**KAUZA NEŠŤASTNÝ ROD**

(Prípad je inšpirovaný viacerými kauzami z územia Uhorska)

 Keď sa na niekoho valí smola, či nešťastie, je to strašné. Ak to však postihne celý rod, je to hotová tragédia. Šľachtici z Felhőváru boli do moháčskej bitky výkvetom uhorskej šľachty. Avšak hlava ich rodu, gróf Štefan sa v roku 1526 utopil na úteku pred Turkami a nešťastia sa na nich odvtedy začali valiť. Ako keby celý rod postihla po Moháči akási neviditeľná kliatba, čí ký fras...

Ono sa to nezačalo hneď. Nový uhorský panovník, jeho apoštolská výsosť Ferdinand, toho mena Prvý, vládol v krajine len tretím rokom, keď sa to stalo prvý raz. Na panstve patriacom grófovi Aladárovi z Felhőváru, v kaštieli v obci Horný Medzev jedného krásneho slnečného dňa jeho krásna dcéra, slečna Ambrózia uvidela niečo hrozné. Dovtedy ju vychovávali navýsosť cudne, tak sa nemožno čudovať, že z toho dostala nervový záchvat, nuž ale: v kriakoch sa tam skrýval úplne nahý chlap. Nie žeby bol otrhaný a špinavý ako sa na poriadneho žobráka patrí. On bol špinavý a smrdel ako stádo prasiat, ale on bol úplne nahý. Cudný zrak slečny Ambrózie celkom prirodzene zablúdil niže pása a ona tam uvidela – kapsu a na nej obrovskú klatku! Toto určite nečakala a tak nečudo, že začala hystericky kričať. Utekala do zámku a tam upadla do mdlôb. Doktora až z Košíc museli priviesť, aby prišla k vedomiu. Keď s plačom vyrozprávala, čo videla, gróf Aladár sa strašne nahneval a prikázal svojim paholkom, aby toho netvora, čo jeho dcére ublížil, čo najskôr chytili. Trvalo to niekoľko dní, lebo sa skrýval v lese. Občas sa ukázal nejakej počestnej sedliačke a zasa zmizol, pohyboval sa ako duch. Ženy bolo vystrašené, lebo jediné čo si pamätali, bola tá obrovská kapsa s ešte väčšou klatkou. Ktovie, čo skrývali...

Napokon toho tvora chytili. Bránil sa a škriabal, aj kapsu pri tom stratil. Nuž a čo mal pod ňou, to vedia len tí, čo ho chytili. Nič nevraveli, len sa tvárili veľmi udivene. Do zámockej hladomorne ho priviedli už zahaleného, ale zato s kapsou na pleci. A keďže neustále vykrikoval, že ho môžu zavrieť až keď otvoria klatku, niekto priniesol šperhák a klatku otvorili. Nikoho už viac nezaujímali jeho reči. Podrobili ho mučeniu a popravili, lebo presne predpovedal, čo sa stane, keď klatku otvoria. Nebolo by na tom nič zvláštne, ale slečna Ambrózia mala od jeho popravy živé sny. Tvrdila, že ju chodí mátať a napokon sa aj pominula na rozume. O jej prípade sa už nikdy nahlas nehovorilo. Veď aká to hanba, že sa počestná šľachtičná zblázni, lebo videla akéhosi žobráka, hoci nahého. Nuž ale asi bol naozaj čarodejník, ako sa vravelo. Veď na hranici rodinu Felhőváry do tretieho pokolenia preklial...

A prekliatie, ak to bolo naozaj prekliatie, pokračovalo už o pár rokov. Gróf Aladár vo svojom paláci v Košiciach hľadal šikovnú komornú pre svoju druhú dcéru Filoménu. Jeho majordóm našiel šikovné dievča, síce nevzdelanú vidiečanku, ale celkom peknú a šikovnú, ktorá sa na takú prácu celkom hodila. Volala sa Šuška. I nasťahovala sa Šuška do paláca a začala si plniť svoje povinnosti. Ale nešťastie sa začalo, keď sa do nej zahľadel grófov syn, mladý pán Oskar.

