**Krimipovídka Vražda v Černém Dole**

Kapitola 1

V pondělí ráno dělník z Ukrajiny Jurij Kamčatskij, zaměstnaný v kamenolomu v Černém Dole, objevil na dně lomu dvě mrtvá těla. Chlapce a děvče. Soudní lékař konstatoval smrt pádem z výšky, ale neobvyklé bylo, že obě těla měla na sobě dost krvavých bodných ran. Věk obětí odhadl lékař na 14 - 16 let. Vedle jejich těl ležel košíček s borůvkami, nebyl důvod si myslet, že by to byla sebevražda (z nešťastné lásky). Poručík Rudolf Koblížek a jeho vyšetřovací tým z Vrchlabí proto začal tento případ vyšetřovat jako vraždu. Oběti neměly u sebe žádné doklady, jen pár drobných mincí EUR. V okolí se nenašly žádné stopy (v noci pršelo).

Po dvou dnech oznámil správce blízkého kempu zmizení 16letého Romana a 14leté Julie, občanů s australským pasem a českými jmény. Kromě dokladů v recepci měli ve svém stanu jen pár kousků oděvů. Soudní pitva potvrdila smrt pádem z výšky, ale asi jim někdo pomohl - ty neobvyklé krvavé rány. Policie znovu prohlédla místo, ale žádné stopy, ani nějaký podezřelý předmět, nenašla.

Rudolf Koblížek si vzal dovolenou, ubytoval se v hotelu Pošta na náměstí v Černém Dole a začal sám pátrat soukromě. Kromě těch jmen neměl nic konkrétního, jen že přiletěli do ČR den před smrtí, v sobotu. Zemřeli v neděli večer. Proč přiletěli sem? V kempu zaplatili hotově na týden dopředu.

Ve středu ráno po vydatné snídani v hotelu se poručík Koblížek vydal na houby (prohledat znovu okolí místa činu).

Kapitola 2

Příjmení obou dvou obětí bylo Black, vzhledem k jejich věku to asi byli bratr se sestrou.

Poručíkovi se přihlásil svědek, který ty skoro ještě děti viděl v sobotu odpoledne na hřbitově ve Fořtu. Utkvěly mu v paměti, protože se tam dlouho procházely po celém hřbitově, zřejmě hledaly nějaký hrob.

Podle křestních jmen obětí poručík usoudil, že alespoň jeden z rodičů byl asi Čech. Požádal australskou ambasádu o spolupráci, kdo ty děti jsou a proč přicestovaly do ČR. Dostal odpověď, že jsou to děti českých rodičů - Petr Černý a Lucie Černá, kteří na podzim v roce 1968 emigrovali z ČR do Austrálie. Změnili si jméno. Umřeli nedávno hroznou smrtí. Napadl je v oceánu žralok, byli hned mrtví.

Poručík se vydal na místní matriku, ale žádné jméno těch dětí ani rodičů nenašel, požádal proto centrální evidenci obyvatel o pomoc. Trvalo tři dny, než mu aspoň něco zjistili. Tak ty tři dny chodil na houby, na borůvky, udělal si výlet na Sněžku a četl si román Láska je jen slovo od známého německého spisovatele Simmela. Taky navštívil místní muzeum, aby se dozvěděl něco o historii Černého Dolu. Pracovnice informačního střediska Iva mu ochotně povyprávěla. Taky se zašel podívat na ten hřbitov. Zjistil, že je rozdělený na dvě části, českou s krásnými hroby a německou, zpustlou. V hotelu Pošta mu z těch jeho hub a borůvek dělali samá dobrá jídla.

Petr a Lucie v roce šedesát osm měli trvalý pobyt v Praze, narodili se během války, jejich otec byl Čech a matka Němka. Vše, co zatím zjistil.

Kapitola 3

Po vydatné snídani (šunka s vejci, borůvkový koláč, vídeňská káva, malá plzeň a na závěr jeden Martell v. s. - harmonický a vyvážený koňak, 0.04/149 Kč) se poručík vydal na výlet do obce Rudník (vesnice Královéhradeckého kraje roku 2016).

V místním penzionu pro starší lidi (nádherný penzion, patří obci, vedle mají důchodci obchod, poštu, vše, co k životu potřebují) se vyptával zdejších usedlíků. Nešlo mu na rozum, proč ti dva byli na tom hřbitově, proč byli na okraji lomu (jestli chtěli spáchat sebevraždu a někdo je při tom vyrušil, nebo je tam někdo donutil jít s úmyslem je zabít a proč tak složitě). Dozvěděl se o několika Němcích, které těsně po válce místní samozvaný akční výbor, nebo tak něco, bez řádného soudu zastřelil na výstrahu (prý kvůli přechovávání zbraní). Podle trestního práva by to dnes byla sprostá vražda.

