$581.16 \times b$-if
2 m.
5. Rietumu Krasta Latvieǐu Dziesmu Sū̄tku Vankuvērā, 30.jūn.-4.jüL., 1972.

Zinas


# VANKUVERAS DZIESMU SVETKU ZINAS Nr .5 . 

## UZ REDZĒĚANOS VANKUVERA $\vec{A}$, BRITU KOLUMBIJA $\bar{A}:$

Svētos Rakstos ir interesants stāsts par Betlēmes ganu zēnu Dāvidu, kas ar kokles skanām dziedināja 反ēninu Zaulu, kad tumsi vientulības, šaubu, aizdomu un baiłu mākoni mazināja vina darba spēku un vajināja visu vina iekšējo pasauli. Dävida kokles skanas toreiz sasniedza sí drūmā valdnieka ausis, un tās reizē izraisīja lielu brīnumu vinā un visā vina apkārtnē. Zaula iekšējie spēki sāka iegūt vajadzīgo līdzsvaru, tie pieauga, kjuva ietekmígi un lika pamatus jaunai rosmei. Sāka atkal spīdēt mī̄ā saule, smaržot brīniskīgās pukes, dziedāt dažādie putni un vieglāk elpoja nospiestā valdnieka krūts. So brīnumu veica dziesmu spēks, ko, Dieva vadíta, izraisīja Dāvida kokle. Zuda šaubas, vientulíba, bēdas un izmisums, kā arī radās līdzsvars, jaunās ierosmes, jauns spēks un jauns prieks, dzIvi veidot un dzİvi virzit.

Atcerēsimies arī mūsu pašu dzejnieku Auseklí, kas sav.ā "Beverīnas Dziedoni" tik zīmīgi sacīja: "Dziesmu skanas pärnēma troksni; dziesmu Vairogs atsitz bultas; tautu izglāba dziesmu gars". Dziesmai un dziedāšanai ir vienmér bijusi cieša saskare ar mūşu tautas vēsturi. Iīdzko parādījās pirmās rakstu liecỉbas par latviešu tautu, tās piemin vinas dziesmas. Šai zin̄ā viens no vecākiem avotiem ir 1225/26.gados sarakstita Indrika Livonijas chronika. Tāpat neaizmirsīsim, ka lielais vairums mūsu tautas dziesmas tieší radās gŗūtos vērgu laikos, kad mūsu senči strādāja laukā vai arī trūcīgās skalu uguns rijas dūmainā istabinā。 Dziesma, Dieva virzīta un balsu atskanota, ir ietekmīga un dziedinosa. Tā ir spējīga sagraut vientulības un šaubu mūrus. Tā var aizdzīt melnos negaisa mākonus un atsaukt jauko sauli, gan personīgā, gan sabiedriskā dzīvē.

Laikā no š.g.30.jūnija līdz 4.jūlijam Vankuverā, Britu Kolumbijā, notiks 5. Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētki. Tie ir svētki, kas tiek rūpigi plānoti un veidoti. Tāpat tie notiks pilsētā, kas ir viena no skaist $\bar{a} k a \bar{m}$ pilsētām šinī kontinent $\bar{a}$ sava rakstura un klīmata zinā. Šo svētku rīkotāji nešaubīgi tic un cerē, ka šie svētki radīs jaunu dzīvību un veldzi mūsu savstarpējās attiecībās, un ka tie stiprinās mūs ikvienu lielajā uzticības dziesmā - Dievam un latviešu tautai.

Šie svētki ir vajadzİgi mums, kas dzĪvojam un strādājam brīvajos rietumos. Kopigqu dziesma taču dziedina brūces un aizdara vainas. Kopigā dziesma drošina, aizdzen šaubas, vairo ticību un dara stiprus ikdienas cīnās. Tā sagatavo mūs ikvienu lielajai mūsu tautás brīvības un dzīvības dienai, pēc kuras mēs tiecamies un par kuŗu mēs Dievu lūdzam.

Lai Dievs svēti 5. Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētkus. Uz redzēšanos Vankuverā, Britu Kolumbijā:

Sirsnībā Jūsu
A.Kiršfelds

Vankuveras latviešu ev.lut. draudzes mācītājs.

Latviski lai atskan dziesmas
Katrā latvju būdinā:
Tad degs tautas mílíb's liesmas
Tautas dēlu sirsninā:
K. Baumanis.

Käpēc gan latviešu dziesma îr skanējusi gadu tūkstošus netikai mūsu dzimtenē, bet, jo seviški šodien, visā pasaulē - par spiti tam, ka mūsu tauta tiek pazemināta Latvijā, un kur mēs tik daudzi, esam izkaisīti svešumä? Varbūt tāpēc, ka dziesma un valoda ir mūsu sirdsbalss, kas mūs iekšēji ir padarījusi stiprus un mūs vienojusíi tik daudzās mūsu tragiskā likteha stundäs. Dziedot un klausoties kosãs latviešu dziesmu skanās; mēs vairs nevaicājam, kas esam un kas būsim, bet spītigi apzināmies, ka esam pratuši novertēt savas tautas gara vērtības; tām dodot līdzvērtīgu vietu citu tautu gara bagātību vidū = šodicn un rītu. Ar lepnumu mēs uzticamies mūsu jaunajai paaudzei, mūsu kultur̄̄1 vārtỉbu glabātājai un tā1āk veidotājai, un tä cerību pilni, m-s palaujamies nākotnei, ticot, ka Dieva un cilvēka taisnība pastāvēs un büs atkal mūsu.

Šis ticī̀bas zīmē atcerēsimies, ka mūsu dziesmu svētki Vankuverā ie vada latviešu dziesmu svētku 100 gadu atceri; kad 1873.gadā Rīgā pirmo reizi, svešas varas okupanti bija spiesti celties un līdzi dziedāt mūsu tautas Iūgšanu Dievs Svēti Latviju (Baltiju).

Un atkal, šīs ticības zīmē, atcerēsimies, ka šïs atceres ievadǐ̌ana notiek Vankuverā, Britu Kolumbijä, Savienoto Valstu un Kanadas rietumu dal̄ā, atsevǐ̌kā geogrāfiskā vienỉbā; raksturota ar maziem, loti izklaidetiem latviešu centriem. Un šie ir jau 5. Rietumu Krasta Dziesmu Svētki, tā arí iezímējot 10 gadu dziesmu svētku atceri pašà rietumu krastā. Pirmie Rietumkrasta Dziesmu Svētki notika Sietlā 1962.g.22.un 23. jūnijā, pašā Jānu vakarā. Tā, Vankuveras dziesmu svētki ievada latviešu dziesmu svētku 100 gadu atceri, atzīme 10 gadu latviesu dziesmu svētku atceri rietumu krastā un, pāri visam, vieno Savienoto Valstu un Kanadas latviešus vienā kopējā pulkā; pāri politiskām un geografiskām robežām; pāri paaudžu starpíbām.

Tiesām, kā šo Vankuveras dziesmu svētku rïcības komitejas priekžsēdis esmu lepns un pateicīgs par šā, mūsu mazā novadā esošo tautiěsu pūlēm, uzticību un darbu - dotu un ziedotu šo dziesmu svētku sarīkošanai.

