[Budyšínský rukopis], rkp., Budyšín, xxx, sign. 8° 4, 1448, 91 fol.

celkový rozsah: 83 NS

[23] Žaloba Koruny české k bohu na krále uherského a sbor kostnický

Slyšte, nebesa, kteréžť mluviti budu! Slyš, země, slova úst mých, ušima přijmi, prosím, sbor všeho stvořenie, což před najvyššieho Súdce najspravedlivější stolicí já, nynie sirá a vdovstvie truchlým rúchem oděná České země Koruna, žalobně propoviem proti prosviecenému Zigmundovi, ač slušie řéci, králi uherskému. Bolesti zajisté bezprávně uvedené ukrutný povodeň, srdce mého výmol přeplývající žalostí naplňuje, úst zátvory nutí rozevřieti a tajně dávno shromážděné nynie na jevo všemu světu i s studem vynášeti.

Ovšem ty, všech věcí Ciesaři věčný, jenž všecko, nežli sě stane, jasně vidíš, naze opatřuješ v činění a po účinku světlým shledáváš vzezřením, vieš, kterak dávno, lítým smrti úkladné otsudkem kdyžto vlastnieho dědice i choti mého najmilejšieho Václava druhého byla jsem zbavena utěšenie tvým dopuštěním, zveličeného Jana Lucenburského hrabí, tohoto Zigmunda, jakož sě domnievám, děda, pojala jsem za muže. Kterýžto, ač byl cizokrajenín, mne choval v milostném ochotenství, udatnú rukú zbraňoval a v mých práviech i svobodách, lhostajnostech i lhotách nepohnutedlně zachovával. A když toho jakožto muže vítězného bojovné smrti ukrutná zvěř sleptala, jeho syna Karla a řečeného Zigmunda, jakož mrvím, otce netoliko za choti, ale za obránci i otce poručného tvým darem přijala sem. Jehožto zajisté rozličnú a zřetedlnú manželské, nébrž otcovské ke mně lásky přieznivost by kto zvláštně a do plna chtěl vypraviti, morského piesku a hvězd nebeských číslo usiloval by počísti.

Ale abych bezčíslné drobnými shromáždným obyčejem jakž takž vylíčila: on zajisté muž ctnostný, životnú zeleností sě zele[24]naje, nébrž, jakož sě naději, všech ctností živý obraz, mě — netoliko jakožť milostného choti potřebuje zákon, viera radí a přiezni lidské právo najlibějšie žádá tvým uložením, ale jakožto najlaskavějšieho otce vlasti vlastnie velí vlastnost — dobrotivým ochytil jest lónem, uměním spasitedlným naučil, čestnými mravy ozdobil, a mú osobu ulúčilú oděv krású, dóstojenstvie mého štědré provázky ztáhl, dědictvie meze hojným rozšířil přispořením a jména mého neohyzdnú ušlechtilost po okrska zemského prostranství slavným ohlášením oznámil, takže jakožto cedr tepilý mezi jiných stromóv ponížilými háji a slunce mezi hvězdami též já mezi královstvími povýšená a oslavená královna seděla sem v krásnosti pokoje, v staniech doufanie a ozbožněném otpočinutí. A ten tak ctné paměti když do stolice nebeské, jakož hodno bylo, žčastným přestěhováním přenesen jest, prvorozence jeho, osviecené knieže Václava sbožné paměti, jakožto poručníka přieznivého, nébrž pravějé praviec družce pokorného, tichého zprávci a ochotného tovaryše tvé dobrotivosti zpuosobú pojala sem za manžela. Pod jehožto křídl stienem libým klidným odpočinutím odpočívala sem rozkošmi osbožněná i všeho dobrého obižností obdařená. A kdyžto i toho smrt hltavá, všecko hltajíc, z lóna mého lože bez plodu uchopila, seděc jakožto vdova a siroby plačtivú jsuci obřícena truchlostí, svrchu psaného Zikmunda, z tak ušlechtilého kořene urozenú, jakož sě nadách, ratolest, obeslala jsem jakožto dědice, snúbila sem jakožto choti, žádala jsem jakožto zprávce zvěhlasného a přeudatného obránce, aby neplodného bratra siemě zbudil, opuštěné osadil a porušené k chvalné celosti přivedl a mě sirú a křivě a bezprávně ohyžděnú k slovútnosti dědičné svú vrátil pilností.

Ale on pohřiechu u větev cizokrajného kmene převrácených převrácenú jsa obrácen radú a jiných vlastí morným nakažen povětřím a zvyklosti mrzuté hnojem pohnojen, od svého kmene výborné vlastnosti všie věci poblúdiv, ne dědice, ale vraha, ne manžela, ale nepřietele, ne zprávce, ale porušitele, ne obránci, ale pohubitele (v) tvárnost sě oděl a lidského přirozenie ochevnost v zvieřete náruživého vášni hanebně proměnil takově, že netoliko mého libého liknuje sě objímanie, pohrdá družstvím a přítomnosti sě vzdaluje, ale také mé lepoty a krásy jakožto ohavné poškvrny nerodí opatřiti. A tak nade mnú, sirú vdovú, [25] nébrž mateří a přeznamenitú dobrodějnicí od věkóv neslýchanú vzteklosti vévodí búří a pachtí slávy mé velebnú výsost v nízkost ohavného prachu uvésti, usiluje mé zemdliti moci, sbožie rozorati a mé slavné všady jméno v zprznilost mrzkého národu proměniti.

A ať by té vzteklosti rydánie jasnějé bylo oznámeno, nemnohé za bezčíslné rozprávějíc, k zvláštným sstúpím zlobným činóm. Ó kolik již tvých, ó věčný Biskupe, kněží výborných a dóstojné poctivosti mužóv, spolkem žen, panen i dětí ohnivý spálil plamen jeho zjednáním! Ó kolik žalářné vazby zadušila tesknost, ó kolik všelikého stavu i věku zbil meč, braň zahubila a dolóv na zlořečených Horách biedná propast pohltila! Ha ha, kolik podáveno panen a až do smrti hanebným skutkem přivedeno, ó kolik ctných manželek nepoškvrněné lože jest poškvrněno, ó kolik vdovám studu krása odjata! Ó kolik vdovcóv i vdov, ó kolik sirotkóv, kolik bezdětkóv, ó kolik chudých, nuzných, biedných a strastných jeho zlostná ruka jest zničila, ty sám, vševědúcí Pane, vieš, jenž mnozstvie hvězd počítáš a všem jim jména nazýváš. Nenieť toto zajisté člověk, ať tak mluvím, s tvým dopuštěním, tvú dobrotivú rukú stvořený, ale brž ono najvražedlnějšie viperské jedovaté plémě, ješto svým narozením netoliko své mateřie břicho rozsapuje, ale i všeho těla osobu v nic obrátiti žádá. Tentoť jest, jakožť sě jistě domnievám, onen ještěr hrozný, od tvého milého apoštola viděný, črvený, sedmihlavý, desieti rohy zrohatilý a sedmi korunami korunovaný, jenž oné dvanádcti hvězdami korunované, slavné láká ženy a plod její ušlechtilý, bolestně rozený, pílí obžerlivými usty vražedlně sežrati. Neb kakžkoli zevnitřníma temnýma očima zdá sě člověk, však duchovniemu zraku, jenž pronikavějé hledí, ještěr jest, pro něžto i ještěra obraz hrozný nosí, jenž jest črvený, krví nevinných zkrvavený. Sedm také hlav má sedmi korunami korunovaných, nebť sě jest nestydatě uvázal v úřad sedmi království, sám sebe neuměje zpravovati. Máť i deset rohóv, neb tvému Desateru přikázaní zpurně a zřejmě sě protiví a zákona tvého věrné zachovatele lítě utiskuje a tvé milé choti plod, na poslednie věkóv časy rozený, pohubiti usiluje. Věrně míním, že jedno proto všech věcí přirozenie tu osobu na svět jest provodilo, aby zřejmě okázalo, co mohú hřieši na vrchu najvyššieho žčestie posazení.

26 Ó by mátě toho rozeného nebyla narozena, anebo narozena nikdy muže nepoznávala, anebo jalová a bezdětkyní po vše věky ostala, jenž jest zchovatedlnice své ukrutného zádavce porodila a lidu svého najlítějšieho, ať pravdu poviem, haněče, pohúbci i mordéře.

