[Rada otce synovi, rukopis K], rkp., Praha, Národní knihovna České republiky, sign. XVII F 50, 1409 (?), ff. 28v–39v

celkový rozsah: 15 NS

[28v] Múdrý a ctný otec, přěřádný,

svému synu byl tak radný,

jakž jeho v radě neomýlil,

ač by sě sám byl pochýlil

ke cti v poslušnéj vieřě.

Dosti rady v takéj mieřě

bylo od věrného otcě

ke všelikakéj pótcě.

Svój čin a úmysl mu pověděl,

řka: „Synu, by ty věděl,

kterak s tiemto světem buda,

ač sě mě přěbyti udá,

k němužto máš čáky viece,

na má i na tvá léta zřiece.

Jáť sem skrzě božie dary

člověk již tak velmi starý,

že práce snésti nemohu,

a z toho mocnému bohu

děkuji dlúzě a nakrátcě

i jeho miléj, dobřiej matcě,

že sem sě tak krásně sstaral,

jakž mne žádný neukáral

ke cti za najmenší vlas.

Synu, dajť bóh dobrý čas

život vésti na téj stopě,

jáť tobě dnes meč i kopie

vzdávaji u věrnéj vieřě,

[29r] zda bych na tobě rytieřě

dochoval z mého plemene,

odtad dobré matky jmene,

jižto sem měl ve cti bohatě.

V tom ijeden přírok na tě

nesahá v tvých mladých letech,

jedno sám cti nebuď vetech.

Méť jest vše plné žádanie,

byť věrné požehnánie

na tě z mého srdce pošlo,

jenž od otce míle vyšlo,

v stařiej vieřě to obnovi,

jenž Jakob otjal Ezauovi.

Toť má prvnie rada, synu:

měj boha v každú hodinu

v srdci v ustavičnéj moci,

pokorně, ve dne i v noci.

Jeho milú matku pomni,

jeho svatých muk sě domni,

by ti přěd očima byly,

pomni na to, synu milý.

Jeho rány k srdci blížě,

znamenie svatého křížě

daj srdci přijieti zdravě,

jakž by vždy viděl pravě

jeho svaté umučenie,

ačť ho tu tělesně nenie,

[29v] v dušiť jest vždy s tebú cěle,

v toho věř mocně, věrně, směle.

Hodin svých u bozě míle

nezapomínaj při síle,

by byl toho daru hlúpý.

Almužny své nebuď skúpý

pro bóh i pro jeho svaté,

dojdeš tady cti bohaté.

Anjelu svému cti i zdravie,

pokloň peklut sě na každý den právě,

jenžť jest dán u pravdě tobě.

Svatých ku pomoci sobě

chovaj na všelikých skutciech,

tak nebudeš v častých smutciech.

Měj na srdci to skrúšenie,

by tě tvé čisté svědomie

vedlo od hřiecha tak bedlivě,

jak by nehřěšil tak smrtedlně,

neb hřiech život i smysl krátí,

novú hanbú sě oplatí.

Starý, dávný hřiech při smiechu

často na mnohém člověku

všie dobré mysli vrah jest,

ktožkoli má k bohu čest,

ten jest hřiechem jako zvázán.

Proto, synu, buď tiem kázán,

tak, jakž jest má viera k tobě,

nedrž rád hřiechu na sobě,

[30r] zbuď ho, jakž najspieše móžeš.

K věčnéj radosti vzpomóžeš

sobě tiem i svému ščedí

čistú, spravedlivú zpovědí,

věrným utrpením za to.

Měj skrúšenú pamět na to,

budeš ve všěch činech platen,

čil, zdráv, vesel i udaten

ku pobití, všie cti spořě,

na zemi zde i prostřěd mořě,

synu, tak všie cti dosiehneš.

Když sě k světu táhl i tiehneš,

tehdy razi věrně, jistě,

přijma ctné manželstvie čistě,

přěbývajž v něm bez omyla,

jakž by tvá duše věč byla

skrzě to u věčnéj radosti,

jinak nemyl své mladosti.

Pakli tě kdy myslí jinú

v jinaký zákon přivinú,

z tvé radosti i z tvého chtěnie,

jakž jej kolivěk učinie,

tak jej zdrž v téj kúpi právě,

jakž by duši získal zdravě.