Bet pateicība pienākas netikai vietējiem tautiešiem vien _ mū̀su mazās saimes lielajam nodomam sarîkot dziesmu svētkus Vankuverā àtsaucỉbu un uzticību ir devuši latvieši no krasta lídz krastam, Savier tajās Valstīs un Kanādā. S̄i lielā uzticība, gan Vankuverā, gan ārpus tās, deva mums nepieciešamo drosmi mūsu darba turpināšanai un palāvību nākotnei.

Noslēdzot, ar pateicību, vē1 reizi gribu aicinät - dāvināt savas sirdis un savas rokas müsu Vankuveras dziesmu svētkiem. Mūsu alga būs müsu apzina par šo darbu = mēs to zināsim; bet mūsu nākamā paaudze būs mums par to pateicīga - mēs sevi nr ūsim pazaudējuši; bet gan devuši skanu un nozā̀mi mūsu vārdam; tā dodot ídentitāti mūsu jaunajai audzei citu kultūras tautu vidū.

Latviskai dziesmai plūstot skaistai un brivai, mēs būsim metuši dziesmu tilutu pāri visām politiskām, geografiskām un paaudžu plaisām un būsim devuši mantojumā jaunatnei_to dārgāko kas mums ir - latviskās gara vērtības un pienākumu sís vērtības tālāk stiprināt un izveidot.

Uz $r$ e d z ē š a n o s müsu Vankuveras dziesmu svētkos:
Prof. J.Lielmežs
5. Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētku rīcības komitejas priekšsēdis.
5.Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētku Norise.
1.Piektdien,1972.9.30.jūnijā:

Pulkstens 1 pēc pusdienas. Izstāžu atklāšana Vankuveras viesnīcā, Burrard un Georgia ielu krustojumā.

Pulkstens 2 pēc pusdienas. Dziesmu svētku atklāšanas akts, Vankuveras viesnīcā. Pied.archibīskaps A.Lūsis, Latvijas sütniecības Vašingtonā vadītājs Dr.A. Dirberós, Prof. Dr.E.Andersons, Britu Kolumbijas valdibas, Vankuveras pilsētas, etnisko grupu un latviešu organizāciju pārstāvji un mākslinieki.

Pulkstens 5 pëc pusdienas. Garigais koncerts St.Andrews Baznīcā, Burrard un Nelson ielu krust.
Garīgo koncertu izpildīs apvienotais Sietlas un Takomas koris dirigentu F.Matīss un P. Galins vadībā. Soliste kontralts Antonina Vaivode, ērgelu pavadījumus spē1ēs Anita Rundāne.

Pulkstens 7 vakarā. Daugavas Vanagu salidojums Vankuveras viesnīcā, Burrard un Georgia ielu krust. Daugavas Vanagu Britu Kolumbijas nod.izkārtojumā.
Pulkstens 9 vakarā. Jauniešu balle Vankuveras viesnīcā, Burrard un Georgia ielu krust. Jauniešu balli organizē Valda Straut a jaunkundze.

## 2. Sestdien, 1972. G.1. jū1ijā:

Pulkstens 8 rītā. Kopkora mēginājums Vankuveras viesnīcā, Burrard un Georgia ielu krusto jumā.
Pulkstens 11 rītā. Latvič̌u Stucenšu horporāciju locekiu sanāksme Vankuverā: (sk. aicinājumu 13. lapas pusēo.
Pulkstens 2 pēc pusdienas. Teātra izrāde Karalienes Elizabetes mazajā teātrī 730 Hamilton str. (pie Georgia str.)
Vankuveras dziesmu svētkos teātra izrādi dos Losandželosas Latviešu Teātris rež.Anša Tipāna iestudējumā. Tā būs Artūra Voitkus 3 cēlienu luga "Zīmes smiltis". Lugā rādîta dzīve kādā pilsētā Kanādas ziemelos kur vientuli dzivo latviesu àsts Aldis Paugurs ar sieva, meitu un dēlu.

Kad pilsētā ierodas inženieris Laimonis Lelde ar savu sievu un meitu. Lugas tā1 $\overline{\bar{a}} k \bar{a}$ norise parāda kā liktenis samezglojis grūti atšketinämā mezgl̄̄ divus laulātus pārus.

Luga sarakstita patiesa notikuma ierosmē un notiek mūsu laika vidē - 12 gadus pēc iecelošanas šinī kontinentā.

Galvenajā - doktora kundzes Lidijas lomā viesosies visā kontinentā pazīstamā, apdāvinātā, aktrīse Maruta Ludeka no Milvokiem. Vinas partners Dr.Aldis Paugurs būs Andrejs Sedriks no Kanzas stata, kur 4 gadus studējis drāmu, spē1ējis amerikānu teātrī un pärcē1ies uz Losandželosu dzīvot. Vinš te meklē drāmas skolotāja darbu.

Ilga Jankovska un Jānis Leimanis, kas uz latviešu teātra skatuves Losandželosā guvuši ne vienu vien reiz applausus, tēlos otru - inž. Leldes pāri, kam liela nozīme lugas sareǵj jumā。 80 gadu veco onkulíti Ecīti tḕlos Ansis Tipāns, Jaunās paaudzes pārstāvji šai uzvedumā būs: Daira Cilne, Lilita Kreišmane un Matíss Kārklinš, kufiem atral savas problēmas. Spodra Zaluma-Tipāne gādās par izrādes noskanu mūziku,saskanotiem tērpiem un gaismas efektiem.

Pulkstens 8.30 vakarā．Latviešu simfoniskās mūzikas koncerts Karalienes Elizabetes teātrī 730 Hamilton str．
Latviešu simfoniskās müzikas koncerts notiks Britu Kolumbijas provinces valdības Kultūras Fonda padomes atbalstā．Piedalisies Vankuveras Sim－ foniskais orkestris，solists＝pianists Artūrs Ozolinś un viesu diri－ gonts komponists Jänis Kalni̋š．
Programma.

1．T．Keninš̌ ．．．．．．Simfonija Nr． 3
2．J．Medins ．．．．．．Klavieru koncerts．
3．A。Ozolina klavieru solo：T．Keninśs ．．Sonāta klavierēm．
J．Medinš • D Daina． J．Medins ．．Daina．
4．J．Kalninš Jaunbraunšveigas Rapsodija（New Br nswick Rhapsody）．

## Svētdien，1972．G．2．jū1i这：

Pulkstens 8 rītā。 Vankuveras Ev。Lut。Latviešu Draudze noturēs svētrīta dievkalpojumu St．Andrews baznīcä Burrard un Nelson． Svētrīta dievkalpojumā piedalīsies archibīskaps As Lūsis，Rietumu Apga－ bala prāvests R。Ābolinš，Vankuveras ev．lut．latviešu draudzes mācītājs A。Kiršfelds un citi mäcÏtāji．Draudzes priekšnieks prof．Dr．E．Leimanis．
Pulkstens 8 rītā。Kcpkora mëginäjums Vankuveras viesnīcā Burrard un Georgia ieiu krusto jumä．

Pulkstens 8 rïtā．Tautas deju mēgininäjums Karalienes Elizabetes teātrī 730 Hamilton …ā．