Ó jak náramným tento šeradník bezúrnosti jest zaslepen okúzlením, že tu zhyzditi, zlúpiti a pohubiti každú cestú i všelikým činem i obyčejem ústavně pracuje, pro jejiežto chvály, statku i dravie zachovánie, by právě srozuměl a na najposlednějšie patřil, měl by podlé tvého práva ustavenie netoliko až do krve sebe nasaditi, ale i dobrovolně umřieti. I zdali jest (obraněním) zapomenutie smrtedlným (obraněn), žeť nepomní na nevymluvnú mých dobrodění sladkost, kterúžto sem jemu i na jeho pokolení hojně a světle okázala, kdyžto sem děda jeho z pokorného hrabě duostojným králem učinila, otci jeho k ciesařství římskému dopomohla, bratra jeho nad kniežatstva, vévodstva i královstva ustavila a jeho, nestydatého hanebníka, v bedra otcova a v břicho mateřino laskavě vzala a v něm zatvořeného mú krví napájela, na svá lokty přijala sem porozeného a přechutným prsí krmila mlékem, nravy ctnými učila, kniežetsky vychovala a ihned na počátciech života jeho brandenburského markrabstvie ctí ozdobila.

Aniž na těch každému vděčnému převzácných přiezněch dosti majíc, ale k vzácným vzácnějších přispářejíc, králevstvie uherského, dalmatského, charvátského, hulgarského, jimžto nynie nehodný nevděčník vládne, mé obmyslnosti radú, mými penězi a mé roboty nákladnú snažností uvedla sem v drženie. A když ho jakožto zle zaslúžilého těch království lid, nechtě nésti bezprávie, netoliko kralovánie zbavil stolice, ale jakožto proklatého a vší obci škodného několikrát hanebně i z mezí vypudil, já, mateřinými pohnuta střevy, jakožto milého syna litujíc a svému nechtěc dáti pohynúti, zchování jeho sem milostnú dobrotivostí přijala, ochotně pěstovala a mú mocí, mými náklady a mú bedlivú pilností k ztraceného duostojenstvie výsosti čestně navrátila.

A kakžkoli jeho zlovolností k sobě mnohonásobným duovodem často sem zkušovala a ji i s svú hanbú i škodú poznala — brzo na mně milého bratra, markrabě moravského Prokopa, muže zajisté postavy zdařilé, vtipného rozumu a ulúčilé výmluvnosti úkladném jětí a žalářném držení i umrtvení, a druhdy na mé 27 vlasti vražedlném poplenění a rozličném kupčování a mému lidu škodném, a zvláště na mého milého chotě Václava, římského krále, ovšem neslušném, škodném i ohyzdném jímaní, na lstivém klejtování syna zmilelého a všech ctnosti okrášleného okrasú, mistra Jana Husi, i na jeho bezprávné smrti, i také tovaryše jeho mistra Jeronyma, uměnie i výmluvnosti zveličeným darem obdařeného, kteréžto kázal k mé nenabytedlné hanbě hanebně věziti a potom jakožto kacieře upáliti —, však přesto nikdy k mému zlořečenému synu mé přieznivosti materné nezapomněvši, ani lásky otlúčivši dobroty, teď nedávno na vrch cti říské jeho ctně sem povýšila. A jenž všie dobroty výsost přesahá, nynie ovdověvši, toho nešlechetného nešlechetníka chtiech pojieti za manžela, by byl své zlosti, jsa již v mém kraji, tak šeradně neobnovil a nestydatě neohlásil, kázav v mém městě Vratislavi mé mnohé milé syny pro pravdu zákona tvého jakožto zloděje zjímati, zlúpiti i k zapření tvé pravdy přinucovati. Z nichžto jednoho, počtem i zvolením muže zmužilého, Jana Krásu, ovšem před obličejem tvým, vševědúcí Pane, krásného, tvé viery stálého vyznavatele, kázal jakožto mordéře i žháře pro tvój zákon koňmi smýkati a potom upáliti a upáleného do řeky vrci. A tady svój jed tajný vyvrátil z srdce svého, kterýžto ke mně měli mým dietkám a tvým, svrchovaný Pane, věrným sluhám.

Protož, mój milý Pane všemohúcí a nemylný važiteli všech duchóv, co však tohoto nevděčného nevděčníka súdíš nevděčnějšieho? Co tohoto hřiešníka vážíš hřiešnějšieho? Co tohoto nešlechetníka snabdíš nešlechetnějšieho, ot jehožto bolesrdných prsí jalového pole všeliké vděčnosti vykořeněn jest kořen, spasitedlného zákona usvadla bylina, pohynulo plémě spravedlnosti, ratolest pravdy zpráchnivěla a všech ctností zelenost před tvýma očima zahynula? Jenž za čest uhaněnie, za dobroděnie zloděnie, za dobrotu zlobu a nenávist za mú maternú lásku odplacuje, kdyžto poklady z lóna mého jakožto lúpežník pobrav, kteréžto sem byla pro obranu obecnú obmyslnú rukú shromáždila, na popleněnie mé a mých dětí záhubu rukotržnú rukú rozsypuje a mých synóv chléb netoliko mece psóm k jedení, ale brž z některých mých přemilých synóv vzteklé psy jest zdělal, kdyžto slušné mé šlechtice, rytieře i panoše a zákona tvého statečné vyznavatele protivníky a utrhače zčinil a z synóv vrahy a z obráncí 28 přenemilostivé záhubce. A když jemu k záhubě mé vnitřních mocí sě nedostávalo, ze zlých v horšie vzplývaje, zamlčev pravdy a křivdu vypraviv, od římského biskupa, jakož pravie, tvého slovem náměstka, ale činy ovšem protivníka, krvavého kříže a tebú, ó milosrdný Pane, pod věčným zatracením zapověděného pozdviženie podtrhavě uprosil i obdržal proti mně i na mú potupu a záhubu, jako bych byla neduživými zprzněna bludy a ne- shladitelnú kacierstvie poškvrnú porušena.

Aniž na té mrzutý sok bezumosti přestal, ale od horších do najhorších cestú nepravosti vycházeje, přemnohá hanebná a mrzká vin a hřiechóv plemena a věrných (uší) uražetedlná nestyděl sě, aniž sě stydí o mně, milostivé mateři a najstatečnější své dobrodějci, lživě skládati a je ušima okolních vlastí usty i písmy vnášeti. Kterýmžto zajisté činem jakožto smlúvy lidské a přiezni zlostný rozbořitel a róznic mezi bratří ohyzdný rosevač zbuzuje královstva, dráždí národy, rozněcuje lidi, nepřátely množí, búří všeliké jazyky, pověsti mé ncporušenú lepotu chtě ohyzditi, síly, moci mé zveličenú sílu zemdliti a českého plemene velebnú rodinu s země shladiti i ovšem vypleniti vší silú, úkladem, lstí i snažností robotuje; a zvláště někakého, jakož pravie, přezlostného podněcovače Fernanda, jenž sě poslem apoštolské stolice bezprávně a lživě nazývá, falešnými sliby jsa omámen a ústavné sočby rozličným ostnem nabádán. Kterýžto zajisté Fernand, byť byl apoštolské stolice posel pravý, nikoli by zákona tvého, Mistře a Pane apoštolský, za kacierstvie a blud nepotupil, nikoli by na věrných zachovatelóv tvého přikázanie záhubu tak úrupně nepoštíval, nikoli by protivníkóm a hubitclóm tvého ustavenie tvých pokladóv nesliboval, nikoli by bratra proti bližniemu nepopuzoval. Ale po skutkóv jeho ovoci dóvodně hádám, že jest posel toho, kterýžto ot počátku světa vražedlníke?? byl a v pravdě nestál, jenž jest v pravdě nevinný neostal a první vraždu mezi bratří zjednal, lhář a lží otec ďábel podlé tvého přejistého svědectvie.

