*V předrevolučním sídle MON na Karlovo náměstí s obrovskými křišťálovými lustry z Jablonce, o patro pod naší počítačovou firmičkou CT-Net, měl majitel firmy* ***Caster*** *Pavel Kadlčák uschován v dřevěné kůlně pronajaté od Dalibora, na dvoře pod našimi okny Rolls-Royce a Mercedes co při zavírání dveří vystrčil takový ocelový dráp a dovřel nehlučně sám za Vás. Oba ty skvosty byly v dobré společnosti. Ve vedlejší kůlně byl elektroagregát od věhlasné firmy Kolben&Daněk, jehož mosazný chladič s vrtulí dnes vytápí jednu restaurátorskou dílnu v podkrkonoší. Pod tím dvorkem byly rozlehlé podzemní prostory, které jsme si občas pronajímali jako montážní haly, když náhodou kamion PCéček z Hong Kongu měl nějakou sériovou závadu a bylo nutno všechna rozebrat odpájet a opětovně připájet nějakého švábíka.*

*V té Daliborem spravované budově mělo pronajaté kanceláře několik podobně vykutálených firem, jako Caster. Jedna, co se specializovala na vývoz zbraní a její majitel skončil s kulkou v hlavě. Pak firma Warner Bros, distributor filmů, jeden výrobce a distributor limonád v PET lahvích a mnoho dalších podobných.*

*Technickým ředitelem MON byl po odchodu z Psychologického ústavu Československé Akademie Běd můj velký učitel nočního života pražského a jediný můj podřízený Petr Poláků, který si k sobě později vzal Helenčina Martina Horu a jezdili spolu kontrahovat zakázky až někam do Jižní Ameriky. Vyráželi jsme pravidelně z naší podkroví laborky ve Čtyřdomí tramvají dolů z kopce přes Trojský most na Václavák a nad ránem se navraceli taxíkem nebo po svých, neboť již ničehož nazpět do Libně nejezdilo. A když jsem ho později v jeho ředitelské pracovně navštívil, zavolal sekretářce, aby nikoho nepouštěla dál, odhrnul závěs za svým velikým ředitelským stolem a tam bylo to nejmodernější vybavení elektronické laboratoře, o jakém jsme si v naší akademické laboratoři mohli jen nechat snít. Ale v té době už stejně jen podepisoval smlouvy a tenhle background za zády měl jen pro potěšení svoje, že jako nepatří úplně ještě do starého elektronického železa.*

*Po každém dějinném zlomu směrem k uvolnění opasku nesvobody, jako tomu bylo při naší Sametové revoluci, nastává údobí bezvládí, nadechnutí se, krapet dost uvolnění mravů ekonomických. Volná ruka trhu ke každému napřažena jest. Z vexláků se rodí přes noc „seriozní“ podnikatelé, nechajíce nejprve ale zmrznout kamion dobře pojištěných malinovek a k tomu si vezmou startupový úvěr za hubičku, takový co banka stejně odepíše. Přestávka v šedi utahané byrokracie státní tvrdé ruky. Euforie, šance pro ty co nemilují prostřednost a dávajíce přednost podnikatelskému adrenalinu. V garážích se rodí geniální produkty a celé firmy. Každá generace takovou šanci nedostane. Chudáci naši rodičové, svoboda, ta v 48. trvala moc krátce, jedno krátké nadechnutí v 68. a v 89. byli již moc staří. Stačili tak akorát vyjet za hranice všedních dnů ale zasejc ne moc daleko, protože na to nebylo tintil ventil, když tito laťku nekonformity s režimem nastavenou měli příliš vysoko. Někteří byli komouši v mládí z naivity a ke stáru z hlouposti nebo vypočítavosti ale i únavy přiznat si, že celý jejich život byl jeden velký omyl. A mýliti se nebylo v tomto případě lidské, jen hloupé a tragikomicky nešťastné.*

...

***A co o té době krapet mafiánských praktik napsal ...***

**JAROSLAV KMENTA: KMOTR MRÁZEK**

Vydání třetí, Praha 2008

**Obálka** Jan Vaca

**Grafická úprava** RedGreenBlue

**Jazyková korektura** Eva Vašíčková

**Vydalo nakladatelství JKM**  Jaroslav Kmenta

**Tisk** EKON Jihlava, ISBN 9788090360310

**Obsah**

Předmluva | Svět podle Mrázka 4

Prolog ......... 5

Část první | Vekslák 6

Část druhá | Milionář 49

Část třetí | Miliardář 77

Část čtvrtá | Lobbista 101

Místo doslovu .... 148

Str.49

**Část druhá/Milionář**

Jestli byl Mrázek v listopadu a v prosinci 1989 na Václavském ná­městí nebo na Letné na velkých protikomunistických demonstracích, se už nikdo nedozví. Jisté ale je, že se po pádu komunismu a nástupu nové vlády Občanského fóra začal cítit jako ryba ve vodě. Nová vlá­da totiž zrušila trestný čin nedovoleného podnikání. Prezident Václav Havel vyhlásil amnestii a z vězení se dostala řada Mrázkových ka­marádů. A v neposlední řadě byla v roce 1990 zrušena obávaná Stát­ní bezpečnost, která stála v pozadí mnoha problémů Františka Mráz­ka a mnoha dalších veksláckých skupin.