Nebolo by to ani prvý ani posledný raz, čo sa mladému potomkovi grófskeho rodu narodil bastard, o to by nešlo. Keď Šuška otehotnela a gróf Aladár sa dozvedel, kto s ňou bol, skoro mu zabehol dych. Ale potom si spomenul na vlastného bratranca, jeho milosť Matúša, ktorý kade chodil, tade zanechával deti, ako taký zajac. Aj ho do kláštora preto chcel jeho otec zavrieť, ale zahamoval, lebo sa zľakol, čo by sa mohlo stať, keby jeho nepodarený syn stretol nejakú čo len trochu mladšiu mníšku. A tak Matúša poslal radšej do boja proti Turkom a vlastne aj bol celkom rád, že padol...

Gróf Aladár sa teda rozhodol, že nechá Šušku dieťa vynosiť a potom ju pošle kade ľahšie. Oskar sa síce spočiatku staval proti, ale zo dve výchovné zauchá od železom zoceleného otca spôsobili, že zmenil názor. Lenže: Šuške sa narodili hneď dve deti, ale aké? Jedno malo hlavu ako lieskový oriešok, druhé ani takú. Nedalo sa zistiť ani akého sú pohlavia, lebo na patričných miestach nič nemali. Deti veľmi skoro zomreli, takže Šušku chcel gróf vyplatiť a poslať preč. Lenže zabudol na to, že babica, ktorú k nej zavolali, lebo mala ťažký pôrod, medzitým udala prípad samotnému richtárovi. A ten – hlava dubová – nechal Šušku zavrieť do väzenia, lebo vraj také deti sa nerodia, len ak jej ich otec knieža pekelné. A keby aspoň čušala, ale ona nie – keď ju išli na mučidlách pripekať, radšej pekne zaspievala, kto bol otcom. Mal gróf potom opletačky s mestským súdom, ale ustál to. Šušku popravili. O pár rokov zomrel aj gróf Aladár. Medzi sprostým ľudom sa povrávalo, že si ho vzal diabol za to, že nechcel vychovať jeho deti. Hlavou rodu sa stal záletník Oskar.

Gróf Oskar žil pomerne šťastne. Mal kopec (aj nelegitímnych) detí, ale inak mu nič nechýbalo. Trochu sa podal na príbuzného, grófa Matúša. Jedného dňa sa na jeho rodovom majetku ohlásil akýsi cudzí šľachtic. Vravel, že sa volá barón Imrich Dóczy a chce jeho milosti navrhnúť akýsi výhodný obchod. O čom spolu v komnate hovorili, nevedno. Len to vieme, že naraz sa ozval strašný krik, Dóczy grófa nazýval smradľavou onucou, vykričal mu všetky prípady, ktoré jeho rod v posledných rokoch postihli, nazval ho škaredým slovom, ktoré sa používa na označenie ľudí, čo prznia mladé devy, na čo ho gróf Oskar vyhodil so slovami, že sa urážať nenechá a že ho vyzýva na čestný súboj na meče. Súboj sa odohral na druhý deň a gróf Oskar napokon vážnym zraneniam podľahol. Jeho syn, gróf Emanuel si prenajal skúsených advokátov a podal žalobu na súd...

**ÚLOHY:**

1. Určite vecne, funkčne a miestne príslušný súd, ktorý bude prípad prejednávať.

2. Ako sa trestalo nactiutŕhanie vo feudálnom Uhorsku?

3. Boli v Uhorsku dovolené súboje šľachticov?

4. Vypracujte obžalobu a obhajobu s presnou právnou kvalifikáciou veci (túto otázku vypracúvajú len súťažné tímy).

**Pomôcka:**

Vecne príslušným je súd, pred ktorým sa daný prípad môže prejednávať v prvom stupni. Funkčne príslušným je súd, pred ktorým sa prípad môže prejednávať v opravnom konaní. Miestna príslušnosť znamená teritoriálne umiestnenie vecne alebo funkčne príslušného súdu.

**Literatúra:**

1. Štenpien, E.: Tripartitum. Bratislava 2008.

2. Štenpien, E.: Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice 2011.

3. Stipta, I.: Dejiny súdnej moci do roku 1918. Košice 2004.

4. Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 2002.