Pulkstens 2 pēc pusdienas．Tautas de ju uzvedums Karalienes Elizabetes teätrī 730 Hamilton ielä。
Tautas deju uzvedumu organizē un vadīs Valdis Garūts．Līdz šim pieteiku－ šäs šādas deju grupas：Sietlas＂Trejdeksnīis＂ 8 pāri，Edmontonas ＂Daina＂ 8 päri，Sault St．－Marie＂Ziemelnieks＂ 4 päri，Vankuveras ＂Zvaigznīte＂ 10 pāri，San Francisko bērni 4 päri，San Francisko lieli dejotäji 8 pāri un Portlandes bērnu kopa 4 päri．Neoficiāli vēl pie－ teiktas pāris deju grupas，kopā päri par simts dejotäjiem．

Pulkstens 5 pēc pusdienas．Rietumu apgabala draudžu dāmu komiteju sa－ nāksme．Vankuveras viesnīcā。
Rietumu krasta dziesmu svētku laikā，2．jū1ijāno plkst． 5 lidz 7 vakarā， Vankuveras viesnīcā，＂Garibaldi telpä＂paredzēta rietumu apgabala drau－ džu dāmu komiteju darbinieču sanāksme．Lüdzu iedalīt laiku sim satikša－ nās brīdim．

Tuväka informācija pie E．Smiltēna kundzes， 3237 West 16 th．Ave．， Vancouver 8，B．C．Te1．（604） 7317466. E．S．
Pulkstens 6 vakarā。 Daugavas Vanagu un Daugavas Vanadžu sapulces， Vankuveras viesnīcā Georgia un Burrard ielu krust．

Plānošanā．Plānošanā ir dievkalpojums katolticīgiem dziesmu svētku viesiem RĪcības komiteja ir sanēmusi piekrītošu vēstuli no biskapa Trepša，ka vi̋š piedalísies 5．Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu svētkos Vankuverā． Tuvāka informācija pie dziesmu svētku informäcijas galda．

## Svētdien，1972．g．2．jū1ij̄̄：

Pulkstens 8 vakarā．Jaunatnes koncerts，Ievas Märas Megnes izkārtojumā， Vankuveras viesnīcā，Georgia un Burrard ielu krust．
Jauniešu koncerta programma＿pa dałai jau noorganizēta．Ar atzinību varam minēt komponista $T$ ．Kenina dēla piedalísanos no Toronto．Vinš izpildis sava tēva kompozīciju＂Dialogi čellam un klavierēm＂，kas ir veltita Jurim．Programmā vē ietilpst Vîtola un Medina darbi
Juris Keninš kopā ar Artūru Jansonu（vijole）arī no Toronto，izpildìs T•Kenina＂Latviešu Danči un Dziesmas＂．
Ir ievaditas sarunas ar Anitu Rundāni，vinai spē̄ējot Harpsichordu， Juris Genins čello un Artūrs Jansons vijole．
Brigita Ritmanis－Osis izpildīs Volfganga Dārzina＂Trittico Barbaro＂ klavierēm．
Vitas Matiss，no Sietlas，programmā ietilpst A．Kalnina un T．Kenina darbi． Ausma Jaunzeme no Kalifornijas dziedās latviešu tautas dziesmas． Nav vē1 sanemtas programmas no Lilitas Pukites，Kalifornijā，pianiste Silvija Porietis，Kalgarijā，dziedātāja un Montreālas kokiētāju un dainotāju kopas．
Tāpat vēl neesam sanēmuši galējo atbildi arī no dziedātājas Daces Kārklinas Toronto．
I.M.M.

## Pirmdien，1972．g．3．jūlijā：

Pulkstens 8 rītā．Kopkora mēginājums Karalienes Elizabetes teātrī，
Pulkstens 9 rītā．Konkordija＂Zelmenis＂brokastis Vankuveras viesnīcā． Pulkstens 2.30 pēc pusdienas．Pulcēšanās kopkora gājienam Vankuveras viesnī̄ā，Georgia un Burrard ielu krust． Gäjiena organizētājs Alberts Fūpols 773 Afton Dr．Richmond，B．C．
Pulkstens 4 pēc pusdienas．Kopkoŗa DZIESMU SVĒTKU KONCERTS， Karalienes Elizabetes teātrī 730 Hamilton ie． Dziesmu svētku kopkorsa koncertu uzrunās Latvijas sūtniecības Vašingtonā vadītājs Dr．A．Dinbergs．
Kopkora virsdirigenti ir vienojušies diriģēt šādas dziesmas，
Pēteris Galinš no Sietlas dirigēs himnas un J．Graubina＂Trīcēj＇kalni， skanēj＂meži＂，J．Zīles＂Bālelina līgavina＂un J．Noviła＂Par tevi， Tēvu zeme＂．
 J．Norvil？＂及iga clime＂un J．Círula＂si，vanagi，vanadzigi＂．
Ernests Brusubārdis Jr．no Milvokiem dirigēs E．Dārzißa＂Ciānas bērni＂， B．Skultes＂Iecerētā＂un A．Jurjāna＂Pūt，vējini＂。
Arvïds Berkis no Portlandes dirigēs A．Salaka＂Dzied，māsina tu pret mani＂，A。Kalnina＂Ariet，bräli，papuvites＂un Jovitola＂Beverinas dziedonis＂（klavieru pavadījumā）．
Arvíds Purvs no Toronto dirigēs E．Melgaila＂Gaismina ausa＂，＿Feila ＂Div＇plavinas es nopı̄̄̄v＂un T．Kenina＂Ganinš biju，ganos gāju＂。

## 3.

Jāniš Kalninš no Frederiktonas diriğēs A. Kalnina "Imanta", J.Kalnina "Kurss putninis dzied tik koši" un J.Kalnißa "Ligo dziesma".
Dziesmu secību, kādā dziedās koncertā, virsdirigenti apsolijušies izkārtot vē1āk.
Rİcības komiteja izsaka pateicību profesoram T. Keninam par Vankuveras dziesmu svëtkiem veltīto tautas dziesmas "Ganinss biju', ganos gāju" sabalso jumu.

Pieaug kopkoris: Kopš pēdējā dziesmu svētku "Zinu" numurā (4.) dotās kořu uzskaites, kopkorim vēl pievienojies Toronto "Dainas", priekšniece A. Kārklina, koris vai dala no tā, tā palielinot Vankuveras dziesmu svētkiem pieteikušos ďziedätāju skaitu uz pāri par 480.

Pulkstens 7 vakarā. Paredzēta pienemšana Vankuveras viesnīcā Burrard un Georgia ielu krustojumā.
Britu Kolumbijas valdības, pilsētas valdes un latvieśu sabiedriskiem darbiniekiem.
Pulkstens 8 vakarā. Dziesmu svētku balle Vankuveras viesnīcā, vadītājs Dr.J.O.Runikis.

Ballē spē1ēs Sietlas A. Zuša kga vadītā "Baltics" un vēl divas deju kapellas, kā arì piedalīsies Sietlas meitenu kvintets "Staburadze".

Otrdien, i972.g.4.jū1ijä.
Pulkstens 8 rītā. Rakstnieku_Rīts. Rakstnieku. rītu vadīs Kārlis Kezbers, mājas māte Aizsila Zīlīte, bcz jau augšā minētiem rakstniekiem šai sarỉkojumā vēl piedalīsies kādi 12 dzejnieki un literāti.
Pulkstens 2 pēc pusdienas. Dziesmu Svētku izskana un atvadu azaids, Vankuveras viesnīcā.