Mšě svatá buď tobě míla,

by tvá plná moc i síla

k tomu přistúpila smierně,

když kněz dóstojně i věrně

[30v] z ďáblem bojuje, mši slúžě.

Ať tvé srdce po tom túžie,

jakž by na každý den chtělo

viděti svaté božie tělo.

S tiem držě všeho dobudeš,

cti, zbožie, sčestie, i budeš

svým všěm nepřátelóm silen,

budeš li s věrú toho pilen.

Ješčeť viece razi k tomu,

což promluvě slíbíš komu,

121 při svéj vieřě bez omyla,

122 by to z tvých ust pravda byla.

123 Podlé obmyšlenie tebe

124 tak přielišně, tieže sebe

125 nepřětahuj v lidské dluhy,

126 jakž by tvój slib nebyl tuhý.

127 K lidem všady plnú vieruwyeru

128 čiň, jakž by snadně svú vieruwieru

129 podlé zbožie tak zachoval,

130 jakž by vždy svú vieru schoval.

131 Na tom i na jiném vážně,

132 ktož svých kterých věcí snažně

133 uvěří z úmysla ctného,

134 by neoklamal jeho

135 skrytě i ohlasně všady,

136 buď o řěč, o zbožie i o hrady.

[31r] 137 Klevetných řěčí nemiluj,

138 po zlých klamiech neusiluj,

139 by sě k tomu dlúho nutil,

140 jenž by dobré lidi mútil

141 i sám nebyl vesel pro to,

142 nestój srdcem nikdy po to.

143 Neškodná špíle při smiechu

144 často činí činem dobrým útěchu,

145 činy z jedněch Czyny z gednyech Fsrdcě mladí,

146 to nikomu nic nevadí.

147 Ale škodnú, lživú řečí

148 mnohý příde k marnéj sěči

149 i k šeradnému účinku

150 pro nestatečnú novinku,

151 jenž svého prostranstvie přídeprzide

152 a šest jiných s sebú ohyzdí

153 bez viny, však lidé budú

154 o tom mluviti bez studu.

155 Protože, synu, neroď nésti

156 těch řěčí, jichž by dovésti

157 nemohl podlé cti pořádně,

158 přicházieť muži nesnadně,

159 jediné slóvce plašě,

160 tisícem ho nenavrátíš zasě,

161 ani ho silú natiehne,

162 ktož darmo na čí čest siehne.

163 … chybí verš; došlo ke spojení dvou veršů 163 a 164 ve verš jedinýRadaOtcP verš 163‒4: Synu myly, czeſt geſt tak ſwobodna, /zet gyg y gedna rzecz neſkodna;

164 Tiem čest jest tak škodná

31v 165 nenie k jejiej potupení,

166 neb po takém dovedenídowedenye,

167 jakž rytieřský zákon káže,

168 proti cti nic nenie dráže.

169 Meč, ruka, hřiech cti poškvrní,

170 řěčí jie žádný nezčerní

171 kromě ohlášenie světa,

172 stud, jenž tieže tieze ‒ komp. od adv. "těžko" lidu střětá,

173 z nás by každý smrt mohl vzieti,

174 by mohl dřieve byl umřieti.

175 Rozuměj právě méj radě,

176 zda by pak svú myslí mladě

177 sáhna, nechtěl tbáti na to,

178 tvrdil sobě tu řěč za to

179 a řka: ‚To mně tak pomóž,

180 když řěčí cti nikde nemóž

181 odjieti druhému cěle,

182 tehdy já chci také směle

183 státi po svéj vóli všady,

184 buď cti s vadú, neb bez vady.‘

185 Nechaj náhle toho smysla,

186 toť já z věrného úmysla

187 i z pravé viery povědě,

188 žeť pak lidé všecko vědie,

189 kterak sobě kto čest váží,

190 tak jej jedni druhým káží,

191 ač neohlasnú řěčí všady,

192 ale vždy pak z tajné rady

32r 193 vyndú jeho činy najavo,

194 že vždy přijde na své právo.

195 jakž koho lidé poznají,

196 takť jej i dnes za to mají.

197 Protož, synu, z mého zvěstie

198 pros boha za dobré sčěstiev rkp: zczieſtie, Geb. Hlás. § 404 str. 479,

199 by tě bóh všie zlosti zbavil

200 a na cti tě tak uzdravil,

201 jakž by neměl uraženie

202 viec až do tvého skončenie.