Jediný, kdo stále trčel ve vězení i přes prezidentskou amnestii, byl Jiří Shrbený. Ve věznici Heřmanice na Ostravsku si odpykával už čtvrtý rok. Kdyby se nestalo nic mimořádného a odseděl si celých šest let, vyšel by z věznice 15. července 1992. Jenže něco mimořádného se přihodilo.

Už v březnu 1990 žádal Shrbený o milost prezidenta Havla. Hrál to na špatný zdravotní stav. „Po zdravotní stránce není důvodu k udělení milosti,“ napsal 19. března 1990 vězeňský lékař kapitán Rudolf Kroker. A tak to Shrbený zkoušel jinak.

Nejdříve si zařídil, aby mohl alespoň na chvíli domů. Od náčelníka heřmanické věznice dostal za dobré chování zničehonic týdenní opušták. „Shrbený je ubytován v kolektivu odsouzených B4. Je zde pověřen funkcí vedoucího samosprávy. Povinnosti plní svědomitě a zodpovědně. Je nápomocen vychovateli při zajišťování kázně a pořádku na ubytovně. Rovněž po pracovní stránce je hodnocen jako velmi dobrý pracovník,“ vypočítal tehdejší vychovatel kapitán To­máškovič, proč by měl Shrbený dostat týdenní „dovolenou“.

Od 18. května 1990 se tak Shrbený pohyboval na svobodě. Co dělal, je zřejmé. Vyjednával se svými nejbližšími včetně Mrázka, jak se dostat z vězení nadobro.

I když byla politická scéna v rozvalinách a v bezpečnostních složkách chaos, Mrázek si stále udržoval dobré kontakty ve státní správě. A věděl, jak na to. Tušil, že hlavní roli bude hrát po revoluci Občanské fórum. Tedy uskupení, které založil prezident Václav Havel. Mrázek nelenil. Napojil se na klíčové lidi Občanského fóra. Jeho štáb sídlil v té době ve Špalíčku na Václavském náměstí a jedním z důležitých lidí tam byl jakýsi Ivo Svoboda. Přestože to tehdy nebyla příliš známá tvář, měl výlučné postavení seděl tak říkajíc na penězích. Byl pokladníkem OF.

Ve Špalíčku se také už delší dobu pohyboval i Ilja Květoň, někdejší disident. Květoň byl před listopadem 1989 členem antikomunistické organizace Hnutí za občanskou svobodu spolu s Johnem Bokem. Ten v prvních polistopadových dnech dělal prezidentu Hav­lovi bodyguarda a později nastoupil do tajné služby a ještě později se z něho stal aktivista bojující za lidská práva. Lepší kontakty v OF než Květoně a Iva Svobodu nemohly vekslácké kruhy mít.

V červnu 1990 byly v Československu naplánovány první svo­bodné volby. Kdyby v nich uspěli komunisté, všechno by se vrátilo do starých časů. A to nechtěl Mrázek ani jeho kamarádi. Nechtěli socialistické vlastnictví, nechtěli paragraf nedovoleného obchodová­ní. Chtěli kapitalismus, v němž by mohli zúročit to, co se naučili během vekslácké éry.

Občanské fórum tehdy potřebovalo nutně peníze na papír a tis­kárnu. Na vytištění plakátů a předvolebních letáků. Hromada peněz se v OF scházela ze zahraničí, z různých nadací. Ale stále to nestačilo. OF muselo být dobře organizované po celé republice, bylo potřeba nakoupit počítače, kopírky a tiskárny. Jen tak se dalo ve volbách vyhrát.

Vekslácké kruhy vycítily příležitost. Věděly, že když pomohou s kampaní, budou z toho mít užitek. Vytušil to i Shrbený, který v po­moci OF spatřoval i osobní zájmy. Nikdo z nich to sice nikdy neřekl a nepochlubil se tím, ale policejní složky jsou přesvědčeny, že Shr­bený, Mrázek a bývalý guru českých veksláků Jan Urbánek přispěli k volebnímu úspěchu OF v červnových volbách 1990. Z peněz, které měli veksláci ulité v zahraničí v cizích měnách, nakoupili potřebnou techniku. Se Špalíčkem, kde to měli na starosti Květoň a Svoboda, vše dojednávala na oficiální úrovni firma **Caster**.

Ale o ní až později.

