Pilmová tvorba a distribúcia Požičovňa filłmov, Bratislava, ul.CA-28.

DISTRIBUCNI IIST C. 38 ) 62.
Dátư premiéry : 2. 3. 1962.

## Tri razy svité ráno

Pribehy ludí, ktorísa lúčia so včerajškom

| Produkcia a císlo | CSSB 0220 | Kóple 35 mm | od 3.3 .62 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Metráz : | oznámime dodatočne | 16 mm | buaú neskoršie |
| čiemobiely |  |  |  |
| Kategória : | B |  |  |
| Druh filmu.; | vážny |  |  |
| M1ádeži : | prístupný |  |  |
| Vstupné : | nomalne |  |  |
| Z1'ava pre mládez | nie |  |  |
| Z1'eva pre OZP : | áno $50 \%$ |  |  |
| Televízia : | oznémime doda |  |  |

Prepokladá sa priememá návštevnost
Pripojený krǎtky film : Na konci ulice more - CSSR, slov., far., 354 m Dokumentárhy film o živote baltských rybárov $v$ prístave Sasnitz

Nový slovenský film - Tri razy svitá ráno - je spracovaný podl'a poviedok spisovatel'a - družstevnika J.P.Gajđosika. Tématika filmu je zvlášt aktuálna pre vidiecke obce, co doporučujeme brat do úvahy pri programovani. Doporučujeme, aby ste na film upozomili odbory pol'nohospodárske $j$ : výroby NV a JRD.

Autori_filmu :
Námet a scenár : J.P.Gajcosík a Št.Sokol
Kamera : Tibor Biath Rězia: Jozef Medveď
Hucba : Miroslav Brož
Hrajú : Jozef Kemr, zaslúzilý umelec Jozef Budský, laureát štátnej ceny K.G., Dezider Janda, laureát státnej ceny KG, zaslúZilá umelkyña Frida Bachletová, Slavo Zahredník a dalzí


- 2.-1.. - Tri razy svitá ráno -

Stručny obssh:
Pole je pusté, prázdne, na briežku za dedinou stoja rolnívi, pred nimi traktory postavené $v$ jednom rade ako tanky pred útokom. Chvíl'a zaváhania, preaseda družstva dáva povel, traktory sa pohnú cez úzke pásiky súkromných roličiek. Tak začala tá velıá premens dediny, ktorú sme prežili v posledných rokoch.
Ondrej Sl'uka sa vracia z vojenčiny, doma ho čakajú, vystrojili menšiu hostinú na privftanie. Mládenec vystupi z vlaku, stretno ho predsede drǔ̆stva Hronec a prehovorí ho, aby robil na družstve ako skupinár.
Ondrejov otec by redsej videl syna $v$ meste, $v$ "poriadnej" robote, tu na dedine je eăte văetko vo výstavbe, zárobok malý a neistý. Ale Ondrej je rol'ník, dal slovo a v dedine našiel aj svoju lásku. Konflikt medzi oteom a synom sa priostruje, prerastá i na družstevné pracoviská - dگjade k roztržke, syn sa odstiahuje z domu. Takto nemožno dalej, treba hladat nápravu, veđ musia žit vedl'a soba, či sá im to pác̆i, alebo nie.
Druhá poviedka - Pako so sracovou vadou - rozpráva o rol'nikovi, $k t o r y ́ ~ n a d o v s ̌ e t k o ~ n a ~ s v e t e ~ m i l u j e ~ k o n e . ~ V گ ̌ e t k o ~ o d o v z d a l ~ d r u ̌ ̌ s t v u, ~$ ble ceă príde na kone urobí výnimku a kone dočasne ponechá u neho. Durovi Mrvenicovi, tak sa volá nás̆ hrdina, sa minie kmivo, na nové nemá nárok, teda si "berie" z družstevnej lúky. Mé, $z$, toho opletačky, seno musí s honbou vrátit a aby sa pomstil, vymyslí si fígel, že jeho kôñ je chorf, má sxdicovú vadu a nemòže tahať. Skupinár odhali Durovo figliarstvo a pre jeho lásku ku koñou spraví z neho správéu družstevnej koniarne.
Celá dedina už pracuje a žije kolektívne, jedine gazda Matús̆ Boháčik tu trčí ako kôl v plote, nemō̃e vstúpit do družstva, bráni mu v tom nesmierma úctak matke, ktorá leži na smrtelnej posteli a no m豹e nijako pochopiť, ako sa celá dedina mení. Gazda Matúă Bohácik premáha rozne zábrany a nakoniec sa pripojíku kolektívu. Jeho staručká mat v nestreženej chvili odchádza z domu a hladá svoje polia. Nemôze ich nájsť, lebo ved celý chotár sa menil na nepoznsnie.
V závere vynášajú dievčatá Morenu, bohyňu smrti, hádžu ju do vody, voda ju odnása ako symbol starého života, ktorý sa už nikdy nevrati.
Film je plný lásky $k$ človeku, úsme mého humoru a optimizmu.
Reklamný materiál :
Fotografie, plogat $A / 1, A / 3$, textový plagát, diapozitív - budú zaslané krajom.
Madatský preklad názvu filmu: féarom-szor virrad -.
J.Iubina, v.r.
F.Citovský, v.r.

