**jedna vražda za druhou**

 V létě roku 1939 byla četnická pátrací stanice v Kutné Hoře doslova na roztrhání. A to i přesto, že byl v návaznosti na změny státního území její služební obvod zmenšen o politický okres Německý Brod a došlo k posílení jejího početního stavu, který činil před rokem 10 příslušníků, teď čítající již 14 pracovníků, neboť byl posílen o četníky přemístěné z obsazených území.

 V noci ze čtvrtka 11. května 1939 zmizela v Kutné Hoře necelých 18 roků stará kadeřnice Helena Kosprdová. Druhý den ráno byly v blízkosti jejího bydliště na kutnohorském předměstí Karlov nalezeny některé zmizelé věci, střevíc a kabelka s osobními věcmi.

Pátrání po dívce, kterým se zabývaly všechny četnické stanice v kutnohorském politickém okrese i kutnohorská pátračka, bylo po několik dnů bezvýsledné. Byli postupně prověřováni všichni muži v minulosti trestaní pro zločin násilného smilstva, neboť se dalo předpokládat, že na mimořádně krásné dívce byla spáchána vražda z vilnosti.

Až pátý den po zmizení dívky byla v zahradě ovocné školky na Karlově nalezena její mrtvola.

 Po ohledání mrtvoly soudní komisí okresního soudu v Kutné Hoře byla provedena soudní pitva. Soudní lékaři zjistili, že dívka byla pohřbena za živa, neboť se v jejích ústech i v plicích nalézala vdechnutá hlína. Pouze na krku byly zjištěny stopy po škrcení. K překvapení všech bylo konstatováno, že zemřelá neměla dosud pohlavní styk!

 Z uvedeného vyplývalo, že dívka ztratila po škrcení vědomí. Poté, co byla okradena, ji pachatel ještě živou zahrabal do již vykopané jámy pro ovocné stromky a tuto zahrnul. Příčinou smrti bylo udušení vdechnutím hlíny.

 V rámci vyšetřování bylo kutnohorskou pátračkou zadrženo a vyslýcháno několik mužů. Všichni však prokázali na dobu činu svoje alibi, a proto museli být propuštěni.

 Záhadná smrt krásné dívky se okamžitě stala tématem pro novinové články, ve kterých se vyrojila řada spekulací.

 Na vyšetřování případu osobně dohlížel velitel četnického oddělení v Kutné Hoře, major Alois Raab, jemuž byla kutnohorská pátračka přímo podřízena.

 Přesně na den za měsíc poté, v pondělí 12. června 1939 dopoledne, telefonicky hlásila četnická stanice Zruč v politickém okrese Ledeč nad Sázavou, kutnohorské pátrací stanici nález mrtvé ženy v kupce sena nedaleko osady Dubina.

Na místo se okamžitě odebral služební automobil pátračky řízený strážmistrem Josefem Vachkem. K případu osobně vyjel i velitel četnického oddělení, major Raab. Hlídku pátračky vedl její velitel, vrchní strážmistr Václav Zikmunda, a posledním jejím členem byl štábní strážmistr Jaroslav Pospíšil.

 Mrtvola dívky byla nalezena okolo 9. hodiny ráno zedníkem Antonínem Nekolou z Dubiny, když se zastavil na louce u stohu nad Cejnárkem, aby urovnal rozházenou kupku sena.

 Přivolaní místní četníci okamžitě zjistili, že se jedná o Annu Paulíčkovou, která se po svém rozvodu přestěhovala ze Slovenska do nedalekého Želivce.

 Při běžném ohledání nebyly na těle mrtvé zjištěny žádné viditelné stopy. Jelikož bylo tělo ženy zahrabáno v kupě sena, nedalo se vyloučit cizí zavinění.

Z tohoto důvodu bylo u okresního soudu v Dolních Kralovicích vyžádáno vyslání soudní komise k ohledání mrtvoly.