Týden na svobodě byl pro Jiřího Shrbeného hektický. Když vyřídil vše potřebné včetně finanční výpomoci OF, nechal se hospitalizovat na III. interní klinice Thomayerovy nemocnice u primáře Jindřicha Klímy. Ano, v té nemocnici, kde měl Mrázek tolik známých, že se z něj mávnutím kouzelného proutku stal invalidní důchodce. Shrbený si tam nechal do lékařské zprávy napsat, že trpí depresemi. Lékaři ihned nařídili, že je nutné pacienta hospitalizovat na interním oddělení, kde by se provedlo psychiatrické vyšetření.

„Ze zdravotních důvodů doporučuji přerušení trestu,“ napsala pak ve svém verdiktu vězeňská lékařka v Heřmanicích Zuzana Kubyniová.

O pár týdnů později Kubyniová navrhla, aby byl Shrbenému přerušen trest od června celkem na dva měsíce. „Vyžaduje si to jeho zdravotní stav,“

uvedla. Městský soud v Ostravě pak skutečně 14. června 1990 Shrbenému vyhověl. Z týdenního opuštáku se stala trvalá dovolená. Shrbený se do vězení už nevrátil.

V červnu vyhrálo Občanské fórum volby, byla schválena novela trestního zákona a 2. srpna 1990 rozhodl Městský soud v Ostravě, že se Shrbenému díky novele zákona zkracuje odnětí svobody ze šesti na dva roky. Trestný čin spekulace, za který byl před rokem 1989 odsouzen, prostě už neexistoval.

**18**

Major Vladimír Rudolf nelenil. Stále pracoval u hospodářské krimi­nálky a stále přemýšlel, jestli nemá oprášit starý projekt s týmem Profesionál. Na jeho stole se totiž čím dál častěji objevovaly svodky z policie, kde se míhala stará známá jména: Mrázek, Provod, Shrbe­ný, Urbánek... „Ti lidé s tím snad nikdy neskončí. Podvody, úplatky, krádeže stále stejný model, i když v novém prostředí a v novém zřízení,“ mumlal si pro sebe major Rudolf.

V červenci 1990 proto navrhl, aby ministr vnitra zřídil nový tým na staré veksláky. Aby Rudolf své nadřízené přesvědčil, že je nutné celou skupinu novodobých podnikatelů stále sledovat, musel nejdříve zpracovat obsáhlou analýzu bezpečnostních akcí z minulých let. Šlo o akce Merda, Skupina, Pavučina a Profesionál.

Noví šéfové resortu vnitra a policie neměli o aktivitách Mrázka a spol. ani tušení. Proto jim musel Rudolf vysvětlit vše od začátku:

„Na území Československa působí nejméně od roku 1980 dokonale organizovaná skupina pachatelů, která konspirativním způsobem obchoduje s pašovaným zbožím, zlatem, zbraněmi a drogami. Vždy, když jsme se snažili tyto lidi rozpracovat, naráželi jsme na jejich vlivné vazby do státní správy. Hlavní pachatelé trestných činů se rekrutovali z řad tajných spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti, kriminální služby VB a vojenské kontrarozvědky s velmi silnými styky na funkcionáře KSČ, městských výborů, prokuratury a soudů. Toto byl také jeden z hlavních důvodů, proč se nepodařilo rozpraco­vat tuto skupinu jako celek. Zjistili jsme, že členové této skupiny podnikatelů stále páchají hospodářskou trestnou činnost velkého roz­sahu a že ohrožují bezpečnost země.“

Když se do Rudolfových slov začetl první náměstek ministra vnitra podplukovník Ludvík Vaculka, nechal si ihned zpracovat další materiál. Chtěl vědět, co se za aktivitami těchto lidí skrývá, kdo je řídí a proč?

Major Rudolf měl tři možné verze.

Zaprvé:

Může jít o organizovanou skupinu osob, která za účelem vlast­ního ekonomického prospěchu organizuje trestnou činnost hospodářského charakteru a k jejímu zakrývání využívá tajné spolupráce s operativními útvary SNB. Obdobnou formu organizace údajně po­psal ve svém dopise z vězení Miroslav Zaoral vůdce jedné skupiny bývalých veksláků, který byl před rokem 1989 rozpracován bezpečnostním týmem Skupina. Dopis zaslal Zaoral bývalému generálnímu prokurátoru ČSSR JUDr. Feješovi. Tento dopis se však do současné chvíle nepodařilo zajistit. Podle důvěryhodných zdrojů obsahoval systém organizace tzv. zednářské lóže v ČSSR spolu se jmenovitou hierarchií jejích funkcionářů.

