Podkoní a žák, rkp., Praha, Národní knihovna ČR, sign. XVII F 50, 1409, ff. 19r–28r

**celkový rozsah: 8 NS**

[19r] 1 Přihodich sě jednú k tomu,

2 Kdež nalezech v jednom domu

3 právě také v túž hodinu

4 dva, jenž přišla pohostinu,

5 ana sedíta na pivě.

6 <Tu učiništa poctivě,>

7 oba právě bez meškánie

8 dašta mi milé vítanie.

9 A já, přiblíživ sě k nima,

10 posadich sě mezi nima,

11 jakož často v krčmě bývá,

12 křičéc: „Paní, nalí piva!“

13 Jechomť sě v odplatu ctíti,

14 podávajíc sobě píti.

15 Poslúchajte tuto právě,

16 poviemť vám o jich postavě.

17 Z těch jeden člověk bieše mladý,

18 nejmieše známka brady,

19 na němž sukně šerá, umlená,

20 a k tomu kukla zelená;

21 ta také zedrána bieše.

22 Mošnu na hrdle jmieše,

23 v niž by vložil, což mu třěba,

24 mním, že knihy, také chleba;

25 dešťky jmieše u pasu.

26 Jakž jej viděch při tom času

[19v] 27 i jinú k tomu přípravú,

28 všíť bieše školskú postavú.

29 Druh, ten sě starší zdáše,

30 vždy sedě bradku súkáše,

31 na němž kabátec úzký, krátký,

32 a dosti zedrané šatky;

33 okasalý tak dvorně,

34 k tomuť bieše obut v škorně:

35 tyť biechu drahně povetšěly,

36 avšak okolo děr cěly,

37 skrze něž viděti nohy.

38 A také bieše vp’al ostrohy,

39 točenku jměje na hlavě.

40 Tak, jakž jej sezřěch[[1]](#footnote-1) právě,

41 jistěť mi sě dvořák zdieše;

42 hřbelce za pasem jmějieše.

43 Ten mluvieše, hrdě sedě,

44 na své špice pyšně hledě,

45 řka: „Nenie v světě toho,

46 ani kto má zbožie tak mnoho,

47 bych chtěl jeho zbožie vzieti

48 a dvora sě odpověděti.

49 Neb jest tu tolik utěšenie!

50 V světě ten jeden nenie,

51 když by dvořenie okusil,

[20r] 52 věčně by dvořiti musil.

53 Ktož mi o lepšiem bydlu praví,

54 každý sě ve lži ostaví.“

55 Dotud mluvě usta trudi,

56 až žáka na sě vzbudi.

57 Ten mu k tomu odpovědě

58 a řka: „Já to dobřě vědě

59 a tomu já také věři,

60 že páni i také rytieři,

61 tiť u dvora dobrú mají,

62 i bohatí, to já znaji.

63 Ale nebožátka chudí!

64 Div, že sě jim neostudí

65 pro zlé bydlo jich dvořenie,

66 neb[[2]](#footnote-2) již věcší psoty nenie.

67 Tiť sě chodiec psotú[[3]](#footnote-3) klonie.

68 A nad to pak vy, podkonie:

69 vy ze všech nejhorší máte,

70 kromě že sě v tom neznáte.

71 Byšte sě chtěli poznati,

72 svú psotu popsati dáti,

73 což vy jie máte, podkonie:

74 v světě většie psoty nenie,

75 než vy ji trpíte dobrovolně.

76 Ale naše bydlo školnie,

[20v] 77 toť já tobě pravím <hole>,

78 tuť je ve všem pravá zvóle,

79 i od pitie i od jedenie,

80 v ničemž nedostatku nenie.

81 Myť netrpíme nikdy hladu.

82 Když již tovařišie sadú,

83 tuť já dosáhna úkrucha,

84 nenie partéka tak sucha,

85 bych jie nerozmočil jíchú,

86 tiem lekuje svému břichu;

87 i budemy dobřě syti.

88 K tomu máme dosti píti

89 pitie ctného do nerody.

90 Častokrát také vody

91 napijemy sě pro zdravie,

92 neb jest velmi dobra hlavě.

93 Ba, od zdravyť se mámy pyšně,

94 masa, kúr dosti přielišně –

95 toť jest na každé posviecenie,

96 v ničemž nedostatka nenie:

97 když to koli u nás bývá,

98 mámy přieliš dosti piva.

99 Ale vám miesto sniedanie

100 dadie políček za ranie.

101 Však ste jedno za ranie syti,

[21r] 102 bývajíce vždycky biti.

103 Miesto jedenie oběda

104 třepačkám kyjevá rána přěsadá.“

105 A když žák přesta mluvenie

106 dvořák vece: „Toho nenie!“

107 Okřiče sě naň hněvivě

108 a řka: „Žáku, mluvíš křivě,

109 bychom byli[[4]](#footnote-4) hladoviti

110 u dvora a kyjem biti.

111 Ach, přěhubená partéko,

112 i co jest tobě jest[[5]](#footnote-5) řeči této

113 o nás mluviti třěba,

114 sám nejsa nikdy syt chleba?

115 Co dobrého do vás, žáci?

116 Však ste vy hubení žebráci,

117 jenž tečete dóm od domu,

118 hekajíce a chtiece tomu,

119 by vám dali jíchy mastné.

120 Auvech, vaše bydlo strastné!

121 Tuť vám dadie partéku režnú

122 a s tiem vás pesky vyženú.

123 Pakli již na vaše ščěstie

124 vám dadie v některém miestě

125 jíchy nemastné a málo,

126 vej, kak sě vám dobřě stalo!

[21v] 127 Již sě vše zdálo po vóli.

128 S tiem pak běžíte do školy,

129 a to s velmi dobrú myslí,

130 mniec, byšte na hody přišli.

1. sezřěch] ſerziech *rkp*. [↑](#footnote-ref-1)
2. neb] net *rkp*. [↑](#footnote-ref-2)
3. psotú] pſoty *rkp*. [↑](#footnote-ref-3)
4. byli] bylo *rkp*. [↑](#footnote-ref-4)
5. tobě] w tobie *rkp*. [↑](#footnote-ref-5)