## JAUNAS DALIAS.

Dziesmu Svētku Informācijas centrs atradisies Vankuveras viesnīcas (Hotel Vancouver) telpās un to vadīs: Silvija Klišāne un Ausma GaddVēvere.
Kopkora lietu un gājiena organizētājs: A. Pūpols 773 Afton Dr. Richmond, B.C. Gleznu un daildarbu skates koordinators: A. Pantelejevs 1564 Broadview Crt. Coquitlam,B.C. tālr.(604) 9366780
Gleznotāji,kas rēlētos savus darbus izstādīt Vankuveras dziesmu svētkas, lūgti pieprasīt informäciju tieši A. Pantelējeva kungam.

## IEEJAS BILETES.

Dziesmu svētku sarīkojumu ieejas billešu iepriekšpārdošana turpinās pasūtījumu un rezervăcijas lapas lūdzu pieprasīt: rīcības komitejas sekretăram H. Goldmanim 4365 Winnifred str. Burnaby, B.C., Kasierim A. Arnicānam 6722 Acacia, Burnaby, B.C. vai tieši Hotel Vancouver 900 w . Georgia street Vancouver 1, B.C.

## SACENSIBAS JAUNATNEI.

Vankuveras. latviešu draudzes skola, dziesmu svētku rīcības komitejas paspārnē, dziesmu svētku laikā ir iecerējusi tautas dziesmu, mīklu, literatūras, vēstures un etnografijas zināšanu sacensību jaunatnei skolas vecumā. Sacensībā ietvertas zināsanas skolu programmu apmēros. Tuvāka informācija vēl sekos.

Mūsu dziesmu svētkus var tikpat labi saukt par kultūras svētkiem, jo tur ne tikai skandina dziesmas, bet ir arípārstāvētas daz̃ādas citas kultūras nozares. Tur ir teātra izrāde, mākslas darbu izstādes, priekš lasījumi, mūzikāli priekšnesumi un tautas deju grupu uzvedumi - mūsu skaistās tautas dejas. Tanī pašā reizë parādäm mūsu krāshos tautas tērpus. Visi svētki notiek mūsu kultūras ietvaros.

Tā ka šis ir mūsu preses jubilejas gads - piepildās 150 gadi, kopš iznācis pirmais latviešu laikraksts "Latviesu Avize" 1822. gadā Jelgavā šos dziesmu svētkos būs arī latviešu preses izstāde žurnālista 0. Armentina izkārtojumã。 S̄̄i izstãde rādīs mūsu avī̃niecības attīstibu un avī̄u lielo nozīmi tautas dzīvē visos laikos, valodas saglabāsanā, kultūras attīstībā un ari politiskos karos. Par latviešu presi 150 gados referēs rakstnieks K. Gezbers.

Svētkos mūsu jaunatne nems aktivu dalību ar savu programmu. Jaunieši ir tautas deju dejotāji, jauniessi sniegs koncertu, kur jaukās koklu skanas pavadīs müsu jaunās dainotājas Daci Kārklinu un Ausmu Jaunzemi. Klavieru mūziku sniegs Brigita Ritmane un Ieva Māra Megne. Solās būt vēı citi prieksnesumu sniedzēji no jauniesu saimes.

Atkal dziu-dēsim mūsu jauno slavenību mūzikā Artūru Ozolinu latviešu simfoniskās mūzikas vakarā。

GarĪgā koncertā dziedoni Antonīnu Vaivodi uz ērgelēm pavadīs jaunā panākumiem bagatā, ēŗelniece Anita Rundāne.

Ar savu aktīvo līdzdalību jaunatne apliecina savu lielo interesi par latviesu tautas kultūru un līdz ar to iestājas mūsu tautas darbinieku saime.

Svētku proçrammu noslēgs mūsu rakstnieki stādamies tautas priekšā ar saviem lasijumiem. Pateicoties Latviesu Preses Biedribas izkārtojumam varam gaidīt rakstniekus no tuvienes un tālienes, un katrs kautko nolasīs. Lİdz šim ir zināms, ka būšot vairāk lkā vesels ducis rakstnieku.

Jau tas vien ir kautkas, ka dabū redzēt raksnieku vaigā un dzirdēt vína balsi. Citādi, pašam vien lasot rakstnieku darbus, dažreiz gūstam pavisam citu, pat nepareizu iespaidu par pašu rakstītāju.

Tiesa, ka rakstnieki ir gruti izprotami zaudis un lidz ar politikiem vairāk pērti, un paraşti dzivo nabadzībā. Tā gan ir vi̋u pašu vaina, vai labāki sakot - pašu pelnīta alga.

Katrs, kas lasa grämatas un avīzes, zina kā tie rakstnieki raksta. Citu reiz tie lasītāju uzjautrina, smídina, citu reiz izsauc dusmas, pat sace $\neq$ ienaidu un karus. Kā piemēram notika toreiz ar to suna dvēseli. Reizēm jāraud kādu grāmatu lasot, tik aizgrābjosí tā sarakstīta. Bet citu reiz tu lasi un brīnies - gudrs netieci. Kādā orrāmatā skaidri pateikts, ka cilvēks cēlies no mérkaka. Nieki vien bưa Kălab tagad vairs mērkaki nedzemdē cilvēkus? Ej nu saproti tādu gudrību:

Tomēr nelāgākais ir tas, ka bieži vien lasītājs kādā rakstnieka darbā saskata pats sevi. Grāmatu panēmis lasīt tu nemaz nezini ar ko tā tevi pārsteigs. "Vai tur nebūs kas no tava paša dzīves.

Tādē modernais cilvēks nācis pie atzions nemaz nelasīt ne grāmatas ne avizes.

Tomēr jāatzīst, ka rakstniekiem ir un ir spējas lasītāju iespaidot. To varam katrs pats sev godígi atzíties, ka savu reiz katrs no mums ir bijis käda rakstnieka iespaidots. Neba viss lasitais kā caurvējs izskrien caur galvu. Gan jau no lasītā, dzirdētā kāda drupača aizkeras galvā. Būs gan taisnîba, ka rakstnieki slepen novēro cilvēku dzivošanu un tad saraksta grämatas. Liekas, uz to lielākais meisters ir Anšlavs Eglītis. Vißš visu zin, pat to kā vecais pensionārs naktī savas garažas
istabinā krāsoja matus u。t。t．，u．t．t。 Tev ir vai jāsaka：nekur glābties： Tä pat Irma Grebzde noskatās kā tā lauku sieva，nabadzite，cies no aug－ sto papezzu kurpēm，un tad tik skaidri to apraksta．Kas tad citiem dalas par otra papēziem？Tā tie rakstnieki raksta．Un tādu piemēru ir ne ti－ kai müsu literaturā vien．

Ir arī tādi gudri rakstītāji，kas neapraksta cilvēku dzivošanu，lai－ kam，lai laudīm izpatiktu。 Sak，Kuran tad patik skatīt savu dzivi greizā spogulī．Tie citi tad raksta，kā saka，zilus brinumus，kā pie－ mēram par tranvaju tuksnesi kas vēl nekur nav．Käds cits stāsta par dzīvi debesīs，kur Antinš meklē sev sievu．Ifekas，lasītajjiem brīnumi patik un，laikam，tädē tos brinumus kädreiz codalgo．Pareizi ari ir： Par cilvēku dzīvošanu zin katrs pats pat vairãk nekā dzivē notiek．