 Odpoledne při ohledání mrtvoly ani místní lékař dr. Dias nezjistil žádné zjevné poranění, kromě drobného zranění v zadní části hlavy, způsobeného zřejmě úderem tupého předmětu. Tělo ženy bylo po vyfotografování štábním strážmistrem Pospíšilem odvezeno do márnice hřbitova v Zruči.

 Od obecního starosty v Želivci, kde zemřelá žila, se major Raab s vrchním strážmistrem Zikmundou dozvěděli, že po rozvodu nešťastného letitého manželství se Anna Paulíčková, 40 roků stará dělnice, odstěhovala ze Slovenska z Žiliny a usídlila se v Želivci. Zde se seznámila s Josefem Markem, 35 roků starým zemědělským dělníkem, s nímž poté začala žít ve společné domácnosti. Říká se o ní, že má velké úspory. Ale ani v tomto vztahu prý nebyla šťastná. Marek často chodil do společnosti a mnoho pil. Takový život si o pět roků starší Paulíčková rozhodně nepředstavovala. Docházelo mezi nimi k neustálým sporům a hádkám.

 Časté hádky v domácnosti četníkům potvrdila i sousedka. Poslední velká hádka se odehrála v neděli večer a přenesla se dokonce až na náves!

 Přesto, že nebyla prozatím zjištěna příčina smrti Anny Paulíčkové, bylo přistoupeno k výslechu Josefa Marka, který byl v obci zastižen. Četníkům uvedl, že svoji družku viděl naposledy v neděli odpoledne, kdy odešla neznámo kam. Jelikož už zde byl rozpor s výpovědí sousedky o večerní hádce, rozhodl se major Raab o provedení domovní prohlídky ve společné domácnosti.

 Výsledkem bylo velké množství arzenu, který byl nalezen nejen v kůlně, ale také i v Markově oděvu. To již byl pádný důvod k zatčení Josefa Marka a k jeho dodání do vazby ve věznici okresního soudu v Dolních Kralovicích.

 Pitva ženy se konala v úterý dopoledne. Soudní lékaři našli v zadní části hlavy nepatrnou stopu po úderu tupým předmětem. Tento úder však rozhodně nebyl příčinou ženiny smrti. Daleko větší význam měl však obsah ženina žaludku, který byl zajištěn k provedení chemického rozboru, a to vzhledem k nálezu velkého množství arzenu v domácnosti zemřelé.

 Při dalším výslechu k arzenu v domácnosti Marek uvedl, že si jej přinesl od hospodáře, u kterého pracuje, aby s ním hubil potkany, kteří se údajně v tomto roce nebývale rozmnožili. Jediné, co připustil, byly hádky s jeho družkou, která byla vlivem své slovenské národnosti velmi temperamentní a vznětlivá. Po poslední nedělní hádce odešel do hospody, kde se jako téměř pokaždé opil, a vrátil se domů až pozdě v noci. Jeho družka ale doma nebyla.

 Veliteli zručské četnické stanice, vrchnímu strážmistru Janu Morwitzovi, se podařilo zjistit muže, který spatřil u lesního podrostu, nedaleko louky nad Cejnárkem, v neděli pozdě večer Annu Paulíčkovou stiženou nevolností. Domníval se, že je opilá, a tudíž jí dál nevěnoval pozornost a šel si dále po svém, aniž by se snažil ji oslovit a poskytnout jakoukoliv pomoc.

 Na uvedeném místě byly pracovníky kutnohorské pátračky nalezeny zbytky zvratků, které zde zanechala, dle svědka, Paulíčková. Tyto byly spolu s hlínou rovněž zajištěny a odeslány do pražského ústavu soudního lékařství.

 Z Prahy obdržela kutnohorská pátrací stanice posudek profesora soudní chemie dr. Švagra, dle něhož byly, jak v obsahu žaludku, tak i v zajištěném vzorku zvratků Anny Paulíčkové, zjištěny nejen stejné potraviny, ale zejména velké množství arzenu.

