**Ludmila Brožová-Polednová** ([1921](https://cs.wikipedia.org/wiki/1921)–[2015](https://cs.wikipedia.org/wiki/2015))

Byla absolventkou dvouleté [Právnické školy pracujících](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vnick%C3%A1_%C5%A1kola_pracuj%C3%ADc%C3%ADch&action=edit&redlink=1) – (1. prosince 1948 až 30. listopadu 1949). Ve skutečnosti však byla bez právnického vzdělání i praxe. Od 1. dubna 1950 byla zařazená do církevního oddělení Státní prokuratury prokurátora Čížka. Komunistickou stranou byla dosazena na místo prokurátora, ze kterého se po roce [1948](https://cs.wikipedia.org/wiki/1948) stala klíčová osoba při řízení, inscenaci a manipulaci soudních procesů.

Je známá jako prokurátorka z [vykonstruovaných procesů](https://cs.wikipedia.org/wiki/Vykonstruovan%C3%BD_proces) v dobách [stalinismu](https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalinismus) v padesátých letech, například s JUDr. [Miladou Horákovou](https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1) a spol. nebo také s [Vítem Tajovským](https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Tajovsk%C3%BD). Jako mladá byla vybrána do procesu s Horákovou zřejmě proto, aby tři obviněné ženy souzené mužem nevzbudily u  eřejnosti lítost (také měla již praxi při vyšetřování Josefa Toufara, který 25. února 1950 na následky krutého výslechu zemřel). Brožová svou vinu vždy popírala, existuje ale filmový záznam jejího fanatického projevu proti Miladě Horákové. Osobně se účastnila licitace v kolektivu soudců, prokurátorů náměstka ministra spravedlnosti Karla Klose s návrhem trestů ještě před soudním procesem. Angažovala se pro odmítnutí milosti pro Horákovou u prezidenta republiky. Účastnila se její popravy ve [věznici na Pankráci](https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bznice_Pankr%C3%A1c), v ten samý den po výkonu trestu smrti řečnila Brožová na svolané manifestaci na náměstí Prokopa Holého v Praze na Žižkově o úspěchu soudu. S výjimkou prvních čtyř měsíců roku 1956, kdy byla na mateřské dovolené, zpracovávala Ludmila Brožová na Krajské prokuratuře v Plzni všechny žaloby v protistátních věcech od počátku roku 1953 do dubna 1964. Následně se provdala a získala byt nedaleko od náměstí, které dnes nese jméno popravené Milady Horákové. U soudu pracovala jako prokurátorka až do odchodu do důchodu v roce 1975.

Odsouzení

Po roce 1989 se mluvilo o potrestání zločinů z doby komunistické diktatury, nicméně prakticky nikdo odsouzen nebyl. Dlouho se diskutovalo i o vyšetřování zločinů Brožové-Polednové. Až v roce 2006 ji policie obvinila jako poslední žijící prokurátorku spolu s tehdejším brutálním vyšetřovatelem [Milanem Moučkou](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Milan_Mou%C4%8Dka&action=edit&redlink=1) za podíl na justičních vraždách v [procesu s Miladou Horákovou](https://cs.wikipedia.org/wiki/Proces_se_skupinou_Milady_Hor%C3%A1kov%C3%A9).

[Po dlouhém soudním procesu](https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky) byla v roce 2008 Brožová odsouzena k šesti letům odnětí svobody nepodmíněně. Žádost nejvyšší státní zástupkyně o milost pro Brožovou byla u [prezidenta republiky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky) zamítnuta. Dne [19. března](https://cs.wikipedia.org/wiki/19._b%C5%99ezen) [2009](https://cs.wikipedia.org/wiki/2009) nastoupila k výkonu trestu do věznice ve [Světlé nad Sázavou](https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btl%C3%A1_nad_S%C3%A1zavou). Už 21. prosince 2010 však udělil prezident [Václav Klaus](https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus) Brožové-Polednové [milost](https://cs.wikipedia.org/wiki/Milost_%28pr%C3%A1vo%29). Její udělení bylo vysvětleno tím, že prezident *„přihlédl k vysokému věku odsouzené, k tomu, že část trestu již vykonala, a k jejímu zdravotnímu stavu.“* Po svém propuštění Brožová-Polednová svých činů nelitovala a milost prezidenta považovala za samozřejmost.

Zdroj: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Bro%C5%BEov%C3%A1-Polednov%C3%A1> (kráceno)