203 Neb, synu, nic nenie tieže,

204 než kohožto břiemě vieže,

205 že má kterú vadu na sě,

206 nemóž toho ničím zasě

207 vrátiti mnoho i málo,

208 by sě vždy to nebylo stalo.

209 By všickni mistři po tom stáli,

210 v světě najvyšší králi,

211 chtiec to úplně zaplatiti,

212 nemohú toho navrátiti,

213 zbožní mu řeknú rzieknu mistři jiní,

214 ktož proti cti co učiní.

215 Chciť řieci veliké slovo,

216 ať by v srdci bylo novo

217 tobě na všeliké činy.

218 Bóh mocný, jenž jest jediný,

219 i ustavil zemi i nebe,

220 však ten v tom ponížil sebe

32v 221 z vysokého božstvie na ny,

222 a jsa bóh všady prostranýproſtrany,

223 jenž jest tam i v těle zde byl,

224 řeklRziekl: ‚Tak mocen sem nikdy nebyl,

225 by to, což sě je kdy stalo,

226 by sě tomu odestalo,

227 než sě je vždy stalo.‘

228 Proto, milý synu, když

229 bóh tak mocný všie věci

230 nemohl jinak stalé věci

231 obrátiti než za stalú,

232 mějž na sě péči nemalú.

233 Ve všechny dny příhodně střiecistřiecě

234 buď v bóh očima zřieci

235 a srdci jej daj pomnieti,

236 což budeš činiti chtieti,

237 byť sě nestalo na tobě,

238 jehož by nenabyl na sobě.

239 [V]Buď spravedliv k svým lidem,

240 s dobrými súsědy skliden

241 buď, nežádaje jich zbožie

242 bezprávně, bez dieky božie.

243 Všě cti nad sě z práva,

244 pro toho, jenž čest vzdává

245 světle i v bohatých zářiech,

246 na světě v širokých dařiech,

247 to, jenž já vídám i jiní,

248 že z chudých kniežata činí.

249 Rovnému buď na všěm roven,

33r 250 chudým na mysli skroven,

251 řěčí, skutkem přězři jim škody,

252 tiem své cti nic menšie meſſie plody

253 nebudeš na sobě mieti,

254 udá liť sě jemu přězřieti

255 rovných, častých škod mnoho,

256 nevaž sobě tieže toho.

257 Tak jakož by sě málo

258 od koho rovného dálo,

259 neměj naň tak mysli tuhé,

260 přězři jemu prvé i druhé,

261 šestdesátkrát z své dobroty.

262 Nechce liť pak tvé ochoty

263 v tom schovati pro své zlosti,

264 ohradě své šlechetnosti

265 jeho ctným přátelóm míle,

266 braň svého, k životu chýle,

267 buď ktož buď kolivěk taký,

268 jenž cizím těší svá zraky,

269 v takéj zlosti jsa omířenomyrzens. Petrů: omračen; M269: obraczen; R omrczen, P omraczen, F.

270 Ano ďábel pro to strčen

271 s nebe, každý móž věděti,

272 chtě tomu, jehož nemohl mieti,

273 i jest pro to v pekle věčně.

274 Siehne li kto na tě, tak bezpečně

275 braň svého, vždy čest maje,

276 cizieho křivě nežádaje.

277 Aniž toho kdy mysl sobě,

278 byť zlé přišlo bylo tobě

33v 279 milé mimo čest i duši,

280 tuť já radu inhed zruši.

281 Po čstném zboží stój, chtě dobyti,

282 … chybí verš oproti ostatním rukopisům 1. a 2. redakce

283 … chybí verš oproti ostatním rukopisům 1. a 2. redakceſſwyecze, dobre ſlowa Patera. P 283; ovšem v rkp. je patrně dobreho (viz s. 403 edice aPatery pozn 37; F

284 ctným zbožím ctná chvála nová.

285 [VI]Buď ščedrý, jakž na tě slušie,

286 pro skúpost nezmařuj dušě,

287 pro ščedrost nezahynuj také,

288 smiera dóstojná cti všaké.

289 K svým chudým přátelóm míle

290 bývaj ščedr z uobláštnie píle,

291 věrú navštěv jich núzi,

292 toť sú ctní, šlechetní dluzi.