Ša vai tā，tomēr esam rakstnieku iespaidā。 Atzīsos，ka jau no agras bērnības nokIuvu rakstnieku iespaidā。 Mana māte lasīja toreiz slaveno grāmatu par gräfieni đ̂enovēvu．Lasot mäte raudāja。 Raud māte，es ari raudu．Gan ne par orärieni，bet par savr māti．Kācu citu reiz tēvs lasīja fimenei prieksā stāstu kā Anna Roze şāres nozagusi，caur to uz－ ticību visūr zaudējusi．Šis stāsts radija manī kaunu un bailes，vai tik es ari nebüšu zaudejusi uzticību．Es tacu kopā ar citiem bērniem kibi－ nājām ābolus no kaiminu dārza－mēs zagān．Toreiz soliju sev，ka nekad vairs nezagšu．

Nav šaubu，ka viena，vai otra çrāmata ir lasītāju audzinājusi，mācī－ jusi，devusi pador ，prielku，mierinājumu．Grāmatas ir labākie draugi． Mūsu kultūras svētkos rakstnieki runās uz mums caur grāmatām grāmatu galdā．Vai tad nu tiri vienaldzÍgi iesim tam gafām．

Rakstnieki iespaido ne tikai atsevišku lasītāju，bet ne reti visu tautu un vēstures gaitas．Vēl vairak：rakstnieki kā gaišregi ir sare－ dzējuší lielus，nozİmİgus notikumus jau iepriekš．

Dažiem cilvēkiem ir dotas İpašas spējas，kas vinus izveidojušas par rakstniekiem－neapskaužamiem laudĩm．

Liekas，ka kādreiz rakstnieki＿raksta par neizprotamu tematu，bet tas tā ir tikai lasītāja izpratnē。 $\overline{\text { Ipaśi dzejnieki mēdz runāt，kā saka，}}$ ＂Caur rozēm？un lasitāji errojas，ka tur nekā neesot．Ir pat ieviesies tautā teiciens，ja ko nesaprot：＂Tas man ir kā modernā dzeja＂．Daudzko nesaprotam，vai tädē 1 var teikt，ka tur nekā nav？

Wemsim preti visu ko mūsu rakstnieki mums dod gan grāmatās，gan savos lasījumos rakstnieku dienās：iJo katra jautko mantosim．Kāda domu dzir－ kotelīte paliks mums prätā un dvēselē no vinu dvēseles．

Tikai asinot garu tas būs ass un gaišs．
Aizsila Zilite。

## IAI KOPA SANAKAM：

Vankuveras viesnīca，kas būs galvenā mītne 5．Rietumikrasta Dziesmu svētku lailiā，atrodas pilsētas centrā ar skatu uz okeānu un simtgadīgo eģu apaugušiem parkiem vienā un 7000 pēdu augsto sniegoto kalnu grēdu pilsētas otrā pusē．Nedaudzu kvartālu atstatumá ir osta，no kurienes Kugi uztur satiksmi ar Britu Kolumbijas galvas pilsētu Viktoriju，Vanku－ veras salā，tālāir ar Seatli．Alasku un daudz citām vietām．

Dziesmu svētłu laikä Vankuveras viesnīcā rezervētas bezmaksas sēzu un sariko jumu zāles organizācijām．linētās telpas ir divi stāvos un atrodas pilnīci savrup no pārējās viesnícas．

Slīdošas kapnes un celthi ved tieši no g̣alvenās ieejas uz plašo re－ そistrācijas un informācijas telpu．Tāıāk ieeja lielaja balles zā1e （1800 personām），sarīkojumu zāıē ar skatuvi（1200 personām）un ses̃am mazākām sāžu zā1ēm（55－150 personām）．IVākoša jā stāvā atradísies iz－ stāzu un tirdzigu telpas．
（turp．otrā pusē）．

Latvijas Korporāciju Apvienības saimes locekliem 5．Rietumkrasta Dziesmu svētku lailkā Vankuveras viesnīcā rezrvēta telpa sanāksmēm un konventu sēdēm．

Vankuveras Korporāciju Kopas prezīdijs izsītījis regisistrācijas for－ mas ar sīkāku informāciju visām apzinātān LKA kopām．

Tur kur mājo dziesmu gars，
Atspīd vienprätības stars：
A．Pantele jevs．
Mācī̄̄̄s K．Avotinš。

## VALODA UIV DZIESNA．

Sis gads ir izsludināts par latviešu valodas gadu．Doma ir tā， lai šin̄ gadā－un arī visos nākamajos－piegriežam lielāku vērību savas， latviešu，valodas izkopšanai un saglabāšanai，－tās uzturēšanai satikemē ar tautiesiem，tās iemācīšanai mūsu jaunajai un visjaunākajai paaudzei－， un lai turam prātä，ka tikai latviešu valodas kopšana un uzturēšana mūs pašus uzturēs par latvju tautas piederígiem．

Valoda ir svarīgs sazināšanās līdzeklis．Vē1 vairāk，－valoda cil－ vēkam ir arī lídzeklis vina pasaules uztveres un dzives izjū̆tas，kā arí domu un ilgu izpausmei，－paśa dzilākās būtỉbas izteikšanai．

Jo labāka，tīrāka，skaidrāka，baçā̄ārka valoda，jo labāk cilvēkam ie－ spējams ar tās palī̀zību sevi izteikt。 Trūcīga，neskaidra valoda var izteikt tikai trūcİgas，neskaidras domas．

Ikvienai tautai ir sava Īpatnēja pasaules un dzĪves izjūta，kādēz arī katrai ir sava valoda，Kuf̄̄ tā sís izjūtas var vispilnígāk izteikt．

Mums jāsaprot，ka latvietis bez labas latviešu valodas nespēj pil－ nībā izteikt visu savu ípatnējo izjūtu bagātỉbu．Bet jūtas prasit pra－ sās izteikties．Neizteiktas tās rada dažädus nevēlamus sablī̄ējumus un nogulsnējumus cilvēka dvēselē，kas smagi spiež sirdi un prātu．

Bet ne valoda vien ir jūtu izteiksmes līdzeklis．ArI mūzika ir tāda．Viss par valodu teiktais attiecināms ari uz mūziku．Dažreiz mūzikas skahas izteic müsu jūtas pat pilnīgāk，nekā vārdi to spētu． Apvienojot värdus ar mūzikas skahām cilvēks spēj sevi izteikt jo lielā pilnībā．

Ikvienai tautai arī te ir savi Īpatnēji izteiksmes veidi．Kā sava dzimt $\bar{a}$ valoda，t $\bar{a}$ ari savas tautas mūzika un dziesmas ikvienam ir vis－ tuvākais，vispilnīgākais pārdzīvojumu un jūtu izteiksmes Iİdzeklis． Latvietim tāds bez latvieśu valodas ir arī latviešu mūzika un jo seviški latviskā dziesma．

Mātes dziedātās šūpuldziesmas mazajam bērnam liek pamatu vina valo－ das un mūzikas izjūtai un vēlākai lietosanai kad un kā tas būtu vajadzī－ gs．Valodas apgūsana un dziesmu dziedāšana，tāpat arī instrumentālās mūzikas piekopsana jaunietī un pieaugus̃ā cilvēkā nostiprina valodas un mūzikas izjūtu kā līdzekli vina domu un jūtu izteikšanai。 Katrs nevar būt dzejnieks，katrs nevar būt mūzikis，bet valoda un mūzika ikvienam ir neatvietojams un neatsverams lídzeklis sevis－savu dzijāko domu un jūtu－izteikšanai．Garīgi bagāts un laimīgs ir tas cilvēks，kas no mazām dienām ir ievadīts síi lídzekła－valodas un müzikas izjūtas－iz－ veiçošanā．