Hned druhý den se brzo ráno, tentokrát bez snídaně, vydal do Prahy zjistit něco více o Němce Lucii Černé, matce obou dětí. Po celodenním pátrání na různých místech zjistil následující: Lucie Černá byla dcerou jednoho z těch zastřelených Němců v Rudníku!!! Její matka se s ní po té strašlivé události dostala do Prahy. V Praze si našla místo v jedné z bohatších českých rodin, něco jako služebná, chůva, vše v jednom. Nakonec oni měli stejně starého chlapce, jako byla její Lucie, a nevadilo jim, že je Němka.

Poručík spokojen se svou pátrací akcí si zašel na večeři do hostince U Fleků na černou třináctku (0.4/59 Kč), pak na plzeň k Pinkasům a na závěr úspěšného dne do Malostranské kavárny na koňak, tentokráte již Martell v. s. o. p. - hebký koňak s plnou chutí, 0.04/249 Kč.

Ten chlapec, který vyrůstal společně s Lucií, se jmenoval Petr Černý.

Následující den si poručík (přespal v Praze u kamarádky z mládí) vzal volno, zašel si na Matějskou pouť, na Petřín a vyrazil zpět do Černého Dolu.

Kapitola 4

Už více než týden pracoval poručík Rudolf Koblížek na zapeklitém případu vraždy dvou mladých lidí v kamenolomu v Černém Dole. Stále neměl žádný motiv, případ byl spojený s minulostí, a proto se snažil pátrat dál tímhle směrem.

Po dni volna, kdy se zašel podívat znovu na místo činu (setkal se tam s místním hajným, který mu vyprávěl o zdejší zvěři a nedávno zahlédl v blízkém lese nového velkého jelena), se vydal opět do Prahy.

Obě děti vystudovaly v Praze gymnázium, a poté studovaly vysokou školu. Petr přírodovědeckou fakultu a Lucie lékařskou na Karlově univerzitě. Bohužel v létě 1968 přijela do Československa okupační vojska spřátelených armád a oba dva, Petr i Lucie, se stali náhodnými svědky nehody ruského tanku a smrti dvou lidí. Rozhodli se tedy, že v této zemi nemají žádnou budoucnost, a odletěli do Austrálie. O jejich pobytu v Austrálii poručík nic nevěděl, jen že tam umřeli za nejasných okolností v moři.

Poručík celý svůj život nevytáhl paty ze své rodné země. Byl starý mládenec, vybral všechny své úspory a koupil si letenku do Austrálie (33.333 korun, celkem 27 hodin se dvěma přestupy, v Berlíně a ve Spojených Arabských Emirátech). Koupil si učebnici angličtiny pro samouky a celou cestu v letadle se pilně učil. Taky se v Berlíně při přestupu seznámil s mladým německým párem, který letěl s ním do Sydney potápět se tam v oceánu. Měli objednaný kurz u společnosti P+L Black!, která se specializovala na pobyty na otevřeném moři - oceánu s kurzy potápění.

V Sydney se ubytoval v hotelu Marco Polo Motor Inn v centru města (ubytování si zařídil předem na týden za 12 tisíc). Lukas a Emma mu v letadle ukázali prospekty té společnosti. Zcela jasně vyplynulo, že tu společnost vlastní, lépe řečeno vlastnili, naši Petr a Lucie. Oba mladí lidé nadšeně vyslechli příběh Romana a Julie a slíbili Rudovi, že mu pomůžou v dalším pátrání. Navíc v Abu Dhabi (při druhém přestupu) do letadla přistoupila k poručíkovi krásná mladá Američanka Sophia, která ochotně Rudovi pomáhala s výukou angličtiny. Co víc si mohl přát. Už jen vyřešit ten případ...

Kapitola 5

Sophia nesehnala hotel podle svých představ, tak se nakvartýrovala k Rudovi. Ten to vřele uvítal. Všichni čtyři se vydali do té firmy P+L BLack. Zjistili, že firma si vede velmi dobře, zisky se pohybují v šestimístných číslech australských dolarů ročně a po smrti majitelů byla předmětem dědictví. Jenže děti měly dispoziční právo zatím na část peněz. Firma fungovala dále pod vedením dosavadního ředitele, opatrovníka a dětí. Každý z těch čtyř měl jeden hlas ve správní radě, do doby, než jedno z dětí dosáhne plnoletosti. Děti odcestovaly do Česka zjistit něco více o svých rodičích.

Poručík a Sophia se sblížili a přikoupili si kurz potápění a spolu s mladým německým párem si užívali. Dostali se i do těch míst, kde žralok napadl Petra a Lucii. Na žádného žraloka ale nenarazili. Místní policie poručíka nechala nahlédnout do spisu, vypadalo to, že je vše v pořádku.

Víc už se zjistit nedalo, tak si Ruda užil dovolenou, Sophia slíbila, že na Vánoce přijede za ním do Krkonoš a zároveň ho pozvala k sobě do slunné Kalifornie, kde má krásný dům na pláži. Ona jezdí lyžovat do Aspenu. Sophia (30) byla bohatá mladá žena a její minulost byla záhadou. Poručíkovi (53) se líbila. Sex byl s ní úžasný, tak to zatím neřešil. Potřeboval nejdřív vyřešit svůj zapeklitý případ vraždy v Černém Dole.