293 Otplať těm, ktož věrně slúžie,

294 po tvéj cti srdcem túžie,

295 chtiec tě rádi výše vznésti,

296 než tvá moc móž tě donésti.

297 K těm nebuď své ruky tvrdý,

298 synu, by přielišně hrdý

299 chtěl býti k lidem svú vólí,

300 tohoť nerazi nikoli.

301 [VII]Neb ktož kolivěk pyšně,

302 zle smýšlí přielišně,

303 ten lidem nemóž míl býti,

304 by udačstvím vdaczſtwim mohl projíti

305 všecky války, sěči ſieczy skrzěſkrzye,

306 však svú hrdost uměřě

307 všěm lidem na každú stranu.

308 Takměř na všelikém pánu

309 přielišná hrdost zle stojí,

34r 310 neb sě ho čest sama bojí,

311 mniec, by jiej chtěl v líce dáti,

312 té ty v tom neroď hněvati.

313 Buď pokorný k lidem všady,

314 ač by měl města i hrady,

315 proto téj cti nebuď zlišíſlyzyzliší ‒ adj. zbavený něčeho;

316 čím tebe bóh viec poníží,

317 tiem buď pokornějí viece,

318 ať by dobří, na tě zřiece,

319 vinuli sě k tobě spieše,

320 vidúc tě tak v ctnéj pokořě,

321 v niejž tě bóh ke cti vodí.

322 Milostně s tvú čeledí

323 přěbývaj, což jie máš, s věrú,

324 netrap jie zlobú, nesměrú,

325 buď rád, vesel mezi nimi,

326 oni s tebú a ty s nimi.

327 Buď podlé jasného jěvugiewu,

328 jakž bez daremnieho hněvu

329 i bez daremného sváru,

330 odoláš mnohému daru

331 čistú, šlechetnú dobrotú,

332 ne takú lstivú ochotú.

333 By stál milú řěčí po nich,

334 ale zle myslil o nich,

335 téžměř by jě acc. pl., vlastně čeled sám zahubil,

336 těžce by sě tiem pochlubil.

337 Ale beze lsti buď k svému

34v 338 ochoten, jakž i každému,

339 s kýmž máš co činiti v světě,

340 v kteréj dobrotivie přětěpřěta przyetie,

341 drž sě obyčejóv ctných.

342 [VIII]Přirozených přátel svých

343 chovaj, netrať jich svú vinú.

344 Tiť lidé najviec hynú

345 na cti, na zboží, na slově,

346 ktož sobě pak přiezni nově,podle Patery s. 405 je zde w nowie ‒ omyl

347 když ztratí své ctné přátely,

348 i buď pak přiezni cěly

349 hledati v chaternéj měně.

350 Tiť sú lidé v lehkéj cěně,

351 ke cti sú lehčejšie plev

352 přisieny a lidskú krevzjevně chybný (zkomolený) zápisvs. Petrů: přisěženie na lidskú krev. emendovat M 352: przyſahnu; Patera: przeſyzenye; F.

353 Protož buď s přátely míle,

354 chuzšie rád po sobě chýle

355 a bohaté výše maje,

356 dojdeš zde cti i tam ráje.

357 Budeš li dvořenín dávný,

358 kterého dvoru ústavný,

359 tehdy to chci řieci tobě,

360 neznámé hosty viň k sobě,

361 viň rád, milostivě, z ticha,

362 nechajť jimi jiný pýchá.

363 Ty vždy neměj té hrdosti,

364 by jim dal té neznámosti,

365 uč sě stydlivě býti,

35r 366 móžeš tiem raději cti slúžiti.

367 Pakli to usmyslíš sobě,

368 žeť co bude mílo tobě

369 k světu po rytieřství jěti,

370 nepustě toho z paměti,

371 když by sě zasě ctně vrátil,

372 by sě hrdostí odvrátil

373 od svých chudých přátel proto.

374 Nebť k onomu slušie toto,

375 by jě k sobě míle vinul,

376 s nimi z prácě otpočinul

377 podlé ctného kratochvílenie.

378 Pakli by sě z nich násilenie

379 dálo komu z vyššie moci,

380 a ty mu moha pomoci

381 jeho pravdy, i nepomohl,

382 kakž by to přivésti mohl

383 jemu řěčí nebo činy,

384 jměl by na sě těžké viny,

385 ke cti uraženie za to.

