu namijenjenu proizvedu ili razmjeni. Kad je njihov broj dosegao kritičnu točku, počeli su se udruživati u cehove kako bi zaštitili u prvom redu sebe i svoju proizvodnju. U Europi se to događa od 12. stoljeća, u Zagrebu od 15. stoljeća, a u mladom gradu Karlovcu od 17. stoljeća. Gradovi, odnosno države, podupirali su cehovska udruženja obrtnika da građanima osiguraju njihove proizvode i usluge. Vladari su pak izdavali povlastice i pravila cehovima. Tako je vojno zapovje-
dništo Karlovca 1696. godine izdalo pravila za karlovačke cehove. Ta prva, naizgled priprosta, udruživanja kasnije su se pretvorila u složenije asocijacije industrijalaca na gradskoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Recimo još koju riječ o karlovačkim obrtničkim cehovima kao svojevranom uvod u ono što slijedi mnogo godina kasnije. Kako navodi karlovački povjesničar Radoslav Lopašić, godine 1777. grad je imao 194 majstora na ukupno 431 obrtnika. Najbrojniji su bili čizmari (162), pa krojači (76), posotari (73), gumbari (64), tkalci (40), tesari (40), lončari (18), pekari (17)... Svi su oni od početka bili uklopljeni u sustav Austro-ugarske carevine. Žanat su savladavali putujući od grada do grada, od majstora do majstora, što se zvalo vandrovanje ili Fremt. Tako su se upoznavali i s onim što se u njihovoj struci događalo i u udaljenijim krajevima carevine. Tek nakon vandrovanja mogli su pristupiti majstorskom ispitu pred posebnom komisijom iz njihova ceha. Znamo da su izrađivali tzv. "meister stick" – dakle predmet iz njihove struke (alat, cipelu, kovanu ogradu itd.). Mnogi predmeti s tih ispita i danas su sačuvani. Kako se odvijao taj unutarnji život udruženja-ceha, ponešto nam otkriva stari papiri: zapisnici, parnice, presude, pravila... Na sastancima ceha kojima su svi članovi morali prisustvovati, stajala je otvorena cehovska ladica (škrinja) u kojoj su bili svi dokumenti, pravila, privilegije, novac, pečati... Te su škrinje – ladice – bile doista majstorski izrađene, a nekoliko ih je sačuvano u karlovačkom gradskom muzeju. Pravila ponašanja bila su vrlo strogga, pa mora da je tu bilo dosta kočo-perenja majstora pred kalifama. Tako jedno od pravila kaže, ako mladi ne ustupi stolicu starijem po rangu, odmah plaća globu u cehovsku ladicu. Iz te su se blagajne plaćale mije, proslave i pogrebi, pa tu treba gledati začetak kasnijeg "socijalnog osiguranja".

Karlovac je poslije svoje vojničke funkcije dugo vremena bio tipičan obrtnički grad, koji je pružao usluge ljudima, mahom seljacima, s velikog teritorija oko njega, ali su mnoge obitelji u gradu od toga preživljavale. Obrtnici su pak svojim udruživanjem postavili začelo kasnijim organizacijama, pa tako i suvremenim komorama.

**KARLOVAČKE CESTE**

Položaj grada Karlovca, kao zadnjeg pristaništa na putu od Dunava i Save Kupom u unutrašnjost, a odatle i prema moru, odredio je i izgradnju cesta prema jadranskoj obali. To je bio u 18., a dijelom i u 19. stoljeću glavni pravac prometa robom – iz žitnica prema moru i obratno. Teško bi bilo nabrojati koja je sve roba prometovala Karlovcem, pa se ograničimo samo na to da spomenemo žito, drvo i sol. Sve za ono doba neophodni i traženi proizvodi.

Njezin početak obilježava obelisk na početku Promenade. Gradio ju je major Struppi.
Uz ceste Lujzijanu i Jozefinu nastale su i promjene. Stvarana su izdužena naselja: Fužine, Lokve, Delnice, Vrbovsko, Moravice, Oštarije, Josip-dol; nadalje, izgrađene su mnogo brojne gostioničari i svratnica... Svatko je tražio svoje mjesto u zaradi od ceste – kirijaši i gostioničari pogotovo. U sociološkom smislu, došlo je do strukturnih promjena u naseljima uz cestu, pa i materijalnog protivnog stanovništva. Uz ove tri, treba još spomenuti staru cestu od Karlovca do Zagreba koja je ponovno građena 1750. godine, te tzv. poštansku cestu od Karlovca do Siska. Ispričali smo uzgred povijest karlovačkih cesta samo da ilustriramo ulogu i važnost prometnice i položaja nekog grada u njegovu vlastitom razvitku.
PREPOVIJEST KARLOVAČKOG GOSPODARSTVA

MILJOKAZ NA POČETKU JOZEFINSKE CESTE IZ 1779. GODINE (FOTO: A. ŠTALCER)
UDRUŽIVANJE KARLOVAČKIH
PODUZETNIKA U XIX. STOLJEĆU

I. OSIGURAVAJUĆA
DRUŠTVA

NAJSTARIJE DOMAČE
OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO
U doba izvanredne konjunkture ag-
rrarnog izvoza prvih godina 19. sto-
ljeća zajednički interes trgovачko-
prijevozničkih poduzetnika iz Kar-
lovca, Rijeke i ostalih primorskih luka
došli su do izražaja u osnivanju osigu-
ravajućih društava (camera, komora)
za robn promet na moru i kopnu.
Prvo takvo društvo upisano je u suds-
ki registar 3. ožujka 1803. godine.
Kako proizlazi iz dioničarskog ugovo-
ra namjera je bila da se u osigurava-
jućem društvu prvenstveno okupe
trgovci iz Karlovca, Rijeke, Senja i
i drugih luka u Primorju.
Iz popisa dioničara vidi se da su dio-
ničari iz Karlovca i Rijeke pokrivali
dvije trećine glavnice udruženja.
Među karlovačkim dioničarima nala-
žimo niz istaknutih karlovačkih vele-
trgovaca i vlasnika riječnih lada.

NOVA OSIGURAVAJUĆA
KOMORA RIJEKE I KARLOVCA
Društvo je 1808. godine reorganizira-
no jer su pojedini dioničari kršili
osnovni ugovor po kojem je bilo
zabranjeno da dioničari pristupaju
nekoj drugoj sličnoj organizaciji.
Novo društvo upisano je u sudski re-
gistar 1. svibnja 1808. godine. Karlo-
vački poduzetnici imaju u njemu
54,3% temeljnog kapitala.
Napoleonovim osvajanjem naših kra-
jeva rad društva je prekinut.

OBNOVA OSIGURAVAJUĆE
KOMORE
Ubrzo nakon reincorporacije preko-
savske Hrvatske, u 1822. dolazi do
obnove rada osiguravajućeg društva
za trgovinu i prijevoz robe na riječnim

BRODARENJE KUPOM UZ LJUDSKU VUČU BRODOVA

II. DRUŠTVO ZAMANICA

III. TRGOVAČKI (MJENIČNI) SUD
Veliko značenje za gospodarski život grada Karlovca i sjeverne Hrvatske u preporodno doba imalo je od 1841. godine osnivanje Trgovačkog (mjeničnog) suda sa sjedištem u Karlovcu. Sud je bio nadležan za cjelokupno građansko i vojno područje od Like i Gorskog kotara do vojvodanskih krajeva. Među predsjednicima nalazimo predstavnika gradskog poduzetništva iz Karlovca Ambroza Vranitzanyja, do tada na čelu trgovačkog zbora.

IV. GOSPODARSKA DRUŠTVA
PAROBRODARSKO DRUŠTVO
Jedno od najstarijih svakako je “Kupa-Sava Dampfschiffahrtts Gesselschaft”, dakle “Parobrodarsko društvo Kupa-Sava”, kojemu je svrha unaprijediti plovidbu Kupom i Savom. Inicijatori su mu bili braća Vranitzan, koji su
Ovo je društvo izgradilo “pervi paro-stroj primerno dubljih rekah i pro-višen makinami ... doplovit će do Zemuna ... gdje će započeti uredno svoje putovanje, koje je na Savi i Kupi među Zemunom i Karlovcem ustanovljeno” i to dva puta mjesečno u oba pravca redovite pruge Sisak-Zemun. Ovo prvo parobrodarsko društvo osnovao je Karlovačanin Ambroz (Dobrnić) Vranitzany, a sačinjavaju ga karlovački i sisački trgovci, koji su 1844. kupili prvi parostroj, parobrod “Sloga” od 100 KS.

GOSPODARSKO DRUŠTVO
“Gospodarsko društvo” u Karlovcu osnovano je 25. listopada 1877. godine kao podružnica “Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva” u Zagrebu. Svrha je društva “da svoje članove, koji se bave bilo kojom granom gospodarstva, upućuje u bolji način rada, te da za njih pod povoljnim uvjetima nabavlja tehniku, razno sjemenje, voće, rasplodne bikove i sl.” Predsjednik podružnice bio je Vladimir Mažuranić, sin pjesnika i bana Ivana Mažuranića. Podružnica je u početku imala oko 200 članova, a kasnije je broj narastao na 750.

GOSPODARSKE IZLOŽBE

ŽELEZNIČKA STANICA NA BANJI IZGRADENA 1903. GODINE

KRAJ
"ZLATNOG RAZDOBLJA"
"Zlatno doba" karlovačke ranije povijesti je pri kraju. Prestalo je izgradnjom željezničke pruge od Karlovca do Rijeke 1873. godine. U novonastaloj prometnoj situaciji naglo je prestalo brodarenje Kupom, tranzitna trgovina i prijevozništvo. Karlovačko se gospodarstvo našlo na prekretnici. Izlaz je nađen u industriji za koju je Karlovac stvorio dobre uvjete: dobru prometnu vezu za dopremu sirovina i otpremu gotove robe, dovoljan broj stručnih radnika iz bivših manufakturnih radionica i jeftino radništvo došlo sa sela nakon raspada kućnih zadruga.

Radi poticanja industrijskog razvoja i gradska je uprava davala mnoge povlastice (besplatno zemljište, oslobađanje od lokalnih poreza itd.). O razdoblju industrije govorit ćemo kasnije. Prethodno ćemo rasvijetliti razdoblje stvaranja trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu i međusobne utjecaje Karlovca i Komore.
KAKO SU NASTALE KOMORE U EUROPI


TRGOVAČKO-OBRTNIČKA KOMORA HRVATSKA 1852. – 1903.


Prema zakonu iz 1848. “bijaše zadaća komorama da ispituju prilike, želje i tegobe trgovaca i obrtnika, da izvješća o tim pitanjima i svoje mišljenje daju oblastima i drugim nadležnim organima, a vlada je bila obvezatna povjeriti komorama prethodno ispitivanje sviju zakonskih osnova koje su se ticale trgovine i obrta. Komore su, osim toga, imale pravo stavljati prijedloge o 'imenovanju konzula, trgovačkih agenata i meštara, o uredenju konzulata, burza i drugih javnih trgovačkih i obrtnih zavoda, te bijahu obvezatne na izdavanje godišnjih izvještaja u kojima su uslijedile, uz trgovačko-obrtničku statistiku, i kritičke opaske o stanju pojedinih grana trgovine i obrta.” (Milan Krešić: “50-godišnjica trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu”).


1868. – izdana je spomenica glede uređenja Save i Kupe za plovidbu, 1869. – podnesena je predstavka o inkameraliranju (podržavanju) Lujzinske ceste. Podržavanje je bilo važno, jer su vlasnici pojedinih dijelova ceste neumjereno visokim cestarinama povisivati cijenu prijevoza roba na relaciji Karlovac–Rijeka i obratno. 1870. – opetovana je predstavka glede reguliranja Save i Kupe. 1873. – dano je mišljenje o uvoznini u Karlovcu. 1875. – podnesena je predstavka Vladi i Vojnom zapovjedništvu o iz-
gradnji konjskog puta kraj Kupe od Siska do Karlovca.
Krajem 19. stoljeća komora se zdušno zalažala za izgradnju trgovačkog muzeja i komorske palače u Zagrebu. Ova nastojanja podržali su i karlovački industrijalci, trgovci i obrtnici doniranjem određenih iznosa. Između ostalih donatora bili su Poglavarstvo sl. i kr. grada Karlovca, Dioničarsko društvo domaći tvrnički pređenja i tkanja pamuka u Dugoj Resi, Štedominica u Ogulinu, Poglavarstvo općine u Slunj, te poduzetnici iz Karlovca Dragutin Hauptsfeld, Vilim Reiner i Đuro Gašparović.
Potpredsjednik trgovačkog odjela Edmond Kolmar osnovao je zajedno
sa svojim prijateljima Pučku štedionicu u Karlovcu.

ČETIRI KARLOVAČKA PORTRETA

AMBROZ BARUN VRANITZANY – DOBRINOVIĆ MLADI

**IMBRO IGNJATIJEVIĆ TKALAC**

Imbro Ignjatijević Tkalac rođen je 1824. godine u Karlovcu, a bio je punih deset godina prvi tajnik Hrvatske trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (1851–1861). U Karlovcu je završio nižu gimnaziju, a školovanje nastavio u Grazu, te studij filozofije i ekonomije u Beču, Berlinu, Heidelbergu, Parizu, Firenci i Rimu. Doktorirao je u Heidelbergu 1848. i bio docent na tome sveučilištu.

Kad se trebala formirati komora u Zagrebu, pozvan je 1851. da organizira sav taj posao. "Našao sam se u velikoj smetnji i dvojbi. Zašto žrtvovati najdražu, slobodu i nezavisnost, i nametnuti mi jaram činovništva bez nužde? Inostrane novine, u kojima sam pisao — "Siecle" u Parizu, "Na tio nale Zeitung" u Berlinu, "Grenzbo ten" u Leipzigu — plaćali su mi moje dopise i feuilletone bolje od plate, koju bi mi komora davala".

Tek kad su ga uvjerili da neće biti državni činovnik, već službenik komore i da ga neće plaćati država, nego trgovci i obrtnici, prihvatio se toga posla.
Dr. Imbro Tkalac bio je tajnik komore deset godina (do 1861). Dao je ostavku i u Beču počeo izdavati novine “Ost und West”, što ga je već 1863. dovelo do gubitka svih građanskih prava u Austriji i – zatvora. Poslije toga zaposlio se u Italiji u ministarstvu unutarnjih poslova, a budući da je bio visoko naobražen i govorio sve europske jezike, uskoro dobiva mjesto u ministarstvu vanjskih poslova. Talijanski znanstvenik Angelo Tamborra o njemu kaže da je “čovjek koji je u ono burno vrijeme držao u svojim rukama sve konce talijanske diplomacije”.

Dr. Tkalac je pisao na: latinskom, njemačkom, talijanskom, ruskom i francuskom jeziku, objavio je velik broj novinskih članaka i 15 knjiga. Pravo mu je ime čak teško odrediti, jer ga pišu Mirko, Vatroslav, Imbro, Emerik, Ignjatijević...

Umro je u Rimu 1912. godine.

MILAN KREŠIĆ
Milan Krešić bio je dugogodišnji tajnik Trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu (nastupio je 1876). Krešić je rođen 1844. u Karlovcu. Njegov otac Mijo Krešić (1818 – 1888) bio je poznat karlovački trgovac, koji je živo sudjelovao u politici u vrijeme ilirskog pokreta, a prijateljeva je s mnogim političarima i književnicima svoga vremena. Ostavio je i zanimljive pisane uspone.


Za izučavanje gospodarskih prilika u Hrvatskoj kapitalna su Krešićeva godišnja komorska izvješća od 1876. nadalje. Osim toga tiskao je i iscrpna izvješća s mnogih svjetskih izložbi, kamo ga je slala Komora (Berlin, Hamburg, Hanover, Köln, Prag, Pariz, Beč, Budimpešta, Trst) Svim je silama nastojao da se hrvatsko gospodarstvo približi europskim tokovima. Zato je prevodio stručna ekonomski djela (osobito s francuskog). Tako je došao i u neposredan kontakt s francuskim ekonomistima i nekim članovima Francuske akademije (Levasseur, Molinay, Fleury, Passy) pa i ministrima (Guyot).

Povrh svega toga rada Milan Krešić godinama je uređivao i listove “Trgovački list” (1876 do 1880), “Obrtnik” (1884 - 1896) i “Trgovački i obrtni svjet” (od 1897). Bio je čest
predlagač vijećnicima Komore različitih rješenja za razvitak trgovine i obrta u Hrvatskoj.
Umro je u Zagrebu 1929. godine.

EUGEN SABLJIĆ
Jedan od predsjednika Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu bio je i Eugen Sabljić.
Umro je 1881. u Zagrebu.
Od davnine je u područjima oko Karlovca, kao i u drugim našim krajevima, bilo poznato uzgajanje konoplje i lana za svakodnevne potrebe i kućnu preradu. Grof Teodor Batthyani, od 1776. vlasnik gospodštine Ozalj, uvidio je da bi od tradicionalne domaće radnosti mogao za sebe i za unaprijedjenje svojih hrvatskih imanja imati veliku korist. Stoga je naumio u Ozlju osnovati tkaonicu platna, svojevrsnu tvornicu koja bi preradivala konoplju i lan. Tu svoju zamisao ubrzo je ostvario, što se zaključuje iz povijesnih podataka da je 1770. godine u Ozlju intenzivno radi la manufaktura platna. Potrebna sirovina, konoplja i lan, dobivala se

Proizvodila se uglavnom fina i srednje fina stolna tkanina, isto tako dvojno tkano vrlo grubo platno, zatim fino, srednje fino i grubo platno, te konac. Roba se prodavala u široj okolini Karlovca, dok su velike količine otpremane različitim velikim instrumentima i na Batthyányevu madžarsko imanje Úzógh. Poslije 1773. godine nema više podataka o radu te "ozaljske tvornice".

Rudolf Strohol u svojoj knizi "Grad Karlovac opisan i orisan" piše da su prve državne tvornice sagradene na teritoriju današnjeg proširenog grada Karlovca, na Turnju pod upravom slunjskog pukovnika Kazimira.

U državnoj tvornici sukna radile su žene i oni mladići, koji nisu bili sposobni za vojničku službu. Ova tvornica podignuta je 1791. godine u erarskoj (vojnoj) zgradi. Tako se može naći pisanih tragova gdje se kaže da je to bio najpoznatiji manufakturalni centar tog vremena u Hrvatskoj.

U krajiškim zgradama 1793. godine podignuta je i tvornica kože. Produkcija obiju tvornica upotrebljavala se za krajišku vojsku. Te dvije tvornice prestale su radom 1799. godine, jer su im već tada nižom cijenom konkurirale bolje opremljene manufakture izvan Hrvatske.

**MLIN NA ČIGRE**


ORAŠINOV I SLIJEPČEVIC EV MLIN
Kasnije je pretvoren u tekstilnu tvor- nicu, a izgorio je 50-ih godina prošloga stoljeća.

KARLOVAČKA PIVOVARA
Karlovačka pivovara najstarije je karlovačko poduzeće – osnovana je 1854. godine i odonda radi s manjim prekidima na istome mjestu na Đu- bovcu. No, to i nije najstarija karlova- čka pivovara, jer se pivo u Karlovcu varilo u malim pivovarama, gdje se vjerojatno i trošilo. Prof. Marinka Mu-

Dubovačkoj pivovari dobro je išlo, sve dok nije umro zakupnik i pivar Schwartzmayer i pivovara prestaje radom. To je taj prvi prekid u radu pivovare, jer je zgrada bila nekoliko godina prazna. Istina, vlasnik Vranić nastoji je aktivirati, pa je tu započinjao proizvodnju piva, iza toga drznu proizvodnju, ali bez uspjeha.

Godine 1896. bivši se vlasnik rješava zgrade i prodaje je sarajevskom pivaru Gjuri Aschenbreneru. On je uz zgradu na lijevoj strani ceste kupio i zemljište preko ceste Lujzijane, što je bilo dalekovidno, jer je kasnije upravo u tim vrtovima pivovara razvijala dalje. Sarajevski pivar uredio je nano-vo pivovaru prema suvremenim zahtjevima onoga vremena i počeo uspješno posao. Aschenbrener je nastavio sa čuvanim zabavama upravo kao i njegov prethodnik Schwartzmayer, pa se činilo da će se pivovara razvijati i dalje. Međutim "preinvestirani" Aschenbrener ostaje bez kapitala i pivovara zapada u teškoće. Uzrok bismo mogli tražiti u tome što se suviše nadao da će velikom prodajom piva u vlastitoj restauraciji moći pokriti troškove proizvodnje. Upravo u to vrijeme na karlovačkom tržištu piva počinje i konkurencija stranih piva (posebno českog, njemačkog i austrijskog), a ni propisi nisu išli na ruku vlasniku. Prema novim propisima u restauracijama i hotelima pivo se
moralo prodavati “boljim gostima” u bocama, a to Karlovačka pivovara nije imala. Pivo se vozilo u buradi, bilo je izloženo brzom kvarenju, pa prema tome nije moglo zahvatiti šire tržište, osim vlastitog dvorišta i dio karlovačkih gostionica. Pivovara je proglasila stečaj i otisla “na bubanj”. Kupila ju je grupa investitora, većinom Karlovačana, ali i stranaca. Pretvorila se u dioničko društvo na početku 1903. godine.


<table>
<thead>
<tr>
<th>1960.</th>
<th>45 000 hl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1963.</td>
<td>120 000 hl</td>
</tr>
<tr>
<td>1966.</td>
<td>289 900 hl</td>
</tr>
<tr>
<td>1971.</td>
<td>500 000 hl</td>
</tr>
</tbody>
</table>


KARLOVAC JE U 19. STOLJEĆU BIO TRGOVAČKI GRADIĆ STJEŠNJEN U TVRĐAVSKE ZIDINE (FOTO. M. ČOLIĆ)
Što je utjecalo na bećkog poduzetnika Josipa Jerusalema (1850 – 1919) da 6. rujna 1884. godine kupi od karlovačkog odvjetnika dr. Ivana Banjavčića posjed s mlinom na rijeci Mrežnici, teško je danas nakon 120 godina dočititi. Kupnjom posjeda s mlinom Jerusalem je stvorio temelje za osnivanje predionice i tkaonice, koja je već nakon godine dana počela raditi.