Toho nedužitedlného ne posla, ale osla a klamaře jsa učiněn v zlosti posluhovatel, panstvie mého vlast obižnú náramnými pálí požáry, vinice, štěpnice plení i pole, vilnostmi všeliká města przní, krví nevinných smáčie, posvátné poškvrňuje, živé mrtví a nevinné vinných rozličnú pokutú nelítostivě obtěžuje, ižádné 29 na mně viny, ižádného prohřěšenie, ižádné zlosti nikdy neshledav, aniž moha shledati, ale jedno tiem samým najviec zamúcený vicher jsa zamúcen, že synové moji a dcery tvého, všeho světa jediný Spasiteli, poslúchajíce, jakož to hodno jest, spasitedlného přikázanie, těla a krve tvé dóstojnú svátost, všech svátostí svrchovánie i skonánie, pod zpósobami chleba a vína předivně skrytú, poctivě a nábožně přijímají, jakožs ty, studnice milosrdenstvie, počátek múdrosti, ctnosti kmen, pravdy kořen, pán a mistr všeho stvořenie, spravedlivými usty učil, všemohúcí rukú pósobil, a tak aby bylo přijímáno, neporušitedlný zákon dal si tvým věrným na tvého přetrpkého umučenie památku najprvnější, nevýmluvné lásky najzřetedlnějšie znamenie a najvzácnější základ nám skrze tě dobytého spasenie. V nížto jistě ty jsi krmitel i krmě, darovatel i dar, chléb i nápoj, andělóv svatých v nebeské vlasti bydlijících a tvých zvolených na této púšti smrtedlné putujících. Jížto tvé štědrosti darováním očistěny bývají hřiešné poškvrny, přispořují sě ctnosti, duše bývají posilněny a svrchované vlasti nevypojitedlná sladkost v svém prameni obyčejem putujících bývá okušena a skrze nevýpravného sjednávanie laskavú tajnost tobě tvoji vtěleni bývají věrní a v údy těla tvého duchovnieho předivnú proměnú proměněni. A to životné naučenie přežčastná a svému blízká kořenu prvnie přijala jest cierkev a to za pravý příklad skutkem i písmem zákonu křesťanskému jest ostavila k následování. To nepohnutedlné tvého božstvie i člověčenstvie naučenie tento muž nepravý, nepravější jsa sveden radú a duchem vrtlavým zatočený, jakožto škodlivý blud, nébrž kacieřskú křivotu bláznivě vyvrátiti, zmařiti i zničiti usiluje. A již té tvé předóstojné svátosti netoliko sě posmievají a rúhají jeho pochlebníci blázniví, ale, jakož to druzí hodní viery líčie, jeho i dřieve řečeného Fernanda přikázaním svatokrádežnú nepoctivě pěstována rukú, nohama tlačena a jakožto prokletina jerichská hanebně spálena bývá.

Spatř, prosím, ó najupřémnější Súdce, jehož oči darové nemohú oslepiti, křivé svědectvie zklamati, přiezeň svésti, nepřiezeň porušiti, a ušima zvyklého pozoruj slitovánie a mé pře váhu súdečného rovenstvie rovnú vahú rozeznaj! Jest-liť blud, cožť vedu, tvými spravedlivými usty naučená, jakož to ten svedený svedenec líčí svých rotníkóv s rúhavú rotú, tys mě bludnú 30 učinil a na těť, ustavitele i přikazatele, větčie vina s právem připadne. Pakli jest pravda nenalomitedlná, jakož srdcem pevně věřím a usty i písmem stále vyznávaji, ji zachovati, jie hájiti rač i brániti! A mě, dievku pokornú tvé bozské velebnosti, jenž sem od počátka, když sem najprvé tvé žádúcie tváři krásnost poznala a tvému věru chutnému jhu srdce mého šíji poddala, tebe, spasitele mého, věrným a pevným nádržením sem sě přísnažně sem následovala, ot toho muže krevného a lestného rukú, od toho lítého ještěra a jedovatého hada moci tvé moci mohutností rač vysvoboditi.

I zdali, Pane mój milostivý, králi silný a mocný v boji, přezříš a jakožto dřiemaje nemstě pomineš, aby neproměnitedlné pravdy tvé slova v škodlivé křivdy proměněna byla řeči a zrušeno bylo tvé svaté a poslednie poručenstvie, kteréhož jsi svú hořkú smrtí potvrdil? Jenž si tvými požehnanými usty řiekal: „Nebe i země minú, ale slova má neminú,“ zdali, všemohúcí Pane, strpíš, aby cesta tak prospievala nemilostivého, aby proti spravedlivým i proti tobě odolal a utiskoval — a ty patříš, a pro tě – sebe ovšem spravedlivějšie? Všakť mně rúhotně řiekají: „Kde jest Buoh tvój? Nechajžť spomóž, nechajžť tě zprostí z rukú moci našie!“

Protož, prosím, povstaň, Pane Bože vojsk, silný mstiteli, jenž mstíš hřiechy otcóv nad syny až do třetieho i čtvrtého pokolenie! Pozdvihni sě, jenž súdíš zemi, odplať otplatu pyšným a na tohoto přezřejmého potupitele tvého nepoškvrněného zákona a znamenitého haněče a tvých věrných lítého záhubci ruku tvé pomsty ztáhni! Poraž tu hlavu neduživú, z domu nemilostivého ne přirozením, ale následováním pocházející! Obnaž základy zlosti jeho až do hrdla, jenž dosavad kryla sě pod pokrytstvím jakožto ctnosti krovem přikryta! Zlořeč berlám jeho, na něžto, tě opustiv, neopatrně zpolehl, této hlavě vrtlavé všech přicházejících jakožto vicher náramný k zahubení mému pro tě! Spatř (toho) bezumého porušitele tvého svatého poručenstvie a v mnozství síly vojsk viece nežli v tobě doufajícieho poniž! Postav jeho jakožto kolo točité a jakožto drástu před obličejem větru, ať ani v miestu, ani v úmysle, ani v skutku ústavnosti nemá! Poňadž tě, skálo všie stálosti, opustil a vuole své úmysl i naději na větru 31 marnosti proměnitedlné ustavil, stíhaj jeho v búři tvé zřejmé pomsty, ať sě sám sebe boje, sám před sebú utieká, a v hněvě tvém zamuť jeho, ať i v zlosti nemá radosti! Poňadž i tebe, věčné utěšenie, potupitedlně pobiehá, naplň obličej jeho, totiž světskú chválu jeho, ohavenstvím zahanbenie! Jenž, své marné slávy pozdvihnúti žádaje, tvého zákona velebnú jasnost jakožto kacierskú mrzkosti poškvrněnú potupy nohú miení utlačiti, jenž, chtě sě lidem smrtedlným a hřiešným slíbiti, tebe nesmrtedlného a přesvatého netbaje, tvú nesmrtedlnú pravdu pílí umrtviti, ať tebe, krále všech králóv a panujících svrchovaného pána, asponě hledá, hroznú jsa tresktán pohromú, jenž v svého žčestie kochání ustrnuv, tvému veleslavenství usty i činy protiviti sě nepřestává.

Jehožto když hodně pokázaného polepšíš a zákona tvého spasitedlného milovníka i rozšiřitele učiníš, daj mi, dievce tvé, za manžela a za obránci věrného. Pakli vieš, žeť léku tvého nepřijme, shlaď ho s země živých, ať svého zatracenie neobtěžuje a nepřiloží viece zveličiti sě marný a utlý člověk na zemi proti tobě, věčný Bože, a tvému spasitedlnému protiviti sě ustavení. A skrze to vešken svět jasnějé pozná, jak škodno jest tvé všemohúcí moci sě opierati a proti ostnu tvé upřémnosti sě zpěcovati. A všickni tady obráceni budú k tvého životného zákona statečnému zachování, ot něhož nynie, sstaralého světa mylnú žádostí a lidskú bázní jsúce odtrženi, škodně sú (postúpili).

Dán i psán léta narozenie tvého, najmilejší Pane, tisícieho čtrstého dvadcátého, den dvadcátý měsiece črvna.

32 Porok České koruny králi uherskému, že neřádně korunu přijal a v Kralovstvie české sě násilím tiskne

Nedávno před najvyššieho Ciesaře zveličenú stolicí stojěci v óbecném všeho stvořenie sboru, žalobu proti tobě, ó nesmyslné knieže, zjevně sem obětovala a k tobě, aby mně sě spravedlnost stala, přesnažně jsem žádala. Jenž jakožto živých i mrtvých súdce najvětčí všecky skutky i srdce plně znaje, bez povyku a zpósoby súdné mé pře váhu vážnú vahú rozváživ, tebe jakožto vinného, ač pomníš, potresktal a káže přede všemi zjevně pokázal, milosrdenstvie sladkost trpkosti spravedlivé přimiesiv. Ale ty jakožto had hluchý a uši své zacpávající, tresktače neslyše a jakožto osel k húslem přisazený kazateli nerozuměje a jakožto spánlivec opojený vínem trhánie nečije a raněnie neželeje, své bezúmosti prohřěšenie nerodil si přestati a k tepúciemu súdci sě obrátiti, ale vetchým hřiechom nové přihromaždije prohřěšenie, větčíš bezprávie, množíš škody, přispořuješ nátiskóv, mě, nevinnú vdovu, nébrž máteř milostivú trýzní rozličnú trápiti nepřestávaje. Pro něžto netoliko z učiněné mě škody jakožto (z) neduhu pomámenie, jímžto na tvé mysli jsi (obraněn), lítostivé mateře obyčejem želejíc tě jakožto syna přirozením, skutkem vraha, na stranu málo otvedši, tichú řečí s tebú umienila sem rozmlúvati, zdali by snad súkromná maternie ochotnosti i kázni řeč již aspoň u tebe prospěla, jemužto dřieve otrápenému tresktánie zjevné platno nebylo.