386 [ X]Bude liť mílo nésti zlato,

387 by jeho dóstojně dobuda,

388 prvé panoší pobuda,

389 i přijal rytieřstvie na sě

390 takž, jakž by tajně i věhlasně

391 řekli, že jsi rytíř nemarný,

392 ke všiej cti dóstojně platný.

35v 393 Neveď přieliš mysli k tomu,

394 by sě tak obložil v domu

395 neb kteréjž tak rkp. bezpředložková vazba "zraditi sě" sě zradíš věci,

396 jakž by ctně slúžil otci,

397 by pro svú lenost obláščen,

398 nebyl by širocě sčasten

399 v takém marném obložení.

400 Stój myslí po ctném odění,

401 by s tiem v svých jiezdách projěl,

402 jakž by věrně pak všie cti dojěl,

403 i buď druhu toho radný.

404 Nebuď nestatečný, svádný

405 v obci ani v tovařišství,

406 budiž pak tak v přiezni,

407 jakž sebú ctné družiny

408 nestrávil pro své marné činy

409 skutkem nebo svádú, řěčí.

410 Chce liť sě, stój po počestnéj sěči,

411 jenžto móž probyti řádně

412 ke cti, múdře i věhlasně,

413 tobě i tvému dietěti

414 na světě k věčnéj paměti

415 … chybí verš; došlo ke spojení dvou veršů 415 a 416 ve verš jediný P 415: I k rzyczyrzkey, chwalney plodye, P416 w takey czyftey, czfnyey, przyhodye,

416 i k rytieřství, k valnéj příhodě,

417 edice Petrů čísluje verš 416 kdež kniežata, mocní páni

418 táhnú k sobě čirú plání,

419 chtiec svú vólí z srdcě snieti

420 a o to jich nic rozvésti

421 nemóž v téj mieře již.

36r 422 K téj svádě své srdce bliž,

423 v niež ctné oděnie sklne lsknúti sě sě

424 v čirém poli jako v lesě

425 pod korúhvami bohatými,

426 tať sváda chce ctnéj odplatě.

427 Když to uzří oko tvé,

428 buď podlé hospody své

429 pilně té svády nemylně,

430 by choval svého miesta pilně.

431 S malú řěčí mysle mnoho,

432 vždy sě dokládaje toho,

433 jenž strachem i udatenstvím vládne,

434 bez něhož nenie snadně

435 býti udatnému nikoli,

436 nežli s jeho dobrú vólí.

437 Svéj hospodě věren buď,

438 pro jeho čest sě tak truď,

439 jakž by své cti také …,

440 nebyl proň i v jednéj vině

441 k bohu i k lidem nejisté čtení slova na světě,

442 jehož by sám i tvé dietě

443 po tvéj smrti škodu jmělo

444 i prostranějie řeklorzieklo.

445 [XI]Budeš li který úřad mieti,

446 toť třěba na to pomnieti,

447 by choval pána i lidí.

448 Ktož tě rád v přiezni vidí

449 a ty jej gye přepisováno písařem v přiezni takéj

36v 450 i své služby nejednakéj,

451 tobě ke cti co ukáže,

452 ty važ u mysli také dráže.

453 Raziť všie obcě chovati,

454 mohloť by sě někdy státi,

455 žeť by na jeden den byli

456 všickni za jeden člověk míli.

457 A ktož také obec tratí,

458 jeden den to vše zaplatí,

459 že sě jemu pro to zle stane,

460 žádný jeho dobrým nevzpomene.

461 [XII]Buď svéj chudině milostiv,

462 v jich vinách nebuď zlostiv,

463 by jie var. jě (chudina n. lidi) sám tak těžce súdě

464 i hnal preč nazě i chudě

465 od jich těžkého strádanie.

466 Nad právo jměj smilovánie,

467 neroď dušě v tom chuditi,

468 svój tě snaden odsúditi,

469 v kteréj vóli samému tobě.

470 nesnadně móž pomoci sobě,

471 ač by sě velmi práv činil.

472 Král Šalomún velmi múdrý bylvazba múdrý čeho F

473 pravdy i práva nalezenie,

474 však súdil podlé tázanie,

475 maje na to smysla viece,

476 aby jiní, na to zřiece,

477 neztratili ctného práva.

