Ceskoslovensky fijm，
Pošičovña filmov－distr．odisor，
Bratisiava，ul．CA 28

## 

Tragikomické feérie o prirodzenosti lásky 0986
Produkcia a číslo：
Wetráž：
とiernobiely
Drun：
M1śáez̆i：
CSSR－slov．Kópie 35 mm kl ．－od 18.11. $2.648 m+254 m$
vážy
neprístupný
$\mathrm{V}_{\text {stupné }}$
POZOR！Klasické kópie majú formét 03razu 1：1，66

Prip．krátky film：Zlet自odkaz－CSSR－slov．－far．－254m Réžía；M．Kubik

Niekolico pohladov do zohatých fondov streん̉ovekého zlatníckeho urenia．

Nový slovenský film＂Panna zázrąornice＂，nukrútený poclăa rovnome－ nného roménu Dominika Tatarku rozpráva pribeh mlad́oh Yudí，ži－ júcich $v$ bezvýchodiskovej situácii pod hrozbou fašizru a vojny． Film je umele cky myšlienkove náročny̌̆ a treba ho vy užiť najmä ces－ tou II．distribučného okruhu．

Auto ri filmu：
Scenér：Dominik Tatarka
Rézia：Jtofon Uher
Kamera：Stanislav Szomolányi
Hudbe：Ilja Zeljenka
Hrajú：Jolanta Umecka，Ledislav Mrkvička，Otakar Janda，Marta Krminičkovś，Kara Béla，Marion Polonský，Štefan Bobota a ini

## SLOVENSKY゙

Strucèny obsah:
Uprostred vojny, surovo zasahujúcej už nielen iudína fronte, ale aj zázemie, teda celú spoločnosť a každého človeka, v prostreaí politickej svojvole "Slovenského st́stu" formova la sa generícia umelcov, ktoŕ́ keăze nemohla žiť životom po akom túžib, aký si predstavova la, vytvorila si ho vo vluatnon vnútri. Nežili mimo skutorného sveta, ale snažili sa vyslobodit $z$ neho až detsky bezprostrednou hravostou, svojou láskou k そivotu, svojím optimi zmom. I䵢 útek k víziam, fantastickej obrazotvornosti bol útekom z úzkosti vojnového života. Na svojich nočných potulkśch, ktorj́m Tristann hovorí, že "destiluje des a hrôzu", stretne na stanici neznáme ¿ievča, celé v čier nom. Dozvie sa jej meno. .Anabella. . . al hned̃ sa mu stráca, pohlti ju chaos leteckého poplachu. Naúnavné ju hza dá, pred, atavuje si, že ju pohltile tma, vidi ju v eroticky vypjatom súkromom byte, kde sa staia obe tou ludskej prisery s drápmi vt f́ke namiesto rúk. Vydá sa za ňou do jasky̌n, kde ju vidí ako vílve so smúto Cn ńm žálom. . .
Sochár Havran, ktorý ju tiež stráca, len čo ju poznal- ráno na cintoríne, kde robí posmrtnú masku - vjeiti, ze anabella je dievča s trasickým osudom, ponúkne sa, že jej tiez̆ spraví posmrtnú masku a pos̉e všetkým, ktorí jej ublísili. Berie si Anabellu-jej predstavu - na potulky krajinou, $v$ ktorej sa narodila ktorej choe spravi $\grave{t}$ pomík, pretoz̆eßko hovori: tento národ už každému postavil pomik, len svojej krajine, jedinémo boz̆stvu, ktoré všetci uznávame, ešte nie. Jej prítomnosť, aj keď len v predstavích, mu dodśva sily, odvahu hovorit.
anabella sa zoznámi s celou skupinou, Tristianovými kamarétmi, rozochvieva $v$ ních $v$ šetl ýri, čo túzi po léske, stane sa predmetom ich predstáv "pannou vo zverokruhu času". Všetky sny o anabelle sú tak intenzívne, že sa stávajú pravdou, obklopia ju každý svojim videním, svojimi erotickými predstavami, anabella strácu, svoju reálnu podobu, stáva sa zázrac̆nou "pannơu zázrac̆nicou". Okúzlení "zázračnosťou", nevidia jej smútok, neštastnýy osud dievčato, z ktorej vojna spravila ztvanç bez lomova. A tok ju všetci strím cajú. Trpiâ, trhajú si vl sy, ne výslovne smútia, ked ka ždý dostene jej posmrtnú mosku, dokßd sochárove j pomsty.

Rekiamýy materíl:
Fotografic, pla gáty $A / 1, A / 2, A / 3, A / 4$, diapozitiv- budú zaslané krajom
Mađ̉arský proklad názvu filma: A csodatevö szüz
J. Hubina, v.r.
M. Zemanik, v.r.

Bratisleva, 21. K. 1966