Pověz tuto, prosím, ó zmámené knieže, mně samé pozorující otpovědi, aby snad v přítomnosti jiných jsa zahanben nezamlčal, což by měl s právem vyznati. Kterým však právem, kterým 33 úmyslem a kterú smělostí na hrad mój prazský, mně a mému choti dědičně přisvěcený, úkladně a lestně vlúdils sě; a jej jakožto zlé viery držatel ne právem, ale skutkem bezprávným drže, tě skrze jakéhos cizokrajného biskupa, nébrž mých synóv lítého mordéře a mé slavné počestnosti lživého haněče, proti pořadu všelikého práva kázals svatým křižmem za krále mazati; a na stolici mého dóstojenstvie směle sě posadiv, mé krásy korunu ot některých pánóv, tvú lstí škodně přelstěných, tvé hanebné hlavě ne zjevně, ale pokútně, ne otkrytě, ale tajně přijal si, neřádně, těch osob i zákonóv, jenžs z práva měl mieti, při tom neměv, přísahy k tomu dlužné neučiniv, měst a obcí i mého nemaje přivolenie. A tu dal jsi sě mým provolati manželem a králem českým nestyděls sě nazývati, a jsa duostojenstvie mého lúpežník znamenitý, slávy zřejmý hánce, pohúbce otvořitý statku a dětí mých najlítější hubitel i nepřietel, jakožto tvé tobě svědčí svédomie.

Pověz však, kterým činem slušie na tě svatého křižma posvátné mazánie, jenž jsi svatého, nébrž Bozského zákona vyplenitel ukrutný, pravdy věčné tupitel rúhavý? I které zajisté sjednánie Krista s Belialem, které stovaryšenie ctnosti s hřiechem a svatého oleje s ramenem všech hřiechóv šeradenstvím (ohaveným)? Pročs však koruny mé čest tak neřádně sobě chtěl osobiti, jenž mé poctivosti slušnost poškvrněnými usty i písmy ohaviti nepřestáváš? Jisté, rozumieš-li zdravě a právě smýšlíš, ne slávu, ale ohavu, ne čest, ale necti břiemě své šíji tady jsi vzložil, a jímž nmíš, by své chlúby povýšil, zmařils a zřetedlně ponížil. Neb ta koruna zlatá, kamením drahým ozdobená, jížto tvú vrtlavú hlavu jakožto slavnú okrasú pílils ozdobiti, jestiť mého dóstojenstvie jisté znamenie, kteréžto ty slovem i rukú hanieš nestydatě a věčnú potupy mrzkost uvesti vší usiluješ pilností. Pohaněnú tebú na se stavieš korunu, a tak smýšlíš-li, sám sě hanieš; nebť ohyzda cti jakožto i zlost ctnosti neplodí. I proč také smieš sě českým nazývati králem, ježto kacierstvím zkalené jistíš a pracuješ z kořen vší mocí vypleti? Zajisté dostiť hanebné jest býti lotrovským kniežetem, ovšem pak kacierským králem! Poňadž v každém těle všelikého údu ohyzda i krásné hlavy lepotu hanbí a nešlechetnost čeledi hospodáře hanie, ovšem pak lid hanebně zhyžděný jest nečest hrozná svého krále. Protož žádal-lis českým králem slúti, 34 neměls českého jazyku tak šeradně pohaněti. Paklis hyzdil a chtěl hyzditi, měls netoliko jich královstvím jakožto mrzutú ohavností pohrdati, ale i ot jich obcovánie jakožto od přilípavým neduhem neduživých sě vzdalovati, aby své slávy nepohaněl a své viery bohobojné neprznil. Ale toho nynie ponechajíc, o dřieve zmieněných s tebú chci šíře rozmluviti a tvú neješitnost bláznivú tobě světlejé oznámiti.

Vieš-li, hanebníče hanebný, co Hospodin řekl k svému zvolenému proroku Samuelovi? „Naplň roh tvój oleje a pod, pošli tě k Izai betleemskému, neb sem obmyslil sobě z synóv jeho krále.“ A když povolán jsa David přišel, vece k němu: „Vstaň a zmaž jeho! Oni jest, jehož sem zvolil.“ A v knihách Deuteronomií šíře vypravuje a řka: „Toho ustavíš za krále, jehož pán tvój vyvolí!“ Věrně chceš-li posmysleti a k životu svému odkrytým zrakem patřiti, sám sě poznáš ne zvoleným, ale zavrženým, a sám sě cti královské musíš pravým súdem otsúditi. Neb psáno jest v knihách Králových, že Hospodin řekl Samuelovi dřieve řečenému: „Dokud ty želeti budeš Saule, poňadž sem já jeho zavrhl, aby viec nekraloval nad Izrahelem proto, že přikázanie mého skutkem nenaplnil?“ A ty pak přikázanie Bozského, jakož to sám musíš vyznati, netoliko skutkem nesplňuješ, ale brž jeho zřetedlné přikázanie bludem i kacierstvím směle nazýváš a jeho věrné zachovatele jakožto zlořečené kacieře tupíš, lúpíš i hubíš.

Ale snad dieš: „Svatý sbor Konstanský to jest za blud a za kacieřstvo otsúdil a mně to vypleniti kázal.“ Slyš, prosím: však z kronik spravedlných líčenie shledáváme, že nejednú ti sborové v svých sú pobluzovali nálezciech, v nichžto bývalo mnozstvie otcóv duchovních v řádu i v ctnosti zachovalých. Copak mníš, že by tento sbor nemohl v svém súdu blúditi, v němž viece a přednie strana osob duchovních v bludu zjevném zjevně jest shledána? Neb svědomo jest tobě i jiným, aniž muož kterú výmluvy schranú býti zatajeno, že Jan třímezicietmý, papež, toho Kostnicského sboru prvnie hlava, první svolávce, první zjednatel, byl kacieř, za kacieře tiem sborem zjevně otsúzený. A pak mnozí kardinálové, biskupové, preláti, opati, kněžie duchovní i světští od čtyřidcat, třidcat, dvúdcat, desieti i níže let s křivým papežem sú neústupně drželi, a proto ot papeže, jakož pravie, pravého klati, cti knězské, všech obrokóv, dóstojenství, úřadóv 35 otsúzeni i zbaveni. A v tom ústavně zaprtile vždy tráli též také kardinálové dřieveřečeného Jana; zdaliť sú neblúdili, jenž sú, toho zlořečeného člověka Jana v jeho zlosti znajíce, ale bázní hovadní jsúce uděšeni aneb snad jeho dary porušeni, zvolili tak křivolaký úd za hlavu i zprávce všeho křesťanstvie. Tak vlka hltavého za pastýře ovcí Kristových jej i otcem najsvětějším netoliko usty, ale i písmy nazývali i vší obci křesťanské ohlásili. Jemu sě klaněli, jeho celovali, jemu posluhovali, jeho poslúchali, ot něho moc, čest, obroky přijímali i jiným k týmž dopomáhali. A tady co jsú zlého, co bludného v cierkev Boží uvedli, kto by mohl vypraviti, kto by mohl vypsati, ano rozum lidský té zlosti nesmírnosti nemóž obklíčiti? A kdy tito nebo oni tak velikých zřetedlných bludóv, tak zjevných zlostí sú sě pokáli, kdy jsú anebo od koho rozhřěšeni, kdy aneb kým k svým úřadóm, dóstojnostem, moci navráceni, poňadž rovným nešlechetnosti řetězem byli sú všickni svázáni, stočeni a skrúceni, a tak hřiešni ostavše i bludni, nenieť div, žeť sú v svých radách, súdiech i nálezciech blúdili a pravdu věčnú v blud obrátili a poručenstvie Pána našeho jezukrista za kacierstvie otsúdili a tiem činem samého Pána Krista, jeho apoštoly, jeho učedlníky i jich věrné následovníky za kacieře potupili.