Latviešu apdziedāšanās，darba talku un dažādu godu dziesmas mūsu senčiem nebija tikai laika kavēklim，－tās bija domu un jūtu izteikšanai． Tādas ir arī mūş baznīcas dziesmas，ko lietojam savu reli豸isko pār－ domu un jūtu izteikšanai．

Žēl，ka mūsu laikos patiesa valodas un mūzikas kultūra plašākās ap－ rindāsir stipri panikusi，＝daudziem valoda palikusi tiaki ikdienas va－ jadzĪbām un veikala darīsanām，－mūzika troksnim un izpriecai．

Tädē̄ jo vērtīga mūsu dziłāko j＂＇tu un pārdomu rosināšanai ir mūsu tautā piekoptā dziesmu svētku rīkošazas tradīcija．Latviešu dziesmas un müzika atraisa mūsu，kā latviešu，jūtas，ka tās var brīvi izpausties
izdarboties, un nevien dziedātājos un mūzikos, bet arī ikvienā klausītājā.

Kopsim savu valodu, klausīsimies tās skanās un ritmā. Kopsim latvisko dziedāšanu Klausoties mūsu_dziesmu İpatnējā skanu un domu valodā.

Jauni un veci, pulcēsimies mūsu dziesmu svētkos! Lie1ā svētku kora dziedāšana lai atmodina vin stiprina ikvienā aphēēību arī pašam sevi izteikt latviskās dziesmäs:

Leonija Ozolkalne.

## SAUCIENS:

Saule nāk smiedamās: redziet, man pavasars azotē: jau briest un brūnojās pumpuri! Dafodiles rušinās ārāno zemes jau sprídi załiem asniem. Un sikais sniega pulkstenis basām kājinām stāv blakus kupenai, tikai balto cepurīt vien galvā. Jau forzīciju smalkā̃s skarinas sāk zeltot visās sētmalēs. Aizgūtnëm, nepērtrauktā plaukšanas priekā solo pavasaris, visrinki kaisĩdams un raisīdams. Ziedi mostās, raisās, ziedēšanas skurbumã pārspēdami cits citu krāsā̀s un formās.

Un kad vasara apsēdīsies uz zemes plata, devïga, vecmāmułas vēlībā, tad cilvēka bērns meklēs brivdienas no parastajiem pienākumiem, lai īsākā vai garkākā atpūtā sevi stiprinātu. Tad pagriežat acis uz rietumu krasta tälāko punktu - Vankuveru. Kāpjat dižkumelos un paceldamies virs mākoniem, stūrējat uz klinšu kalnu ieskauta pilsëtu. Šai vasarā te tiek_rīkoti Dziesmu svētki.

Tāpēc vankuverieši visã pieticībā aicina viesos tuvos un tālos: brā1i, stājies man blakus, kopā brīdi padziedāt. Māsin, sniedz roku bālinam, piemēro soli solim tautas dejā un - varbūt - visam mūz̃ă...

Jaunie, kas stāvat savas rītdienas namdurvīs, nākat kopīgi sagaidīt rÏtu roku rokā, sirdì sirdī, jo jūsu rokās ir tie saullēkti, ar mūzam nemainīgās augšamcelšanās mudi. Nākat, sviežat līgsmo izaicinājumu pret debesím, $1 \bar{I} d z$ mēness ābols un iekrīt jūsu pārgalvigajā klēpí.

Nākat vecie, skumju smeldzinātie, dziesmā pārsapnot aizgājuso dzīvi dienu pa dienai. Tiksimies ilgi neredzētie, laívasarās un smieklos vēl reiz justu, ka esam zinot, ka pa balto aizmūžu tacinu aizejot, aiz mums aizvien vēı paliek dziedātāju pulki - Saules dēli, Saules meitas, pašu aukıēti, pašu audzēti- jaunās Latvijas dzīvais pulks.

Rīkotāji ar rūpēm un bažām cenšas lielo pasākumu godam izvest līdz galam. Tie, kas domājās zinām kā darbu veikt, grib palikt nomalniekos. Darba darītājos paliek pirmreiznieki - ar devizi: kāmér esam un nav par vēlu, celsim nenoārdamu telpu, kurā palikt kopā iIdz brīim, kad iekséjā balss müs sauks uz to vietu, no kuras esam nākuši.

Paruna gan māca, ka nevajagot celt, ko nespēj nest. Tiešām esam pundurīgi mazi, saī̃̉dzinājuma ar citiem novadiem. Bet dažreiz- tīrais brinums: mazais Ikskitis paveic lielo viru darbus.

Zināms, ka būs mums kj̄ūdas, kā tas bijis visos novados un bez savas kritikas neiztiksim. Ikviens bērns pasauiē nāk ar sāpēm. Ikviens darbs ir pirmais. Pieredze un zināsanas mūs panāk tikai dzīves galā.

Atnākuši klausaties un skataties; to klūmi, kurā būsim klupuši, to neatkārtojaı. To, kas būs padevies labi, ar papildinājumiem turpiniet.

Dziesma ir tā, kas nolīdzina asumus un grumbułus, lai draudzĪbā un sirsnībā varam aut kājas un posties uz tiem novadiem, kurp pārsviedīsies dziesmu ugunskurs, priecīgi un pateicīgi tiem, kuru balsis vēı nav aizrūsējušas, kusas nav nomācis kūtrums aiziet pie kaimina ar gara ciem-

Lai nu savā starpā kā; neesam ne izcilāki par citiem, ne arī daudz łaunāki. Savu personīgo uti un kaški paturēsim paši pie sevis. Bet ciemiøus gaidīsim visi, sirsnīgā viesmīī̄ā atverot vārtus: lūdzu:

Un kad mūsu dziesmas skanēs balss balsí salejoties kā viena, mēs atkal atplauksim un zināsim: esam vienas zemes bērni.

Vankuver $\bar{a}, 1972$.g.mart $\bar{a}$.

SVEICINĀM UN SUMINĀM LATVIEŠU PRESI 150 GADU JUBILEJA $\bar{A}$ un LATVIEŠU VALODAS GAD $\bar{A}$ TRIMDÄ :
Latvijas Preses Izstäde tiks iekārtota Vankuveras viesnīcā Dziesmu svëtku laikā. Tā atspogulos neatkarības cīnas un trag̉ēdiju laikmetus, kas sākās un nobeidzās Liepājā.

Latviešu prese šogad atskatās uz 150 gadu garu mūžu, kas ir ievērojama distance ikvienas tautas kultüras dzIvē. Pirmais laikraksts "Latviešu Avīzes" iznāca 1822.gadā Jelgavā, Stefenhagena spiestuvē, ko redigēja Lestenes mācītājs K.Vatsons (1777-1826). 76 gadi aptecēs arī Latviešu presei Amerikā, kopš latviešu pionieris J. Zībergs (1863 1963.) sāka izdot savu "Amerikas Vēstnesi" (1896-1920.).