Nitko nije mogao u ono doba ni pretpostaviti kakve će sve promjene nastati u malom seoskom naselju Dugoj Resi, koje u to doba nije bilo ni općinsko mjesto, već je pripadalo općini Švarća. Jerusalemu se jednostavno svidio dugoreški kraj i slikoviti mlin, a kristalno čista i lijepa Mrežnica, učinila mu se ne samo lijepom rijekom, već i veoma korisnom za dobivanje energije i toliko potrebne čiste vode koje se mnogo troši u proizvodnji tekstila, pa je svoj ulog od 8000 austrijskih forinti smatrao dobrov dolom investicijom. U Beću je Jeruzalem za svoju investiciju uspio zainteresirati poslovne partneri i vlasnike tvrtke "Abeles & Co." Wilhelma Anningera (1848 – 1918) i Siegmunda Mendela (1848 – 1907) koji su zajedno s Jeruzalemom dobro proučili sve pozitivne značajke dugoreškog kraja, te utvrdili da postoje vrlo dobre prometne veze s morem (željeznica, te jedna od najstarijih trgovinskih cesta); zatim neposredna blizina Karlova na svega 8 kilometara, te značajna blizina glavnog grada Hrvatske Zagreba, i neposredno susjedstvo sa Slovenijom, te da je blizu pomorski izlaz u svijet preko riječke luke, koja se baš tada počela naglo širiti. To su bile osnovne prednosti prilikom donošenja odluke o ulaganju kapitala. Trebalo se sada opredijeliti u kakvu bi se vrstu posla bilo najunosnije uložiti sredstva. Una- prijed se odlučilo da to bude industrijsko usmjerenje, jer se u ono doba možlo pridavati veliko značenje razvoju industrije, pa se industrijama u početnom poslovanju pružala pomoć u obliku subvencija, državnih na- rudžbi i poreznih olakšica. A to su bile velike nade i oslonci za privatne ulagače.

Ocijenivši da u dugoreškom kraju postoje izvanredno jeftini životni uvjeti, da je seosko stanovništvo vrlo radivo, skromno i pošteno, da ovdje vlada ugodna klima, da je od davnina prisutna tradicija kućnog tekstilnog obrtta, te da rijeka Mrežnica predstavlja značajan energetski izvor i neizostavnu komponentu za razvitak tekstilne industrije, investitori su odlučili osno- vati "Kraljevsku zemaljsku ovlaštenu pamučnu predionicu i tkaonicu u Dugoj Resi".
Od kupnje mlina prošlo je već godinu dana. U međuvremenu je izgrađena prostrana dvokatnica, u kojoj se nalažila čistionica i predionica (prizemlje), tkaonica (prvi kat), strojevi za fino predjenje seljaktori i prstenaste predilice (drugi kat) dok su na tavanu bile smještene vitlarije, pakirnica i škroblica. Za pogon su služile dvije vodne turbine sa po 150 konjskih snaga. Kažemo se radilo o industriji koja upotrebljava lako zapaljive materijale, prije puštanja tvornice u pogon osnovana je 1. ožujka 1885. godine vatrogasna postrojba sastavljena od tvorničkih radnika i namještenika, na čelu s pogonskim inženjerom Schüttem. 

Tvornica je započela sa radom 15. listopada 1885. godine sa 5000 vretena u predionici i 60 tkalničkih strojeva u tkaonici.

Rijeka Mrežnica, koja je inače predstavljala glavni razlog ulaska u tekstilni program, obilovala je vodom u razbojen prostor iskorišten za smještaj novih predilica sa 2800 vretena, a uređena je i bijelionica za predu. Predionica je sada dobivala pogon od turbinskog predložnog vratila pomoću konopljanih užeta, a nova tkaonica žičanim uzetom iz predionice. 


Vlasnici su dvoumili treba li predionici obnoviti ili sve napustiti. Zacijelo ne bi došlo do obnove da godinu dana ranije nisu uložili velika sredstva u izgradnju nove tkaonice. Prve godine rada nisu vlasnicima donijeli nikakvo ohrabrenje. Najprije su imali velike gubitke zbog prve epidemije tifusa i dizenterije među radništovom (1886-1887), zatim štrajk, pa požar. Ipak poslovnost je nadвладala, predionica je obnovljena, još prostranija nego što je bila. Ljeti 1890. godine...
dovršena je predionica. Početkom mjeseca rujna stigli su iz Engleske novi strojevi i do kraja godine svih 12036 vretena bilo je u pogonu. Osim novih zgrada predionice, puštena je u rad i mala končanica, a izgrađen je i dio upravne vile, te kuća za majstore. Da bi lakše zadržali toliko potrebne stručnjake, i osigurala nove, uprava tvornice odlučila je otvoriti privatnu školu sa tri razreda. Dobivši za to odobrenje vlasti i angažiravši učitelje, tvornica je 1890. podigla školsku zgradu i otvorila školu u kojoj su djeca slušala nastavu na hrvatskom i njemačkom jeziku.


Dugoj Resi bila je u ono doba među prvim tekstilnim industrijama u Europi koja je imala automatske tkalačke strojeve. Tražeći bolje radne uvjete, veće nadnice i pravednije odnose u tvornici radnici su obustavili rad na početku novog stoljeća. Ne uspjevši u žurku 1900. godine ostvariti svoje zahtjeve, do stupanja sukoba, na 11. srpnja 1902. godine došlo je do novog istupa tkalaca, došlo je do sukoba sa žandarima i tom su prilikom pale prve žrtve (dva su radnika ranjena), osam ih je privedeno, a deset otpušteno s posla. Godine 1904. dobivena je građevinska dozvola za gradnju nove ustave, za dovođenje vode do turbinske ugrađene su cijevi promjera dva metra, umjesto dotadašnjeg slobodnog
dotoka. Godine 1908. ugrađena je još jedna nova turbina i generator za dobivanje električne energije i te godine tvornica je počela osvjetljavati radničke stanove u vrijeme kada tvornica nije radila.

Tvornica je imala ugrađenu manju turbinu i generator za proizvodnju električne energije samo za osvjetljenje tvornice. Ova turbina i generator bili su ugrađeni na izlaznom kanalu kroz koji je protjecala voda što je prolazila kroz turbine koje su mehanički pokretale pogon. Do tada je pogon bio osvijetljen petrolejskim lampama koje su bile velika prijetnja za izazivanje požara u tvornici.

Godine 1912. izgrađene su dvije betonske dvokatnice za potrebe predionice i tkaonice. Ovom izgradnjom omogućeno je povećanje broja vretena na 35000, a broj tkalačkih strojeva dosegao je brojku od 1058 od čega 152 automatska. Tada je uprava tvornice skloplila desetogodišnji ugovor s karlovačkom munjarom o opskrbi električnom energijom. Kako piše glavni tajnik Trgovačko-obrtničke komore, rođeni Karlovčanin Milan Kre-

šić, tvornica je tada donirala 600 austrijskih forinti za izgradnju zgrade trgovačko-obrtničke komore na danasnjem Rooseweltovoj trgu u Zagrebu, a 600 forinti dalo je i poglavarstvo grada Karlovačka.

Prvi svjetski rat zaustavio je razvoj tvornice. Bilo je nešto gradnju, proširenja i modernizacije, ali to nije bilo značajno. Duga Resa je bila jedina tekstilna tvornica u tadašnjoj Jugoslaviji koja je sve do tridesetih godina za posljednja između 1500 i 2000 radnika. Veličina tvornice, ako bi se mjerila prema broju vretena i tkalačkih strojeva, nije se bitno izmijenila između dva rata, ali je proizvodnja neusporedivo porasla, zahvaljujući sve većoj stručnosti radnika i uvođenju modernije tehnike. Tvornica je dosegla maksimalnu proizvodnju 1937. godine, kada je proizvedeno 15,2 milijuna metara tkanine i 4500 tona industrijske prede.

Domaća tvornica predenja i tkanja pamuka Duga Resa A. G. započela je 1885. godine kao skroman pogon sa 5000 vretena i 60 tkalačkih strojeva. U tkaonici uspjela je u vrlo kratkom vre-

DIONICA PAMUČNE INDUSTRIJE IZ 1923. GODINE
menu unatoč mnogim teškoćama čvrsto stati nad vlastite noge, postigavši već u prvom desetljeću svojeg rada i postojanja značajna priznanja na svjetskim izložbama u organizaciji trgovačko-obrtničke komore, o čemu svjedoče spomen zapisi Milana Krešića izdani prigodom 50 godina osnutka i rada trgovačko-obrtničke komore Hrvatske. Tvornica se u novom stoljeću svrstala u red najistaknutijih i najvećih proizvođača u svojoj struci i to ne samo u domaćim nego i u europskim razmjerima. Uoči drugog svjetskog rata, sa svojih gotovo 3000 radnika i modernom opremom slovlja je kao jedna od najuspješnijih suvremenih tekstilnih industrija.

Kroz drugi svjetski rat tvornica je uz određene teškoće, zahvaljujući svojim radnicima, prošla neoštećena. U trenutku primopredaje tvornice 3. svibnja 1945. godine zatečeno je oko 300 tona sirovina, poluproizvoda, gotove prede, te oko 40.000 m gotovih tkanina, nekoliko desetaka tvorničkih i stambenih zgrada, slobodno građevinsko zemljište, sva potrebna infrastruktura, te oko 2000 strojeva i uređaja, i velik iznos gotovine i vrijednosnih papira.

S takvim kapacitetom tvornica – sada pod imenom pamučna industrija Duga Resa – mogla je stupiti u mirnodopsku proizvodnju i razvoj o kojoj će biti riječ u nastavku.

ka. Najveće poduzeće u karlovačkoj županiji, zapošljava većinu radne snage u općini Duga Resa. Sudjeluje u ukupnom prihodu općine sa 70% a 92,86% u ukupnom prihodu ostvarenom u industriji općine. U 120 godišnjem postojanju nosila je ime Tvornica predenja i tkanja pamuka Duga Resa, a od 1945. godine, Pamučna industrija Duga Resa.

Nikad nije prolazila kroz teže razdoblje kao što je to u ovom desetljeću. Zadnjih deset godina ne možemo nazvati stagnacijom, već propadanjem. "Stara dama" je kroz dugo vrijeme davala radnicima plaću i mirovinu, a grad sve što ima može zahvaliti samo tvornici. Povrh toga države – sve koje su bile na ovom prostoru – u tih 120 godina ubirale su porez.


Proizvođači štapova sjekli su u Kozjači mladice kestena. Izvučeni ljudi iz tvornice štapova u proljeće su posebnim škarama "zagrizali" koru kestenovih mladica, tako da su u jesen na koru dobivali kružna zadebljanja slična bambusovoj stabljici. Tako priređene
mladice iskuhavale su se u posebnim kotlovima da bi se mogle savijati. Sjeća kestenovih mladica uzela je tolike razmjere da je grad morao zaštитити kestenove šume u okolici grada.

Rendeli Josip – Tvornica parketa i sanduka, skladište građevinskog materijala i tvornica cementne robe. Osnovana je 1895. godine, kapacitet tvornice iznosi 60.000 md parketa, 60.000 komada sanduka, 50.000 m cijevi, cementnih pločica i cementnog crijepe. Karlovački poduzetnici i u Slavoniji or ga niziraju velike poslove na kupnji i preradi hrastovine te na golemom izvozu hrastovih dužica (duge za bačve, op.) u Francusk.


U Slunjču je 1881. utemeljena gospodarska podružnica, kojoj je predsjednik bio Joso Vukelić župnik iz Drežnica, a 1882. osnovana je štedna i predjmena zadruža. Proširenjem građanske uprave Banske Hrvatske na područje Vojne krajine, na tom je teritoriju Hrvatske uspostavljena Modruško-riječka županija sa sjedištem u Ogulin.

Prvo "Društvo tegećeg brodarstva na Savi i Kupi" osnovano je u Karlovcu još 1843. godine, a godinu dana kasnije i Savsko-kupsko brodarstvo d.d. U Dugoj Resi osnovana je 1884. godine Tvrnica predenja i tkanja pama. Industrija kože u Karlovcu počinje 1904. godine osnivanjem "Hrvatske dioničke tvornice kože" na Dubovcu. U zgradu (danas Karlovačka industrija obuće) neposredno uz Kupu, ureden je pogon za preradu srove kože. Razvijeno stočarstvo u Pokuplju i na Kordunu, davalo je tvornici potrebnu sirovinu, dobre kakvoće, a dojčerašnji kožarski obrtnici i njihove kalfe i djetići bili su dobri i stručni radnici. I pored toga tvornica je zapala u poteškoće i bila bi likvidirana da se za nju nije zainteresirao iskusni slovenski kožar Andrija Jakil iz Gore, koji je tvornicu modernizirao i dalje uspješno vodio.

U dvorcu na Švarči neko je vrijeme na početku 20. stoljeća bila i Tvrnica rubenine i pletene robe Severinski. Nije se dugo održala, ali je vlasnik tvornice staru i vrlo atraktivnu zgradu
adaptacijom spasio od propasti. Na Selcu je 1904. godine osnovana vrlo moderna Tvornica cementne robe i utornog crijepe, kapaciteta do milijun crijepe godišnje. Malo dolje na križanju ceste za Zagreb i Ozalj od 1906. radi Tvornica glinene robe "Ilovac" godišnjeg kapaciteta 5 do 6 milijuna opekarskih proizvoda, ponajviše opeke i crijepe i cijevi, a kasnijim razvojem tvornice dosegli su godišnju produkciju 16 milijuna komada. Roba se prodaivala u čitavoj Hrvatskoj osobito u Primorju i Dalmaciji.


I proizvodnja sapuna imala je u Karlovcu dugu tradiciju. Od 1847. sapun i svijeće proizvodile su se u nadaleko poznatoj obrtničkoj radionici, koja je 1908. prerasla u tvornicu sapuna. Proizvodi ove tvornice bili su vrlo cijenjeni na tržištu. Tvornica se nalazila u današnjoj Ulici V. Mačeka. Od ostalih industrijskih pogona prije prvog svjetskog rata radile su i: tvornica pjenica (kvasca), dvije tvornice soda vode i octa, dvije manje proizvođenje batina i tri manje ciglane. Njima treba pribrojiti tvornicu parketa "Rendeli" (osnovan 1895.), mlin i pilanu Đure Mihelca na Baniji (od 1900), tvornicu suhomesnate robe A. Gombaća (od 1908), proizvodnju bravarske robe i štednjaka Ignac Jellenc (1876.), pilanu i impregnacija drva (od 1910) i Tvornica kože Andrija...
Izgradnja hidro-centrale u Ozlju prikazuje jednu od najdaljinićih poteza gradske vlasti u povijesti: otigrnula se od totalne ovisnosti o prometu robu Kupom i sajmarenjima, a krenula prema industrijalizaciji grada. Istini za volju taj je projekt u prvom redu pokrenut zbog osvjetljanja grada. Krug ljudi oko tadašnjeg gradonačelnika dr. Ivana Banjavčića morao je najprije uvjeriti gradsko zastupstvo da je električna energija stvar budućnosti u svjetskim razmjerima (u SAD tek se počinje primjenjivati Teslin prijenos energije na daljinu). U Karlovcu su se svi izjašnjavali za plinsko osvjetljenje.

Bio je hotel Velebit. Dobro posjećene kavane bile su "Velika kavana" na promenadi, kavana "Secession" kasnije "Aeroplan" kavana, kavana "K gradu Rijeci", kavana Reiner kasnije "Gaj" i kavana "Banija".

Sav taj gospodarski potencijal prije prvog svjetskog rata, podupirala su četiri novčana zavoda: "Karlovачka štedionica" d.d. osnovana 1872., Pučka štedionica (od 1895.), Srpska kreditna banka i štedionica (do tada zadruga osnovana 1899.), i Pokupska štedionica od 1911. Pored njih građanima i seljačtvu novčane usluge pružale su još tri pomoćnice i štedne zadruge.


**MUNJARA – HIDRO-CENTRALA OZALJ**

Izgradnja hidro-centrale u Ozlju prihvaćena jednom od najdoklekovidnijih poteza gradske vlasti u povijesti: otigrnula se od totalne ovisnosti o prometu roba Kupom i sajmarenjima, a krenula prema industrijalizaciji grada. Istini za volju taj je projekt u prvom redu pokrenut zbog osvjetljanja grada. Krug ljudi oko tadašnjeg gradonačelnika dr. Ivana Banjavčića morao je najprije uvjeriti gradsko zastupstvo da je električna energija stvar budućnosti u svjetskim razmjerima (u SAD tek se počinje primjenjivati Teslin prijenos energije na daljinu). U Karlovcu su se svi izjašnjavali za plinsko osvjetljenje.

Prve informacije o električni dopiru do danas iz 1901. godine kada karlovačke novine pišu: "Ta se ideja vuče već barem 10 godina po karlovačkim sokacima. Još pod načelnikom pok. Štancerom govorilo se o tom, pa i kasnije izbijala je svaki čas na površinu...". Nadalje: "Ali kako kod nas nema ni deset radionica, koje bi bile električno svjetlo – to bi mu se slabo dokazala kod nas praktičnost...". Argumenti protivnika električne bili su između ostaloga "da je električna razsvieta još u razvitku, da nije došla do savršenstva... a ni u bečkoj tehničkoj školi još nema električne razsvete...".
Sve se zapravo svodilo na oklijevanje i čekanje da se “elektrika razvije” i na prijedlog da se grad prilikom već pro-vjerenom tradicionalnom osvjetljenju plinom.

Na sreću, spomenuti krug oko građana nije odustajao od ideje, jer vremena za čekanje, kao što se kasnije pokazalo, nije bilo.

Čini se da je jednu od glavnih uloga u gradnji centrale odigrao inženjer, činovnik na imanju Thurn i Taxisa neki L. pl. Bogdan (novine mu nikad nisu spomenule ime), koji je 15 godina, zajedno s lagrom Matijom Stalcerom, pratio vodostaj Kupe na slapu kod Ozlja i to bilježio. O njemu znamo, da je u Karlovac došao oko 1875. godine i ništa više. Pretpostavljamo da je baš on došao Banjavčiću s idejom da se tu gradi hidro-centrala (munjara, kako se tada govorilo). Sigurno
se zna da mu je savjetovao otkup Taxi-
sova mlina na ozaljskom kupskom
slapu i zemljišta na obje obale.
Banjavčić je, u ime grada, sklopio taj
posao i to se kasnije pokazalo presud-
nim. Naime, u isto je vrijeme na istu
ideju došao netko u Zagrebu i
zatražio, malo iza Karlovca, vodopri-
vednu raspravu o korištenju Kupe.
Karlovac je u međuvremenu dobio
pravo korištenja dijela vode kod Ozlja
i to na obje obale. U novoj raspravi
(sada već sporu) Karlovac je dobio i
više od traženoga: budući da je grad
bio vlasnik i mlina i zemljišta na obje
obale, dozvoljava mu se da koristi svu
vodenu energiju Kupe. Tada je
stvoren odbor za gradnju u gradskom
zastupstvu. Inž. Bogdan išao je i dalje,
pa je savjetovao 1905. da se iz Kupe
izvuče što više pijeska koji će se koris-
titi pri gradnji. Zbog toga je bio javno
napadan, a branio ga je dr. Banjavčić.
Pokazalo se da je priprema pijeska bio
pametan potez, pa mu se ispričao i
urednik karlovačkog “Svijetla” Dušan
Lopašić, koji se malo kome ispri-
čavao.

Čim se u poslovnom svijetu saznalo
da će Karlovac graditi munjaru, od-
mah su se javile četiri firme (dvije iz
Budimpešte, jedna iz Beča i jedna iz
Siska i ponudile se da izvede gradnju.
Međutim, karlovački gradski inžinjer
Valerijan Riesner, predložio je Banjav-
čiću da grad izvede u svojoj režiji svu
gradnju, jer da će tako proći mnogo
jeftinije. I to se pokazalo točnim! Pro-
jekt zgrade je izradio arhitekta Bolle,
a Riezner je bio nadzornik gradnje i
sagradio i danas fascinantan objekt na
desnoj obali iznad ozaljskog slap.
Umjesto 350.000 kruna, grad je po-
trošio oko 200.000 kruna.
Kako je izgledalo gradilište, opisuje
nam reporter u srpnju 1907. godine:
”Mjesto gdje je stajao mlin i slap ima
danas drugo lice. Posvema je suho...
jer je voda navrtnuta u kanal. Ima 270
radnika: vrtaju luknje za postavljanje
mina, kleše se, vadi kamenje i pijes-
ak... Kamen se vadi 4 metra ispod
običajnog vodostaja Kupe. Ovdje je
prvi puta korištena mješalica za beton
i dnevno se pripremi 100 kubika be-
tona... Zanimljivo je i razbijanje peći-
49

GODINA ŽUPANIJSKE GOSPODARSKIH KOMORE KARLOVAC

na spomoću mina, što biva četiri puta dnevno, a čitav okoliš odzvaja od tuhčave...

Dok se u Ozlju uveliko radilo, u gradu se u veljači 1908. postavljaju na privatne kuće nosači za struju i javnu rasvjetu. Novine pišu da će se "plamenke (Bogenlampe) postavljati samo na trgovima i nekim raskrišcima, a ulična rasvjeta, gusto poredane žarlje od 150 svijeća jakosti.". Građanima se nadalje tumači da će žarlje namjestiti na bivšim kandelabrima (nosačima, op.) koji će se "preudesiti" Mrežu i javnu rasvjetu, kao koje se "svojim intenzivnim, opsežnim a vrlo lijepim svjetlom upravo rasčekala ovaj tamošnji okoliš, te se je iz daleka činilo kao da je vatara...

Sav taj pozamašan i složen posao bio je završen do 18. kolovoza 1908. godine, kada je u Karlovcu konačno zasvijetlila električna sijalica u mnoštvu kućama i na ulici.

U hidro-centralu su ugrađene dvije turbine, a četiri godine kasnije i treće. Osim što je osvijetljen grad, općina je počela prodavati električnu energiju i nudit poduzetnicima da u Karlovcu građe nove pogone. Uskoro munjara nije mogla proizvesti svu potrebnu energiju, pa je 1924. na Dubovcu (u Teslinoj ulici) izgrađena kalorična centrala za ispušćenje ozaljskoj.