 Při následujícím výslechu Marka vrchní strážmistr Zikmunda využil jisté lsti. Sdělil Josefu Markovi, že četnictvo má svědka, který viděl Paulíčkovou, jak na kraji lesa nad Cejnárkem zvrací a je přitom pozorována právě svým druhem…

Až na základě toho Marek, vědom si, že je usvědčen, vypověděl, že se již delší dobu za použití arzenu přidávaného družce do jídla, chtěl o pět let starší Paulíčkové, která ho již omrzela, zbavit. Když se spolu v neděli pohádali, odešla z domova směrem k osadě Dubina. Marek ji z povzdálí sledoval. Cestou se jí udělalo nevolno a zvracela na kraji lesa. Poté se z posledních sil doslova dovlekla ke kupce sena, u níž skonala. Aby odpoutal pozornost vyšetřujících, udeřil již mrtvou družku kamenem zezadu do hlavy a zahrabal ji do kupky sena na louce. Poté odešel do hospody, kde se, jak již dříve četníkům uvedl, opil. Následně byla v jím udaném místě nalezena vkladní knížka Poštovní spořitelny na jméno Anna Harmanašové, což bylo dívčí jméno Paulíčkové, s částkou 15.000 korun.

 Velitel pátračky, vrchní strážmistr Zikmunda, podřízeným začal přidělovat pokyny související s pátráním po pachateli vraždy Heleny Kosprdové, které vnímal jako prioritní úkol.

 Ten samý den, co byl uzavřen případ vraždy Anny Paulíčkové, v úterý 20. června 1939 odpoledne, byl kutnohorské pátrací stanici telefonicky četnickou stanicí Golčův Jeníkov, v politickém okrese Čáslav, nahlášen nález mrtvoly neznámé ženy v žitném poli za městem. Na první pohled bylo zjevné, že žena byla ubodána nožem. Vzhledem k tomu, že krev na šatech oběti jej již zaschlá, uplynula od spáchání činu delší doba a není tedy možné předpokládat úspěšné použití služebního psa pátrací stanice k vypracování pachové stopy pachatele.

 Jelikož nebylo pochybnosti o násilné smrti, bylo dohodnuto vyžádání soudní komise od okresního soudu v Čáslavi, aby byla mrtvola ženy co nejdříve ohledána.

 Po oznámení případu veliteli četnického oddělení, majoru Raabovi, tento se opět vydal osobně na místo činu s hlídkou pátrací stanice.

 Hlídka pátračky dorazila do Golčova Jeníkova zároveň se soudní komisí, a tudíž ihned po vyfotografování místa činu fotografem, štábním strážmistrem Josefem Boreckým, mohlo být přistoupeno k soudnímu ohledání těla. Ženě chyběly střevíce a na nohou měla krátké bílé ponožky.

 Mrtvá byla pořezána nožem na rukou, jako by chtěla spáchat sebevraždu, avšak zjevně neúspěšně. Další rána byla zasazena nožem do krku, díky které po proříznutí krční tepny rychle vykrvácela. Dvě rány do srdce byly zasazeny zřejmě již mrtvé oběti.

Na místě činu byl nalezen zakrvácený kapesník, do kterého si pachatel po činu utřel své silně zakrvácené ruce.

Totožnost ženy však nebyla místním četníkům, ani nikomu z narychlo shromážděných osob, známa.

Tělo zavražděné bylo dopraveno do márnice hřbitova v nedalekých Žlebech, kde bylo ještě téhož dne odpoledne pitváno dr. Poncem z Čáslavi a dr. Roháčem ze Žlebů. Příčinou smrti bylo skutečně proříznutí krční tepny nožem. Rány do srdce ženy byly zasazeny v okamžiku, kdy již nedýchala. Řezné rány na obou zápěstích byly takového rázu, že ženu rozhodně neohrozily na životě.