Ale snad by řekl: „Nenieť podobné ku pravdě, by tak dóstojní lidé a tak veliký sbor mohl poblúditi. „Slyš, coť jest prorok David o tom zle sebraném sboru prorokoval a řka: „Přistali sú králi zemští a kniežata sebrala sě v jedno proti Pánu a proti Kristu jeho. Rozbořme okovy jich a zavrzme ot sebe jho jich. Jenž bydlí v nebesiech, posmievati sě jim bude a Hospodin rúhati sě jim bude. Tehdyť mluviti bude k nim v hněvě svém a v prchlivosti své zamútí je.“ A ne darmoť jest řekl Hospodin skrze Mojžieše v knihách Deutronomii, tiem své zvolené vystřiehaje: „Nebudeš následovati hluku k činění zlého, aniž mnohu přivolíš otsudku, aby ot pravdy poblúdil.“ A nadto, poňadž cierkev křesťanská druhdy pobluzuje, jakož sám papež vyznává, nemáť tobě to zdáti sě dvorno, žeť by ten sbor Konstanský poblúdil. Poňadž ten sbor cierkve křesťanské jest znamenie, jakož sám svým písmem vyznává, a vždy věc znamenaná jest stálejšie nežlijejie znamenie, protož, bludné knieže, jistějéť by tobě bylo nepohnutedlné pravdy slov sě chytiti a chycených sě nádržeti, 36 o nichžto múdrost nestvořená praví: „Nebe i země minú, ale slova má neminú,“ nežli k lidským a bludu poddaným nálezkóm sě přichýliti, kteřížto i s svými nalezovateli jakožto stien zhynú a tě i s sebú k věčnému pochopie zatracení. Však snabdi, nesmyslníku nesmyslný, kterak slúha Pána Krista, svatý Pavel, chtěl, aby řeč jeho kázanie v také celosti a nepohnutedlnosti byla zachována, že, by anděl s nebe jiné jim zvěstoval, nežli ot něho bylo kázáno, aby to za prokleté jmieno bylo: Copak mníš, v jaké stálosti neporušitedlné slova Pána našeho Jezukrista — a netoliko jeho slova, ale jeho přikázanie, jeho ustavenie, jeho poslednie poručenstvie jeho smrtí potvrzené mají býti ot jeho věrných neproměnitedlně zachována, že, by všecko vídané i nevídané stvořenie jinak líčilo, nikoli by neslušelo jim v tom věřiti a jedinkého slova našeho Spasitele zmařiti. Nadto pak tomuto sboru prokletému, zlosti plnému, proti zřejmé pravdě Boží, celistvým Písmem stále dovedené, zpurně povstalému, nemá ižádný křesťan ovšem věřiti, k němužto mnoho set pustých a nestydatých zběhlo sě nevěstek, ježto i dřieve pohanská kniežata opatrná od svých vojsk stovaryšenie opatrně otháněli. V němžto, jakož sám vieš, nižádné pokory obraz sě nezjevil, ižádné téměř ctnosti podobenstvie sě neukázalo, ale pýchy zpurnost nadutá, hněvu zlobivá ukrutnost, lakomstvie neklidná žádost, lakoty ošklivá obižnost, vilnosti oplzlá chlípnost a všech téměř nešlechetností steklo sě mnozstvie.

Divím sě, aniž sě mohu dosti nadiviti, jaká jest připadla na tvú mysl otrapa, že tomu sboru porušitedlnému viece nežli Bohu doufáš, tomu bludnému sněmu viece nežli svatému Písmu věříš, a tak bludně věře, jich sě popravcí, nébrž katem býti nestydíš, jenž sú tvých předkóv, ač chceš rozuměti, nébrž tvých služebníkóv almužníci, kaplané a modlitebníci. Neb to nemylně vieš, že papež tvým v říši předkem, Konstantinem, jest nadán, a pak nižšieho úřadu všelikací kněžie, čím jedno kniežat, pánóv i obecných nadáním almužnictvie pýchají, panují. Pročež tehdy jim sě tak hanebně podrobuješ, že jich nesmyslné, nébrž Bohu protivné a tvé duši záhubné odsudky vyvodíš? Tiem sě horším každého obecného kata očítě činíš. Nebť onen, někakú mzdú jsa obdařen, popravci otsúzené mrtví, ale ty svými náklady, svú prací, svú i svých nenabytedlnú škodú ty hubíš k jich hřiešné 37 libosti, za něž by měl podlé Bozského práva umřieti, poňadž sú Božieho zákona zachovatelé, kterýžto nad jiné dlužen jsi zachovávati, číms větčie dary přijal z Bozské štědroty. Neb o králi psáno jest v knihách Mojžiešových: „Když král sede na stolici královstvie svého, popíšeť sobě zákon tento na knihách, vezma příklad od kněží levitského národu, a bude mieti s sebú a bude ty čísti všecky dny života svého, aby uměl sě báti Boha svého.“ A protož když Hospodin chtěl poručiti ctnému Jozue zprávu lidu svého, řekl jemu: „Neotejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati sě budeš v ní dnem i nocí, aby ostřiehal i činil všecky, kteréž sú psány v ní.“ A ty pak zákonu Bozskému, jeho usty ohlášenému a rukama zjednanému, sě protivíš, a vší bázni sě oprnuv, jej zmařiti neješitně usiluješ. Protož sě v číslo těch počti, o nichž psáno jest: „Opustili sú zákon mocného králi Juda a pohrdali sú bázní Boží, dali sú královstvie své jiným a slávu svú ciziemu lidu.“ O nichž i prorok die: „Oniť sú kralovali, ale ne ze mne; kniežata byli sú, a nepoznal sem.“ A jistě věř, že jsi ten, o němž píše Izaiáš: „Korunuje korunovati tě bude a jakožto vardu pustí tě v zemi.“ V tu zemi, o níž Job praví: „Tamť pójdú a nevrátie sě, do země temné a přikryté smrti mrákotú, země biedy a temnosti, kdežto ižádný pořad, ale věčná úžast přebývá.“ A boj sě slov Danielových, jenž die: „Staneť na miestě jeho najhubenější a nehodný krásy královské a (v nemnohých) dnech zetřien bude.“ Ne by kto taký na tvé rniesto vstúpil, ale že ty tak vstúpiv, takově sstúpíš.

Ale ať sě k dřevním navrátím a s tebú sě jasnějším hádaním pohádám! Pozoruj, coť pravdy zvěstovatel spravedlivý Pavel praví: „Ižádnýť nebude korunován, leč vlastně bude bojovati.“ I zdalis ty vlastně kdy bojoval, aby koruny vítězné dosáhl? Snad v ta doby, kdyžto ze všech téměř křesťanských krajóv převalné sebrav vojsko, maje Turky bojem polním podstúpiti, jediné ženky vilným kocháním taks velice byl zžeňal, že ani v oděnies`sě směl připraviti, ani nepřátelských opatřiti zástupóv, i ale obyčejem nájemníka, poznav vlka příštieho, také výborné kniežat, hrabí, pánóv, rytieřóv i panoší stádo opustiv, přehanebnýmútokem si utekl. Kteréžto zajisté stádo, pastýře zbavené, vražedlný hluk jakožto vlk hltavý nepřátelně ztekl, zbil, pohubil izdávil a jakožto náramný vicher drásty biednú smrtí jest obalil.

38 A ať o dávních pomlčím, přenovéť tobě poviem. Zdalis vlastní rukú bojoval, aby tady koruny mé hodně dosáhl, žes téměř bezčíslné vojsko z Rakús, z Míšně, z Úher, z Sas, z Korutan, z Bavor, z Polsky, z Čech, z Moravy, z Charvat, z Dalmacie, z Bulgarie, z Valach, z Chúnóv, z Jas, z Ras, z Slovan, z Srb, z Brabant, z Švábóv, z Englantu, z Rýna, z lužické, vestfalské, holandrské, turynské i jiných vlastí mými penězi sebral a lživými listy, aby prazské mé město vybojoval a mé syny i dcery v něm zhubil, zlúpil i zmordoval. A kdyžs je valně oblehl, své moci chtě zkusiti, bojovně vojska zřiediv, přitrh slavně k srubóm jeho jakožto ovčince utlým z dřeva stavením ustaveným, a tu udatnú rukú dobývaje, maje tisíc vybojovníkóv proti jednomu těch chyší braniteli, snad uschlého listu zvukem hrozným aneb snad cepným štěkotem jsa zastrašen, hanebně poběhl si a statečnějšíchs mnozstvie šeradně ztratil, tudiež i zmrhal si vojákóv. Neb tu jedni zbiti, druzí hlavy slámali, třetí ztonuli, čtvrti samými strachy zcepeněli. A na tom i na mnohých dřieve pótkách s škodnú hanebností počiv nebezpečnú nesnáz v mého města dobývaní, s měšťany mými nechav bojovánie, počals novú válku s hady, žabami, myšmi i s štíry a muchami. A vida, že i těm novým válečníkom nikoli nemóžeš odolati, ani proti jich náramné moci vší svú mocí na poli ostati, chřbet bojujícím strašlivě obrátiv, v nocných temnostech utekl si před nimi, aby, tě stíhajíce, tvých stopí pro tmy nepoznali a postihnúce tebe i s tvým udatným vojskem nedobili. A tak hanebný útok za rytieřskú obranu vzácně přijav, tak převelikého vojska hlučný zástup, takú snažností, takým nákladem, tak mnohým časem sebraný, v jednom dni šeradněs roztrúsil. Zdali tě súditi budu hodným mé koruny, žes mnohé děti mé, všelikého stavu, věku i pořádu, zákona Bozského věrné a stálé zachovatele i vyznavatele kupuje, rozličně zhubil, ztrýznil, zmordoval i spálil? Či-li žes opuštěného města a ovšem spáleného dielec zdí kázal obořiti?