Problem Ozlja bio je ljetni i zimski nizak vodostaj, kada se centrala morala isključivati i struje u Karlovcu nije bilo po nekoliko sati na dan. Konačno, 1930. završen je električni spoj Zagreba i Karlovca, pa se u tim razdobljima Karlovc betalovom energijom ispolzavao iz Zagreba, a za vrijeme visoka vodostaja prodavao struju Zagrebu. Bilo je to prvi puta u Hrvatskoj da se stvara elektronsko-elektronski sistem, jer su dotadašnje centrale građene za pokrivanje lokalnih potreba.

Zanimljivo da su mnogi Karlovčani (ali ne samo oni) pohvalili na izletu u Ozalj da vide to učine iznutra. Da bi se razgladila munjara trebalo je dobijači posebno dopuštenje gradonačelnika Banjagića. Svi posjetili, bez iznimke, morali su na ulazu ostaviti sve stvari, a posebno kišobrane, batine, sable i slične stvaričice.

Ostala mjesta u okrugu Karlovca također su nastojala samostalno riješiti taj problem. Tako je Donagović 1923. izradio malu hidro-centralu u Ogulinu, a iako je 1924. izgrađena centrala na upojni plin, u Slunj i 1931. također izgrađena mala hidro-centrala na Slunjčici...


Godinama se intenzivno radilo na izgradnji dalekovoda, trafo-stanica i električne mreže na cijelom ovom teritoriju, a danas je Karlovac dio složenog električnog sistema Hrvatske.
NASTANAK METALNE INDUSTRIJE

TVORNICA IGNACA JELLENCA


METALNA INDUSTRIJA "MUSTAD" D.D.

Vlasnici tvrtke Mustad & Sön preko svojih namještenika i zastupnika pomno prate gospodarska zbivanja o čemu svjedoči prepiska namještenika tvrtke u Karlovcu i matične tvrtke sa težnjom proširenja pa čak i monopoliziranja tržišta. Tako će ing. Klarin, tvorničar i član vlasničke obitelji Mustad 1928. godine posjetiti Karlovac da bi razgledao pogone tvornice Jellenc. Tvrtka Mustad 1931. preuzima obvezu otplate duga, da bi nakon toga slijedila fuzija, koja je službeno prove...
dena 1. siječnja 1932. godine. Norveški koncern AB. O. Mustad & Sön iz Oslo svoj dolazak u Karlovac veže početak izgradnje i osnivanje tvornice i rafinerije biljnih ulja Olea d.d. Karlovac, s namjerom da proizvode

tvu. Usljedila je adaptacija postojećih objekata za namjenu proizvodnje čavala. Do 1925. godine izvršene su pregradnje i dogradnje tvorničkih zgrada, izgrađen je tvornički dimnjak, izgrađeno je jedno improvizirano

jiestiva i tehnička ulja kao i sve nus-

proizvode, te da se bave trgovinom na veliko. Od 1919. do 1924. slijedi kup-

nja zemljišta i izgradnja tvorničkih

zgrada za namještenike i radnike u današnjoj Tuškanovoj ulici na Rakovu-

cu. AB. O. Mustad & Sön iz Oslo 1924.

godine preuzima tvornicu Olea iz Karlovcu otkupiši zemljište s posto-

jećim zgradama od dotadašnjih vlasni-

ka, a do 1925. otkupljene su i sve pre-

ostale dionice tvornice. Olea nikad

nije proizvodila ulja već se sada pre-

namjenjuje za proizvodnju potkiva-

čkih čavala i metalnih proizvoda. Prva

redovna skupština dioničara tvornice

pod prvotnim nazivom Olea održana

je 1924. godine. Tom prilikom zaklju-

čkom skupštine mijenjaju se i pravila
društva kao i naziv tvornice, koja će

od tada glasiti: Mustad, jugoslavenska

tvornica čavala, te željezne i čelične

robe d.d. Karlovac. Tvornica će pro-

izvoditi sve vrste čavala, željeznu i

čeličnu robu, te se baviti prodajom

robe proizvedene u dioničkom druš-

skladište, izgrađen je tvornički kolosi-

jek, izgrađena je kanalizacija, uređena

upravna zgrada i zgrada za činovnike

i radnike. Kupljena je bivša tvornica

kartona i umjetnog cvijeća, koja se

nalazila u susjedstvu. Švedsko društvo

The United Horse & Nail Co. A B. Gothen-

burg (tvrtka The United Horse Shoe & Nail Co. AB.) Gothen-

burg vlasnik je tvornice za proizvod-
nju čavala u Gothenburgu, i sudeći po

nazivu u Oslu nije isključeno da se

nalazi u sastavu koncerna O. Mustad

& Sön iz Osl. Odobren je dugoročni

kredit u visini od 35.000 dolara za

nabavku strojeva, otkupljene su sve

preostale dionice od dotadašnjih vlas-

nika i dopremljeni patentirani strojevi

iz matične tvrtke iz Osl. Iste godine

cupljeno je postrojenje za proizvod-
nju čavala od slovenske tvrtke Jurca &

Tam iz Ptuja s ugovorom da ova gasi

proizvodnju. Od gradskog poglavar-

tva Karlovac dobivena je dozvola

oprosta od plaćanja uvozne carine i

taracovine. Proizvodnja je započela 4.

ŠEGRTI U METALSKOJ INDUSTRIJI OKO 1910. GODINE

Gospodarska kriza popušta u 1933. godini, a već 1934. proizvodnja oživljava, pa je poslovanje znatno uspješnije nego prijašnjih godina naročito u odjeljenju Jelenc. Godine 1936. tvornica ulazi u četiri kartela i to: kartel žičanih klinova sa pet tvrtki, kartel bravarske robe sa četiri tvrtke, kartel limene robe i kartel žlica koji je iste godine razriješen.

Tijekom 1937. i 1938. god kupljeno je postrojenje za proizvodnju žičanih i limenih teksa, pera za cipele i parketne strugotine od tvornice žičane robe Velika Kikinda. Kompletno postrojenje preseljeno je u Karlovac, kao i stručni radnici, pa je tako proizvodnja spomenutih artikala zadržana u punom opsegu. Iste godine kupljena je po izvješću ravnateljstva, "jedna mala konkurenca" kao i tvornica Morvaj. Godine 1940. mobilizira se 20 posto radnika. Radi pomanjkanja sirovine radno vrijeme se smanjuje na 36 sati tjedno. Svi karteli funkcioniraju normalno, cijene se povisju nekoliko puta na godinu.

Zbog političkih promjena koje su uslijedile, zaključkom skupštine dioničara i odlukom Kr. Okružnog suda kao Trgovačkog suda u Karlovcu, tvornica mijenja naziv i pravila društva. Dalje će poslovati pod nazivom Mustad, tvornica čavala te metalne i željezne robe d.d. Karlovac. Proizvodnja i promet robom svih ratnih godina je veoma slab, nedostaju sirovine i radnici, potražnja za robom je veća nego što tvornica može proizvoditi.

Po završetku rata 1945. godine uslijedile su nove društveno-političke promjene, izvršena je konfiskacija i nacionalizacija tvornice odlukom Vlade FNRJ. Određuje se brisanje tvrtke iz sudskog registra, što je provedeno 31. siječnja 1947. godine. Tvornica je konfiscirana u korist države, a nekretnine i postrojenja tvornice prenesena na TŽČP u Karlovcu koja danas posluje pod nazivom Že-Će Karlovac.
VEĆE GOSPODARSKE TVRTKE POSLIJE
PRVOG SVJETSKOG RATA U KARLOVCU

(Prema sudskom registru B II koji se čuva u Državnom arhivu)

Mihelec i Ružić d.d. 
Tvrtka je osnovana 3. VII 1921. 
Djelatnost: Iskorišćivanje pilane i mlina na električni pogon. 
Dionička glavnica 4,000,000.- Kruna (10.000 dionica) 
Prestalo radom 7. IX 1923.

Srpska kreditna banka i štedionica, društvo na akcije 
Osnovana 17. VIII 1921. 
Dionička glavnica 2,400,000.- Kruna 
Promjena naziva 17. X 1941. u “Kreditna banka i štedionica d.d. Karlovac” 
Likvidirana 2. VII 1948.

“Koranit” d.d. prva jugoslavenska tvornica azbestnog škriljevca u Karlovcu 
Osnovano 25. VIII 1921. 
Djelatnost: Proizvodnja škriljevca od azbeta i cementa, eksport i import građevnog materijala. 
Temeljna glavnica: 15,000,000.- Kruna 
U likvidaciji od 11. V 1926.

GRADEVNO PODUZETNIŠTVO “DVORKIN I HEKŠCH” d.d. 
Osnovano 31. VIII 1921. 
Djelatnost: projektiranje i izgradnja novogradnji, mostova, vodogradnji, cestogradnji, željeznica i dr. 
Temeljna glavnica 1,000,000.- Kruna 
Prestala radom 5. I 1933.

MEDIČINALNA DROGERIJA I KOZMETIKA “LAOOKON” u Radićevoj ul. 
Osnovana 23. XI 1921.

INDUSTRIJA ŽELJEZNE I LIMENE ROBE K.D. 
Osnovano 20., XI 1921. 
Likvidirana 1. IX 1922.

“JUGOSLAVENSKA INDUSTRIJA KEMIJSKIH PROIZVODA” d.d. 
Osnovano 31. 12. 1921. 
Djelatnost: proizvodnja bjelila za rublje, pečatnog voska, apreture, kreme za cipele i zube, kozmetički proizvodi. 
Temeljna glavnica 1,000,000.- Kruna 
Likvidirana 1923.

TKAOONICA SVILENIH VRPCA d.d. 
Osnovana 4. II 1922. 
Likvidirana 3. XII 1938.
“Vuna” d.d.
Osnovana 19. IX 1922.
Djelatnost: izrada proizvoda od vune

“Luna” d.d.
Osnovana 23. II 1923.
Djelatnost: izrada svjetiljki

Od 9. IX 1944. zove se “Luč” d.d. veleobrt svjetiljaka
Od 31. I 1946. opet “Luna” d.d. industrija svjetiljaka i kovinske robe u Karlovcu.

Prva karlovačka tvornica kandita “Vera”
Vlasnici Petar Gjukić i Nikola Grglanović

“Petra Bakšića nasljednici” Karlovac, Riječka 8
Osnovano 8. I 1924.
Djelatnost: Veletrgovina mješovitom robom i zemaljskim proizvodima

Leonard Treppo, ujedinjene ciglane Karlovac
Osnovane 13. 06. 1924.
29. VII 1946. upisana kao vlasnik FNRJ, a naziv tvrtke je promijenjen u “Tvornica opeke i crijepa Mate Mejašić” Karlovac

“Dolensko” d.d. Industrija drva
Osnovano 19. I 1921.
Od 3. X 1941. prenamjena u “Ilovac” tvornica glinenog crijepe i opeke d.d.
Od 19. VI 1946. vlasnik FNRJ

“Mustad” jugoslavenska tvornica čavala, željezne i ćelične robe d.d. Karlovac
Osnovana 30. 12. 1930.
3. 11. 1931. objavljuje sjedinjenje s tt. Ignac Jellenc, tvornice ličenih štednjaka i bravarske robe. 25. VII 1941. proširuje se djelatnost “Mustada” na sve vrste čavala, šarafa, bravarske, limene i ćichane robe, sve vrste kaška, viljušaka, noževa, češagija i sl.

20. XII 1946. vlasnik postaje FNRJ.

“Jutena industrija” d.d. Karlovac
Osnovana 30. 01. 1932.
Djelatnost: proizvodnja jutenih tkani- i inih jutenih proizvoda i trgovački promet ovim proizvodima
Dionička glavnica: 4.000.000.- dinara
Dionička stamparija d.d. Karlovac
Osnovana 31. III 1933.
Djelatnost: tiskara
U likvidaciji od 14. XI 1941.
Likvidirana 27. XI 1942.

Tvornica marama d.d. Karlovac
Osnovana 31. III 1933.
Djelatnost: proizvodnja, manipulacija i trgovanje pamučnim i pletenim koncima, maramama, i dr. takvom robom, bojadisanje i bijeljenje, apretiranije i konfekcioniranje
Glavnica: 1.000.000.- Din
Od 22. II 1946. vlasnik FNRJ.

Tvornica parketa i pila d.d. Karlovac
Osnovana 30. VI 1934.
Imala područnicu u Zagrebu do 1940.
Prethodnici: 14. XII 1921. Tvornica parketa i industrija drvene robe
Isti naziv od 11. II 1926.

Mira – tvornica čarapa d.d.
Osnovana 20. XII 1921.

Vivodinska vinarska zadruga
Osnovana 2. VI 1937.
Djelatnost: Na temelju uzajamnosti i samopomoci pomagati zadrugaru u njihovim gospodarstvenim potrebama

“Jugoindustrija” tvornica vate, zavojnog materijala i tek. robe
Osnovao 11. VI 1935. Anton Petreš
26. VIII 1946. podržavljena i ima novi naziv “Tvornica zavojnog materijala i predionica “Lola Ribar”.”
VEĆA INDUSTRIJSKA PODUZEĆA U KARLOVCU 1933.
(prema Marko Sablić: "Karlovacki almanah")

VUNA d.d. Karlovac i TEKSTILNA INDUSTRIJA d.d. – Turanj
proizvodi sukna, te pletenu robu. Za pogon upotrebljavaju struju iz male centrale na Korani. Vlasnik: koncern Koste Ilića i sinova, Beograd. Zapošljavaju oko 500 radnika
S. WEINBERGER
proizvodi vunenu robu, kupaće kostime, veste i pulovere.
STANDARD
proizvodi ženske i muške čarape iz umjetne svile i pamuka. Zapošljava oko 50 radnika.
ANDRIJA JAKIL d.d.
proizvodnja kože i cipela. Preraduje godišnje oko 40 vagona kože i oko 500 pari cipela dnevno. Zapošljava oko 150 radnika.
ALEKS PODVINEC
proizvodi sve vrste kože, posebno lakožu. Zapošljava oko 200 radnika.
MARIJA I ANTUN VALČIĆ
proizvodi fine kože, kožu za kapute.
KARLOVAČKA TVORNICA KOŽA
proizvodi teške kože do 600 tona godišnje.
ELEKTROKEMIJSKA TVORNICA d.d.
tvornica sapuna i parumerije. Godišnja proizvodnja oko 40 tona sapuna.
KARLOVAČKA INDUSTRIJA JORGANA d.d.
proizvodi poplune, madrace i vatu. Godišnja proizvodnja oko 30.000 popluna, 10 vagona vate i oko 100.000 komada madraca.
ILOVAC
proizvodi glineni crijep i opeku. Godišnja proizvodnja 15 milijuna komada.
LEONARD TREPPO, UJEDINJENE CIGLANE d.d.
proizvodi punu i šuplju opeku i crijep. Zapošljava do 250 radnika.
MUSTAD
proizvodi čavle, te željeznu i čeličnu robu.
KORANA
proizvodi pile za cirkulare, noževe. Godišnja proizvodnja oko 20 vagona.
FERRUS d.d.
ljevaonica željeza i obojenih metala. Proizvodi dijelove za vodovode i kanalizaciju.
ADOLF SCHLESINGER
proizvodi jedaci pribor i češagije za
GOSPODARSTVO I UDRUŽIVANJE KARLOVAČKIH PODUZETNIKA POSLIJE PRVOG SVJETSKOG RATA

stoku. Zapošljava oko 70 radnika.

**TITANIT d.d.**
proizvodi industrijski eksploziv za rudnike i graditeljstvo. Godišnja proizvodnja 700 vagona. Zapošljava oko 300 radnika.

**IMPREGNACIJA DRVA**
dio koncerna **NAŠIČKA d.d.** Impregnira oko 100.000 kubika drva godišnje.

**JOSIP RENDELI**
proizvodi parket i sanduke, te cementne kanalice.

**TVORNICA PARKETA**
proizvodi sve vrste bukovog i hrasnovog parketa.

**PITAGORA**
proizvodnja školskog pribora i pokućstva.

**MIRKO KOZINA**
proizvodi sve vrste muškog i ženskog rublja.

**INDUSTRIJA RUBLJA**
proizvodi sve vrste rublja.

**M. LUKINIĆ d.d.**
proizvodi sve vrste svijeća, te medicinsko i čajno pecivo.

**A. GOMBAČ**
proizvodi suhomesnatu robu, kobsice i mast, te led.

**KARLOVAČKA PIVOVARA**
dio je Zagrebačke pivovare. Proizvodi pivo (40.000 hl godišnje), bezalkoholno piće (foking) i slad. Zapošljava do 100 radnika.
Administrativna podjela karlovačko-
ogulinskog prostora poslije prvog
svjetskog rata bila je potpuno drukči-
ja od današnje na početku trećeg mi-
lenija. Grad Karlovac bio je gospo-
darsko i kulturno središte Pokuplja i
Korduna, a Ogulin je gravitirao Rije-
ci. Karlovačko šire područje imalo je
1921. godine više od 46 tisuća sta-
ovnika, a sam grad oko 17,5 tisuća.
To znači da je skoro 60 posto stanovni-
tva karlovačke općine, sa 45 naselja,
živjelo od poljoprivrede. Do drugog svjetskog rata taj se odnos nije
bitno promijenio. Tako je npr. 1931.
godine 33 tisuće živjelo od poljoprivrede, a svega 22 tisuće u gra-
du Karlovcu.
Duga Resa je poslije prvog svjetskog
rata imala oko 4 tisuće stanovnika i
najveću tvornicu pamučnih tkanina u
Kraljevini SHS, kasnije Jugoslaviji,
tako da je čitav život ovog mjesta za-
pravo zavisio od te tvornice.
Ogulin, vrlo staro naselje, nekad jako
krajiško vojno uporište i središte žu-
anije, bilo je tada važna saobraćajna
raskrsnica. Broj stanovnika kretao se
oko tri tisuće. Gospodarstvom je
dominiralo šumarstvo i drvna indus-
trija. Izuzetni turistički resursi tek će
kasnije biti valorizirani.
U Ozlju na Kupi, u okolini frankopan-
ško-zrinjskog grada, živjelo je svega
nekoliko stotina stanovnika. Tradici-
onalna je bila proizvodnja vapna. Go-
dine 1908. podignuta je na Kupi prva
hidrocentrala u užoj Hrvatskoj, koja
je bitno utjecala na razvitak karlovač-
kog gospodarstva.
Slunj, jedno od najstarijih naselja na
Kordunu, imao je tada oko 1500 sta-
ovnika, koji su živjeli uglavnom od
poljoprivrede.
Poslije Prvog svjetskog rata čitav
gospodarski, a osobito industrijski
razvoj bio je usredotočen na grad
Karlovac. Osim u Dugoj Resi i Ogu-
linu u to vrijeme u ostalim mjestima
nije bilo značajnijih industrijskih
kapaciteta.

KARLOVAČKO
GOSPODARSTVO DO
KREDITNE KRIZE
(1918 – 1922)

Razdoblje između dvaju svjetskih
ratova trajalo je svega dvadeset i dvije
godine, od 1919. do 1940.godine. U
tom relativno kratkom vremenu na
razvitak karlovačkog gospodarstva
presudno su djelovala tri snažna gos-
podarska rasta i tri krize (depresije).
Prvi gospodarski polet zbio se odmah
po završetku prvog svjetskog rata.

Naslijedena gospodarska struktura, potpomoćnuta izdavanjem plasmanima banaka i raspoloživoj jeftinom radnom snagom, željnom radom i zarade, pogodovala je gospodarskom poketu. Pored toga i gradska uprava osiguravala je vrlo povoljne uvjete za razvitak industrije. To se ponajviše odnosi na davanje besplatnih gradilišta, oslobađanje od gradskih davanja, poreza i sl., na isporuku vrlo jeftine struje, kao i na davanje državnog preduzeća suprotno tradiciji u drugim industrijskim područjima. To je bilo zajedničko sredstvo za razvoj industrijskih tvrtki, koje su se u ovoj dobi razvile u velike i svjetski znane tvrtke.

Već 1918. osnovana je “Karlovačka industrija drva” (1920. preseljena u Zagreb), zatim “Korana” – industrija željezne i čelične robe, koja se već sljedeće godine spaja s firmom “Grosinger” i dalje posjeduje pod nazivom “Kordun”, te izrađuje sve vrste pila za cirkulare i gatere, noževe, „škljoce“ i sl. Kapacitet je bio oko 30 vagona godišnje, a u to vrijeme bila je jedina tvornica te vrste na Balkanu. Odmah poslije rata došlo je i do fuzije “Impregnacija” s bilanom Mihelec-Ružić.


Centralna uprava kemijske industrije iz Zagreba osniva u Mahičnom “Titanit” d.d. za proizvodnju istoimenog eksploziva za rudarske i druge tehničke svrhe. Zapošljavao je 300 radnika, a kapacitet je bio 700 vagona godišnje. 


Tvornica kože “Jakil” pretvorena je 1920. u dijoničko društvo. Uz staru tvornicu Jakil je izradio novu tvornicu cipela sredstvima koja je dobio kao ratnu odštetu za u ratu izgorjelu tvornicu u Rupi kraj Gorice. U obje tvornice radilo se na 166 strojeva, sa 17 elektromotora snage 200 KS. Zaposleno je oko 150 radnika. Godišnje izradio 40 vagona kože i oko 150 tisuća pari cipela.

**TVORNICA CIPELA JAKIL d.d.**

Prerada kože na Dubovcu, u Marmonotoj vojnoj ulici, počela je 1904. godine. Osnovali su je karlovački poduzetnici dobivši od gradske uprave bivšu vojarinu na obali Rupe u Žorovici. Tvornica nije rentabilno poslovala, pa je nekoliko puta padala u stečaj.

Za tvornicu kože zainteresirao se Slovenac Andrija Jakil, kožarski stručnjak i vlasnik tvornice kože u mjestu Rupe, kraj Gorice. Otvorila mu se mogućnost dobivanja propale tvornice uz minimalnu cijenu, na raspolaganju je bila jeftina električna energija, uočio je dobre komunikacije, a raspoloživ je bila jeftina, kvalificirana radna snaga.

Jakilu je 1912. godine Gradsko zastupstvo besplatno ustupilo nekretnine bivše tvornice kože, dodijelilo mu je 25 tisuća kruna za uređenje tvornice i od ministarstva trgovine dobio jedan parni stroj jače snage. Malu tvornicu kože Andrija Jakil proširuje i do 1923. nadograđuje tvornicu cipela. Poduzeće je dijoničko, a svi dijoničari su članovi njegove brojne obitelji.