Zadruhé:

Jde o skupinu osob, kterou úkolovala bývalá složka StB a měla získávat kompromitující materiály na zájmové cizince s cílem zajistit do Československa dovoz embargovaného zboží. Její hospodářská trestná činnost sloužila ke krytí daného záměru. Postupně však někteří tajní spolupracovníci a jejich řídící orgány SNB začali tuto síť zneužívat k vlastnímu obohacení.

Zatřetí:

Jedná se o organizovanou skupinu řízenou rozvědkou SSSR, která tímto způsobem udržuje styky se svými spolupracovníky ze západních zemí. V Československu k tomu využívá spolupráce s bývalou Státní bezpečností. Hospodářskou trestnou činností pak zabezpečuje krytí a financování své zpravodajské činnosti. Přes své spolupracovníky v SNB zajišťuje formou blokací jak ochranu této sítě, tak její kontrolu. Jako příklad lze uvést ovlivňování trestního stíhání bývalého nadporučíka Josefa Hroudy z kolínské kriminálky cestou bývalého pracovníka I. správy SNB Luďka Somola, pracovní­ka bývalého všeobecného oddělení ÚV KSČ Antonína Hejtíka a bý­valého hlavního vojenského prokurátora generálmajora Kolára s cí­lem dosáhnout zastavení nebo odložení jeho trestní věci.

Náměstka Vaculku nejvíce vyděsila třetí možnost. „To by zna­menalo, že tu KGB posiluje své postavení,“ řekl a zeptal se: „Co ti lidé dnes dělají?“ „Jsou stále aktivní. Zakládají akciové společnosti, do kterých se zapojují téměř všechny zájmové osoby. Jde třeba o firmy Pragent, Moragro nebo Pražská detektivní kancelář,“ řekl Ru­dolf.

Náměstek Vaculka nezaváhal ani vteřinu: „Co potřebujete k práci zvláštního bezpečnostního týmu?“

„Bylo by dobré vytvořit analytickou skupinu, operativní tým a vyšetřovací oddělení. Navrhuji přeřadit do týmu jednoho z nejlepších analytiků z Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie (tajná služba) Jiřího Smrže. Posílit tým i o pracovníka z Inspekce ministra vnitra. Potřebujeme zvláštní rozkaz, který by nám umožnil snadnější a rych­lejší přístup k odposlechům a sledování. Stejně tak by bylo nutné, aby federální ministr vnitra Ján Langoš schválil výjimku pro náš tým při lustraci jednotlivých osob v registrech vnitra a tajné služby,“ vy­sypal ze sebe Rudolf sérii požadavků.

„K čemu ta výjimka?“ zeptal se Vaculka.

„Zájmové osoby mají důvěrné vztahy i s řadou současných příslušníků policie a tajných služeb. Kdyby se dozvěděly, že si z data­bází stahujeme nějaké informace o jejich kontaktech, byla by celá práce ohrožena. Výjimka ministra vnitra by nám umožnila, že by se nikdo, vůbec nikdo nedozvěděl, proč se jednotlivé osoby lustrují. Je to nutné, věřte mi. Mám s tím zkušenosti,“ vysvětlil Rudolf.

„Jak se bude váš tým jmenovat?“ zeptal se Vaculka a major Ru­dolf hned odvětil: „To vím přesně. Už jsem o tom přemýšlel. Tým Omega, jestli souhlasíte?“ Vaculka se usmál, nic neřekl, jen kývl.

**19**

Na Shrbeného se po jeho propuštění nalepila sledovačka. Monitoro­vala každý jeho krok a odposlouchávala jeho telefon.

Policie zjistila, že nejčastěji jezdí za Shrbeným jakási Bohumila Slámová z Prahy a František Kočnar z Kunovic na Vsetínsku. Tento muž byl zaměstnán ve firmě Caster. Velmi často za ním jezdili i ci­zinci. Sledka ve svých záznamech zdůrazňovala, že jde zejména o dodávku se státní poznávací značkou Velké Británie. S cizinci to měl Shrbený vůbec v malíčku. Jednou třeba přijel do firmy Aramco In­ternational ve Francouzské ulici v Praze 2, poklábosil s nějakými diplomaty jako jejich letitý kamarád a zase odešel. V této firmě podle všeho směňoval valuty. A bylo jedno, že firma sloužila výhradně pro diplomaty ke směně peněz.

Shrbený byl všude. Jednou se policistům přihlásil jakýsi Karel Cyprich, který byl odsouzen za podvody a seděl ve věznici ve Vina­řících. V policejní hantýrce řečeno „měl poznatek“. Shrbený se podle něj začal zase scházet s německými obchodníky Klausem Bürgerem a jeho ženou Věrou Bürgerovou. „Spolu s emigrantem Václavem Vančurou skupují v Československu na černém trhu zbraně a prodá­vají je v Německu. Stejně tak obchodují přes tuto tajnou síť s drogami,“ svěřil Cyprich sladké tajemství policii.