Ale snad odpovieš: „Statečnějšieť jsem vítězné udatnosti znamenie před obličejem tvým nedávno okázal, pro něžto mě hodného súditi budeš svého královstvie. Nebť sem kostela tvého prazského nedobytého rytieřsky dobyl, kosti i hroby svatých statečně zlúpil, ornáty, čalúny, koruny i kalichy pobral a tyť sem štědrú rukú mezi tvé cti hanitele, mezi tvého sbožie 39 hubitele, mezi tvých synóv i dcer líté vrahy rozdal na potupu i posměch věčný tvé velebné slávy.“ — Ó bláznivé všech bláznóv knieže, by ti skutkové nynie vypravení koho hodna činili mé koruny, kto by v tom omyl měl, by zajiec, mezi zvieřaty najbáznivější, nebyl dóstojen korunovánie, jenž, jsa ot přirozenie bez obrany a od hltavých psóv honěn, kyprý útok maje za obranu, častokrát svým stihačom chřbet obracuje. A kto smyslný zedníkom čest koruny otejme, kteřížto, malú mzdú jsúce najímáni, zdi, domy i hrady bořie? A kto také múdrý katy a padúchy i mordéře koruny zbaví, kteřížto mučie i mordují sobě ovšem nevinné? Múdrýť také ižádný by neotsuzoval korunovánie lúpežníky, svatokrádce i zloděje, kteřížto, sě i své na nebezpečenstvie vydávajíce, živé lúpie i mrtvie, ižádnému stavu ani věku nehovějíce.

A přesto byť pokútné korunovánie, ó bezumé knieže, tě králem vlastně učinilo, proč by strážný anebo zloděj, té koruny dosáhna a na svú hlavu vstavě, králem nebyl? Zajisté nesmyslíš, ač mníš, by pro ten skutek nepořádného korunovánie měl býti králem České země právě nazván. Nebť ne korunovánie, ale hodnost osoby a měst, pánóv a obcí zemských jednostajné a řádné svolenie krále spravedlného spravedlivě ustavují. Zdali nevieš, ješto dlužen jsi z práva věděti, kterak podlé svatých otcóv dávného a chvalného zákona král dlužen jest přísahu učiniti v čas svého korunovánie, aby královstvie svého práva a koruny čest neporušile zachovával. A podlé mých práv, až dosavad neporušile (zachovávaných), hodného ustavenie král, dřieve nežli přijme korunu, na zjevném miestě a zjevně má přisieci, aby neotlučoval vlasti měst, hradóv, k koruně královstvie českého příslušejících, a aby města, obce, pány, šlechtice, panoše i všeliké zemaníny při jich práviech, svobodách, lhostajnostech nepohnutedlně zachoval. A té přísahy neučinil si, ne jako pastýř dveřmi, ale jinady jakožto zloděj a lotr vnikl si do ovčince mého královstvie. Paklis učinil, známoť jest, aniž móž kterú skryto býti chytrostí, žes svú přísahu mnohonásobně přestúpil, a tak jakožto zřejmě křivý přísežník jsi nehoden královského dóstojenstvie. Avšak to by mi nemělo divno býti, žeť bych tě v křivé přísaze nynie shledala, nebť sem to i dřieve o tobě často slýchala, a zvláště žes nejednú Pánu Bohu hlasitě a zjevně přísahal, že hanby i škody, mně ot míšenského markrabě bezprávně učiněné, po40mstíš, ač jsi syn ciesaře Karla. A toho netoliko nezdržals, ale bržs jeho za milostného přietele přijal, mými dary daroval, má města i mé hrady jemu zapsal a jeho na mú hanbu i záhubu pozval. A tadys sě sám synovstvie ciesaře Karla i práva dědičného po něm, ač by které mohl mieti pravým právem, otsúdil.

Aj, z těchto i dřieve řečených řečí, ač chceš právě rozuměti, jasným dóvodem jestiť dolíčeno, jak bláznivě, jak nepořádně a jak bezprávně mé cti korunu a královstvie mého jméno pílils sobě osobiti a že to scestné a neřádné korunovánie ižádné váhy, ižádného práva, ižádné moci nemá. Protož styď sě, ó nesmyslné knieže, asponě přede mnú, z své veliké bezumosti, jenž jsi v sboru všeho stvořenie nechtěl sě styděti, a dřieve tobě ote mne vypravené na mysli snažnú přemietaj snažností a přemyšlené na se sám obyčejem sě treskcícieho vážně obrať a nehodností svých přemnohú mrzkost právě opatře, srdečně želej a čiň hodné ovoce Bohu vzácného pokánie, zdaliť by sě ještě ráčil Buoh nad tebú smilovati, jehož jsi veleslavnosti nevymluvnú dobrotu tak bezčíslnú hřiechóv nepravostí rozhněval, a tobě tvé viny otpustě, svým věrným sluhú a následníkem učinil a k výsosti tvé cti navrátil, ot niež jsi jeho spravedlivú pomstú ponížen, poňadž jest Šavla, své pravdy tupitele a protivníka a věrných křesťanóv ukrutného hubitele, slepotú poraziv, najznamenitějšieho kazatele a súd svého zvolenie učinil, a Manasena, modláře a svatých prorokóv lítého mordéře, vazbú těžkú upokořiv, ku pokání přivedl a k ztracenému hanebně království slavně navrátil svú milostí, poňadž jeho neosežité milosrdenstvie všech nešlechetností velikost přesahuje a slíbil jest věrně kajícím dáti milost a vuoli jeho statečně činícím věčné blahoslavenstvie.

Amen.

41 Tuto sú popsány krajiny, vlasti a země, z nichž jest král uherský vyvedl lid k obležení Prahy

Král uherský chtě dobyti

Prahy a v ní věrné zbíti,

kteříž Boha právě znají,

tělo i krev přijímají

Pána svého Jezukrista,

jakož velí Písma jistá,

sebral lidi dole psané,

s nimiž držal pole plané

plné puol páté neděle.

Potom nemohl léci déle

pro zlé hady a ještěry,

žáby, múchy, líté zvěři,

Bohem divně naň seslané,

tudiež nikdy nevídané,

aby zprostil své zvolené

Buoh tak z ruky zlořečené,

jemuž buď čest vždy i chvála

ote všeho tvoru dána.

Uhři Prušené

Charváti Jasi

Dalmatští Slovené

Bulgaři Puchneři

Sikuli Grabfeldští

Valasi Srbi

Fraňkové Thurinkové

42 Chúnové Fojtlantéři

Jasi z Harce

Rusi Rakúští

Chorutanští Aragonští

Štyrští Sasíci

Karniolští Markysi

Míšenští Švejcěři

Brabanští Budyšínští

Svalfeldští Lužičští

Švábi Perličtí

Vestfali Žitavští

Francúzi Poláci

Engliši Vratislavští

Bavoři Moravené

Pannochéři

kniežata slezská aneb polská

Ryněné Opavský

Holandrští Minstrberští

téměř všichni páni zemští

i města mnohá země České

arcibiskup prazský

patriarcha akvilejský

biskup olomúcký

biskup litomyšlský

biskup pasovský

a mnozí jiní prelátové

kniežat v počtu čtyřidcat a tři

hrabě mnozí

43 Veršovaná žaloba Koruny české

Nynie česká já Koruna,

zamúcená jakti vdova,

plna strasti i žalosti

a rozličnú bezpravostí

jsúci velmi obtiežena,

ot svých křivě pohaněna,

žalovatiť musím tobě

já, tvá dievka v své sirobě,

tobě, Králi všemohúcí,

Pane věčný, vševědúcí,

na Zikmunda, z Uher krále —

ač tak řéci mohu právě,

neb ktož sebe zpravovati

nechce, jiným kralovati

nemáť, ovšem z práva tvého,

aby s právem zlý dobrého

vyšší nebyl ni vzácnějí:

tomuť rady všecky chtějí.

Na tohoť já, jménem krále,

tvéť žaluji bozské slávě,

že kakžkoli já sem jemu,

muži ovšem nevděčnému,

mnoho zdála vždy dobrého,

pohodlného, počestného,

jemu samém‘, jeho rodu,

jeho bratru, otci, dědu,

když sem vzala děda jeho

Jana, hrabi lucnburského,

králem českým učinila,

44 ctí i sbožím povýšila,

potom Karla, otce jeho,

muže ovšem šlechetného,

statkem, chvalú zveličila,

ctí ciesarskú zvelebila,

pak Václava, bratra jeho,

krále v Čechách i římského,

pánem také mnohých zemí

zjednala sem radú, mocí.