POPLUNI I KOŽA

KAŠTEL d. d.
U sudski registar 29. prosinca 1920. upisana je tvornica kemijaških i farmaceutskih proizvoda “Kaštel” d.d. U Karlovcu je radila osam godina, sve do 1928., kada je prešeljena u Zagreb (današnja “Pliva”).

OSTALI POGONI

**KREDITNA KRIZA 1922. – 1925.**


**OPORAVAK GOSPODARSTVA 1925. – 1929.**

Nakon kreditne krize karlovačko gospodarstvo počinje se lagano oporavljati. Na Dubovcu je izgrađena kalorična električna centrala s dizel-motorom jačine tisuću KS, budući da ozaljska centrala nije mogla osigurati dovoljno energije za sva poduzeća. Prva hrvatska štendiona preuzela je “Karlovačku tvornicu kože”. “Našićka” d.d. kupuje tvornicu tanina i paropila s imregnacijom drva. Godišnji kapacitet bio je 100 tisuća m³ impregniranog drveta i 30 tisuća m³ pilanske robe.

Na Ilovu se ujedinjuju ciglane “Treppo”. Franjo Kos na Baniji modernizira mlin, tako da su njegove velike proizvodne mogućnosti istisnule s tržišta stari mlin na čigre na Korani, kao i mlin “Impregnacije”.

U današnjoj Mačekovoj ulici osnovano je poduzeće Petra Bakšića nasljednici čija je djelatnost bila velikim uspjehom i zenskim obrazovnim centrom. Učenici su tu učili do 1930. godine.
maljskim proizvodima, a djelovalo je na širem području Pokuplja, Korduna i Gorskog kotara.

Beogradski koncern braće Ilić kupuje “Vunu” d.d. na Turnju, a na slapu Korane u Karlovcu, gdje je prije bio mlin na čigre, osniva i drugu tekstilnu tvornicu. Obje tvornice posluju pod firmom “Tekstilna industrija” d.d., zapošljavaju i do 500 radnika. U proizvodnom programu bila je izrada sve vrste trikotaže i pletene robe, platna i štofova. Proizvodile su se i vrpce, popruge (gurtne), te čoja i deke. Braća Ilić uspjeli su dobiti visoku carinsku zaštitu i osigurati opskrbu vojske dekama i drugim tekstilnim proizvodima.

U 1926. godini osnovane su tri nove tvornice.

“Ferus” d.d. – tvornica strojeva, ljevaonica željeza i metala izrađivala je kompletne transmisije, vodovodnu i kanalizacijsku opremu, uređaje za mlinove i pilane. Bila je i dobavljač državnih željeznica.

“Standard” – tvornica pletene i tekstilne robe. Proizvodila je ženske i muške čarape od umjetne vlile, flora i pamuka, a imala je i vlastitu bojadsaonicu. Mjesečna proizvodnja kretala se oko 3 tisuće pari čarapa. Imala je 50 pogonskih strojeva, a zapošljavala je pedesetak radnika.

“Pitagora” – proizvodnja školskog pribora, namještaja i metli.

Kožarski stručnjaka Aleks Podvinec preselio je 1927. svoju tvornicu kožu iz Radeća u Sloveniji u Karlovac na lokaciju nizvodno od banijanskog mosta, na lijevoj obali Kupe. Imala je pogon od 500 KS, a proizvodila je donsku kožu pod trgovačkim nazivima “mignon” i “granada”. Zapošljava- la je oko 500 radnika.

Adolf Schlesinger osniva 1929. tvornicu jedačeg pribora i kovinske robe. Proizvodila je sve vrste “martin” jedačeg pribora iz kvalitetnog čelika, noževe za povrće, vilice sa drvenom drškom, češagije za konje i marvu. Zapošljavala je do 70 radnika. Godišnje je mogla proizvesti do 12 tisuća grossa žilica i vilica, 10 tisuća tuceta noževa i 100 tisuća komada češagija.

SVJETSKA EKONOMSKA KRIZA 1929. – 1933.

Početkom tridesetih godina došlo je do najdublje i najraširenije ekonom- ske krize, koja je u čitavom svijetu zahvatala sve gospodarske grane. Na


KARLOVAČKO GOSPODARSTVO POSLIJE EKONOMSKE KRIZE

Iako je i te kako osjetilo posljedice velike svjetske ekonomske krize, ipak je po njenom završetku 1933. godine karlovačko gospodarstvo imalo još uvijek vrlo razvijenu industriju, trgovačku i obrtničku. Do 1932. godine trgovci i obrtnici imali su zajedničko udruženje osnovano još 1808. godine pod nazivom „Savez hrvatskih obrtnika“. Na temelju Zakona o radnjama i Zakona o obrtu iz 1931. konstituiraju se posebno „Udruženje trgovaca za grad i srez Karlovac“ i „Udruženje zanatlija za grad i srez Karlovac“. Grad je imao i tri hotela: „Koran“, „Central“ i „Jadran“, te tri moderne kavane: „Veliku kavanu“, „Aeroplan kavanu“ i kavnu „Zagreb“.

Godine 1933. u Karlovcu je djelovalo šest banaka i štedionica, koje su pratile spomenuti gospodarski potencijal. To su bile: Gradsko štedište u Radićevoj ulici, Prva hrvatska štedionica područnica Karlovac u Gunđevoj ulici, Hrvatska sveopća kreditna banka d.d. iz Zagreba područnica u Karlovcu na Korzu, Srpska kreditna banka d.d. Karlovac u Danićevoj ulici do hotela „Central“, Jugoslavenska banka d.d. također na Korzu i mjenjačnica i banka Žige Kramer na Žrinski trgu 15.
Zanimljivo je da u to vrijeme Karlovac ima 18 odvjetničkih kancelarija i 24 autotaksija.

Jenjavanjem ekonomske krize karlovačko gospodarstvo ponovo oživljava. Na Riječkoj cesti (danas Mačekovoj) osniva se tvornica pletene robe “Kohorn”.


U 1933. osnovane su dvije tekstilne tvornice i jedna tiskara.

“Jugoindustriju” – tvornicu vate, zavojnog materijala i tekstilne robe osnovalo je poduzetnik Antun Petreš u Mrzлом polju.


U Rakovcu izgrađena je nova “Tvornica marama” d.d. i registrirana za proizvodnju, manipulaciju i trgovinu pamučnim i pletenim koncima, maramama i drugom takvom robom, marađerima, bijeljernjicima, apretiranjem i konfekcioniranjem.

“Dionička stamparija” obavljala je tiskarske poslove. Na Kaštelu je pro-radila i Tvornica glatkih pamučnih tkanina.


Nakon izlaska iz krize već 1934. godine gradska uprava izdaje 34 obrtnih dozvola novim poduzetnicima.


SIROVINSKA KRIZA UOČI DRUGOG SVJETSKOG RATA


Najveća tekstilna tvornica na ovom području “Pamučna industrija” u Dugoj Resi također je radila u kontinuitetu.

Već 1939. počinje predratna inflacija. Dolazi do nestašice hrane. Na početku Drugog svjetskog rata, nedostatak sirovina, pomanjkanje radne snage, ograničenost tržišta, slaba kupovna moć građana, a kasnije i hiper-inflacija kune i druge nedače, gotovo su uništilo karlovačko gospodarstvo s oko pet tisuća radnika.
Trgovačko-obrtnička komora Zagreb, proslavila je 29. kolovoza 1927. sedamdeset i pet godina uspješnog rada i postojanja. Za tu priliku pripremila je Zagrebačka komora veliku svečanost. Svečanoj sjednici prisustvovali su brojni uzvaniči iz zemlje i svijeta, ministri i članovi vlade Kraljevine HSS, članovi i predstavnici vlada godo-vo svih najvećih europskih zemalja, članovi konzularnog zbora, predsta- vnici komora i gospodarskih organiza- cija iz zemlje i Europe, te brojni ista- knuti gospodarstvenici i drugi uzvani- ci. Na sjednici su osim predsjednika Vladimira Arka, o komori, njezinom radu i uspjesima govorili najistaknuti- ji uzvaniči uključujući ministra trgovi- vine Mehmeda Spahu, te predstavnici komora iz Praga, Napulja, Münchena, Beča, Sofije, Krakova, Švicarske, Be- ograda, Ljubljane, Sarajeva, Splita i Osijeka. Lista uzvaniča, govornika i oni koji su poslali pozdravne telegra- me, govori o njenom značenju i ugledu, koji je stekla kroz 75 godina svog rada u zemlji i inozemstvu.

Proslava 75 godišnjice predstavljala je zenitnu točku u aktivnosti komore u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, jer je od tada počela njezina stagnacija, a nedugo zatim i doslovna borba za opstanak koja će završiti unutarnjim sukobima i razbijanjem komore. U sedamdeset i pet godina članstva karlovačkog gospodarstva u Zagrebačkoj komori u dva navrata, izbile su manje nesuglasice između predstavnika grada Karlovca i gospodarstva i zagrebačke komore o čemu smo već govorili.

Proces započet 1927. dovršen je 20. prosinca 1932. kada je održana i posljednja radna skupina sjednica, komorskih vijeća jedinstvene komore, a od zagrebačke nastale su tri odvojene komore.

Gospodarska kriza koja se uvelike osjećala dvadeset sedmih i osmih godina, zahvatila je ne samo svjetsko nego i hrvatsko gospodarstvo. Prisiljavala je poduzetnike, da traže rješenja za izlaz iz krize i opstanak. Jedno od rješenja vidjeli su u zajedništvu, u okrupnjuvanju i udruživanju u različite oblike udruženja, zadruge i tome slično. Kad su se udruženi pojavili kod državnih ili gradskih vlasti sa određenim zahtjevom, to je imalo svoju težinu i priljavalo na veću ozbiljnost onih koji su rješavali određeni zahtjev.

**OSNIVANJE UDRUŽENJA INDUSTRIJALACA**


U krizi svi traže rješenja. Država i grad svoje probleme nastoje riješiti većim nametima gospodarstvu u vidu većih poreza, prireza i cijenom proizvoda javnih poduzeća koji pune njihov proračun ne obazirajući se previsoko na posljedice. Po duzećiji se nastoje oduprijeti toj logici.

**OSNIVANJE UDRUŽENJA INDUSTRIJALACA**


**Industrijalci protestiraju protiv načina, kojim je taj cjenik sastavljen, naročito što podaci koji su služili za podlogu odmjere visine cijene nisu nikako utvrđeni i ispitani.**

**Protestiraju protiv svakog povišenja cijena po ovom cjeniku, kojim se industrija opterećuje novim teretom od preko jednog milijuna dinara, a u vrijeme...**

**TVORNIČAR JULIO JAKIL**
potpune krize apeliraju na višu državnu vlast, da dokine zaključak gradskog zastupstva kojim je odobren novi cjenik za pogonsku struju".


Godinu dana poslije nalazimo članak u "Hrvatskoj slobodi" broj 13. od 29. ožujka 1929. godine, gdje Udruženje industrijalaca u Karlovcu (upravni odbor) poziva članove udruženja na prvu redovnu glavnu skupštinu koja će se održati u nedjelju dne 7. travnja 1929. godine u 10 sati u prostorijama trgovačkog doma u Karlovcu, Račkovačka ulica br. 89 (kuća Gradskih štedionica) u Radićevoj ulici. Na prvoj glavnoj skupšтини bio je uobičajeni dnevni red koji se stavlja skupštini dionicara na raspravu.

Županijska komora Karlovac uzela je taj 7. travnja 1928. godine za dan svojeg osnivanja i 2003. godine slavi 75. obljetnicu uspješnog rada i djelovanja.
UDRUŽENJE KARLOVAČKIH PODUZETNIKA 1928 – 1941.

UDRUŽENJE INDUSTRIJALACA

Udruženje industrijalaca kao preteča današnje komore aktivno je radilo do početka drugog svjetskog rata, kada se predsjedniku udruženja Juliju Jakilu 1942. godine gubi svaki trag u logoru Jasenovac.

Udruženje industrijalaca ukinuto je 1948. godine kada je ukinuta Trgovačkos-industrijska i obrtnička komora.

OSNIVANJE UDRUŽENJA TRGOVACA

Udruženje trgovaca za grad i srez Karlovac osnovano je na temelju zakona o radnjama 5. studenog 1931. godine, a konstituirano 4. rujna 1932. godine. Za predsjednika udruženja izabran je Miroslav Herlinger.

Svrha osnivanja udruženja trgovaca, kao i drugih jest: njegovanje i razvijanje duha zajednice i uzajamnog pomaganja, među svojim članovima, zastupanje i unapređenje interesa trgovine, uklanjanje običaja i metoda rada koji smetaju da se među članovima razvija samo konkurentska utakmica. Udruženje je trebalo da sprječava svaki bespravni rad prema osoblju i da potiče surađivanje i davanje podataka, prijedloga i mišljenja, izvješća državnim i samoupravnim vlastima, te komorama u privrednim pitanjima koja se tiču trgovine.

Udruženje trgovaca 1932. godine imalo je 401 člana.

OSNIVANJE UDRUŽENJA ZANATLIJA


U vrijeme osnivanja udruženja zanatlija već je postojalo obrtničko potpor-
no društvo Nada u zgradi u Križanićevoj ulici. Tu je smješten i Savez hrvatskih obrtnika koji je formiran davno ranije (još 1908. godine), a prvi predsjednik bio je poznati karlovački pekarski obrtnik Željko Žibrat.


**KOMORE I KARLOVAČKO GOSPODARSTVO U DRUGOM SVJETSKOM RATU**

Uspostavom NDH 1941. godine prestale su djelovati sve dotadašnje gospodarske komore: industrijska, trgovinska i zanatska. Tek su naredbom Ministarstva za obrt, veleobrt i trgovinu od 15. srpnja 1942. godine osnovane četiri nove komore: veleobrtna, obrtna, trgovinska i komora za...
novčarstvo i osiguranje, sve sa sjedištem u Zagrebu. Svaka od tih komora imala je i pokrajinske ispostave u Zagrebu, Osijeku, Sarajevu, Dubrovniku i Banja Luci.

Članovi pokrajinske komore u Zagrebu bili su i karlovački poduzetnici.

Kao kuriozitet spominje se da je u Zagrebu 1942. osnovana i Njemačka trgovinska komora, a u njenom članstvu također su bili gospodarstvenici i tvrtke sa sjedištem u Hrvatskoj, pa također i u Karlovcu.

Prije Drugog svjetskog rata u Karlovcu je bilo 45 industrijskih poduzeća, od toga 17 tekstilnih, 8 metaloprerađivačkih, 6 kožarskih, 6 drvne struke, te desetak manjih pogona. Ukupno je u karlovačkoj privredi bilo 5472 zaposlenih.

Već od 1941. karlovačko gospodarstvo počelo je raditi smanjenim kapacitetima. Oduzete su bile mnoge vrlo uspješne firme, uglavnom židovske i srpske, a vlasnici internirani ili ubijeni.

NDH je gospodarskim sporazumima bila čvrsto vezana uz Njemačku i Italiju, tako da je sva proizvodnja bila podređena ratnim potrebama tih država.

Nedostatak sirovina, nestašica pogonske energije, manjak stručnjaka i nesposobnost u rukovođenju novih vlasnika i povjerenika, iz godine u godinu dovodile su do smanjivanja proizvodnje. Mnoga poduzeća potpuno su prestala radom.
NEKADAŠNJA TVORNICA EDWARD KARDELJ VREMENOM SE RAZVILA U TVORNICU JUGOTURBINA SA SLOŽENOM STROJOGRADITELJSKOM PROIZVODNJOM (FOTO: D. MARINIĆ)
NASTANAK I RAZVOJ TVORNICE “EDVARD KARDELJ” U KARLOVCU

Iako počeci nastanka metalopre-
rađivačke industrije datiraju iz 1876.
godine, na njezin pocvat i brzi razvoj
čekalo se dugo. Potreba za bržim
industrijskim razvojem, a osobito ja-
čanje brodogradnje, dovodi do potre-
be izgradnje tvornice energetskih
strojeva, koji će osigurati zemlji, ener-
getska postrojenja i pogonske strojeve
za brodove. Na osnovi predviđenih
potreba, vlada FNRJ donosi odluku
24. srpnja 1948. godine o osnivanju
Tvornice parnih turbina i Tvornice
teških dizel-motora u okviru razvitka
strojogradnje u zemlji programa i
plana centralne uprave brodogradnje
CUBA-e, Beograd. U Karlovcu je
1949. godine osnovano vojno pro-
dužee za proizvodnju parnih turbina,
pod nazivom tvrtke “Edvard Kardelj”.
Tvornica je smještena u improvizira-
nim radionicama na Vunskom polju
kraj Korane.

Razradu tehnoloških procesa i pro-
izvodnih programa, obavljali su stru-
čnjaci okupljeni uz upravu tvornice.
Projektiranje je izvodio Centralni biro
za projektiranje Rijeka. Nakon toga,
1949. godine, počela je izgradnja tvor-
nice. Građevinske radove izvodilo je s
velikim uspjehom građevinsko podu-
zeće Tempo. Radovi su po obimu i
šloženosti predstavljali velik zadatak,
posebno u uvjetima kada se radilo bez
građevinske mehanizacije. Uspoređ
no s izgradnjom uprava tvornice os
novala je privremene pomoćne pogone
kako bi stvorili jezgre buduće tvor
nice. Pogoni su počeli raditi 29. stu
denoga 1949. godine.

Prvi zaposleni radnici i službenici
prošli su težak put stvaranja hrvatske
i karlovačke strojogradnje te ih valja
spomenuti: Luka Knezović – potpu
kovnik – direktor tvornice, dr. prof.
inž. Kraft, Antun Ošlag dipl. inž. –
tehnički poslovi i misija u Njemačkoj,
Branko Bakotić, kapetan opći poslovi,
Ivan Štrumelj, major – tehnički pos
lovi, Ivan Jakulić, ekonomist – poslo
nabave, Franjo Višinger, major – vojni
poslovi, Nevenka Bačić – tajnica,
Umberto Caniccoli – šef pogona,
Vilibaldo Matell – poslovoda obrade
lopatica, Vinko Franjković– poslo
voda strojne obrade, Antun Pirc – šef
alatnice i školske radionice, Ivan
Šimunčić – strojna obrada tokarenja i

GRADNJA "JUGOTURBINE"

godina svojega postojanja proizvela oko 500 dizel motora i 60 većih turbina i niz stacionarnih objekata opremljenih postrojenjima iz naše tvornice ugrađenih u 180 brodova.


U trideset godina rada tvornica je stvorila uvjete za dugoročne poslove. Potpisane ugovore o kooperaciji, korištenju industrijske svojine i o zajedničkom ulaganju s mnogo zemalja u svijetu. Ona je uključena u šire privredne asocijacije, kao što su Jadranbrod, Ingra, Jumel, Jugel, Impuls, Rudnap, Jugoatomenergo, Inexprodukt, udruženje proizvođača i prerađivača žice. Isto tako veoma je aktivna i raširena aktivnost u Privrednim komorama počevši od Privredne komore Karlovac, Privredne
komore Hrvatske do Savezne i Pokrajinskih privrednih komora. Tako je SOUR bio zastupljen u preko pedeset što općih udruženja, privrednih grupacija, različitih sekcija u Privrednim komorama. SOUR i sve radne organizacije i SOUR- i bili su veoma aktivan sudionici u radu organa i tijela Privredne komore Karlovac, u kojoj se je planirao ukupan gospodarski razvitak, te raspravljalo i zaključivalo o svim relevantnim temama i problemima koji su se ticali problematike gospodarstva u karlovačkoj regiji. S obzirom na složenost poslova i visinu tehničke složenosti postupka izrade proizvoda SOUR i sve radne organizacije neprekidno su poklanjali zasluženu pažnju stručnim kadrovima, njihovom stalnom stručnom usavršavanju i specijalizaciji na svim razinama i svim institucijama koje su imale reference za to u nas i u svijetu. Od 1979. godine do 1984. zapošljavalo se godišnje više od 250 novih radnika naročito tehničke naobrazbe, te kvalificiranih i visokokvalificiranih radnika. Da bi se osigurala ovako povoljna kadrovska struktura tvornica je surađivala s mnogim institucijama, a u svom sastavu imala je obrazovni centar metalopredivačke djelatnosti. Karlovački metalci nakon udruživanja ubrzo su se razvijali, izgradnjom novih i modernizacijom postojećih proizvodnih kapaciteta. Od 1977. godine pa do devedesetih godine izgrađeni su:

**TVORNICE I POGONI JUGOTURBINE POSLIJE 1977.**
- Tvornica pumpi, nova proizvodna hala i dio postrojenja u Karlovcu
- Tvornica plinskih turbina, nove proizvodne hale i nova oprema u Karlovcu
- Restoran društvene prehrane za pripremu više tisuća obroka u Karlovcu
- Pogon za proizvodnju dijelova dizel motora u Slunju
- Termička obrada, hala i postrojenje u Karlovcu
- Na području općine Duga Resa izgrađena je Tvornica klimnih ležajeva. U izgradnji tvornice sudjelovala je i Pamučna industrija Duga Resa. U nove hale montirana je postojeća
oprema te dio nove.