37r 478 Což nám stará múdrost dává,

479 uč sě na tom cti pojmětipoymyety,

480 budeš li zbožie i lidi mieti,

481 nesuď jich sám z svého smysla,

482 čiň podlé starého čísla,

483 s potazem ctných, věrných, synu,

484 buď o kterúžkolivěk vinu,

485 vyšších i lehčejších lidí.

486 Jakž vinu tvé srdce vidí,

487 vsaď na to srdce své,

488 potom nevynde z vóle tvé,

489 srdce tvého umyšlenieumyšľenie,

490 cožť přinese jich usúzenie.

491 Buď tu milostiv nad právo,

492 budeť to tvéj duši zdrávo

493 i tvéj cti k věčnéj pomoci.

494 Přídeš li kdy k takéj moci,

495 tuť radu na tě zachovám:

496 by sirotkóm i chudým vdovám

497 jich spravedlivé pravdy míle

498 pomáhaj věrně, snažně píle

499 i všem chudým správným …,

500 ač to kdy na tobě leže.

501 [XIII]Synu, jižť sem to vše pověděl,

502 což sem já najviec věděl,

503 ještoť ke cti nenie mylné.

504 Jednéť chci ješče pilné

505 k rytieřství dáti znamenie,

37v 506 by ctil všecky dobré panie,

507 s pravú věrú jich cti bráně,

508 ač by kto zlú řěčí na ně

509 chtěl si přimluviti k tomu,

510 by sě tak připravil k tomu,

511 jakž by zlá řěč vždy zlú byla

512 a dobrá to odmluvila.

513 Podlé cti, dóstojné rady,

514 by jich chválu šíře všady,

515 k jich libosti jim tak slúžil,

516 jakž by toho dobrým užil.

517 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

518 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

519 V517 Věz to, synu, ze sta jeden

520 V518 móž sám od sebe přiveden,

521 V519 by ti byl ke cti čilý,

522 V520 komuž dobré ženy nejsú míly

523 V521 u věrnéj milosti.

524 V522 Věz to, ženyť ke cti nésti,

525 V523 bohatě k rytieřskéj chvále,

526 V524 široce, blízko i dále.

527 V525 Ktož věrně, ústavně činí,

528 V526 věrnú ženu umiení,

529 V527 poznaje ji v dobréj postavě,

530 V528 i dá svému srdci právě

531 V529 po její krásě túžiti,

532 V530 chtě sě pro ni doslúžiti

533 V531 cti, bázni, rytieřské chvály,

534 V532 věz to, nenieť člověk malý.

535 V533 Ktož tak ctnú milú oblibuje,

38r 536 V534 svú věrú službu jiej slibuje

537 V535 i chce jiej státi v téj vieřě,

538 V536 z tohoť jest čáka rytieře

539 V537 v činu ke všiej šlechetnosti.

540 V538 Jsa s ní u věrnéj milosti,

541 V539 všie ctné dobroty pln pro ni,

542 V540 všelikak, pěš i na koni,

543 V541 k bohu, k lidem jest čilý,

544 V542 ke všiej dobrotě smělý

545 V543 a ke všiej pak zlosti strašen

546 V544 jakžto pták, jenž často plašen.

547 V545 Tak sě zlostí pro ni žásážásati sě,

548 V546 neb je mu milá jejie krása,

549 V547 pro niž sobě v lepšiej vs. Petrů nikoli v lepšiej, nýbrž lepší. M 547: Protoz ſobie naylepſſy zwoli; voliti v acc., lepší, zde tvary 3., 6. sg. a acc. duálu. F Geb. pěšís. 556 III. Skloňování volí,

