V hlubokých lesích dost vzdálený od Lomnice a ještě dál od Lysic, vypíná se k oblakům vysoký kopec Sýkoř. Prý dostal svůj název kdysi od sýkorek, které zde hojně poletovaly. Někteří pamětníci však říkali, že by mu spíše slušel název Čertův kopec, protože tu přebýval snad samotný čert. Jak to vlastně bylo s tím čertem a proč už tu nepřebývá, vypráví tato pověst. Pod Sýkoří od nepaměti stávala hájovna vzdálená od všech lidských obydlí a v ní býval hajný, který se staral o panské lesy. Hrabě si hajného pečlivě vybíral. Nesměl to být žádný padavka, musel, když na to přišlo, prohánět pytláky a ženské, co chodily na panské pro dřevo. Prostě raději člověk, co cestou trousí hromy a blesky, než dobrák, co s úsměvem chodí po světě.

Takový byl i hajný Václav. Žil už pár roků v myslivně a hospodařil

zde jako starý mládenec. A jak odvykal lidem, hovořil spíš

se zvěří a povídal si pro sebe. Také jídlo, které si sám vařil, mu už

valně nechutnalo. A úklid? Darmo povídat. Pavouci v pavučinách

v rozích hájovny honí mouchy, na nábytek a na postel padá prach.

Tehdy za ním z Lomnice přijela jeho stařičká matka. Když uviděla

tu spoušť v hájovně a divoký vzhled Václava s rozježeným

vousiskem, spráskla ruce. Tady to chce ženskou ruku, pomyslela

si. A nemohou to být ty moje staré a umdlévající. Nu což, když to

nezařídí Vašek, já sama mu ženu přivedu!

A také že ano. V Lomnici žila v malé chaloupce Bára. Už dávno

jí neříkali Baruško, a to ne snad proto, že by byla stará, ale proto,

že se to prostě nehodilo k její vyřídilce a někdy i k jedovatému

jazyku. Jinak to však byla hezká holka, pracovitá, pilná a přičinlivá.

Nápadníky však odradila, jak už jen promluvila. Však kdo

by chtěl být peskován ještě před svatbou?

Dlouho jí nikdo pod okénkem neklepal, nepozdravil a kytičku

nepřinesl. Dívky v městečku se vdávaly, kolem nich přibývalo

dětí. A Bára? Bára nic. To ji samozřejmě mrzelo, nechtěla zůstat

na ocet a tak, když jí do domku přivedla stará sousedka Václava,

raději svůj jazyk podržela na uzdě. Jen si pomyslela: „Ten vypadá

jako čert! Husté vousy má kolem brady, knír jak Turek. Vlasy má

nestříhané, oblečen je v zeleném kabátci. Však já bych si nakonec

i čerta vzala, kdyby mne chtěl!"

To neměla ani pomyslet, čerta na Sýkoři to probudilo, zablýsklo

se nad kopcem i zahřmělo. „Dobrá, děvenko, však já si pro tebe

do roka přijdu!"

Mezitím byly ohlášky, svatba a na hájovně se usadila Bára

s manželem hajným. Hned dala hájovnu do pořádku, nůžkami

si poradila s Václavovými vousy i vlasy a začala vyvařovat. A jak

Vaškovi chutnalo! A když se narodilo děťátko, vypadalo to, že do

hájovny přišlo štěstí natrvalo.

To však už čert počítal poslední dny, co zbývaly do konce roku.

Až takto navečer někdo zabuší na dveře hájovny. Hajný se zvedne

a venku nikdo. A po chvíli další bušení. A Václav už s holí jde ke

dveřím. A zase nikdo. Po třetím zabušení na dveře jde Bára. Otevře,

vykřikne a... Václav běží ke dveřím, ale Bára nikde. Popadne

brokovnici, dítě v hájovně zamkne a běhá po lese, volá, křičí, hledá

stopy v mechu. Marně. Po Báře jako by se země slehla.

Další den o půlnoci se dveře do hájovny otevřou a smutná Bára

s utrápenou tváří spěchá ke kolébce. „Baruško!", zvolá probuzený

hajný a běží k ní. Tu ho však zastaví vrčení a štěkání obrovského psa

s pekelnýma očima, který stojí mezi ním a Bárou s dítětem. Žena se

na muže jen smutně podívá a hledí si dítěte. Po hodině pes zavrčí,

Bára dítě znovu položí do kolébky a pes si ji vede ven ze dveří.

Hajný neváhá a chce zabránit jejich odchodu. Strhne pušku ze

zdí a vystřelí na psa z obou hlavní. Ale, málo platné, pekelnému

psu puškou neublížíš. Když zapadnou dveře, Václav s dítětem

v náručí přemýšlí, co počít. Za panem farářem do Lomnice musí!

A tomu vše vypoví. Když pak odchází z fary, nese na krku zlatý

křížek, v brašně svěcenou křídu a kropáč.

Když o další půlnoci Bára s psiskem opět vchází do dveří, stojí

hajný u kolébky, a když k ní k ní Bára znovu přistoupí, udělá kolem

nich a kolébky kruh křídou. A za ten kruh čert nemůže. V podobě

psa čert řve, štěká, vzpíná se na kruh, cení zuby. Pokaždé

když se však přiblíží, pokropí ho Václav svěcenou vodou z kropáče,

a to se psisku z kožichu zakouří a zmenšuje se a zmenšuje.

A když se blíží jedna hodina do půlnoci, je dobojováno. Psisko

ležící na zemi u kruhu už další pokropení nepotřebuje. Země se

pod ním otevírá a zavírá, tentokrát už navždy. Od těch dob už

čert na Sýkoři nepřebývá.

Zato na hájovně žilo ještě několik pokolení dětí Barušky a Václava.

A proč Baruška a ne Bára? No protože ta by si teď raději jazyk

ukousla, než aby svému statečnému Vaškovi řekla křivé slovo...