• Modernizacija pojedinih tehnoloških linija u Tvornici pumpi, Tvornici turbina i Tvornici dizel motora.
• Namjenska proizvodnja druge i treće faze u Karlovcu
• Rekonstrukcija i izgradnja novog pogona Tvornice pumpi i druge objekata u Vojniću
• Izgradnja proizvodnih i poslovnih prostora Tvornice pumpi u Titovom Drvaru (dana Drvar)
• Novi poslovni prostor radne organizacije Istraživanje i razvoj u Karlovcu
• Tvornica turbina velikih jediničnih snaga: pripreme za izgradnju trajale su pet godina, a radovi na izgradnji započeli su 30. lipnja 1982. godine i trajali su do lipnja 1986. kada je hala visoka gotovo 40 metara bila gotova, a snažne dizalice i strojevi montirani su tijekom 1986. godine. Tako je završena jedna od najvećih investicija u povijesti Jugoturbine i Karlovca. Stekli su se uvjeti da se u Republici Hrvatskoj mogu proizvoditi snažni strojevi, parne turbine snage veće od 1 milijuna KS
• Poslovni prostor SOUR-a
• Izgrađeni skladišni prostor za tvornice: pumpi, dizel motora i parnih turbina
• Kupljen i uređen poslovni prostor za radnu organizaciju EAB u Karlovcu
• Kupljen poslovni prostor za trgovinu i inženjering
• Izgrađena i opremljena radionica Centra za usmjereno obrazovanje „Marijan Ćavić"
• Modernizirana je opreme Računskog centra
• Izgradnja tvornice građevinskog okova
• Izgrađen provedbeni urbanistički plan Južne industrijske zone
• Izgrađena nova Toplana za grijanje cijele industrijske zone, vrelovodni sustav i rekonstrukcija sustava centralnog grijanja na Karlovcu
• Izgrađena nova kanalizacijska mreža u industrijskoj zoni
• Izgrađeni novi putovi, autobusna ugibališta i stajališta, rekonstrukcija željeznich pruge
• Nova zdravstvena stanica
• Restoran "La Mirage" za reprezentativne potrebe
Rješenjem Privrednog suda u Karlovcu od 8. svibnja 1986. godine upisuje se promjena tvrtke te glasi: “Jugoturbina – industrija metalnih proizvoda, opreme i postrojenja” SOUR m. SOL. O. Karlovac te promjenu osnivača.

PRIVATIZACIJA "JUGOTURBINE"
Visoka stopa rasta i razvoja kroz investicijske ulaganja pratilo je konstantno povećanje fizičkog obujma industrijske proizvodnje ukupnog prihoda, dohotka i fondova. Prosjecne plaće radnika stalno su realno raste bile su prosječno veće nego što su bile u metaloprađivačkoj industriji Hrvatske, a bile su iznad prosjeka Karlovca i Zajednice općina Karlovac. Stalna briga bila je puna zaposlenost kapaciteta i izvoz, posebno na konvertibilno tržište. Ukupno se je u 1983. godini izvezlo 20% proizvodnje. Kada se k tome pribroji izvoz kroz zajednički proizvod s brodogradnjom, onda je značajan dio proizvodnje plasiran na svjetsko tržište. Svakodnevna briga SOUR-a i svih članica Jugoturbine bio je razvoj i konstrukcija proizvoda koji se ostvario u konstrukcijskim biroima tvornica i strateški razvoj koji se ostvario kroz radnu organizaciju Istraživanje i razvoj. Iako Jugoturbina posjeduje vlastite konstrukcije svojih proizvoda, da bi išli u korak sa svjetskim trendom u ovom području, oslanjali su se u svom razvoju i na znanja i iskustva poznatih svjetskih firmi. Iz SOUR-a je 16. svibnja 1989. godine istupila RO "Že-Če". Rješenjem Privrednog suda od 28. prosinca 1989. godine upisuje se promjena usklađivanja sa Zakonom o
poduzećima, te promjena tvrtke glasi “Jugoturbina” – složeno poduzeće, dioničko društvo (PO) Karlovac u čijem sastavu djeluju članice:


Teške posljedice drugog svjetskog rata nisu mimošle ni Karlovac. Prvih dana svibnja 1945. godine gospodarstvo je bilo bez sirovina i reprodukcijskog materijala, s obustavljenom ili smanjenom proizvodnjom, uništenim ili istrošenim strojevima, zatvorenim obrtničkim radionicama. Trgovine su bile prazne, pruge i ceste otežene, a komunalni objekti znatno uništeni.

U takvoj situaciji daljnji razvitak karlovačkog gospodarstva bio je određen ponajprije potrebom obnove u ratu upropaćenih proizvodnih pogona, obrtničkih radionicama, trgovačkih prodavaonica i skladišta, ugostiteljskih objekata.


Šezdesetak karlovačkih poduzeća bilo je 1948. razvrstano po sektorima vlasništva i po njihovom značenju na sljedeći način:


### Poduzeća prema značaju

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rang po značenju</th>
<th>Poduzeća</th>
<th>Broj radnika</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Savezni</td>
<td>5</td>
<td>968</td>
</tr>
<tr>
<td>Republički</td>
<td>24</td>
<td>4.064</td>
</tr>
<tr>
<td>Lokalni</td>
<td>31</td>
<td>1.720</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UKUPNO</strong></td>
<td><strong>60</strong></td>
<td><strong>6.752</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Izvor: Nevenka Horvatić “Razvoj privrede od 1945.” (Zbornik: Karlovac 1579. – 1979.)

Montaža brodskog motora od 3.200 kW, težine 24 tone (FOTO: T. VIČIĆ)


Među prvima spojene su tvornica “Marama” u Rakovcu i “Lola Ribar” u Mržlom polju, ali su prije toga moderni strojevi predionice “Lola Ribar” preseljeni u Srbiju. “Karlovačka pletionica” i “Tvornica popluna” spajaju se i iz njih će kasnije nastati “Velebit”. U razdoblju do 1955. godine 70% uloženih sredstava u gospodarstvo odnosi se na nabavu opreme, time je izvršena značajna modernizacija proizvodnje i proširen kapaciteti.

U “Jugoturbini” izgrađuje se tvornička hala, nabavlja se nova oprema za proizvodnju dizel motora i turbina, gradi se ispitna stanica. Rekonstruira se “Ilovac” i povećava njegov kapacitet na preko 30 milijuna komada proizvoda godišnje. U “Žitnom fondu” priprema se izgradnja silosa kapaciteta 224 vagona i mlinskog postrojenja. Povećava se i izvoz. Već 1955., u 34 zemlje, izvozi se 12% u Karlovcu proizvedenih roba. Velike promjene nastaju i na području trgovine i ugostiteljstva. Osnivaju se tri veletrgovacka poduzeća: Opće trgovacko poduzeće za promet živeznim namirnicama i kućnim potrepštinama i “Lika-tekstil” za promet tekstilnom robom. Trgovina na malo
totalno se decentralizira. Nakon de-
centralizacije u trgovini i ugo-
stiteljstvu, poslije 1954. godine, dolazi u
sljedećih deset godina do velike kon-
centracije u toj grani gospodarstva.
Iz sheme se najbolje vidi o kakvim se
obimnim promjenama radilo u novoj
branši.
Gotovo istovjetni procesi odvijali su
se u metalnoj i tekstilnoj branši, te u
rali su i razvitak zanatstva pa već 1951.
ugostiteljstvu. Od Gradskog hotelsko
u gradu je 350 obrtničkih radionica sa
ugostiteljskog poduzeća, Ugosti-
519 zaposlenih i 196 učenika.
iteljskog poduzeća RVI, kao i niza ma-
Broj zaposlenih u Karlovcu počinje
njih objekata formirana su tri
rapidno rasti. Godine 1952. u rad-
poduzeća: “Plitvice”, “Plešivica” i
nom odnosu je ukupno bilo 10219
“Žumberak” iz kojih će kasnije nastati
zaposlenih, od toga u društvenom
veliko hotelsko-ugostiteljsko po-
sektoru 95%, a u privatnom 5%. U
dužeća: “Korana”.
odnosu na 1947. godinu to je porast
Gradsko građevno poduzeće i Ko-
od 43%.
to je intenziviralo i stambenu izgrad-
tarsko građevno poduzeće spaja-
nju.
u u “Građevinar”, a “Tempo”, nekada
ne u “Građevinar”, a “Tempo”, neka-
vojno-građevno poduzeće, više ne
da vojsku, nego proširuje
radi samo za vojsku, nego proširuje
proizvodnju pod imenom "Novoteh-
enje. Transportna poduzeća spojena su
na”. Transportna poduzeća spojena su
u Gradsko transportno i saobraćajno
u u gradu 340
poduzeće, a obrtnice radionice u me-
obrtničkih radionica s
talnoj struci u poduzeće “Metal”.
pretežno jednim zaposlenim. Li-
Krajem 1948. u Karlovcu je bilo 340
beralniji propisi poslije 1950. stimuli-
samostalnih obrtničkih radionica s
U razdoblju do 1960. broj zaposlenih
pretežno jednim zaposlenim. Li-
povećan je na 17114, odnosno za
beralniji propisi poslije 1950. stimuli-
6579 radnika. Došlo je do velike
migracije stanovništva sa sela u grad,
migracije stanovništva sa sela u grad,
što je intenziviralo i stambenu izgrad-
što je intenziviralo i stambenu izgrad-
nju.
nju.
U 1957. godini napušta se dotadašnji
U 1957. godini napušta se dotadašnji
obračunski sustav u gospodarstvu i
obračunski sustav u gospodarstvu i
uvodi se sistem dohotka, kojim po-
uvodi se sistem dohotka, kojim po-
duzeća samostalno raspolažu, odnos-
duzeća samostalno raspolažu, odnos-
no raspoređuju ga za osobne dohotke
no raspoređuju ga za osobne dohotke
i fondove. Iz fondova se financira
i fondove. Iz fondova se financira
vlastiti razvitak.
vlastiti razvitak.
TRGOVINSKA KOMORA
KOTARA KARLOVAC
TRGOVINSKA KOMORA
KOTARA KARLOVAC

Osnivačka skupština Trgovinsko-ugos-
osnivačka skupština Trgovinsko-ugos-
titeljske komore za grad i kotar
titeljske komore za grad i kotar
Karlovac održana je 25. srpnja 1952.
Karlovac održana je 25. srpnja 1952.
godine. Skupštini je prisustvovalo 39
godine. Skupštini je prisustvovalo 39
imena iz 18 poduzeća. Od najvećih
čnim kadrovima, a referenti su istovremeno obavljali i dužnost tajnika pojedinih referada. Zadaci Komore bili su utvrđeni Uredbom o trgovinskim i ugostiteljskim komorama (Sl.1.FNRJ 31/52) i Statutom Komora. Prema Uredbi Komora je radi-la na unapređenju robnog prometa i starala se o poštovanju dobrih poslovnih običaja, a Statutom iz 1952. bili su predviđeni ovi zadaći: davanja savjeta, mišljenja i obavijesti članovima o pojedinim trgovinsko-pravnim, ekonomsko-financijskim, saobraćajno-tarifnim i drugim privrednim pitanjima, kao i o stanju na tržištu, kretanju cijena i sl. Pored toga, Komora je zastupala interese trgovine i ugostiteljstva pred državnim organima i privrednim organizacijama iz drugih djelatnosti, davala mišljenje na nacrte propisa iz struke, pratila razvoj robnog prometa i državnim organima predlagala širenje trgovinske i ugostiteljske mreže. Poseban zadatak Komore bio je staranje o stručnom usavršavanju osoblja zaposlenog u trgovini i ugostiteljstvu pomoću tečaja, seminarima i stručnih predavanja.


**KAKO SE GRADILA KOMORA**

**SJEĆANJA VIŠEGODIŠNJEG RUKOVODITELJA TRGOVINSKE I PRIVREDNE KOMORE KARLOVAC PETRA VINSKOG**

- Gospodine Vinski, Vi ste više godina bili na čelu karlovačke Trgovinske komore?
- Tko su u to vrijeme bili članovi Trgovinske komore?
- Potencijalni članovi bila su sva poduzeća i trgovinske radnje s po drućja tadašnjeg kotara. Međutim, članstvo u Komori bilo je dobrovoljno, pa je trebalo uvjeravati uprave poduzeća o korisnosti udruživanja u Komoru. Mislim da je već od 1959. godine učlanjivanje postalo obvezatno.

- Za vrijeme Vašeg mandata dogodile su se suštinske promjene u organizaciji komora?
- Najvažnija promjena bila je u reorganizaciji cjelokupnog komorskog sustava u zemlji. Ukinute su trgovinske, ugostiteljske i druge komore, kao i zadružni savezi, a osnovane su kotarske privredne komore, udružene u Republiku privrednu komoru, a ova u Saveznu privrednu komoru. Članovi karlovačke Privredne komore obvezatno su bila sva poduzeća sa sjedištem u karlovačkom kotaru.
- Bilo je u Vaše vrijeme još i drugih važnih događanja.
janjima velikim poduzećima ili izravnim pripajanjima, u razdoblju od 1955. do 1969. godine u sastav Opće trgovačkog poduzeća usla su 23 trgovinska poduzeća prehrambenih proizvodima i kućnim potrepština. Sličan proces odvijao se u poduzeću “Lika-tekstil” u tekstilnoj branši, u poduzeću “Tehnopromet” u željezarskoj branši i u drugim poduzećima.

- Osim spomenutih, Trgovinska komora obavljala je i niz drugih poslova?

- Tko je izradio zgradu današnje Gospodarske komore u Ulici kralja Tomislava?
OSNIVANJE I PRVE GODINE DJELOVANJA

Privredna komora kotara Karlovac počela je radom 1. srpnja 1962. na temelju Zakona o djelovanju jedinstvenih privrednih komora i rješenja NO kotara Karlovac.


Sekcija za šumarstvo i drveni industriju s predsjednikom Lakom Ivoševićem, direktorom Drvno industrijskog poduzeća Ogulin.

Sekcija za poljoprivrednu i prehrambenu industriju (predsjednik Savo Miljković, potpredsjednik bivše komore).

Sekcija za trgovinu (predsjednik Anton Vuković, direktor Opće trgovackog poduzeća).

STATUT KOMORE USVOJEN U SJEČNJU 1954.
Sekcija za ugostiteljstvo i turizam (predsjednik Petar Vidaković, direktor hotela “Plitvice” u Plitvičkim jezeraima).

Sekcija za zanatstvo i komunalnu djelatnost (predsjednik Ivan Maležić, direktor Komunalnog poduzeća “Cesta” Karlovac).

Sekcija za zadrugarstvo (predsjednik Mato Kasun, upravitelj Opće poljoprivredne zadruge Vukovu Gorica).


GOSPODARSTVO KARLOVAČKE REGIJE OD OSNUTKA KOMORE DO PRIVREDNE REFORME 1965. GODINE

Po zakonu Komora je nakon osnivanja imala dvije vrste zadataka: intenzivirati vlastite aktivnosti i izvršavati prenesene nadležnosti. U prve zadatake spadali su poslovi na unapređivanje proizvodnje, robnog prometa i uslužnih djelatnosti, a u druge da, kao posebni organ društvene zajednice, pred državne organe iznosi probleme iz oblasti privrede, predlaže donošenje privrednih mjera, surađuje u donošenju privrednih propisa i planova. Učlanjenje u Privrednu komoru postalo je obvezatno.

Od 1963. područje djelovanja karlovačke Osnovne privredne komore bilo je vrlo široko. Pored bivšeg kotara Karlovac (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj, Vojnić i Vrginmost), obuhvaćalo je i područje Ogulina i Like.

Članovi karlovačke Privredne komore u 1963. godini bila su poduzeća:

KARLOVAC

INDUSTRIJA:
“Jugoturbina” tvornica parnih turbina, dizel motora i pumpi
“ŽE-ČE” proizvodnja željeznih i čeličnih proizvoda
“Kordun” tvornica jednačeg pribora i svih vrsta pila i svjetiljaka
Karlovac-Čačak – odjećni od željeza i obojenih metali
“Ilovac” tvornica glinenog crije pa i opeke
Drvno industrijsko poduzeće – proizvodnja rezane grabe, parketa, drvne galanterije, namještaja i ambalaže;
“Impregnacija” kemijsko impregniranje drva;
“Vunateks” proizvodnja vunenog pleťiva i vunenih tkanina, šajake, čoje i pokrivača;
“Konteks” predionica, tkaonica i konfekcija konopljenih i kudjeljnih proizvoda;
“Velebit” tvornica tikotaža i popluna;
“Lola Ribar” tvornica sanitetskog materijala pozamentera;
“Ivo Marinković” industrija kože;
“Josip Kraš” tvornica čipela;
Karlovačka pivovara – proizvodnja piva i sokova;
“Žitni fond” – poduzeće za promet i preradu žitarica, te pekarskih proizvoda;
“Ognjen Prica” štamparski zavod

POLJOPRIVREDA
Poljoprivredna dobra “Orlovac” i “Partizansko žarište”;
Ribnjak Draganić
Poljoprivredne zadruge Karlovac, Banija, Mostanje, Sjeničak, Krnjak, Skačkav, Lasiša, Draganić, Utinja i dr.

ŠUMARSTVO
Šumsko gospodarstvo Karlovac

GRAĐEVINARSTVO
Gradivinska poduzeća “Novotehna” i “Građevinar”;
Poduzeće za ceste;
Projektni biro za projektiranje stambenih zgrada, privrednih objekata

TRANSPORT
Transportno poduzeće Karlovac;
Poduzeće PTT saobraćaja Karlovac; Željeznička stanica Karlovac

TRGOVINA
Opće trgovačko poduzeće – veletrgovačko poduzeće živeznim namirnicama i kućnim potrepštinama;
“Dubovac” – veletrgovačko i maloprodajno poduzeće za promet nješovitom robom;
“Agropromet” – poduzeće za proizvodnju, preradu i promet poljoprivrednih proizvoda;
“Mesopromet” – proizvodnja i prodaja mesa i mesnih proizvoda;
“Voće-eksport” promet poljoprivrednim plodinama;
“Istra-vino” promet alkoholnim i bezalkoholnim pićima;
“Tekstil” trgovačko poduzeće na veliko i malo tekstilom sa 28 prodavaonica;
“Slavija” trgovina na malo i veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima;
“Ognjen Prica” štamparski zavod

UGOSTITELJSTVO
Ugostiteljska poduzeća: “Okić”, “Plješivica” i “Banija”, kasnije integrirana u HUP “Korana”

ZANATSTVO
Deset poduzeća: “Automehanika”, “Budućnost” – krojačka djelatnost, “Dubovac”, “Bor” i “Javor” – stolarska djelatnost,
“Metal”, “Elektron”, “Podorad”, “Udobnost” – tapetarija,
“ Tehničar” – građevinska djelatnost, Staklarska radionica.

KOMUNALNA PODUZEĆA

DUGA RESA
Pamučna industrija Duga Resa, Trgovačko poduzeće Duga Resa, “Polet” poduzeće za preradu drva; Duga Resa, Ugostiteljsko poduzeće Duga Resa, OPZ Duga Resa, PS Duga Resa, OPZ Vukova Gorica, OPZ Bosiljevo.
Osnovni ciljevi privredne reforme bili su: smirivanje i stabilizacija tržišta, povećanje produktivnosti rada i ekonomičnosti u poslovanju, poboljšanje platne bilance zemlje, brže i jače povezivanje sa svjetskom privredom.

Poduzeća su se našla pred vrlo složenim zadacima. Trebalo je korjenito mijenjati dotadašnji sustav rada i poslovanja. I pred Privrednom komorom, kao svojevrsnom koordinatoru privrednih aktivnosti, također su se našle mnoge zadaće.

U raspoloženju se 1963. do 1970. godine uočavaju se dva karakteristična razdoblja:

- Vrijeme od 1963. do srpnja 1965. može se nazvati pre-reformskim razdobljem,
- vrijeme poslije srpnja 1965. je razdoblje provođenja privredne i šire društvene reforme.

U predreformskom razdoblju regionalna privreda ostvarivala je visoke stope rasta. Uslijed jakih inflatornih utjecaja u poduzećima su brzo rasli ukupan prihod, dohodak i osobni dohodi. Međutim, istovremeno su brzo rasle i cijene i troškovi života, tako da su disproporcije u tadašnjem ekonomskom sustavu dosegnule kulminaciju. Iz te situacije postojao je samo jedan izraz: temeljita privredna i društvena reforma.

Karlovačka privredna komora odmah se vrlo aktivno uključila u ta zbijanja na nekoliko načina: okupljanjem članova po djelatnostima i dogovaranjem strategije o pristupu reformi i načinu njena provođenja, te konkretnom pomoći svojih stručnih službi i vanjskih suradnika na realiziranju ciljeva reforme u pojedinim poduzećima.

Ovom spisku treba dodati i mnoga poduzeća iz Senjsko-ličke županije, koja se danas više ne nalaze u Karlovačkoj županiji.

RAZVOJ REGIONALNOG GOSPODARSTVA POSLIJE REFORME 1965.

Osnovni ciljevi privredne reforme bili su: smirivanje i stabilizacija tržišta, povećanje produktivnosti rada i ekonomičnosti u poslovanju, poboljšanje platne bilance zemlje, brže i jače povezivanje sa svjetskom privredom.

Poduzeća su se našla pred vrlo složenim zadacima. Trebalo je korjenito mijenjati dotadašnji sustav rada i poslovanja. I pred Privrednom komorom, kao svojevrsnom koordinatoru privrednih aktivnosti, također su se našle mnoge zadaće.

U 1966. je fizički obujam u proizvodnji, prema prethodnoj godini, povećan za 14%, a izvoz za 28%. I pored toga, u privrednoj reformi učešće industrije u privredi smanjeno je sa 38 na 36%, a povećano je učešće trgovine i ugostiteljstva sa 14 na 16%. Tih godina u karlovačko-kordunskoj regiji, koju je pokrivala Privredna komora u Karlovcu, nalazilo se šest općina bivšeg kotara i područje Ogulina. Razvijene općine bile su samo Karlovac i Duga Resa. Poslije reforme samo se u Karlovcu broj stanovnika povećava, a u svim ostalim smanjuje. Odliv se obrazlazi boljim obrazovanjem mladih ljudi, koji odlaze sa sela i traže sebi egzistenciju u industriji i drugim djelatnostima ili u ekonomskoj emigraciji.


U “Karlovačkoj pivovari” izvršena je temeljita rekonstrukcija i povećanje kapaciteta na milijun hektolitara godišnje.

Potpuno novo investicije su pogon za izradu keramičkih pločica “Jugokesarime” u Vojnici i pogon za proizvodnju kisika i disuplina “Impregnacije drva” u Mahćima. Već investicijski zahvati izvršeni su u tekstilnim tvornicama “Pamučna industrija” Duga Resa, i karlovačkim tvornicama “Vunateks”, “Konteks” (bivša “Juta”) i “Velebitu”.

Dverno industrijsko poduzeće u Virginmostu nabavilo je nove strojeve za finalnu obradu drva, a u karlovačkom Drvno industrijskom poduzeću obavljena je rekonstrukcija pilane i mehaniziran transport. U tvornici obuće “Josip Kraš”, nakon požara u “Gumar”, izgrađena je nova zgrada i nabavljeni novi strojevi.