V listopadu 1990 byli v Německu zadrženi Věra Bürgerová a Václav Vančura při pokusu o prodej jedenácti samopalů vzor 61 Škorpion. Shrbený unikl vyšetřování jen o vlásek.

Ale hlavní podnikatelské aktivity Shrbeného se po jeho návratu z vězení soustředily kolem firmy Caster.

Nebyla to velevýznamná firma ani neměla obrovské základní jmění, jen uměla na tu dobu nevídané věci. Brala si úvěry u bank, soukromých firem i u státních subjektů a zvláštní metodou „seber a zmiz“ peníze jaksi nevracela nebo je sofistikovaně obracela v ruce a dělala z jedné pohledávky druhou, z druhé třetí, pak čtvrtou a tak dále.

Tak třeba Agrobanka tehdy firmě Caster půjčila 40 milionů ko­run na dobu čtyř let a stačilo jí, že do zástavy dostane pár vozidel Volvo 740. Přestože šlo o luxusní auta, v nichž tehdy jezdili i pra­covníci Pražského hradu, mohla se jejich cena pohybovat nanejvýš kolem půl milionu korun za kus. Jenže v dokumentech podstrčených bance se najednou cena jednoho volva vyšplhala přes jeden milion korun. Firma Caster vlastnila celkem 12 těchto vozů a v té době je ani neměla ještě splacené.

Tým Omega při rozplétání hospodářského zázraku jménem Caster zjistil, že stejné vozy, které slouží ke krytí úvěru u Agrobanky, jsou už jednou zastaveny u Československé spořitelny, kde si firma bere krátkodobé úvěry na běžnou činnost.

František Mrázek v té době už se Shrbeným plně spolupracuje. Dokonce přinesl do byznysu Casteru skvělý projekt. Mrázek dojed­nal s Odborovým svazem kovoprůmyslu půjčku ve výši 150 milionů korun. Vše bylo domluveno po mrázkovsku. Odborový svaz udělá u firmy Caster fiktivní objednávku na zboží v hodnotě 50 milionů ko­run s tím, že množství a druh zboží budou průběžně doplňovány. Jenže specifikace zboží nebude ve skutečnosti provedena, takže fir­ma Caster po uplynutí smluvní doby vrátí dohodnutou částku 50 mi­lionů korun. Takto získané peníze měly samozřejmě sloužit k dalším finančním machinacím. Jak prosté! Byla to totiž půjčka bez úroků. Není nutné zdůrazňovat, že na něco takového mohl přistoupit jen blázen nebo dobře uplacený úředník či odborový předák. Třikrát 50 milionů, úžasný kšeft.

Mrázek domlouval vytunelování odborů s jakýmsi Láďou Němcem. „Hele, na spolupráci Castera s odborama vypracujeme studii. Žádnej strach. Všechno bude právně podložený. Na to nasadím Lou­du a kluky z ministerstva financí. Pelán je jasnej. Na Mesiárikovi se pracuje,“ říkal Mrázek do odposlouchávaného telefonu.

Firma Caster sice měla v obchodním rejstříku zapsané v kolonce obchodní činnost všechno možné (obchod, prodej, reklama, směnárna, prodej aut a počítačů), ale ve skutečnosti tam mohla mít spíše tři slovíčka: fígle, čáry, kouzla.

Firma byla založena v srpnu 1990 a základní kapitál tohoto „eseróčka", které pak získávalo desetimilionové úvěry jak na běžícím pásu, dělal 300 tisíc korun plus deset tisíc marek. Majitelem byl úředně Pavel Kadlčák, československý emigrant žijící v Německu. Neoficiálně řídil firmu Shrbený. Sekundantem mu byl Mrázek.

Začátkem roku 1991 dokonce firma Caster zamýšlela, že by se stala bankou. A aby měla dostatek peněz pro krytí takového projektu, vyjednávala s odborovými svazy, s nimiž měla opravdu dobré vzta­hy, finanční injekci ve výši 500 milionů korun.

„Jirko, ty odbory by nám půjčily pět set mega. Já bych se toho nebál. Ty vole, ono jim tam leží na účtech skoro 1,5 miliardy a nevědí, co s tím. Na to si musíme sáhnout,“ říkal Mrázek Shrbenému.

Protože šlo o velkou částku, chtěli odboráři tentokrát reference na firmu Caster od Mnichovské banky v Německu, kde měla firma účet. Jenže na účtu byla tehdy částka jen kolem 10 milionů korun.

A tak přišly na řadu ony pověstné čáry máry. V den, kdy měl přijít dotaz od odborářů, nechala firma Caster neznámo jak převést na mnichovský účet částku 10 milionů marek. Když banka odborářům potvrdila, že Caster má na účtu v přepočtu skoro půl miliar­dy korun, čáry máry skončily a druhý den putovalo propůjčených 10 milionů marek zpátky.