Potom, jakž mním, (z) kmene toho

teď Zikmunda zúfalého,

o němž mnoho chtiec praviti,

musímť řeči uskrovniti

před tvú, Pane, jasnú tváří,

neb tvých očí jasné záři

všeckny věci jsúť odkryty,

i ty, jenž sú v srdcích skryty,

toho muže proklatého,

tobě, jakž mním, mrzutého,

zchovala sem ještě v břiše,

an v mateři ledva dýše;

potom z břicha rozeného

přijala jsem, mňec dobrého

syna ze ctných předkóv kmene,

větev z vonného kořene,

nevěduci hoře svého

z jeho ruky budúcieho,

jeho laskavě zchovala,

jakžto syna pěstovala,

studu, kázni jej učila,

ctí markrabskú okrášlila;

a na tom dosti nemajíc,

k dobrým lepších přispářejíc,

svým nákladem, svú snažností,

mocí, prací, opatrností

v ta královstvie sem vsadila,

sbožím, chvalú ozdobila,

v nichžto sedě zle panuje,

45 sě sám i své zle zpravuje.

Protož i z těch pro své zlosti,

dobyv lidské nelibosti,

když byl vyhnán jakžto klený,

z dobré obce vyvržený,

přijala sem jeho míle

a ihned mi bylo píle,

že sem jeho svú pilností,

silú, prací, bedlivostí

k jeho panství navrátila,

v jeho stolci osadila.

A nedávno sem zjednala,

svú múdrostí obmyslila,

žeť jest králem římským zvolen,

ale solí tvú nesolen —

neb ktož suol má tvé múdrosti,

plní jest ctnosti i vděčnosti.

Ale tento muž všie zlosti,

obraz zřejmý nevděčnosti,

tak zapomněv všeho toho

dobroděnie přemnohého,

jakžto viper své mateři

narodil sě k mému hoři.

Učinil mi mnoho zlého,

mně nevinné bezprávného,

jehož málo tuto poviem,

na tom své cti sama shoviem.

Onť Prokopa, bratra svého

a markrabí moravského,

jav pod klejtem, v vazbu vsadil

a tu jeho duše zbavil.

Potom i krále Václava,

jehož byla vzácná sláva,

chotě mého přemilého,

svého bratra stařejšieho,

krále čechóv i římského,

jav pode lstí v domě jeho,

46 potom jeho nesl do Viedně

a tu držal dosti biedně.

A by nebyl z té tesknosti

zproštěn, Pane, tvú milostí,

byl by tudiež vězněm umřel,

aniž by ho Čech kdy uzřel.

A na tom zlém dosti neměv,

ale v krov sě zlosti oděv,

svými listy klejtovnými

— mohuť řéci úkladnými -

syna mého Jana ctného,

kněze tobě převzácného,

Hus, tvé pravdy vyznatele

a stálého kazatele,

vylúdiv ho do Kostnice,

všie [křivoty] pachadlnice,

věziv kázal upáliti,

popel v vodu potopiti.

Potom muže umělého

a nad jiné výmluvného,

Jeronyma, poctivého

mistra, rodu i prazského,

spálil jakžto muže zlého

a kacieře zaprtlého

pro tvé pravdy vyznávanie,

hřiechóv knězských oznámenie,

k mému ovšem pohanění,

mé slavnosti ohyždění.

Však těch zlob všech zapomněvši

a lepšiemu sě naděvši,

že by, syt jsa, zlosti ostal,

cti [sě] chytě, při ní zóstal,

poňadž smysla, let přibylo,

aby zlé vše omrzelo,

jenž v mladosti libo bylo,

již v starosti ohyždělo,

chtěch ho vzieti za manžela,

47 já, nebožka ovdovělá,

by byl zlosti neobnovil,

jedu z srdce tak neprolil,

kterýž nosil ke mně skrytě,

kdyžto směle, hrdě, lítě,

jsa v mém městě Vratislavě,

chtě škoditi mně v mé slávě,

zjímal, zlúpil tu mé syny

pro tvój zákon, a bez viny,

ježto nutil k ótepření,

od tvé pravdy k odstúpení.

Z nichžto jeden, muž všie chvály

a tvój rytieř, v vieře stálý,

nechtěl pravdy ustúpiti;

jehož kázal uvláčiti

koňmi, potom upáliti

a upáliv utopiti;

jemuž jméno Krása bylo

a dobře sě přihodilo,

nebť jest muž byl tobě krásný,

jakžto věřím, libý, vzácný.

Ten, rozprodav věnce světské,

došel koruny nebeské;

ztrativ život ten nevděčný,

získal jistě sobě věčný.

Na tom ten král neměv dosti,

horšie přidav již k své zlosti,

všie dobroty mé zapomněl,

v dvojí zlobu sám sě oděl,

chtě mě ovšem zahladiti,

z země živých vypleniti,

ot římského zle biskupa,

jehož milost věrným skúpa,

obdržal kříž krevný na mě

a proklaté světské rámě,

aby každý mohl mé děti,

když chce koli, všady jieti,

48 bíti, sieci i lúpiti,

ohněm, mečem pohubiti

pro tvé pravdy vyznávanie

a poslušnost přikázanie.

Neb tak dáno ot papeže,

jenž přestúpil v tom tvé meze,

aby, tvé pravdy jistotu

tupiec jakžto bludnú psotu

a jie věrné vyznatele

mordujíce všady směle,

byli hřiechóv všech zbaveni

a zemrúce oslaveni.

Tú lží zřejmú a rúhavú,

utlých srdcí mořitedlnú,

mými také i poklady

svolal vojska otevšady,

kněží, pány i vévody

na mú hanbu, na mé škody

i mé zvláštnie na mě zbúřil,

aby mého panstvie súžil

moc širokú, tebú danú,

chválu zprznil zveličenú,

statek pobral, dietky zhubil,

všicku zemi tak pohubil,

aby nebyl žádný tvého

vyznavatel poslednieho

poručenstvie životného,

tvým věrným spasitedlného,

kteréž jistě poručenstvie,

tvú ctně smrtí potvrzené,

má do konce světa tráti

a sě s světem dokonati.

A tak vidíš, věčný králi,

coť tvých věrných lidí pálí,

v doly mece i morduje,

ženy, panny poškvrňuje,

49 ani stavu, ani věku,

ani kterému člověku

má lítosti ten drak hltavý,

črven krví, sedmihlavý,

kohož jedno muož dosieci,

jenž sě nechce odpřisieci

tvého, Pane, přikázanie,

tvého věrně ustavenie,

jímžsto kázal svým zde věrným,

mladým, starým, jakžto střiednlým,

aby pod zpósobú dvojí

tělo a krev cele tvoji

s náboženstvím přijímali,

v tom smrt tvú pamatovali,

svých všech hřiechóv na zbavenie

a všech ctností přispořenie,

jsúc v té lásce tudy živi,

v tě duchovně sě vtělili a

tak s tebú věčně byli

a k tobě sě přidědili.

Tenť on zákon spasitedlný

jakožto blud mořitedlný

tupí vežde, ruší, hanie,

maje snad to za pokánie,

aby zákon tvój zahladil

a tvé věrné s země shladil.

Na to vydav mé poklady,

zlúpil kostí svatých hroby,

pobral drahé i ornáty

i kalichy, jakžto znáti.

Tyf jest rozdal nepřátelom,

mým pohúbciem, hanitelóm,

tvé svátosti rúhatelom

a tvé pravdy tupitelom.

A ovšem toho želeji

a toběť túžiti chtěji

já, tvá dievka, mój ciesaři,

50 nebť jest vrch to mému hoři,

že tvé věrné služebníky

a tvé pravdy milovníky

tak je zklamal, tak omámil,

zle porušil, hřiešně ztrávil,

žeť sú tebe otstúpili

a tvé pravdy již zapřeli,

k jeho zlosti přivolili,

ho svým králem učinili,

jemu v zlosti pomáhají,

tvé sě pravdě porúhají

a tvój zákon vežde tupie

a tvé věrné hubie, lúpie.

Jehož dřieve sú hájili,

usty, skutky ctně bránili,

toť již mají za kacieřstvie,

tvé přesvaté poručenstvie.

Ó bláznovstvie přehorúcie,

že nepatřiec na budúcie,

sě, svój jazyk tak hanějí,

že sě jim jich vrazi smějí;

své tak lúpie i mordují,

svých nepřátel posilují,

jich lži ovšem potvrzují

a sami sě otsuzují

v tom, jímž sú dřieve narčeni.