SUVREMENA PUNIONICA BOCA U KARLOVAČKOJ PIVOVARI


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>industrija</td>
<td>43,87</td>
<td>49,69</td>
</tr>
<tr>
<td>poljoprivreda</td>
<td>23,15</td>
<td>18,83</td>
</tr>
<tr>
<td>trgovina</td>
<td>10,98</td>
<td>11,54</td>
</tr>
<tr>
<td>sve ostale djelatnosti</td>
<td>22,00</td>
<td>19,94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sve prirodne mogućnosti ovog područja za izgradnju hidroelektrana još uvijek nisu iskorištene, tako da električnu energiju proizvodi samo stara hidroelektrana Ozalj iz 1908. i nova iz 1953., s ukupnim kapacitetom od oko 5 MWh i prosječnom godišnjom od 22.500 MWh. Ostatak se nabavlja iz drugih područja.

U regiji proizvode dva pogona INDUSTRIJA NEMETALA: “Kor dunski rudnici nemetala” Topusko u sastavu poduzeća “Rudar” iz Zagreba i Tvoronica pločica Vojnić u sastavu “Jugokera” također iz Zagreba.

METALNA INDUSTRIJA dominira u regiji. Sve se više orijentira na proizvodnju robe široko potrošnje zbog kraćeg ciklusa proizvodnje, a time i bržeg obrtaja sredstava. Takvoj orijentaciji teži i najveća metalna industrija “Jugoturbina” izgrađeni nove halle i nabavljaju opremu za proizvodnju pumpi, kliznih ležajeva i valjaonica. U drugoj polovini sedamdesetih proizvodi na remontu i servisiranju turbinskih postrojenja, te na montažu. “Ze-Če” proširuje proizvodnju okova. “Kordun” proširuje kooperaciju i proizvodnju dijelova za motorne pile, a osobito kooperaciju za proizvodnju kućanske i ugostiteljske opreme. PIM u Topuskom povećava asortiman ograda i vrata.

U ELEKTROINDUSTRIJI proizvode dva poduzeća: Tvoronica televizora u Slunj izrađuje televizore po licenci “Telefunkena”, a EAB u Karlovcu sastavlja elektromehaničke registar blagajne za samosluživanje i hotelske recepcije.

<table>
<thead>
<tr>
<th>ELEMENTI</th>
<th>1963.</th>
<th>1975.</th>
<th>Index</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ukupna potrošnja u MWh</td>
<td>55.878</td>
<td>166.712</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrija i dr. u MWh</td>
<td>39.339</td>
<td>110.688</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>Domaćinstva u MWh</td>
<td>16.539</td>
<td>56.024</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Potrošnja po stanovniku u kWh</td>
<td>298</td>
<td>924</td>
<td>310</td>
</tr>
</tbody>
</table>
terijala i usluga, u dvomnoj industriji došlo je do pada proizvodnje. DIP Karlovac nije mogao realizirati program proizvodnje za izvoz i počeo stagnirati u razvoju. DIP Vrginmost potražio je izaz u spajanju s “Mobljom” iz Osijeka. Ostala dva poduzeća iz ove industrijske grane posluju s dobrim poslovnim rezultatima. “Polet” iz Duga Rese je jedini kompletni finalist u branši, a “Impregnacija” solidno posluje u pogonu za impregnaciju drva.

TEKSTILNA INDUSTRIJA u ovom razdoblju još je uvijek najjače grupacije u oblasti industrije, kako po ukupnom prihodu, tako i po broju zaposlenih radnika. U karlovačkoj regiji izražuje se gotovo sve što se proizvodi u tekstilnoj industriji. Pamučno predivo i tkane (Pamučna industrija Duga Resa), pamučna trikotaža i konfekcija (“Velebit”), sanitetske tkane i vata (“Lola Ribar”), popluni (“Velebit”), vuneno predivo i tkane, te vunena trikotaža (“Vunateks”), kudjeljno predivo i vatrogasne cijevi (“Konteks”), pozamenterija (“Vrpca” Krnjak), laka i teška konfekcija (“Budućnost”).

INDUSTRIJA KOŽE I OBUĆE je po privrednom potencijalu na trećem mjestu u regiji, odmah iza tekstilne i metalne industrije. Industrija kože “Ivo Marinković” našla se u teškom položaju, jer je proizvodnja siove kože u svijetu i kod nas manja od potreba. U našoj zemlji proizvodi se svega 50% potreba za kožom, tako da se manjak podmiruje uvozom. Nasuprot tome, u tvornici obuće “Josip Kraš” proizvodnja obuće je u stalnom porastu. “Ivo Marinković” je nakon opadanja proizvodnje kože počeo izrađivati krzna, a zatim i konfekcionira krzna i kože, a uveo je i proizvodnju predmeta od plastične. “Josip Kraš” s povećanom proizvodnjom obuće i gumnih proizvoda, te otvaranjem većeg broja vlastitih prodavaonica u zemlji, nalazi se u uspješnom razdoblju poslovanja.

PREHRAMBENA INDUSTRIJA u regiji nalazi se u usponu. “Mljekara” u Mekušju se u 1972. odvaja od Zagrebačke mljekare, dovršava rekonstrukciju i uvodi liniju tetrapak i fermentiranog mljeka. Mljekara je organizator i nositelj akcije otkupa mljeka i unapređenja gospodarstva na po-
dručju Pokuplja i Korduna, što je
poljoprivrednim proizvođačima osiguralo novi izvor dohotka. Poljoprivredno-prehrambeni kombinat (PPK) – pogon “Promes” stagnira u poslovanju jer su se, nakon izgradnje klanice i hladnjače, pojavili problemi kontinuirane opskrbe stokom. Karlovačka pivovara integrirala se sa Zagrebačkom pivovarom, ali je po-
GRAFIČKA INDUSTRIJA zastupana je štamparskim zavodom “Ognjen Prica”. Pošto je s Obale Trnskog štam-
1975. prosječno godišnje sjeklo se 150 tisuća m³, što je oko 90% propisanog etata. Od ukupno proizvedene oblo-
vine 34% isporučeno je DIP-u Kar-
lovac, isto toliko ”Mobilij” ” Vrgin-
most, a ostalih 32% kupcima izvan karlovačkog područja. Još veći postoi-
ci bukovih i hrastovih trupaca ispo-
ručeni su domaćoj drvnoj industriji.
GRAĐEVINARSTVO čine tri projekt-
na poduzeća: “AGI-46”, “Urbanis” i projektni biro građevinskog poduzeća “Novotehna”, te tri izvođača radova: “Novotehna”, pogon građevinskog poduzeća “Tempo” iz Zagreba i po-
gon “Industrogradnje” isto iz Za-
greba.

ZGRADA HE OZALJ 1908. GODINE

parija preseljena u nove pogone na
Baniji, počelo je intenzivno ulaganje
u moderni visokoproduktivnu opre-
mu. Sve je to dovelo do velikog
povećanja proizvodnje i poboljšanja
kvalitete proizvoda. Za poslovanje i
daljnji razvoj “Ognjen Prica” od
najveće važnosti bio je zaključeni
ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji
s “Plivom” iz Zagreba, po kojem “Pli-
va” kupuje 80% proizvodnje “Ognjen
Price”.
U POLJOPRIVREDI ribnjak u
Draganićima proizvodi 450 tona ribe
godišnje. ŠUMARSTVO. Šume i šum-
sko zemljište u regiji zauzimaju 94
tisuće hektara. U pet godina 1971. –
CESTOGRADNJA. Od 1968. do
1974. godine učešće asfaltiranih cesta
povećano je za 52%. Izgrađena je su-
vremena autocesta Zagreb – Karlovac,
dovršene su ceste Ozalj – Jurovski
Brod i Vojnić – Velika Klauša. Mo-
dernizirane su ceste na područjima
svih općina. Cestovni saobraćaj u regi-
ji obavljuju dva poduzeća: “Autotran-
sport” Karlovac i “Saobraćaj” Slunj.
Oba se bave prijevozom robe i putni-
ika. “Autotransport” je u 1974. godini
prevezao 8,8 milijuna putnika i 13
tisuća tona robe, a “Saobraćaj” 406
tisuća putnika i 74 tisuća tona robe.
ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ zaostaje
u razvoju, čak je upitan opstanak pru-
Korištenje kapaciteta u pojedinim godinama bilo je i do 78%. Zbog toga je 1978. godine hotel “Korana” proširen.


MIRAN DAN NA KUPI (FOTO: M. ĆOLIĆ)
PRIMJERI DIONICA BANKE U SLUNJU IZ 1906. I MUSTADA IZ 1931.

### TEKSTILNA INDUSTRIJA


### METALNA INDUSTRIJA

Strojogradnja je pokretač razvoja čitave metalobrabačke industrije sa oko 36% zaposlenih u grani. U strojogradnji najznačajniji su proizvođači energetske opreme u “Jugoturbini” (turbine, motori i pumpe). Glavni nositelji metalobrabačkih djelatnosti i dalje su “Kordun” s proizvodnjom alata i alata za obradu drva, pribora za jelo i posuda i Že-Če s građevinskim okovom, žičanim proizvodima i dr.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Godina</th>
<th>Izvoz U mil. US dolara</th>
<th>Uvoz</th>
<th>Saldo</th>
<th>Pokrivenost uvoza izvozom u %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1981.</td>
<td>63,6</td>
<td>64,6</td>
<td>-1,0</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>1982.</td>
<td>67,6</td>
<td>42,1</td>
<td>+25,5</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>1983.</td>
<td>75,5</td>
<td>40,2</td>
<td>+35,3</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>1984.</td>
<td>75,0</td>
<td>45,0</td>
<td>+29,5</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>1985.</td>
<td>115,6</td>
<td>58,8</td>
<td>+56,8</td>
<td>196</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TEKSTILNA INDUSTRIJA

Poslije 1981. čini velike napore za moderniziranje postrojenja. Tako je u predionici Pamučne industrije Duga...
Resa modernizirano 40% pripremnih faz, a u tkaonicu su zamijenjeni tka-
lački strojevi. “Lola Ribar” povećava kapacitete za tkanje gaze, bijeljenje,
sušenje i konfekcijiranje gaze i kom-
prese, izgrađuje novu tkaonicu. “Vele-
bit” i “Vunateks” nabavljaju novu opremu. “Koniteks” modernizira stroj-
ni park, a pogon “Beti” iz Metlike pro-
širuje svoju proizvodnju u Žakanju kod Ožlja. Tekstilna industrija je do-
sada koristila uglavnom uvoznou sirov-
inu pri čijoj je nabavi imala velikih
poteškoća. Rješenje se pokušava nači
u uvođenju supstituta kao što su upo-
treba kemijskih vlakana, regeneri-
ranih sirovina i sl.

KEMIJSKA INDUSTRIJA
Početkom osamdesetih razvoj kemijske industrije bio je nešto brži nego u
ostaloj industriji. “KGI” izgrađuje pro-
strojenje za proizvodnju tekućih aditi-
va, od “Hidroelektre” iz Zagreba pre-
uzima “IGM” u Ožlju i instalira liniju za izradu gotovih mortova, te pogon za
proizvodnju ekspandiranog perilita i termona. “Impregnacija” podiže skладište amonijevog nitrata i stavila u pogon postrojenje za dobivanje duši-
čnog oksidula, koji se do tada uvozio.

KOŻARSKO-PRERAĐIVAČKA
INDUSTRIJA
U grupaciji finalnih proizvoda jako
povećava proizvodnju. “Josip Kraš” je
u 1984. godini izradio 1,634.000 pari svih vrsta obuću. U strukturi upotrije-
bjene sirovine smanjuje se udio kože,
apočeva udio umjetne kože. U kožarsko-preradivačkoj industriji bio je
godine zaposlen 2971 radnik.

PREHRAMBENA
INDUSTRIJA
Postoje kapaciteti za preradu žitarica
u pogonu “Mlin” i izrada kruha i peci-
va u pogonu “Pekara”, oba u sastavu
poduzeća “Žitoprodukt”. Preradu mlijeka obavlja “KIM”, a mesta “PPK-
Promes” oba iz Karlovca. Kapacitete za proizvodnju piva i bezalkoholnih pića ima “Karlovacka pivovara”.

DRVNA INDUSTRIJA
Pilanski kapaciteti postoje u druš-
venom i privatnom sektoru. Pilane u
društenom sektoru mogu preraditi
85 tisuća m³ pilanske oblovine, a 40
pilana u privatnom sektoru i društe-
nom kojima to nije osnovna djelat-
nost, još oko 60 tisuća m³ godišnje.

POLJOPRIVREDA
U poljoprivredi od ratarskih kultura
dominira kukuruz, a zatim pšenica.
Raž, ječam i zob siju se mnogo manje.
Organizatori iz društvenog sektora,
prije svega “KIM” i “PROMES” razvili
su kooperativne odnose s individual-
nim proizvođačima mlijeka i mesa.
Tako je iz kooperacije 1984. godine
na području ZO Karlovac okupljeno
249 tisuća hl mlijeka, a u 1983. u tovu
je bilo preko 9.000 teladi, skoro 3
tisuće junadi, a čak 11,5 tisuće svinja.
Poljoprivrednom proizvodnjom, ko-
operacijom i otkupom još se bave
poljoprivredne zadruge Skakavac,

VODOPRIVREDA
U oblasti vodoprivrede dovršen je kanal Kupa-Kupa, jedan od najvećih vodoprivrednih objekata ove regije. Iako nije često u funkciji, već je spriječio nekoliko poplava. Veliki napori čine se u vodopaskrbi.

ŠUMARSTVO
Godišnji etat tj. drvna masa koja se siječe iznosi u 1985. godini 295 tisuća m³, od toga 260 tisuća m³ u društvenim šumama, a oko 35 tisuća m³ u privatnim šumama. Šumsko gospodarstvo ulaže velika sredstva u šumske komunikacije i suvremenu mehanizaciju za izvlačenje drvnih asortimana od planja do kamionskog puta, te u nabavu kamiona s dizalicama za prijevoz.

TURIZAM

PROIZVODNJA I PRERADA KEMIJSKIH PROIZVODA

PROIZVODNJA GRAĐEVNOG MATERIJALA

PROIZVODNJA REZANE GRAĐE, PLOČA I FINALENIH PROIZVODA
DIP-Drvo industrijsko poduzeće Karlovac, Drvno industrijsko poduzeće Vrginmost, Schinagl-impregnacija.

PROIZVODNJA TEKSTILNIH PREDIVA, TKANINA I GOTOVIIH TEKSTILNIH PROIZVODA
“Beti” – Belokrajinska trikotna industrija Metlika, konfekcija Žakanje (Rib-

PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA

GRAFIČKA DJELATNOST
“Ognjen Prica” štamparski zavod i tiskara Gazi u okviru Tehnološkog centra na Gazi.

SAKUPLJANJE I PRERADA INDUSTRIJSKIH OTPADAKA
“Feroteks” Karlovac u sastavu SOURa “Unija” Zagreb.

ŠUMARSTVO
Šumsko gospodarstvo Karlovac.

GRAĐEVINARSTVO

PROMET I VEZE

TRGOVINA

OBRITNIŠTVO I OSOBNE USLUGE
PROJEKTIRANJE

FINANCIJSKE USLUGE

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

NA NEKADAŠNJEM POLJU NIKLE SU NOVOGRADNJE

ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA PODIGNUTA IZ SREDSTAVA SAMODOPRINOSA
proizvod” (248), “Kordun” (950) i “Ognjen Prica” (350).

Poseban oblik štete je otimađina pogona, trgovina, zalih po promaterijala i robe, prijevoznih sredstava, koji su se nalazili na okupiranom teritoriju Korduna, u Bosni i Srbiji. Na taj su način najviše oštećeni: “Konteks”, “Lola Ribar”, “Velebit”, Karlovačka industrija obuće, Kemijsko građevna industrija, “Kupaplastika”, “Silikem”, Hrvatske šume, Drvno industrijska poduzeća Karlovac i Vrginmost, Karlovačka industrija mljeva, Vete-

rinarska stanica i “Autotransport”. Praktički oštećena su sva društvena poduzeća i domaće industrije. Neizravne štete u poslovanju još su i veće od izravnih. Riječ je o smanjenju proizvodnje, stvaranju gubitaka u poslovanju, nenaplaćenim potraživanjima, stečajevima. Na temelju analiza izvršenih u svakom poduzeću Županijska gospodarska komora u Karlovci izradila je procjenu ratnih šteta u 1991. godini:

- izravne štete 135 mil. DEM
- neizravne štete 220 mil. DEM
- ukupno u 1991. 355 mil. DEM

Od ukupnih šteta 95% odnosi se na Karlovac, a 5% na Dugu Resu. Očijenjeno je da su ratne štete do 1995. godine iznose preko 1,6 milijardi njemačkih maraka, odnosno oko jedne milijarde američkih dolara. Na županijsko gospodarstvo negativno je djelovala i okolnost što je u jesen 1991. i uoči bestijalnog napada krajem godine, grad napustilo oko 12 tisuća građana, od kojih su mnogi bili obrazovani i kvalificirani radnici, do tada zaposleni u karlovačkom gospodarstvu. Istovremeno u grad je dolazilo oko 15 tisuća prognanika i izbjeglica s okupiranih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svi su oni uglavnom došli sa sela i, u pravilu, bili ne-

MOST U SLUNJU: GOLEME ŠTETE (FOTO: T. VIČIĆ)
dijela autoceste Bosiljevo-tunel Sveti Rok. U 2001. godini i poslovni rezultati ogulinskog gospodarstva bili su znatno bolji od prosjeka u gospodarstvu Karlovačke županije.

U vremenu od 1990. do 1994. izvršena je pretvorba poduzeća s ciljem da se društvena poduzeća pretvore u poduzeća s poznatim vlasnikom. Do lipnja 1994. društveni kapital u 42 poduzeća u iznosu od 305 milijuna njemačkih maraka, 54% je privatiziran, 5% je rezervirano za naknaduštete bivšim vlasnicima, a 41% je pri- palo republičkim fondovima i to dvije trećine Hrvatskom fondu za razvoj, a jedna trećina republičkom fondu za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Do 31. kolovoza 1996., od 70 poduzeća iz Karlovačke županije, koja su ušla u pretvorbu, 31 je potpuno privatizirano, 5 nije ušlo u kuponsku privatizaciju, a dionice 34 poduzeća ušle su u kuponsku privatizaciju i praktički podijeljene određenim kategorijama građana. U tijeku pretvorbe i privatizacije postupno nestaju društvena poduzeća, a ubrzano raste broj dioničkih društava i naročito društava s ograničenom odgovornosću. Tako je npr. u 2000. godini registrirano 1.224 poduzeća sa sjedištem u Karlovačkoj županiji, od toga 13 velikih (više od 250 zaposlenih), 49 srednjih (od 50 do 250 zaposlenih) i 1162 malih (do 50 zaposlenih). Prema podacima FINE broj zaposlenih u velikim poduzećima bio je 2002. godine 4.375, u srednjim velikim 4.893, a u malim poduzećima 6.007, ukupno 15.275. Zadnjih godina broj zaposlenih u manjim i velikim poduzećima je u padu, a u srednjim poduzećima je u porastu.


Karakteristika današnjeg gospodarstva Karlovačke županije je trend bržeg rasta malog i srednjeg poduzetništva. Ocjenjuje se da je to pozitivan pomak, jer se poduzeća do 50, odnosno 250 zaposlenih, lakše i brže prilagođavaju današnjim uvjetima poslovanja na domaćem i stranom tržištu.
PREMA SUVREMEMENIM CESTAMA


Cesta Karlovac–Plitvice duga 87 kilometara izgrađena je 1959. godine.


Sve to, međutim, ni izdaleka nije dovoljavalo golemom prometu πto se odvija svakoga dana od srednje i sjećcrne Europe prema Jadranomoru. Stoga je posljednjih deset godina pokrenut program gradnje suvremenih cesta na toj relaciji, a Karlovac im je ishodna točka. Grad zapravo prihvaća prometne tokove transeuropskih prometnih koridora Graz-Zagreb-Split i Rijeka-Zagreb-Budimpešta.


Vijadukt Drežnik dug je zamalo 2,5 kilometra. Tunel “Sveti Marko” ima dvije “cijevi” kojom prolazi promet: jednu od 243 metra i drugu 231 metar. Most na Dobri ukupne je dužine 547 metara.


Osim nabrojenih radova, uspoređeno se uređuje i karlovačko čvorište tzv. uži gradski prsten. To je nova cesta od Drežnika do Rakovca duga nešto manje od tri kilometra, a povezivanje će Hrnetić, Drežnik, Banjule i Dubovac, te Novi centar, Lušćić, Grabrik, Rakovac i Mekušje. Najslожноji objekt na toj trasi je most preko Kupe između Drežnika i Dubovca (dug 160 metara, a s prilazima 375 metara) koji je 2003. godine još bio u gradnji. Tu su još križanje ceste s Marmontovom alejom (što će biti riješeno “rotorom”), zatim križanje u Senjskoj ulici i križanje na Rakovcu. Ukupno će na toj relaciji biti devet križanja.

Sve ovo što se upravo događa na cesovnim pravcima oko Karlovca zapravo na svog način ponavlja i obnavlja povijest starih karlovačkih cesta dva stoljeća prije ovih. Veliki vremenski luk zatvara se konačno u krug, potvrđujući sasvim sigurno važnost Karlovca kao prometnog stjecišta.
FUNKCIONALNI USTROJ
KOMORE
U Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje središnjica sa 12 sektora, jednim centrom, 36 strukovnih udruženja, 87 grupacija te 13 zajednica. Po regionalnom načelu ustrojeno je 19 županijskih komora i Komora Grada Zagreba. U skladu s potrebama širenja tržišta Komora je osnovala 4 predstavništva i 2 poslovnice predstavništva u inozemstvu.

Središnjica – Službe pri Uredu predsjednika Služba za odnose s javnošću i izdavačku djelatnost – Stalno izabrano sudište (arbitraža) – Sud časti – Služba za koordinaciju gospodarskih predstavništava HGK u inozemstvu – Počasni predstavnici HGK – Predstavništva HGK u inozemstvu.