Stejně postupoval Shrbený a spol., když zakládali filiálku firmy ve Švýcarsku. I tehdy přišlo na jeden den na účet firmy Caster 10 milionů marek, a když posloužily svému účelu, hned zase zmizely.

V červnu 1991 odjel majitel Casteru Pavel Kadlčák do USA. Podle týmu Omega, jak to zachytil z odposlechů, vyjednával Kadlčák za Atlantikem s jakýmsi blíže neurčeným konsorciem bank, fondů nebo firem půjčku ve výši 150 milionů dolarů. Tyto peníze by firma splácela deset let. Kadlčák jednal v Kalifornii i na Floridě. „Kadlčák je v Americe. Když to dobře dopadne, tak to konsorcium dá ty peníze Pavlovi na nějakej investiční fond. Bude to určitě přes 100 milionů dolarů,“ říkal Shrbený do telefonu Mrázkovi.

První částka měla dorazit na účet firmy 15. června 1991: jeden milion dolarů.

„Tyto peníze mají sloužit ke krytí pohledávek firmy Caster a podle posledních poznatků i jako investiční fond na nákup movitého i nemovitého majetku pro další firmy v Československu. Celkově lze říct, že z vyhodnocení všech transakcí je zřejmé, že půjčky jsou po­skytovány bez příslušných garancí. Jde o podvody fiktivní krytí,“ napsal tým Omega do jedné ze svých zpráv.

Nakonec firma Caster prodala i dosud nesplacená auta Volvo. „Na ty volva mám zájemce, nějaký Rakušáky. Za jedno nabízejí půl milionu,“ říkal Mrázek Shrbenému a ten suše odvětil: „Není co řešit. Prodej je, Kadlčák je dá všechny.“

Firma Caster vykazovala koncem roku 1990 dvoumilionovou ztrátu a v roce 1991 dosáhl schodek firmy 18 milionů. Ale úvěry stále tekly a tekly...

**20**

Firma Caster sídlila v krásné velké budově v Praze na Ovocném trhu. A jako na zavolanou se blížila privatizace. Město se rozhodlo budovu prodat. Caster se dražby zúčastnil a dalo by se říct, že Caster přišel, viděl a zvítězil.

V privatizační komisi měl totiž své slovo jakýsi pan K. Muž, který pracoval ještě před rokem v Koordinačním centru Občanského fóra a který zajišťoval od Shrbeného a Casteru finanční dar na výpočetní techniku před volbami. Teď se známost Shrbenému hodila. Pan K. se musel činit. Budovu firma Caster dostala. A nebyl by to Caster, kdyby v tom nebyly nějaké čáry máry. Dvacet milionů korun potřebných na zaplacení budovy získala firma z úvěru od Komerční banky. Vzápětí další spřízněná firma, Real, dostala další úvěr ve výši 10 milionů korun od Československé spořitelny a peníze ihned převedla na účet firmy Caster.

František Mrázek zase rozjel vyjednávání o padesátimilionovém úvěru v jedné bance v Nymburce. Část peněz by „odevzdal“ do Casteru, část by si nechal na profinancování svých černých kšeftů s auty, potravinami, cigaretami a elektronikou.

Skupina kolem Shrbeného a Mrázka věděla, že nejlepší cesta, jak „uklidit“ získané peníze z úvěrů, budou investice do nemovitostí. A vybrali si pro to Prahu a Český Krumlov. Jako by už tehdy tušili, že to budou nejvzácnější realitní lokality.

V Českém Krumlově skoupili sedmnáct budov, většinou v histo­rickém centru města. Koupili objekt po bývalé Mototechně, hned naproti cukrárně, a také hotel Černá růže. Tady dělal provozního je­jich parťák Tomáš Lacina, bývalý vrchní číšník z pražské restaurace Vysočina, RaJ, jenž byl v partě odsouzených veksláků za nelegální obchody už před rokem 1989. Naplněnost hotelu zajišťoval Kadlčák klientelou z USA. Prý úspěšně.

S hotelem Černá růže to však nebylo vůbec jednoduché. Byl to tak velký a nákladný objekt, jehož hodnota se pohybovala minimálně kolem 200 milionů korun, že na něj už bylo třeba mít společníka.

Shrbený byl sice s Kadlčákem ve firmě Caster, ale zároveň si založil s jistým Vladimírem Janečkem společnost DIONE. Janeček byl poměrně bohatý podnikatel. Shrbený takového potřeboval. Byl to sňatek z rozumu. Shrbený ho pak zasvětil do tajů svého byznysu a seznámil ho se všemi důležitými lidmi z někdejší vekslácké bandy. Na provozování hotelu Černá růže se tak podle jedné utajované smlouvy podílely obě firmy, s nimiž měl Shrbený něco společného: Caster a Dione.

Tým Omega zjistil, že od Janečka nateklo do společného byzny­su se Shrbeným a spol. přes 40 milionů korun.