Soreiz mums izdevïba parādīt preses raksturīgāko un pašu nozīmīgāko posmu, Latvijas laikmetu un tai sekojošās tautas tragedijas kulminācijas gadus, kas tautai uzlika vērdzības važas un mums = emigrāciju。 Lai skatītāji mums piedod, ka trūks daudzu laikrakstu šinī skatē, jo eksponāti, paśi par sevi ir liela nejaušība. Par tiem galvenā kārtā jāpateicas agrākajiem La+vijas preses abonentiem Amerikā no kuru archīviem šie eksponāti ir aizgūti.

Skatot laikrakstu sejas, pretī mums atvizēs Latvijas valsts un tautas dzīve, kā tā pārvarēja iekšējas un ārējas krīzes, uzplauka un beidzot lielu drāmu. Laikraksti mūs sveicinās, kā seni pazinas, vai pat draugi, kas ikdienas bija lasīti. Krāsainā galvas pilsēta ar savu pu1sējoso dzīves spoguli un mierīgā, klusā lauku dzīve: Rīga reiz bija Austrumeiropas zinu centrs, kur uzturējās lielāko ASV un citu zemju laikrakstu un ag̛entūru pārstāvji.

Par lielāko laikrakstu mums izveidojās "Jaunākās Zinas" (19111940.) ar lielāko metienu Baltijas valstis 1600.000-2000.000 eks. Plaša bija zemniecības prese "Brīvā Zeme" (1919-1940.), strādnieku laikraksts "Sociāldemokrats" (1918-1934.), tad "Latvis" (1921-1934.), "Latvijas Sargs", "Latvijas Kareivis" (1920-1940.)"Valdības Vēstnesis" (1919-1940.) un citi. Bija ari plaši provinces laikraksti: "Kurzemes Värds" (1918-1944.), "Daugavas Vēstnesis" u.c. Laikā no 1928.g. Latvijā iznāca 78 laikraksti (Rīgā vien 40), 57 latviešu un 21 çittautu valodās, bet no 1931-34.g. 168 laikraksti no tiem 126 latviešu valodā.

Skatītāju pārsteigs, ka mūsu prese ilgi turējusies pie vecās rakstības. Iemesls bija lidzekıu jautäjums, jo Latvijas repubıika nesanēma tādu Amerikas palīdzību, kā tagad jaunās valstis. Uzmanīgs skatītājs avǐ̌u lapās atradìs mūsu tautas rakstura vaibstus. Tur ir vairāk literātūras un dzejas, mazāk komerciālisma, bet nebija aizmirsta neviena dzīves nozare. Bija tendence audzināt un izkopt tautas morālos spēkus un vadit veselìgu liidzsvaru.

Krievijas drausmīgais iebrukums un komūnistu mežonības 1940-41.g. smagi skāra latviešu preses darbiniekus. Uz Sibiriju deportēji ap 60 preses darbiniekus un literātus, ari vē̄ākajās deportācijās cieta preses un rakstniecības darbinieki.

Pēc krievu iebrukuma pirmos mēnešos vē1 eksistē neatkarīgās Latvijas preses sejs, bet pēc satura tā ir jau krievu varas instruments. Tai sekojošä vācu okupācija ar tā laika izdevumiem nesa kara kungu zímogu ar pavēlēm un rīkojumiem. Šo cerību laikmetu noslēdza Kurzemes cietokšna kapitulācija. Nav vairs brīvās Latvijas preses, bet cīqu par tautas brīvību, par savu valsti, turpina tagadējā trimdas prese. Tā zvana jaunu laikmetu. ASV bijoprezidents Herberts Huvers savā grāmat̄̄a "American Epic" ir teicis: "Nekad vēsturē nav bijusi tāda nāciju pašnoteikšanās griba un uzupurēsanās kā šinīs trijās Baltijas valstis。 Vinu varonīgais un traǵiskais vēstījums par cilvēces cīnu ir - būt brīviem. Šī cīna ir dala no cilvēces brīvības stästa."

Latviešu preses skates eksponäti skaitā 53 un 7 preses darbinieku attēıi, iegūti no Jēkaba Zīberga Fonda. Eksponātu piegādātājs ir Osvalds Akmentiŋs un šo zigu avoti nemti no vina. Starpnieki Vankuverā rakstniece Aizsila Zīīte un J.E.Dālderis,

J.E.D.

## APSKATES, IZBRAUKUMI UIN EKSKURSIJAS.

Celošana, izbraukumi un ekskursijas ir garīga un fiziska atpūta un prieks. 5.Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētku dalībnieki, gan priekšnesumu izpildītāji, kā arī klausītāji un skatitāji, to baudīs ierodoties uz skaisto Vankuveras pilsētu no tuvienes un tālienes uz šiem dziesmu svëtkiem.

Arī ārsti, psichiātri un psichologi ir atzinuši, ka vides maina, tādējādi atraisoties un atsvabinoties no ikdienas rūpēm un raizēm, esot projām, uz īsāku vai garāku laiku, no cilvēka pastāvīgās dzīves un darba viet $\bar{a} m$, dod veselīgu atslodzi no emoncionāliem un fiziskiem saspīlējumiem, un uzlabo veselību. Šādu labäku mentā1o veselību arī iegūs dziesmu svētku draugi Vankuverā dziesmu svētku laikā, ar plānotiem un noorganizētiem izbraukumiem autobusos pa vairākām skaistā̄̄̄̄n vietām sajā rietumu krasta

Notiks arī ekskursijas uz ievērības un krāšhuma zinā redzēšanas vērtām vietām ārpus pilsētas, kā, piemēram, izstaigāt Vankuveras salā pasaules slavenos, košos Butchart dārzus, apskatīt Britu Kolumbijas galvas pilsētu Viktoriju u.c. Svētku viesi,reǵistrēsanās laikā, Vankuveras viesnīcā pie informācijas galdiem, lūgti arī, kas vēlas, pierakstīties attiecīgiem izbraukumiem un ekskursijām. Informāciju, kurp un kad, kurš vēlēsies vērot ievērojamās un skaistās vietas izbraukumos, sniegs uz vietas. Lūdzu sekojat arī par šiem Vankuveras dziesmu svētkos paredzētajiem notikumiem latviešu presē.

Atzīmēšanas un atzinības vērts ir arī eiropejiskais teiciens: "Ak, celot, ak, celot, tas brïva vīra prieks!" Nevaru nepieminēt šit rakstnieces Leonijas Ozolkalnes burvigo aprakstu Dieva Kauss (Iz piezímju krājuma "Drumstalinas") par turp un atpakal celojumu uz pirmajiem rietumu piekrastes latviešu dziesmu svētkiem Sietle, un gūtajiem jaukajiem svētku iespaidiem. Tāpat, cik jauki skan Andrieva Niedras Celinieka Dziesma, F. Bärdas Svešinieks un daudzu citu mūsu dzejnieku celojuma prieka apdzied $\bar{a}-$ jumi un pārdzivojumi. Baudisim arī mēs visi tos:

Täpēc, U z Re dz è Śs a $n$ o s Dziesmu Svētkos Vankuverā un $L$ a b $u$
 Adrese: 6705 Doman street, Vancouver 16, B.C. Canada.

$$
\text { Tālrunis (604) } 4373849
$$

Aunat käjas, pošaties, Vankuverā tiksimies: Trícēskalni, Iİgosies, Latvieši kad dziedāt ies.