SEKTORI
1. Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije
2. Sektor za gospodarsku strategiju
3. Sektor za industriju
4. Sektor za informatiku i statistiku
5. Sektor za makroekonomsko analize
6. Sektor za malo gospodarstvo
7. Sektor za međunarodne odnose
8. Sektor za poljoprivredu, prehrambeni industriji i šumarstvo
9. Sektor za poslovno obrazovanje
10. Sektor za promet, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
11. Sektor za trgovinu
12. Sektor za turizam i ugostiteljstvo

Na čelu Sektora nalaze se direktori Sektora, a slična organizacija služi se prema županijskim komorama gdje su umjesto sektora formirani odsijeci.

CENTAR
1. Centar za unapređivanje kvalitete

UDRUŽENJA, GRUPACIJE I ZAJEDNICE
Udruženja, grupacije i zajednice obuhvaćaju realne gospodarske sektore, objedinjuju materijalne strukovne udruženja, analiziraju i koordiniraju, u suradnji sa županijskim komorama, djelatnost kojom se bave, komentiraju i sudjeluju u artikuliranju dopuna i prijedloga na zakonske akte. Na čelu su udruženja predsjednik i poslovni tajnik.

STRUKOVNA UDRUŽENJA
1. Udruženje energetike
2. Udruženje proizvodnje metala i proizvoda od metala
3. Udruženje industrije nometala i građevinskih materijala
4. Udruženje proizvodnje strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica
5. Udruženje proizvodnje električne i optičke opreme
6. Udruženje brodogradnje
7. Udruženje kemijske industrije
8. Udruženje drvno-prerađivačke industrije
9. Udruženje grafičko-prerađivačke industrije
10. Udruženje tekstilne i odjevne industrije
11. Udruženje kožarsko-prerađivačke in-

**GRUPACIJE**

115 GODINA ŽUPANIJSKE GOSPODARске КОМОРе КАРОВАČ


ŽUPANIJSKE KOMORE: 1. Županijska komora Bjelovar 2. Županijska komora Čakovec 3. Županijska komo-
75 GODINA ŽUPANIJSKE GOSPODARске KOMORE KARLOVAC


ŽUPANIJSKA KOMORA KARLOVAC


1. Odsjek za makroekonomske analize i gospodarski sustav
2. Odsjek za energetiku, okoliš i kvalitetu
3. Odsjek za industriju

4. Odsjek za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i malo gospodarstvo
5. Odsjek za poljoprivredu, prehranbeni industriju i šumarstvo
6. Odsjek za bankarstvo i odnose s financijskim organizacijama i fondovima
7. Odsjek za infrastrukturnu, promet, investicijske radove i obnovu
8. Odsjek za odnose s inozemstvom i promociju Hrvatskog gospodarstva
9. Odsjek za statistiku i informatiku

- Županijski ured zajednički poslovi

STRUKOVNE GRUPACIJE:
1. Grupacija proizvodnje metala i proizvoda od metala i proizvođača postrojenja, strojeva i uređaja
2. Grupacija proizvodnje tekstila i tekstilnih proizvoda i proizvodnje kože i proizvoda od kože
3. Grupacija poljoprivrede, prehrabrene industrije i proizvodnje pića
4. Grupacija proizvodnje proizvoda od gume i plastike i proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda
5. Grupacija šumarstva i drvne industrije
6. Grupacija trgovine i turizma

UDRUGE
1. Udrug informatičara Karlovačke županije
2. Udruga inovatora Karlovačke županije
3. Povjerenstvo za zaštitu okoliša

ORGANI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Skupština
75 članova

Upravni odbor
11 članova

Nadzorni odbor
5 članova

Predsjednik

Županijske komore nemaju organe komore, već gospodarsko vijeće od 17 do 29 članova. Gospodarska komora Karlovac ima gospodarsko vijeće od 17 članova i 6 strukovnih grupacija, dvije udruge i jedno povjerenstvo.


PIVOVARSKA POVORKA POVODOM DANA KARLOVAČKOG GOSPODARSTVA NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU 1997.
određuje na temelju klasifikacije poduzetnika iz čl. 16 Zakona o računovodstvu. Paušalni mjesečni iznos: za male poduzetnike – 55 kuna, za srednje poduzetnike – 1.500,00 kuna, za velike poduzetnike – 5.500,00 kuna; doprinos – visinu godišnje obveze po osnovi doprinosa čini ukupni prihod iskazan u Računu dobiti i gubitaka za 1999., pomnožen stopom od 0,01%. Tako dobiven iznos dijeli se sa 12 pa mjesečna uplata iznosi 1/12 godišnjeg doprinosa.

KOMORA U MEĐUNARODNOME OKRUŽENJU: Unapređenje gospodarske suradnje s inozemstvom jedna je od najznačajnijih zadaća Komore koja se ostvaruje različitim aktivnostima, usmjerениh ponajprije na većanje razmjene robe i usluga, ali i svih drugih oblika gospodarske suradnje s poslovnim subjektima u inozemstvu. Posebna se pažnja poklanja promotivnim aktivnostima kojima se hrvatsko gospodarstvo prezentira u mnogim zemljama upoznajući poslovnih partnera sa zakonima i propisima RH, mogućnostima i pogodnostima investiranja. Komora organizira posjetе brojnih inozemnih poslovnih delegacija i upućuje hrvatska poslovna izaslanstva u svijet. U tim se prigodama organiziraju sastanci poslovnih partnera i dogovaraju konkretni oblici suradnje. U tom kontekstu značajna je aktivnost Komore u promociji izvoznog orijentiranih djelatnosti hrvatskoga gospodarstva na poznatim i uglębnim sajmovima i izložbama u inozemstvu. HGK kao glavni promotiv tor i nositelj organizacije zajedničkih nastupa na sajmovima i izložbama omogućuje svojim članicama kvalitetnu marketinšku obradu određenog tržišta, kako financijski, tako i kakovom organizacijskim uslugama. To je moguće zbog povezanih HGK sa svjetskim komorama i gospodarskim institucijama, čime se pospešuje i bilateralno povezivanje hrvatskih tvrtki s onima u određenoj zemlji ili regiji. Te se aktivnosti provode u suradnji sa županijskim komorama, strukovnim udruženjima i drugim institucijama. HGK županijska komora Karlovac uz središnjicu, koja je na Republici razini, također je promotor hrvatskog gospodarstva u našoj zemlji i u svijetu, Karlovačka gospodarska komora tu je ulogu preuzela za županijsko gospodarstvo te zajedno s gospodarstvom po ocjeni mnogih uspješno predstavlja karlovačko gospodarstvo u Hrvatskoj i u svijetu. Gotovo u svim većim gradovima u Republici Hrvatskoj održavani su brojni promotivni nastupi, pod nazivom "Gospodarstvo Karlovačke županije moru i turizmu" i "Gospodarstvo Karlovačke županije kontinentalnoj Hrvatskoj". Organizirane su brojne promotivne manifestacije, kao što su "Dan gospodarstva Karlovačke županije na međunarodnom sajmu Zagrebačkom velesajmu". Snimljeno je i nekoliko promotivnih filmova, i tiskano više izdanja u funkciji promocije karlovačkog gospodarstva u našoj zemlji i inozemstvu. Komora se zalaže za hrvatsko
nicu proizlaze na planu daljnje liberalizacije trgovine, potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU, pregovora o slobodnoj trgovini sa svim zemljama CEFTA-e (Central European Free Trade Association), uključivši i članstvo u toj asocijaciji, EFTA-i (European Free Trade Association) i drugim zemljama. U okviru multilateralne suradnje, osobita je pozornost usmjerenica prema EU, najznačajnijem hrvatskom vanjskom partneru jer je punopravno članstvo u toj europskoj integraciji dugoročni strateški cilj Hrvatske. Sustavno se prati dogradnja internog trgovinskog prava EU, njezine trgovinske politike, carinskih propisa i regulativa, s izravnom ulaznicom na uvjete izvoza hrvatskog gospodarstva, HGK je uključena u praktičnu provedbu Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Hrvatske i EU, zatim u niz regionalnih inicijativa, poput Pakta o stabilnosti, srednjoeuropske i jadransko-jonske inicijativa, radne zajednice Alpe-Jadran, inicijative za suradnju Jugoistočne Europe – SECI-ja (SouthEast European Cooperative Initiative) i dr. tako da je zaključila 40 sporazuma o suradnji s komorama iz cijelog svijeta. U HGK se obavljaju poslovi i na osnovi javnih ovlasti, poput izdavanja, odnosno ovjeravanja raznih uvjerenja o hrvatskom podrijetlu robe (nepreferencijalnom podrijetlu robe, FORM A certifikati o hrvatskom podrijetlu robe za ostvarenje povlastica temeljem Opće sheme povlastica – GSP). Izdaju se i ovjeravaju i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu, među kojima valja istaći izvozne licence i nepreferencijalne potvrde za tekstilne proizvode izdavanjem ATA karneta, isprave koja olakšava i carinske postupke kod privremenog uvoza ili izvoza robe namijenjene osobnoj ili profesionalnoj uporabi, a posebno za trgovačke uzorke, stručne opreme, sajamske izložke, izložbene predmete i sl. Hrvatska je gospodarska komora 2000. postala 34. članicom Udruženja europskih komora, Eurochambresa, u svojstvu pridruženog člana i do sada je uključena u nekoliko njegovih inicijativa. Europski poslovni panel/European Business Panel-EBP) zajednička je inicijativa europskih komora (kojom koordinira Eurochambres) prikupljanja i istraživanja mišljenja tvrtki članica o raznim aktualnim pitanjima, čiji se rezultati koriste za izražavanje europske mreže komora. ChamberPass je inicijativa Eurochambresa putem koje se pružaju usluge komora na Internetu, a pokrenuta je radi kvantitativno-kvalitativnoga porasta usluga komora nami-

**S POTPISIVANJA SPORAZUMA O SURADNJI KARLOVCA I PLOVDIVA (BUGARSKA) 1997.**

**PREDSJEDNIK HGK NADAN VIDOŠEVIĆ NA IZLOŽBI KIPARA ŠIME VIDULINA U KARLOVCU 1997. POVODOM OTVARANJA OBNOVLJENE ZGRADE HRVATŠKE GOSPODARSKÉ KOMORE**

**PREDSEDJEDNIK HGK NADAN VIDOŠEVIĆ NA IZLOŽBI KIPARA ŠIME VIDULINA U KARLOVCU 1997. POVODOM OTVARANJA OBNOVLJENE ZGRADE HRVATŠKE GOSPODARSKÉ KOMORE**


**INFORMaciJSko DRuštvo:** Informacijsko društvo, koje zahtijeva znatno korištenje informacijsko-telekomunika-

tiskih tehnologija u svim područjima, doprinosi većoj konkurentnosti gospodarstva i kvaliteti života. Elektroničko poslovanje glavni je pokretač prijelaza u informacijsko društvo, u čemu značajna uloga pripada Komori i gospodarstvu. Prijelaz u informacijsko društvo uvjet je integracije s Europom i svijetom. Vladin Program uvođenja i primjene elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj, u čijoj izradi su sudjelovali i predstavnicu Komore (koja ih provodi u gospodarstvu), sastoji se od: promocije elektroničkog poslovanja, obrazovanja menadžera, sudjelovanja u radu ekspertnih skupina za pravno-institucionalne osnove internetizacije, mišljenja o predloženim zakonskim propisima, prihvaćanja međunarodnih normi, prijedloga za redefiniranje nastavnih programa u školama i sveučilištima, praćenja primjene Zakona o telekomunikacijama i dr.

**INFORMaciJSKi SUSTAVI HG:** Razvitak informacijskih sustava i poslova, sastavni su dio strategije i poslovne politike HGK, čiji je cilj povećanje uspješnosti hrvatskog gospodarstva. Prateći potrebe svojih članica i njihovih poslovnih partnera u zemlji i svijetu, Komora izgrađuje bazu podataka hrvatskog gospodarstva, surađuje s državnim, znanstvenim, stručnim i gospodarskim institucijama, potiče izgradnju hrvatskog informacijskog društva, surađuje s međunarodnim komorskim i drugim asocijacijama, uspostavlja poslovne informacijske mreže, daje informacijske usluge svojim članicama, njihovim partnerima, državnim i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, obrazuje svoje članice u korištenju Internet tehnologija i baza podataka HGK.

**BAZE PODATAKA:** Baze podataka HGK dokumentacijska su podloga istraživanja tržišta, ocjene poslovnih sposobnosti tvrtki i povezivanja poslovnih partnera radi stvaranja uvjeta za povećanje robne razmjene. Komora ima najveću bazu podataka o hrvatskom gospodarstvu jer – osim vlastite baze podataka – objedinjuje nekoliko informacijskih izvora: trgovačke suđove, Zavod za platni promet, Ministarstvo financija – Poreznou upravu, Državni zavod za statistiku te podatke trgovačkih društava. Baza se sastoji od trgovačkog registra, proizvoda i uslu-
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA DANAS

GA TE FINANCIJSKIH I REZULTATA UVOSA I IZVOZA SVIH HRVATSKIH TVRTKI U PROTEKLIH DEVET GODINA. ANALIZOM PODATAKA ZA VIŠE GODINA NA RAZINI TVRTKE, ILI UKUPNOG GOSPODARSTVA, MOGU SE PRATITI DOSADAŠNJI REZULTATI POSLOVANJA I PREDVIDATI BUDUĆI TRENDOVI. VEĆI PROIZVODNJI I USLUŽNI KAPACITETI GOSPODARSTVA OD POTREBA DOMAČEG TRŽIŠTA HRVATSKU NEMINOVNO UPUCJUJU NA IZVOZ I PRONALAŽENJE POSLOVNIH PARTNERA U INOZEMSTVU. POVEZIVANJEM PONUĐAČA I TRAŽILACA ROBA, OSTVARUJU SE OSNOVNI ZADACI KOMORE. ISPITIVANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI POTENCIJALNIH PARTNERA PRVI JE KORAK U PREGOVORIMA O RAZMJENI ROBA I USLUGA. S OBZIROM NA ZA-MOLBE ZA TAKVOM VRSTOM INFORMACIJA, KOJE KOMORI STIŽU SVAKODNEVNO IZ ČITAVOG SVIJETA, HGK JE RAZVILA SUSTAV IZDAVANJA BONITETA ZA HRVATSKE TVRTKE.


MEĐUNARODNE POSLOVNE MREŽE: ZNAJUĆI DA SE PRVI KONTAKTI U SKLAPANJU INOZEMNIH POSLOVA USPOSTAVLJAU PUTEM KOMORA, HGK JE KAO ČLANICA MEĐUNARODNE TVROGAČKE KOMORE IZ PARIZA (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE – ICC) DOSTAVLJALA SVOJE PRIJEDLOGE O POVEZIVANJU KOMORA U IZGRADNJI INFORMATičKE MREŽE, KOJA ĆE UBRZATI PROTOK INFORMACIJA I DOPRINIJETI RAZVITKU SVJETске TVROGRINE. U ICC-u JE 1993. OSNOVANA RADNA SKUPINA ZA IZGRADNju SVjetske KOMORSKE POSLOVNE MREŽE (WWW.WORLDCHAMBERS.COM), U KOJOJ OD POČETKA SU DJELUJE I HGK. OD 1995. KADA JE IZGRAĐENA MREŽA NA INTERNETU, U SUSTAV JE UKLJUČENO 10.700 SVJETSKIH KOMORA. MREŽA JE VRLO ZNAČAJNA MALIM I SREDNJIM TVRTKAMA, POSEBNO ONIMA KOJE NEMAJU VLASTITU STRATEGIJU NASTUPA,
sredstava ni kadrova za značajnije pomake na svjetskom tržištu, a sastavni je dio strategije razvitka osam najrazvijenijih zemalja svijeta (G8) u projektu "Informacijsko društvo" program "Market Place for SME-s". Komore zemalja srednje Europe također su razvile svoju informatičku mrežu (www.ceen.com), koja nudi osnovne informacije o pojedinim zemljama (politička situacija, ekonomska politika, struktura gospodarstva i njegove mogućnosti, informacije za investitore i izvoznike, bonitet, itd.). Osim ponude i potražnje robe i usluga, velika su pogodnost podacima za istraživanje tržišta neke zemlje na razini proizvoda (Markets Briefs). Podaci, koje prikuplja komora zemlje izvoza, obuhvaćaju: proizvodnju, uvoz i izvoz, glavne dobavljače, izvozne destinacije, karakteristike tržišta, zahtjeve kupaca, uvjete ulaska na tržište (carine i potrebnu dokumentaciju), cijene, kanale distribucije, rokove, način naplate potraživanja, pakiranja i označavanja robe, promociju proizvoda (medijske kuće, sajmovi), korisne adrese (najveći proizvođači, trgovci na malo, izvoznici, uvoznici i dr.). Izvješće se izrađuje prema strukturi ITC (International Trade Centre) UNCTAD/GATT. HGK je i iniciator širenja trgovinske razmjene između zemalja bivše Jugoslavije, a također će, radi bržeg protoka informacija u regiji, pristupiti izgradnji informatičke mreže, čiji će nosići biti komore tih zemalja.

OBRAZOVANJE ZA INTERNET-TEHNOLOGIJE: Značajni pomaci u korištenju informacijskih tehnologija, posebno Interneta, nisu mogući bez izobrazbe članica ni obrazovanih rukovodećih kadrova. Komora provodi osnovno i dopunsko obrazovanje o prednostima Interneta, potrebi uvođenja elektroničkog poslovanja, kao i zadacima gospodarstva, Komore i države u pripremama za korištenje novih tehnologija.

ODJEL POSLOVNIH INFORMATIČA: U nastojanju da udovolji svim
zahtjevima za informacijama o hrvatskom gospodarstvu iz zemlje i svijeta, Komora je, osim svojih web-stranica, organizirala i službu, odnosno Odjel poslovnih informacija, koja promptno odgovara na postavljene upite, a uz sve manje posredovanja, postignuta je veća efikasnost dobivanja informacija.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAČKU DJELATNOST:
Služba za odnose s javnošću i izdavačku djelatnost djeluje u sklopu Ureda predsjednika HGK, svakodnevno kontaktira s novinarima pripremajući informacije, priopćenja, brifinge, konferencije za tisak. U sklopu Službe djeluje i knjižnica zatvorenog tipa s oko 6,000 bibliografskih jedinica važnih za gospodarstvo. Njezini stručni suradnici kontinuirano prate sve sektore gospodarstva i izvještavaju sa skupova, a njihova priopćenja, osim Web stranica HGK i glasila HGK-Info, objavljuje Hrvatska izvještajna novinska agencija te svi drugi mediji. Glasila Hrvatske gospodarske komore – dvotjednik HGK – Info, sektorski separati, leci, brošure, priručnici te knjige – tiskaju se konzistentno, a sadrže najznačajnije aktivnosti HGK i županijskih komora, međunarodne aktivnosti Središnjice i županijskih komora, trendove u hrvatskom gospodarstvu. Djelatnici službe objavljaju i aktivnosti članica HGK, najavljaju i predstavljaju gospodarske sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu, a u suradnji s predstavništvom u Bruxellesu objavljuje gospodarske vijesti iz EU. 

Županijska komora Karlovac izdaje Gospodarski glasnik karlovačke županije koji izlazi tromjesečno, za svoje potrebe. Komora Karlovac tiska i različite propagandne materijale.

SUD ČASTI: Iako su pri komorama aktivnima na teritoriju Kraljevine Jugoslavije djelovali tzv. obranički sudovi koji su sudili i zbog povreda dobrih poslovnih običaja, početak Suda časti koji je imao za ulogu isključivo
odlučivanje o povredama dobrih poslovnih običaja datira iza II. svjetskog rata, odnosno 1952. godine kad je kao takav djelovao pri Zanatskoj, Trgovinskoj i Ugostiteljskoj komori. Potreba za osnivanjem sudova časti pri komorama javila se zbog potrebe da se i putem njihovih odluka stvara i utječe na poslovni moral članova komora te da se iskristaliziraju dobri poslovni običaji koju su trebali biti smjerokazom etičnoga poslovanja svih tadašnjih gospodarskih subjekata. Sud časti na područje koje je pokrivala Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Karlovac, izabran je na osnivačkoj skupštini Trgovačko-ugostiteljske komore 25. srpnja 1952. godine. Nakon ujedinjenja Trgovinske, Ugostiteljske, Zanatske komore i zadržnog saveza u Privrednu komoru kotara Karlovac 1. srpnja 1962. godine, u prvom pravilniku o organizaciji i radu Privredne komore kotara Karlovac regulirano je člankom 16-18 organizacija i djelovanje suda časti koji je odlučivao o povredama dobrih poslovnih običaja svojih članova. Iz ustaljenih dobrih poslovnih običaja nastaju uzance, sistematizirana zbirka takvih običaja za koje se očekuje da ih svi ili samo određeni gospodarski subjekti (prema struci) postuju u obavljanju svoje djelatnosti. Važnost je utvrđivanja povrede dobrih poslovnih običaja i u tome što se izricanjem disciplinskih mjera prema počiniteljima pridonosi njihovu vlastitom etičkom razvitku i poslovnom moralu u cjelini. U tijeku približavanja Hrvatske EU, sankcioniranje povreda dobrih poslovnih običaja postaje još važnije zbog pravila EU o zaštiti potrošača. Sud časti HGK osnovan je ne samo radi kaznjavaanja, nego i da bi u prethodnom postupku mirenja pokušao na obstranženje zadovoljstvo riješiti sporove među strankama, ali i zbog edukativnih razloga, tj. upozoravanja članica na ponašanje prema potrošaču kada ono nije u skladu s dobrim poslovnim običajima, te usklađivanja
s ustaljenim normama u pravnome prometu. Budući da su sudski procesi traženja zaštite prava i interesa na redovnim sudovima u Hrvatskoj skupi i dugotrajni, Sud časti HGK značajan je i zbog toga jer je postupak za stranke brz i besplatan, rasterećuje redovne sudove, a namjerava i dalje jačati svoj utjecaj među članicama, poštivati mjere izrečene protiv povrede društvene discipline i surađivati s udružama za zaštitu potrošača. Organizacija i rad propisani su Pravilnikom o radu Suda časti pri HGK (NN 64/2001) i ostalim općim aktima HGK. Od završetka Domovinskog rata broj se predmeta u Sudu časti stalno povećava te kao institucija postaje sve značajnijom u reguliranju ponašanja gospodarskih subjekata. Za nj se biraju suci za prvo i drugostupanjska sudska vijeća iz redova uglednih gospodarstvenika, pravnika, ekonomista i drugih stručnjaka, koji vlastitim primjerima poznavanja dobrih poslovnih običaja i poslovanja pomažu u otkrivanju i kažnjavanju njihova kršenja. Svraha je Suda časti – danas i u budućnosti – ponajprije da na bolji mogući način zaštići prava potrošača od povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala članica Hrvatske gospodarske komore.