23. května 1991 se pak stala tragédie. Vladimír Janeček kolem páté hodiny ranní havaroval se svým vozem Volvo v Praze v ulici V Holešovičkách. Byl na místě mrtvý. Podle pozdější výpovědi jeho matky, které se Janeček se vším svěřoval, měl u sebe v den nehody dva šeky Komerční banky. Ty byly vystaveny firmou Caster měsíc před nehodou 26. dubna 1991. Stejně tak měl mít u sebe dlužní úpis vystavený firmou Caster na 19 milionů korun. Tento úpis vystavila firma Caster Janečkovi den před nehodou tedy 22. května 1991.

Dopravní policie, která případ řešila, podle týmu Omega předala všechny tyto důležité listiny zástupci firmy Caster, s vysokou prav­děpodobností právě Jiřímu Shrbenému.

Janečkova matka Dagmar Sadílková nikdy neuvěřila tomu, že její syn zemřel náhodně. Tým Omega si do svých poznámek napsal: „Matka Vladimíra Janečka se několikrát pozastavila nad okolnostmi průběhu vyšetřování nehody. Podle ní nebyla provedena technická prohlídka havarovaného vozidla, nebyla provedena pitva zemřelého ani nikdo nezjišťoval, jestli Janeček před nehodou pil alkohol. Za zajímavou označila skutečnost, že necelých 30 minut po nehodě, ke které došlo v 5 hodin ráno, se v její blízkosti pohybovali jak zástupci firmy Caster, tak Jiří Shrbený.“

**21**

V polovině roku 1991 se stal šéfem týmu Omega nadějný analytik nadporučík Jiří Smrž, který začínal v tajné službě. Nahradil majora Rudolfa. Oba však spolu stále komunikovali a Smrž se s ním často radil. Rudolf znal přece jen všechny aktéry „odmalička“.

„Komu smrt Janečka nejvíce prospěla?“ zeptal se při jedné schůzce Rudolf svého nástupce Smrže.

„Určitě Shrbenému. Zjistili jsme, že hned po dopravní nehodě provedl všechna nezbytná opatření k zabezpečení finančních pro­středků firmy DIONE. I peníze, které na účtu této firmy měly podlé­hat dědickému řízení. Přestože Shrbený byl ve firmě společníkem, na část peněz měli nárok Janečkovi dědici. Z peněz, které byly na účtu firmy DIONE, byly hrazeny všechny pohledávky pronajatého hotelu Černá růže,“ vysvětlil Smrž.

„To je zajímavé. Ale nehoda to tak jako tak mohla být. Nemuse­lo jít o vraždu. Shrbený se pak po nečekané tragédii snažil jen za­chránit svůj byznys. I když na úkor dědiců,“ dodal Rudolf nad hrn­kem pěkně silného skoro studeného turka. Býval to jeho zvyk.

„To je pravda. Ale Shrbený pak udělal další tah. Aby se zbavil dědiců Janečka úplně, raději rychle založil novou firmu s podobným názvem. Za DIONE dodal jenom písmenko X a v obchodním rejstříku byla najednou čistá a žádnými závazky nezatížená společnost DIONEX,“ řekl Smrž a už se chtěl nadechnout k dalšímu vyprávění, jenže Rudolf byl rychlejší:

„Počkej, počkej. Jak by tím mohl vyšplouchnout dědice? Vždyť smlouva o provozování hotelu byla s firmou DIONE.“

„No právě. To bylo dokonale připravený. Shrbený začal okamžitě vyjednávat s Městským úřadem Českého Krumlova, aby podepsal novou smlouvu o pronájmu hotelu s nově založenou firmou DIONEX. V tom pomáhal Shrbenému ten jeho Bob,“ řekl Smrž.

„Jo Bohumil Nepožitek? Ročník 1949, zaměstnanec firmy Caster. Bývalý ředitel Vodních staveb,“ sypal to ze sebe Rudolf, jako by nosil v hlavě malý počítač.

„Dědicové ale nebyli jediní, s nimiž Shrbený zatočil. Od Černé růže nakonec odstavil i Kadlčákův Caster. Caster dlužil Městskému úřadu Český Krumlov šest milionů na nájmech. Úřad se zlobil, Shr­bený s tím naschvál nic nedělal a spíš úředníky naváděl, ať tedy podle smlouvy nabídnou firmě Caster přednostní právo odkupu hote­lu. Úřad požadoval za hotel 170 milionů a tolik volných peněz Caster zrovna neměl, a tak přišla na řadu lehká diplomacie Shrbeného. Do­mluvil se přímo se starostou Krumlova Vondroušem, že hotel převezme do pronájmu jeho DIONEX,“ vyprávěl Smrž.