550 V548 což na světě činí koli,

551 V549 ve cti ji bohatě mieně.

552 V550 Nechovaj sě jejieho stieněstieň

553 V551 ijeden šeradný skutek,

554 V552 ani ho móž který smutek

555 V553 přemoci v dobrém veselí,

556 V554 tak jemu věrná milost velí.

557 V555 Proto, synu, vezři na to,

558 V556 važ dobrých žen přiezen za zlato

559 V557 i nad bohaté kamenie,

560 V558 žeť proti téj dražšé v rkp. drazſſe nenie

561 V559 ijedna věc na všem světě.

562 V560 Komužto u věrnéj přětěpřěta,v M následují další jiné dva verše

563 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

564 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

565 V561 u vieřě své všie známosti

38v 566 V562 chovaj v srdci jich tajnosti,

567 V563 cožť povědie u věrnéj vieřě,

568 V564 věz, koho znaje v téj mieře,

569 V565 jenž by jich vieru pronesl,

570 V566 byť jie ten dále nedonesl,

571 V567 jakž by to klevetně prošlo

572 V568 a jich opět zasě došlo,

573 V569 že by ty mohl hóře horzie proto.

574 V570 Synu, stój u vieře po to,

575 V571 by choval své dobré ženy,

576 V572 budeš ke cti povýšený,

577 V573 dobrých paní cti hledaje,

578 V574 v srdci jedinú milú maje.

579 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

580 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

581 V575 Poniž sě v tom velmi právě,

582 V576 prodlí liť bóh tvého zdravie.

583 V577 [XIV]Jakž svět znáš, tak přebývaj,

584 V578 u bozě pokoren bývaj,

585 V579 k lidem milostivě z srdce.

586 V580 Ktož s tebú bydlí tak bezpečně,

587 V581 s těmi bydl bezpečně také

588 V582 a vše nepřátely všaké

589 V583 važ těžce v srdci sobě,

590 V584 synu, toť já radím tobě,

591 V585 neb to na tě příde všelik,

592 V586 budeš li málo velik.

593 V587 Na cti chovaj všelikaké,

594 V588 tohoť jest nelzě nikake,

595 V589 by nemusil nepřátel mieti,

39r 596 V590 … chybí verš 596‒600 z důvodu utrženého listu

597 V591 …

598 V592 …

599 V593 …

600 V594 …

601 V595 …nečitelné slovo bóh, jsa u plnéj dobrotě

602 V596 zde na světě v svém životě,

603 V597 nemohl sě schovati všěm,

604 V598 jedni jsú toť lépe, poviem,

605 V599 jej přijeli nežli druzí,

606 V600 pro to bóh nenie chuzí,

607 V601 by byl co moci odlúčen,

608 V602 ač jest od nepřátel mučen,

609 V603 kdyžť jest pán země i ráje,

610 V604 ješče by ty, pak hřiech maje,

611 V605 netrpěl nepřiezni na sě.

612 V606 Protož, milý synu, zdá sě,

613 V607 by tak s svými nepřátely bydlil,

614 V608 jakž by jě vázal i osidlil

615 V609 snažným ostřiehaním sebe.

616 V610 Což nepřiezní dotkne tebe,

617 V611 vážíš li jie lehcě řěčí,

618 V612 mysl jie sobě těžcě ke cti

619 V613 i ke všiej tajnéj příhodě.

620 V614 Jezdě, spě, sedě i chodě,

621 V615 buď ostražen s nepřátely,

622 V616 toť má plná rada velí.

623 V617 [XV]Sezřě lidské obyčeje,

39v 624 V618 … chybí verš 624‒626 z důvodu utrženého listu

625 V619 …

626 V620 …

627 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

628 … 2. redakce, zastoupená rkp. M, obsahuje verš navíc

629 V621 dal svéj duši zlým užiti.

630 V622 Raziť svým přěsším przieſſím přězší význ. předek slúžiti,

631 V623 doňavadž si ve zdraví s světem,

632 V624 ať by bóh také tvým dětem

633 V625 dal to na jich srdci jmieti,

634 V626 tvú duši tak pomnieti,

635 V627 u věrného otcě vieřě.tento a následující verš chybějí v 2. redakci, zastoupené rkp. M

636 V628 Protož jich dušě vyměřě

637 V629 pomni u věrném skrúšení,

638 V630 jakž by to na svém skončení

639 V631 viděl u plnéj radostivs. rkp. RadaOtcP 631 Vidil, v plnéj žádosči, 632 že máš proto v svéj radosci ‒ filiace,

640 V632 … chybí verš; došlo ke spojení dvou veršů 639 a 640 ve verš jediný

641 V633 dojíti u věčnéj moci.

642 V634 Tiem sobě móžeš spomoci

643 V635 životu, duši zdravie

644 V636 a potom při božiem právě

645 V637 dobrého skončenie světa,

646 V638 v ten poklad srdečně zřěta

647 V639 tvoji oči milosrdně.

648 V640 Na svój poslední den trudně,

649 V641 synu, ten poklad zachovaj

650 V642 a mě smrti časné dochovaj. Amen.“KKK gramatiky, interpunkce