**STALNO IZBRANO SUDIŠTE:** Stalno izbrano sudište osnovano je u sklopu Komore 1953. godine. Nakon prekida u radu, ono od 1965. djeluje kao moderna institucija za rješavanje trgovackih sporova, u početku samo između domaćih pravnih subjekata. Od osamostaljenja Hrvatske, Sudište je, uz tzv. domaće sporove, preuzelo nadležnost i za rješavanje sporova u kojima sudjeluju strane fizičke i pravne osobe (tzv. sporovi s elementom inozemnosti). U posljednjih je deset godina primljeno preko 300 novih tužbi, od čega 40 posto čine međunarodni sporovi, u kojima su sudjelovale stranke iz 25 različitih zemalja. Ukupna vrijednost spornih zahtjeva u tome razdoblju prelazi protuvrijednost od
međunarodnu arbitražnu konferenciju – Hrvatske arbitražne dane. Na međunarodnome planu Sudište surađuje s nizom stranih i međunarodnih organizacija. Sporazumi o suradnji za jedni su s osam uglednih arbitražnih ustanova, a predstavnici Sudišta aktivni su u Komisiji UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) i u regionalnoj inicijativi SECI-ja. Sudište redovito održava razmjenu iskustava s institucijama iz susjednih zemalja. Tako se svake godine sastaje na razini predsjedništava obiju instituciju s predstavnicima Stalne arbitraže pri Gospodarskoj zbornici Slovenije.

ZADACI KOMORE:
- poticanje razvoja gospodarstva u cjelini, a posebno grana za razvoj kojih na pojedinom području postoje prirodni i drugi preduvjeti;
- uključivanje u problematiku gospodarenja prostorom i pojedine ekološke projekte;
- pružanje i davanje prijedloga u vezi s ekonomsko-socijalnim kretanjima (zapošljavanje, demografska politika i dr.);
- unapređivanje razvoja poduzetništva i malih poduzeća te pružanje usluga spomenutima;
- sudjelovanje u organiziranju stručnog i dopunskog obrazovanja kadrova u gospodarstvu o pravnim, ekonomskim tehnološkim i drugim pitanjima poslovanja i upravljanju poduzeća, uključivanjem specijaliziranih stručnih službi komore;
- uspostavljanje kontakta, u suradnji sa sektorom za odnose s inozemstvom i promocija hrvatskog gospodarstva, s gospodarskim komorama susjednih zemalja i sudjelovanje na gospodarskim sajmovima;
- davanje poticaja i prijedloga za angažiranje specijalnih organa i stručnjaka EU na nekim specifičnim razvojnim pitanjima;
- stručna pomoć i sudjelovanje pri rješavanju pitanja iz tekućeg poslovanja (opskrba repromaterijalima, racionalna upotreba energije, racio-
nalizacija troškova poslovanja, ukla
njanje poteškoća u poslovanju i
pomoći pri konkretnim programi-
ma prestrukturiranja i razvojnih
preoblikovanja, odnosno sanacije
pojedinih poduzeća i dr.;
- priprema podloga za pregovore s
državama EU, EFTA i drugim
ekonomskim integracijama pri skla-
panju trgovačkih sporazuma koji
zadiru u specifičnosti djelatnosti,
odnosa grana ( mogućnosti izvoza i
uvoza, kontingentni i dr.);
- osmišljavanje i predlaganje učinko-
vite domaće zaštitne politike i su-
djelovanje u antidampilniškim po-
stupcima;
- na području operativne podrške
izvozu, sudjelovanje sa Sektorom za
odnose s inozemstvom i promociju
hrvatskog gospodarstva u;
- istraživanjima i obradi pojedinih
inozemnih tržišta, odnosno pripre-
mi poslovne suradnje svojih članica
na tim tržištima, tako da se
postigne veza između općeg poznava-
vanja tržišta okruženja pojedinih
država i specifičnosti pojedinih
skupina proizvoda, odnosno usluga
u branšima;
- posredovanju u ponudi i potražnji
isticanjem mogućnosti za različite
oblike poslovne suradnje članica
udruženja i inozemnih gospo-
darskih subjekata;
- pripremi pojedinih promocijskih
aktivnosti, prije svega specijali-
ziranih sajmova, prezentacija, kata-
loga, izvoznih ponuda, drugih pub-
likacija i dr.
- na području unapređivanja struk-
ture, rada i poslovanja članica:
- suradnja pri uvođenju međunarod-
nih normi i tehničkih propisa koji
se odnose na djelatnost, odnosno
grani;
- unapređivanje kakvoće proizvoda i
usluga usvajanjem ISO normi i
unapređivanje sadašnjih oblika
organiziranja i upravljanja podu-
zećima, usvajanje najnovijih doma-
čićih i inozemnih tehnoloških do-
stignuća, uvođenje elektronske
razmjene podataka (Edifact),
poslovanje bez papira, označavanje
proizvoda i usluga po sustavu
EAN, i dr.;
- suradnja u pripremi i uvođenju
novih nomenklatura EU za djelat-
nosti i proizvode (NACE i PROD-
COM ) i zadaci koji se odnose na
statistiku i druge sustave koji su
podloga informacijskih baza;
- suradnja s nadležnim ministarstvi-
ma Vlade RH;
- praćenje i predlaganje istraživačkih
projekata i usmjeravanje aplikati-
nih istraživanja u djelatnosti i
grani;
- suradnja pri izvršavanju zadataka
komore na području sustava obra-
zovanja, pripreme obrazovnih pro-
grama, s posebnim naglaskom na
prolime i praktične izvedbe stru-
čnog i dopunskog obrazovanja ka-
drova u pojedinoj djelatnosti,
odnosno grani;
- sudjelovanje u organiziranju stru-
čnih seminara, susreta i savjetovan-
ja za razmjenu iskustava na
području tehnoloških i ekonomskih
pitanja pojedinih djelatnosti,
odnosno grani;
- obavještavanje članstva o radu
udruženja novim propisima o teh-
nološkim novostima, aktualnim po-
slovnim informacijama i dr.;
- razvijanje dobrih poslovnih običaja
i kodeksa poslovnog ponašanja u
djelatnosti, odnosno grani;
- sudjelovanje u međunarodnim stru-
kovnim udruženjima i organizacija-
ma
- sudjelovanje u izvršavanju javnih
ovlasti Komore na temelju poseb-
nih propisa.
PREDsjEDNICI
KOMORE
KARLOVAC
1. Julio Jakil (1928 – 1941)
5. Antun Maček (1962 – 1972)

SVI
TAJNICI
KOMORE
KARLOVAC
Janko Nejak (1952 – 1958)
Pero Vinski (1958 – 1962)
Duka Alinčić (1962 – 1962)
Milan Pilipović (1963 – 1975)
Vilim Majetić (1975 – 1978)
Drago Rogić (1979 – 1985)
Duje Nekić (1993 – 2001)
Damir Furdek (2001 – )
PRIZNANJA PRIVREDNE KOMORE KARLOVAC

Privredna komora Karlovac, kao stručna institucija i asocijacija regionalnog gospodarstva, poticala je i nagradiovala svoje najbolje članice i pojedince u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, pokušavajući priznanjima najboljima ukazati na način rada i put kojim bi se trebali svi kretati. Priznanja su se dodjeljivala u vidu skulpture pod nazivom "Nagradu Privredne komore Karlovac", a pojedincima "Nagrade Privredne komore Karlovac" uz novčani iznos. Priznanja su se dodjeljivala za višegodišnju izvršnost u poslovanju, kao i za izvršnost u prethodnoj godini. Pojedincima pak za izuzetne rezultate i doprinos u razvoju gospodarstva, primjeni znanstvenih dostignuća, te razvoju i primjeni inovacija i racionalizacija, tehničko-tehnoloških unapređenja u praktičnoj primjeni, Priznanja su ustanovljena odlukom Skupštine komore u ožujku 1981. Osim pet skulptura istaknutim se pojedincima dodjeljivalo do pet novčanih nagrada.

**1981.** RO "Josip Kraš " Karlovac, Pa-
mučna industrija" Duga Resa", SOUR Jugoturbina, OOUR PIMO Topusko, RO KIM Karlovac;

**1982.** Jugoturbina RO Tovornica par-
nih turbina, RO Konteks Karlovac, RO 14. novembar Slunj, OOUR "Kordun Slunj", RO "Tekstil" Kar-
lovac, RO Žitoproduvod Karlovac.

**Pojedinci:** Josip Dvoržak, bivši direk-
tor RO Velebit Karlovac, Teodor Fricki, predsjednik Izvršnog odbora fonda za razvoj nedovoljno razvijenih krajeva u Republici Hrvatskoj, Milan Pavić, predsjednik SOUR-a "Jugoturbina", Petar Sljepčević, di-
rektor RO Karlovačka pivovara.

PREMOŠĆENA KORANA U RAKOVCU (FOTO D. FAJT)

**Pojedinci:** Josip Dvoržak, bivši direktor RO Velebit Karlovac, Teodor Fricki, predsjednik Izvršnog odbora fonda za razvoj nedovoljno razvijenih krajeva u Republici Hrvatskoj, Milan Pavić, predsjednik SOUR-a "Jugoturbina", Petar Sljepčević, direktor RO Karlovačka pivovara.


**Pojedinci:** Miloš Čiča direktor RO 5. oktobar Vrginmost, Đorđe Ivošević predsjednik Izvršnog vijeća zajednice općina Karlovac, Simo Petrović, direktor RO Impregnacija Karlovac,
Andrija Prus direktor Pamučne industrije "Duga Resa", Aleksandar Varga direktor tvornice Parnih kotlova Zagreb.


**Pojedinci:** Stjepan Breckan direktor RO "Josip Kraš" Karlovac, Luka Borčilo predsjednik SOUR-a, MK Željzara Sisak, Velimir Ivković, zamjenik direktora PTT Karlovac, Dmitar Leko, direktor OOUR-a Tvornica keramičkih pločica Vojnić, Egon Radović, direktor RO "Tekstil" Karlovac.

1987. RO "AGI - 46" arhitektonsko građevinsko instalaterski projektni biro Karlovac, RO Drvna industrija "Vrginmost" Vrginmost, Komerčijalna banka Karlovac, RO Tvornica diesel motora OOUR Specijalna proizvodnja SOUR-a Jugoturbina.

**Pojedinci:** Miodrag Gaćić direktor OOUR-a Proizvodnje parnih turbina SOUR Jugoturbina, Miroslav Štimac, direktor RO "Beti" Metlika.


**Pojedinci:** Zvonko Podvorac direktor RO Žitoprodukcija Karlovac SOUR "AIK", Miloš Tepsić, potpredsjednik PO SOUR-a Jugoturbina Karlovac; Ivan Žagar direktor tekstilne tvornice "Prebold" Prebold.

1985. RO "AGI - 46" arhitektonsko građevinsko instalaterski projektni biro Karlovac, RO Drvna industrija "Vrginmost" Vrginmost, Komerčijalna banka Karlovac, RO Tvornica diesel motora OOUR Specijalna proizvodnja SOUR-a Jugoturbina.

**Pojedinci:** Miodrag Gaćić direktor OOUR-a Proizvodnje parnih turbina SOUR Jugoturbina, Miroslav Štimac, direktor RO "Beti" Metlika.


**Pojedinci:** Zvonko Podvorac direktor RO Žitoprodukcija Karlovac SOUR "AIK", Miloš Tepsić, potpredsjednik PO SOUR-a Jugoturbina Karlovac; Ivan Žagar direktor tekstilne tvornice "Prebold" Prebold.

1985. RO "AGI - 46" arhitektonsko građevinsko instalaterski projektni biro Karlovac, RO Drvna industrija "Vrginmost" Vrginmost, Komerčijalna banka Karlovac, RO Tvornica diesel motora OOUR Specijalna proizvodnja SOUR-a Jugoturbina.

**Pojedinci:** Miodrag Gaćić direktor OOUR-a Proizvodnje parnih turbina SOUR Jugoturbina, Miroslav Štimac, direktor RO "Beti" Metlika.


**Pojedinci:** Zvonko Podvorac direktor RO Žitoprodukcija Karlovac SOUR "AIK", Miloš Tepsić, potpredsjednik PO SOUR-a Jugoturbina Karlovac; Ivan Žagar direktor tekstilne tvornice "Prebold" Prebold.


**Pojedinci:** Marko Manojlović direktor RO "Lola Ribar" Karlovac; Branko
Staniša, rukovodilac sektora razvoja proizvodnje Jugoturbina RO Tvrnica parnih turbina.


PRIZNANJA PRIVREDNE KOMORE HRVATSKOE (ZLATNI GLOBUS)


S područja Privredne komore Karlovac Zlatni globus je dodijeljen:

1984. RO Velebit Karlovac,
1985. SOUR Jugoturbina Karlovac,

Plaketa za najznačajniji doprinos tehnološkom napretku RO Jugoturbina Že-Će OOUR Građevinski okov Karlovac.

KARLOVAČKI KROUVI (FOTO: D. FAJT)


Srebrna diploma: Tvornica plinskih turbina d.d. Karlovac, brončana diploma Karlovačka industrija mljeva

Zlatna diploma za 1996. PPK Karlovačka mesna industrija Karlovac.
Srebrna diploma: ABB Tvornica energetskih postrojenja d.o.o. Karlovac.
Brončana diploma: Turboteh d.o.o. Karlovac.

Diploma za mala i srednja poduzeća: Comel d.o.o. Karlovac.
Diploma za inventivnu djelatnost: Udrženje inovatora županije karlovačke.


Kvaliteta kao izazov vremena i opstanka na tržištu ISO - 9001

Kvaliteta je proizvod rada cijele organizacije, a upravljanje kvalitetom je upravljanje organizacijom. Kvaliteta nije pomodarstvo, već zahtjev tržišta. Mnoge su organizacije izgubile poslove jer nemaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodno utvrđenim normama. Sustav upravljanja kvalitetom u jednom segmentu osigurava trajnost kvalitete koju tražite tržište, a istodobno je sredstvo kojim se upravlja i kontrolira organizacija, rješava problemi sustavnog upravljanja između procedura i kompetencija. Jednostavno rečeno sustav upravljanja kvalitetom je upravljanje lancem međusobno zavisnih aktivnosti u organizacijama. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prvenstveno je zadaća same organizacije koja mora uvesti sustav prema zahtjevima ne samo ISO normi nego tržišta koje ga bez toga certifikate neće priznati.


ZNAKOVI VIZUALNOG OZNAČAVANJA HRVATSKIH PROIZVODA

Znakovi vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda "Hrvatska kvaliteta" ("Croatian quality") i "Izvorno hrvatsko" ("Croatian creation") nami-jenjeni su poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete hrvatskih proizvoda i proizvodnih tehnologija, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno istraživačkog rada, invenicija i inovacija te promicanju hrvatske države te stvaranja hrvatskog identiteta na svjetskom tržištu.
Znakove hrvatske kvalitete i izvorno hrvatsko koje nose proizvodi proizvedeni u hrvatskim trgovačkim društvima, vremenom će utjecati na našeg potrošača i građanina da među proizvodima približno istih karaktaristika koji se nalaze u trgovini, uvijek posegne za hrvatskim proizvodom jer mu čuva i osigurava radno mjesto, te daje niz drugih koristi. Uz slogan "kupujmo hrvatsko", koji ne smije biti kampanja već permanentna zadaća gospodarskih komora, kroz određeno vrijeme pobudit će svijest kod našeg potrošača da kupuju dobrog hrvatskog proizvoda čini dobro sebi i svojoj okolini. Za takvo ponašanje u svijetu možemo naći niz primjera, a ne treba ići dalje od naših prvi susjeda. Pokretanjem projekta vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda namjerava Hrvatska gospodarska komora da uspostavi novi vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu za vrhunske hrvatske proizvode i na taj način pomogne hrvatskim tvrtkama, da njihov proizvod postane izdvojen i poznatljiv na tržištu. Želimo postići da kupac rado i s povjerenjem kupuje proizvode označene znakovima "Hrvatska kvaliteta" (Croatian quality), jer će znati da se radi o proizvodima koji jakačno predstavljaju sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi. Znamo da će proizvod sa znakom "IZVorno hrvatsko" (Croatian creation) imati za kupca posebnu vrijednost s obzirom da se radi o izuzetno kvalitetnom proizvodu, rezultatu hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i inovencije. Ambicijoznost i namjera zahtijevaju poseban pristup u svakoj fazi provedbe projekta. Zbog toga će ispitivanja biti vrlo detaljna, a kriteriji strogi, i samo kvalitetni hrvatski proizvodi moći će nositi te znakove. Baš ti proizvodi kasnije će biti najbolji promotori znakovlja, a njihov uspjeh na tržištu bit će jedini istinski vjerodostojan pokazatelj je li se uspjelo u namjerama, te da li je projekt ispunio svoju svrhu.

Želja nam je da više nego do sada zainteresiramo naša proizvodna trgovačka društva za ovaj projekt. Znamo da u proizvodnim programima trgovačkih društava na području koje pokriva gospodarska komora Karlovac ima proizvoda koji mogu dostojno nositi jedan od znakova kvalitete Hrvatske gospodarske komore.

**Nosioći znaka ”Hrvatska kvaliteta” sa područja karlovačke županije:**

1. Pribor za jelo "Dubrovnik"
   Kordun d.d. Karlovac
2. Pribor za jelo "Vinodol"
   Kordun d.d. Karlovac
3. Raļy – bezalkoholno pivo
   Karlovačka pivovara d.d. Karlovac
4. Karlovačko svijetlo pivo
   Karlovačka pivovara d.d. Karlovac
5. Ogulinski kiseli kupus,
   Madig d.o.o. Ogulin

**BROJ IZDANIH CERTIFIKATA U HRVATSKOJ**

SLUNJ IZ PTIČJE PERSPEKTIVE (FOTO: M. ČOLIĆ)
BIBLIOGRAFIJA

Bilten Trgovinsko-ugostiteljske komore Karlovac, br. 1, 1953.
Butković Mirko – Ivan Stojković: Razvoj Jugoturbine (rukopis)
Centar za obradu podataka, Karlovac 1971.
Dvornjak Stanko: Društva i društvene organizacije do 1941. (Zbornik "Karlovac 1579 – 1979, Historijski arhiv Karlovac, Karlovac, 1979.)
Državni arhiv Karlovac: Fond tvornice "Mustad"
Državni arhiv Karlovac: Registar Okružnog suda
Državni arhiv Karlovac: Rješenje Kotarskog suda Karlovac o provođenju konfiskacije tvornice "Mustad"
"Gospodarski glasnik" Županijske komore Karlovac, br. 7, 2002. g.
Horvatić Nevenka: Razvoj privrede grada Karlova od 1945. do danas (Zbornik "Karlovac 1579 – 1979, Historijski arhiv, Karlovac, 1979.)
Izvještaj o realizaciji programa razvoja karlovačko-kordunske subregije, Karlovac 1968.
Karaman Igor: Ekonomsko i socijalne prilike u gradu Karlovcu u doba razvitka građansko-kapitalističkih odnosa (Zbornik Karlovac, Historijski arhiv Karlovac, Karlovac, 1979)
"Karlovački proizvodi za pet kontinenta"
Kolar Dimitrijević Mira: Privredni razvoj Karlovačka između dva rata (Zbornik Karlovac, HAK 1979)
Krešić Milan: Spomen spis Trgovačko-obrtničke komore, Zagreb, 1902.
Ladešić Josip: Prvi radnici Jugoturbine (rukopis)
Lopašić Radoslav: Karlovac, poviest i mjестopis grada i okolice, Zagreb, 1879.
Perić Nikola: Bilješke iz karlovačkih lokalnih novina 1884 – 1933.
Razvoj karlovačke komune 1963 – 1969, Karlovac (materijali za Skupštinu općine)
Rupić Mate: Trgovačka komora kotara Karlovac 1952 – 1962 (rukopis u Državnom arhivu Karlovac)
Sabljić Marko: Almanah grada Karlovca, Karlovac, 1933.
Statistički godišnjak SRH 1971.
Statističke informacije karlovačke županije 1998.
Strohal Rudolf: Grad Karlovac opisan i orisan, Karlovac, 1906.
Sudski registri – Fond Trgovačke komore, Državni arhiv u Karlovcu
Vrbićić-Szabo: Karlovac na razmeđu stojeća, Zagreb, 1899.
Žalac Tomo: Rastoke, monografija
Sadržaj

I PRETPOVIJEST KARLOVAČKOG GOSPODARSTVA .............. 15

II TRGOVAČKO-OBRTNIČKA KOMORA I KARLOVAČKO GOSPODARSTVO 1852 – 1918. ................................................................. 23

III KARLOVAČKO GOSPODARSTVO 1852-1918 ...................... 29

IV KARLOVAČKO GOSPODARSTVO DO 1918. ....................... 43

V KARLOVAČKO GOSPODARSTVO I UDRUŽIVANJE KARLOVAČKIH PODUZETNIKA Poslije Prvog SVJETSKOG RATA .............................................................. 53

VI KARLOVAČKO GOSPODARSTVO DO 1941......................... 57

VII UDRUŽIVANJE KARLOVAČKIH PODUZETNIKA 1928 – 1941 ......................................................................................... 66

VIII KARLOVAČKO GOSPODARSTVO POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA ............................................................................. 73

IX OBLICI UDRUŽIVANJA U KARLOVAČKOM GOSPODARSTVU POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA ....... 79

X KARLOVAČKO GOSPODARSTVO 1952. – 1962 ...................... 81

XI OSNIVANJE I DJELOVANJE PRIVREDNE KOMORE OD 1962. DO 1990. ................................................................................. 87

XII GOSPODARSTVO ZOK (ZAJEDNICE OPĆINA KARLOVAC) U RAZDOBLJU OD 1971. DO 1980. ............................................................. 93

XIII KARLOVAČKO REGIONALNO GOSPODARSTVO UOČI DOMOVINSKOG RATA ................................................................. 101

XIV ŽUPANIJSKO GOSPODARSTVO POSLIJE DOMOVINSKOG RATA ......................................................................................... 107

XV HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA DANAS .................... 113