Dopolni besedilo.

Portorož je bil že **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** znan kot zdraviliški kraj, v katerem so menihi iz samostana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zdravili z morsko vodo in s slanico. Zdravilni učinki pri boleznih, kot so revmatizem, vodenica, škrofuloza, debelost in rane, so bili znani po bližnji in daljni okolici.

Do propada Beneške republike \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je bilo območje Portoroža pod beneškim levom, nato pa je prešlo pod avstrijsko oblast, pod katero je ostalo vse do konca I. svetovne vojne. Le v času od 1806 do 1813 je bilo pod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Prihod številnih \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je po letu 1885 narekoval gradnjo novih vil in penzionov, spodbudil pa je tudi krog piranskih izobražencev, bančnikov in podjetnikov, da so se leta 1890 odločili za ustanovitev delniške družbe za izgradnjo zdravilišča in kopališča v Portorožu. Od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ solin so kupili stavbno zemljišče in se odločili za gradnjo novega hotela z 80 sobami, 120 posteljami, restavracijo in kavarno, stavbo za terme s 30 spalnicami ter lastnim kopališčem. To je bil predhodnik Hotela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.