Jelikož nikdo z místních zavražděnou neznal, dalo se předpokládat, že může mít vztah k někomu z nedaleké železničářské kolonie, v níž bydlí železničáři uprchlí a evakuovaní z obsazeného území Sudet.

Zde byli četníci z pátračky úspěšní. Za 31 roků starým výpomocným železničním dělníkem Františkem Pytlíkem měla přijet manželka odpovídající popisu zavražděné ženy. Pytlíkovu manželku totiž znali jeho kolegové, kteří s ním v Rumburku již dříve pracovali. Pytlíkova manželka měla přijet již v sobotu, ale dosud prý nepřijela. Byla německé národnosti, a proto mohla na rozdíl od manžela zůstat v Sudetech. Zde údajně sháněl Pytlík pro rodinu byt, do něhož se měla manželka i s jejich malým dítětem přestěhovat. Od jednoho železničáře se ale četníci dozvěděli, že Pytlík za dobu, co zde bydlí, navázal poměr s jednou z místních žen.

To byl již dostatečný důvod k tomu, aby bylo přistoupeno k výslechu Františka Pytlíka. Jak se dalo předpokládat, tak vyslýchaný tvrdil, že jeho manželka, Stanislava, rozená Lumbeová, je 34 roků stará sudetská Němka a měla za ním přijet již v sobotu, ale z jemu neznámých důvodů dosud nepřijela. Sňatek uzavřeli před třemi lety a mají dva a půl roku starou dceru Soňu, která je nyní na vychování u známých lidí.

Po předložení její fotografie manželem, bylo jak majoru Raabovi, tak vrchnímu strážmistru Zikmundovi naprosto jasné, že se jedná o zavražděnou, proto přistoupili k provedení prohlídky bydliště a věcí Františka Pytlíka. Při ní našli zakrvácené oblečení i kabelku s doklady na jméno Stanislavy Pytlíkové. To byl již pádný důvod k zatčení a dodání muže do vazby okresního soudu v Čáslavi.

Při druhý den prováděném výslechu četníci od Pytlíka zjistili, že jeho manželka pochází z Rosenheimu, a že se seznámili před záborem Sudet a po sňatku společně bydleli v Rumburku, kde pracoval u železnice, a odkud se musel počátkem října loňského roku evakuovat.

Až následně se podařilo zjistit, že Stanislava Pytlíková přijela do Golčova Jeníkova již ve středu a poté spolu s manželem sháněli v Čáslavi byt.

Boty zavražděné našla jedna žena pod můstkem nedaleko místa, kde byla Pytlíková zavražděna a donesla je na místní četnickou stanici.

Od jednoho železničáře se velitel četnické stanice Golčův Jeníkov, vrchní strážmistr František Rod, dozvěděl, že Pytlík hovořil o tom, že se s manželkou hodlá rozvést, neboť mezi nimi prý došlo po jeho evakuaci k odcizení.

Až po několika dnech učinil František Pytlík doznání. V sobotu pozdě večer, poté, co se vrátili vlakem z Čáslavi, kde sháněli na manželčin nátlak byt, se šli projít směrem k obci Ráj. Při procházce se kolem 22. hodiny začali hádat a on manželku, poté, co začala demonstrovat sebevraždu podřezáním žil na rukách kapesním nožem, v rozčílení zavraždil. Motivem jeho činu je láska k jedné místní švadleně, se kterou se seznámil vloni před Vánoci, když šila jejich dceři šaty jako vánoční dárek. Se svojí ženou se proto chtěl dát rozvést, aby se mohl následně oženit s onou švadlenou. Jeho právoplatná manželka však nesouhlasila.

Jelikož je zavražděná Stanislava Pytlíková německou státní příslušnicí, byl případ oznámen i německé kriminální policii.

Přes veškerou snahu kutnohorského četnictva se ani po letech nepodařilo vypátrat vraha krásné kadeřnice Heleny Kosprdové.