Vrátil se zpět do hotelu Pošta. Šel se znova podívat do okolí lomu. Náhodou spatřil toho jelena, o kterém mu povídal hajný. A kousek od něho srnu a mladé srnky.

Dvoutýdenní dovolená skončila. Poručík se vrátil do práce. Případ Romana a Julie byl uzavřen jako nevyřešený. Nebyl motiv, svědci. Obě děti byly pohřbeny na hřbitově v Černém Dole - Fořt. Neměly žádné příbuzné. Pohřeb to byl nádherný. Zúčastnila se většina místních obyvatel. Firma jejich rodičů byla prodána v dražbě a výtěžek (polovina) byl darován australskou vládou ČR na podporu Krkonoš, včetně opravy kostela ve Fořtu. Za druhou polovinu byly z Austrálie poslány klokaní rodinky do všech ZOO v ČR. Poručík Rudolf Koblížek byl povýšen na kapitána a dostal mimořádnou odměnu ve formě letenky do USA.

Kapitola 6, San Francisco, USA, Š. Mlýn, ČR

V říjnu je nejvhodnější doba na návštěvu. Není tolik vedro, neprší (v tom parku). Sophia pozvala svého Koblížka (ostatně letenku měl). Sama upekla americké koblihy.

Navštívili spolu národní park Death Valley (Údolí smrti), kde nejvyšší hora Telescope Peak měří 3.368 m a nejnižší bod Badwater Basin je 85 m pod mořem. Je to o dost větší, než lom v Černém Dole. Zde se zasnoubili.

Sophia už nechtěla být sama a hlavně chtěla mít děti. Nechtěla ale žít v České republice. Zařídila Rudovi pohovor u místní policie a rozhodnutí nechala na něm. Ruda už uměl docela dobře anglicky, Sophii miloval a neměl ani jeden důvod, aby nadále žil v tom státě, ve kterém dosud žil. Podal výpověď k 31. 12. a na 1. 1. objednal svatební obřad ve Špindlerově Mlýně. Nebyl to žádný problém, v České republice je možné vše, když máte dost peněz...

Vánoce strávili na sjezdovkách na Medvědíně a ve Svatém Petru, samozřejmě také v Černém Dole. Tentokrát už ale Koblížek nebydlel v hotelu Pošta, bydleli v hotelu Palace Club ve Špindlu (kdysi se tam natáčel známý český film o Homolkových na horách, zotavovna Radost, Sophia se skvěle bavila při jeho sledování).

Sophia ještě před odjezdem do ČR koupila super nové lyže a vyzkoušeli je v Aspenu. V Krkonoších tak byl tento náš pár dost na očích!

Jak může jedna nevyřešená vražda někde v nějaké malé republice někde ve střední Evropě takhle změnit život nějakému bezvýznamnému člověku.

Poručík ale usilovně pátral dál i o těch Vánocích. Dozvěděl se, že v listopadu našli v lomu mrtvého jelena, taky spadnul. Naložili ho a naplánovali ho udělat na silvestra v hotelu Pošta. Samozřejmě - když uviděli poručíka s jeho krásnou nastávající, tak ho pozvali.

Kapitola 7, poslední

Na silvestrovské oslavě v hotelu Pošta v Černém Dole dostal kapitán Rudolf Koblížek čestné občanství městyse Černý Důl (sice složitý případ vraždy zatím nevyřešil, ale mít známého bohatého policistu žijícího v Kalifornii v San Franciscu se může hodit).

Na Nový rok v pravé poledne se konal svatební obřad ve Špindlerově Mlýně. Svatební hostiny se zúčastnil i hajný z Černého Dolu a jako svatební dar věnoval novomanželům paroží toho jelena, co se zabil v lomu.

O Velikonocích si Sophia při jarním úklidu všimla, že na tom paroží jsou zřejmě stopy krve. Poručík už asi věděl, kdo ty děti do toho lomu shodil. V laboratoři zjistili, že ta krev je totožná s krví a DNA těch dětí.

Nebylo pochyb, že vrahem byl jelen!

Zřejmě se nějak obával o svou srnu a mladé, oni ho nějak vyrušili, tak na ně zaútočil. Nevyřešenou otázkou bylo, proč ty děti byly na okraji lomu, možná to byla jen opravdu shoda náhod a neměly v úmyslu se zabít.

Na Štědrý den se Sophii a Rudovi narodila dvojčata, kluk a holka. Dostali jména Roman a Julie.

Doslov

Nešlo v pravém slova smyslu o vraždu, ale o zabití. Některému čtenáři by se mohlo zdát, že je nesmysl, aby se jelen spářil se srnou. Existuje ale jelen sika, který se vyskytuje i zde v Krkonoších, je menší a je velmi agresivní (i vůči lidem) a ten se klidně se srnou spáří.

Tolik na vysvětlenou.

Ten jelen měl výčitky svědomí, že zabil dva mladé lidi, a proto spáchal sebevraždu (na stejném místě, kde je shodil).

Celý ten příběh je fikce, ale vše se klidně mohlo stát (včetně těch vražd Němců na konci války)...!

Petr Jehla, Fořt 2017