## FILMAS PAR VANKUVERU。

Pievienojam dažas adreses kur var pieprasīt un sanemt bezmaksas filmas par Vankuveru, B. K. Kanādā, kāarī Britu Kolumbijas skaistākajām vietām, dabu un apkātni. So filmu redzēšana jüs pārliecinās par Britu Kolumbijas varenību un dziesmu svētkiem skaistajā Vankuverā, no š.g.30.jūnijam 1īdz 4. jū1ijam.

> 1. Canadian Travel Film Library, Suit 1600,44 Montgomery Street, San Francisko, Calif. 95105, U.S.A.
> 2. Canadian Travel Film Library, Suit l89, 680 Fifth Avenue, New York, N.Y.10019, U.S.A.
> 3. Canadian Travel Film Library, Suit 900, 230 North Michigan Avenue, Chicago, Ilinois 60601, U.S.A.
4. Canadian Travel Film Library, Suit 710, 1200 6th. Avenue, Detroit, Michigan 48226, U.S.A.

Kanadā,tieši no Britu Kolumbijas tūrisma biroja: B.C. Travel Film Library, Parliament Bldgs. Victoria, B.C.
Lūdzam izmantot šo izdevĩou: Uz redzēšanos Dziesmu Svëtkos Vankuverā: J.E.D.

LATVIEŠU MŪZIKAS RADIORAIDĪJUMI DZIESMU SVĒTKU IESKANAI. 5. Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētku Vankuverā, 1972.g. no 30.jūn. līdz 4. jū1ijam, rīkošana un prieksnesumu saturs-programma tiks noraidìti katru svētdienu, sākot ar_š.g.16.aprīil, no plkst.9.30-11 priekšpusd. un no plkst. 3.00-5.00 pēcpusdienā caur radio raidstaciju KERI (Bellingham, Washington) uz F.M. vilha 104,3
Tiks raidīta un atskanota latviešu mūzika, k $\bar{a}$ radio programmas "Musique a la Carte" dala. Raidījumi büs dzirdami arī uz radio cabela (F.M.) viJna 90,7 Pieteicējs: Baldwin Ackermann.

LATVIEŠU STUDENŠU KORPORĀCIUU LOCEKLUU SANĀKSME VANKUVERĀ. 1972.gada 1. jū1ijä, no plkst。 l1-iem lïdz 13-iem, Vankuveras Hotelí, paredzēta S:K:K: locek radİsim iespēju ikvienai S:K:K: loceklei justies kā mili gaiditai viešnai mūsu skaistajä pilsētā, satikt ilgi neredzētus draugus un nodibināt arī jaunas draudzības saites.

Azaida maksa ir $\$ 5.00$. Laipni 1 ūdzam pieteikties un ari samaksu nosūtít lĩdz š.g॰15. jūnijam Imerijas fil. Dr.A.Legzdina kundzei, Apt. 1082233 West 3 rd.Ave. Vancouver 8, B.C. Canada.

## S: K: K: pärstäves Vankuverā.

DZIESMU SVETTKU VADONIS.
"Dziesmu svētku vadonis" redaktore Mo Sīlis lūdz atgādināt koriem, de jotājiem, māksliniekiem un visiem, kas piedalísies dziesmu svētku programmas izpildē, piesūtít vinai par sevi zihas un foto uznēmumus, ja tādi vēlami. Tāpat M.Sīlis kdze lūdz sludinājumus "Vadonī". Sludinājumu maksa: pilna lapas puse $\$ 75.00, \frac{1}{2} \$ 40.00, \frac{1}{4} \$ 20.00$ un divas rindas tikai $\$ 10.00$. Adrese: Māra Sīlis 1010 West 17th. Street, North Vancouver, B.C. Canada.

1. Latviešu mūzika dziesmu svētku apmeklētājiem. Ar Vankuveras viesnīcu ir sarunāts, ka viesnïca savā mūzikas sistēmā (P.A.) dziesmu svētku laikā no 30. jūn. İ̄dz 4.jū1. pārraidīs latviešu mūziku, tā atzīmējot latviešu dziesmu svētkus.
2. Istabu rezervēšana. Ieteicam pasteigties un tā sev nodrošināt istabas mūsu dziesmu svētku galvenajā mītnē - Vankuveras viesnīcā (Hotel Vancouver) Līdz sim dziesmu svētku vajadzïbäm rezerv̄̄tas pāri par 150 istabu. Viesnīcas istabu rezervācijas zīmes pieprasāmas; H. Goldmanis 4365 Winnifred str. Burnaby, B, C., A.Arnicāns 6722 Apacia str. Burnaby, B. C. vai tieši Hotel Vancouver 900 West Georgia str. Vancouver 1, B. C.
3. Laika zinas. Pareizāk, mazs pareǵojums, kā gërbties. Vasaras sezona,vispārīgi, šeit ir maiga: dienäs temperätūra svärtās no 75 līdz 82 pēc Färenhaita, naktīs 56-64 grādi. Pēc Jāniem parasti iestäjas 80 dienu sausuma periods un patikams laiks. Tä tad,ieteicam parastos vasaras apgērbus. Negadijjumā, ja lietus dienas ierodas, lüdzam panemt līdz vieglus pārvalkus, bet kas gribēs vakara stundas pavadīt kädā no daudzajiem parkiem vai pie ūdens malas, vēlama viegla jacina. Citiem vārdiem, Vankuveras vasaras laiks nav sutīgs, kä kontinenta viedienē, vai karsts, kā dienvidos un austrumu piekrastē.

## RIETUMU KRASTA KORU PIRMSSVĒTKU KOPMEEGINĀJUMI.

Vankuveras, Sietles, Takomas, Portlandes koriem un apkārtmē dzīvojošiem atseviškiem dziedātājiem pirmais rajona kopmēơinājums notiks svētdien, 7.maijā plkst. 11. 30 Sietles_jaunajā latviešu namā 11716 3rd. Ave.N.E. Seattle, Wash. Tajā pas̃ā vietā notiks arī otrais koru rajona mēginājums svētdien, 4.jūnijjā plkst. 11.30.

Lūdzam visas rietumu krasta organizācijas ievērot šos laikus un iekärtot savus iecerētos sarīkojumus un sanāksmes citos laikos, tā lai koristi varētu, pēc iespējas, kuplākā skaitā apmeklēt šos mēginājumus.

Aizšalc kalniem pāri Dziesmu skalais bars, Un no senām dziesmām Atdzimst latvju gars.

## H. Plecinieks.

"Zinas" ir 5.Rietumu Krasta Latviešu Dziesmu Svētku rīcības komitejas bezmaksas izdevums. Visi ar autora vārdu vai iniciāliem parakstītie raksti ir ievietoti negrozīti, kādēj izteiktās domas ir autoru pašu un ar 5. Rietumu Krasta Latviesu Dziesmu Svētku rīcības komitejas domām var arī nesakrist. Drukas kłūdas A. Pūpola.

Rīcības komitejas priekšsēdis Profesors Jānis Lielmežs.
Dept. of Chemical Engineering UBC
Vancouver 8,B.C. Canada.
RÏcības komitejas sekretārs Heinrihs Goldmanis. 4365 Winnifred street Burnaby, B.C. Canada.