Rudolf se usmál: „To mi neříkej, že starosta na to jen tak přistoupil, bez výběrového řízení? Nevěřím, že v tom nebyla korupce.“

„Odposlouchávali jsme taky toho provozáka Lacinu. Z odpo­slechů něco takového vyplývalo. Lacina se totiž do telefonu chlubil, že ta změna smlouvy přišla firmu na 800 tisíc korun. Ale za ruku jsme je chytit nestačili. Znáš to,“ řekl posmutněle Smrž.

„A jak je to mezi Shrbeným a Kadlčákem? Nevěřím, že by se úplně rozešli. To jsou běžci na dlouhé tratě. Ty spojují peníze,“ řekl Rudolf.

„Jasně. Prachy jsou mocný magnet. Stále je to přitahuje. I přes tiché spory spolu jedou v kšeftech. Teď jsme zachytili, jak Shrbený nabízí Kadlčákovi, jestli nechce koupit pět procent akcií banky Ska­la. Jen za 5,5 milionu korun. Shrbenýmu to dohodil nějakej Petr Hu­ba. Takže se neboj. Ti se nerozešli,“ řekl Smrž.

Kafe už dopili. A tak se chtěl Rudolf rozloučit.

Smrž si ale to nejdůležitější nechal na konec. Profesionální de­formace. Tak se chová skoro každej policajt nebo tajnej. „Ne, ještě chvilku. Mám tady jeden papír. Potřeboval bych, aby sis to přečetl a poradil, co s tím mám dělat,“ řekl Smrž a podal Rudolfovi úřední záznam z 20. června roku 1991. Popisoval, co se zachytilo v odpo­sleších. Rudolf si ho bedlivě přečetl.

„Dne 17. dubna 1991 byl zpravodajskooperativními prostředky zachycen rozhovor mezi Jiřím Shrbeným a Alešem Žákem, ve kte­rém Žák sděluje, že ,ti cizinci zatím nemohou potvrdit odběr těch 120 kusů nákladních vozidel vzhledem k tomu, že dosud nedošla odpověď z jihovýchodní Asie'. Nabídka na zabezpečení kšeftu ale stále platí.

Dne 4. června 1991 byl zachycen rozhovor mezi Alešem Žákem (hovoří slovensky) s JUDr. Janem Urbánkem, ve kterém Žák sděluje, že ohledně jejich kšeftu je všechno v pořádku. Podařilo se mu sehnat již subjekty, takže chybí jen jeden. Všechny otázky jsou směřovány na stuttgartské telefaxové číslo s cílem, aby tam v co nejkratší době naběhly peníze. Žák současně sděluje, že by bylo vhodné, aby Urbá­nek něco vymyslel ve vztahu k Poldi Kladno. Dále Žák sděluje, že 5. června 1991 odjíždí do Bratislavy, kde má ve čtvrtek schůzku s místopředsedou slovenské vlády Jánem Čarnogurským. K předsedovi vlády ČALFOVI nešel z toho důvodu, že je nějak nemocný a nechtěl se tam vnucovat, tak to zajistí na příští týden. Současně upozorňuje Urbánka na skutečnost, že ,TO s ČALFOU projednají až příští týden ve středu, kdy do republiky přicestuje ten jejich Arnik, tak to vemou z jedné vody načisto i s ním'.

Operativní cestou byl získán dosud blíže neprověřený poznatek, že prostřednictvím Žáka byla u firmy Caster, s. r. o., zajištěna finanční půjčka pro předsedu vlády ČSFR ČALFU ve výši 32 milionů korun. Uvedené prostředky mají sloužit k nákupu hotelu na Sloven­sku, který v rámci privatizace přejde do jeho osobního vlastnictví (!). Je zajištěno, aby na příslušné aukci v každém případě vystupovala jiná osoba.“

Rudolfa to zaskočilo: „Tak ti nevím, co mám říct. Za komunistů měli podchyceného místopředsedu vlády Obzinu. Teď už povýšili a snaží se uplatit i ministerského předsedu. Řekni to nadřízenému. A trvej na tom, aby o tom byla informována tajná služba. Ta je tu od toho, aby včas zabránila takovým věcem. Ty se starej o kriminální činnost. Zmapujte jejich aktivity a pak je pozavírejte. Když půjdeš po premiérovi, tak to můžeš zabalit a všechny vás nakonec rozprášej. Politika je svinstvo. Jo, ale podívejte se taky na toho Urbánka. Já vím, že Mrázek je důležitej, ale prověřte i Urbánka. Uvidíš, že ti to otevře oči, kam až všechny ty jejich vztahy sahají.“ Dobrá rada nad zlato.

Jak to dopadlo s údajným Čalfovým hotelem na Slovensku, ve spisech ani nikdy později bohužel už nebylo. Čalfa vedl federální vládu až do roku 1992. Pak se stal jedním z nejvlivnějších právníků v zemi.