Ó synové otrápení,

však sě mdlíte tady sami!

Ó zmámení čeští páni,

sě haniete na vše strany,

haniec jazyk přirozený!

Králi váš jakžto sen pomine,

Božieť pravda nezahyne,

ani hanba, uvedená

na váš jazyk, zamyšlená.

Budeť psáno i v kroniky,

že kacieři byli Čechy

51 a v tom sami sě seznali,

u pro něž sě sami hubili.

Toť vašim dětem ostane

a potomť sě toto stane,

žeť sě musie o to bíti,

chtie-liť hanby ctně ujíti.

A tak váše chvála stane,

věz to, každý český pane,

jenž nehájieš pravdy Božie,

ani bráníš cti své země,

a chtě býti pánem jejím,

nestydíš sě zlým poddaným,

tak hanebně pohaněným,

tak potupně otsúzeným.

Lépeť jest jistě nemieti

než hanebně komu mieti.

Protož, byšte rozuměli,

na budúcie ctně hleděli,

nežli byšte v tom seděli,

radějše byšte zemřeli,

ano jazyk váš hanějí

a tomu sě vaši smějí

vuokol všickni nepřietelé!

A v tom také stvořitele

svého náramně hněváte, že

sě jemu tak rúháte.

Předci vaši pro narčenie,

malé světské pohaněnie

a pro krávu nebo kozu

neb pro kolo jedno k vozu

boj veliký nastrojili.

Již vás svrchně pohaněli,

za kacieře potupili,

váši zemi zšeředili,

nadto zřejmý zákon Boží,

ješto všecko dobré množí,

za blud bludně otsúdili,

52 Bohu křivdu učinili.

Avšak nenie v této zemi

pánóv mnoho, by to chtěli

mstíti mečem, mocnú rukú,

a slúžiti na tom Bohu.

Kde jest viera již křesťanóv,

kde jest síla českých pánóv

a udatnost ona dávná,

všemu světu právě slavná?

S sněhem lonským preč splynula,

(s) zimú s‘ bohdaj sě vrátila!

Snad by ještě dost vhod byla

a jim by sě ctně hodila.

Protož, mój laskavý Pane,

jenž což ráčíš, toť sě stane,

vzezři na mě, chudú vdovu,

a na zlosti jeho zlobu,

zprosť mě, Pane, z rukú jeho,

toho draka přehrozného,

jenž mě lítě chce sežrati

a tvú pravdu u blud dáti,

jenž jsi svého převěrného

Abrahama, otce ctného,

z ohně zprostil kaldejského

a Jakuba šlechetného

z moci Ezau vysvobodil,

Jozef bratrské vraždy zbavil,

jenžs z éjipské vazby těžké

vyvedl syny izrahelské

a tři muže, uvržené

v ohnitú pec, tobě věrné,

vyvedl beze všie úrazy,

Daniele bez přiekazy

vyňal si ze lvové jámy

a z drakové škodné rány.

Zprosť mě také, milý Pane,

ať jeho moc zhynúc stane;

53 ztáhni ruku hněvu svého,

poraž muže toho zlého,

nébrž hlavu i všie zlosti,

poniž jeho zlé hrdosti,

ať tvých věrných netryzňuje

a tvým slukám nepanuje,

ať neruší poručenstvie

tvého, Pane, dobroděnstvie,

ježs před smrtí ctně zpósobil

a svým dietkám tak ostavil

na památku umučenie,

tvé milosti slitovánie,

jímž (s) své syny smrti zbavil,

věčné hřiechy i jich shladil,

do dědictva tvého vsadil

slávú bozskú i oslavil.

Povstaň, Králi všeho tvoru,

proti tomu zlostném‘ sboru,

zruš tu rotu přerúhavú

a tu hlavu tak vrtlavú

poraž svú velebnú mocí,

nebť jiný nemóž spomoci,

anižť mám v kom doufánie,

jedno v tvé cti smilovánie.

Tys (mé) všecko utěšenie,

má svoboda i zproštěnie,

tebeť prosím, má naděje,

jehož mocí vše sě děje!

Pomoz, Pane, siré v núzi,

jenž ne v síle, ani v muži,

ani v svého lidstva mnozstvie,

ale v sílu tvého bozstvie

prostě, věrně doufají,

anižť jiného hledaji

v tomto světě sobě pána.

Toběť ovšem jsem poddána

z své mladosti do sie chvíle

54 a v tvé službě stojím míle,

jakž sem tvú krásu poznala

a tvé cti sě podmanila.

Poraž jeho zřejmú psotú,

toho krále s jeho rotú,

jenž sú proti tobě vstali,

svú zpurností zklopotali,

aby zákon tvój zrušili

a tvé slúhy pohubili;

ať sě jimi jiní káží,

své žádosti smyslem váží,

aby tebe vždy sě báli,

proti tobě nevstávali.

Obnov nad ním již své divy,

ať to pozná každý živý,

že jsi ty pán všemohúcí

a doplna vševědúcí,

jemuž nemóž sě opřieti

žádná síla, aniž mieti

skrýše, by mohl kto v svém bludu

sě pokrýti tvého súdu.

Rač své sluhy utěšiti,

z jeho moci vyprostiti,

ať tě chválé věrní tvoji

tobě vzácném u pokoji

dobrú volí, ne bezděky,

nynie, potom i na věky.

Přizři také, Pane, k tomu,

k tomu Konstanskému sboru!

Kakť jest koli již rozplašen,

všakť má jednu všady vášen,

jenž tvój zákon jest potupil,

za kacieřstvo jej otsúdil

a tak kázal tornu králi,

jehož jedvá sám zmek chválí,

tvój již zákon vypleniti

a tvé věrné pohubiti.

55 A nemaje na tom dosti,

ale přidav zlé ke zlosti,

dal muk, hřiechóv otpuštěnie,

ktož by zrušil tvé kázanie

a tvé slúhy pro tě hubil,

pálil, tupil, bil i lúpil.

Zrušiž, Pane, jich stolice

a jich slávy ohav líce,

kteříž proti přikázaní

tvému radie i naučení.

Vzejmali sě v světské sbožie,

v němžto všecky zlosti množie,

pýchu, smilstvo i lakotu,

hněv, lakomstvie, všicku psotu.

V tom pak hnisu ustrnuvše,

všie tvé pravdy zapomněvše,

tvój již zákon vežde tupie

a tvé věrné lítě hubie.

Mnieť, by ty, Pane, zahynul

a jich zlosti nezpomanul,

aneb že sám vládneš v nebi

a jims všicku oddal zemi,

aby na ní živi byli

k (své) libosti, jakž by chtěli,

což by oni ustavili,

aby všickni pochválili.

Tak sú v svět sě pohrýžili,

veň sě ovšem i vtělili;

tak svú váli v zemi mají,

žeť i nebes nežádají;

protož mrzíť je chudoba,

tvá ctnost, Pane, i pokora.

Zákon tvój za se zavrhli

svá práva vzhóru vzvrhli,

jimiž sú sě ohradili,

v sboží světském utvrdili,

aby v něm tak klidně tráli,

ižádného sě nebáli,

56 veš svět sobě osobivše,

krále, pány podmanivše,

aby beze všie pakosti

tráli vždy v své zlosti.

Protož rač k tomu přizřieti!

Nedaj déle v tom jim vřieti,

vypleň z cierkve své ten zmatek,

navrať světským světský statek,

jímžto dobré všecko kleslo

a zlé vzniklo, vzešlo, vzkvetlo.

Strhni jim rnarnú chválu,

jíž pýchají nad tvú slávu,

z tvých pravd směle křivdy činiec,

tvá kázanie zřejmě tupiec.

Co chceš déle, Pane, ždáti

a v tom jako člověk spáti?

Setři jim jich zpupné rohy,

jenž sě mají již za bohy,

navrať je již v svú chudobu,

utrpenie i pokoru,

jenž tvá (miesta) rádi držie,

ale skutci je již mrzie

tvoji i tvých učedlníkóv

jakož sovám blesk paprskóv.

Tisknúť sě vždy v tvé úřady

ne pro práci, ale vnady,

všecka svatost v nich zplaněla

a v pýchu sě proměnila,

ctnost již z srdce vypleněna,

dána za ni jiná směna:

rúcho drahé, valní koni,

čeled hlučná, krásní domi.

Otmi jim to, Pane milý,

rukú bozskú mocné síly,

ať však následují tebe,

nečiniece potvor z sebe!

Neb jest dosti to potvorné

57 a před tebú nepodobné,

aby pána pokorného

slúha srdce byl pyšného,

pán přebýval vždy v chudobě,

v lačni, žiezni i potupě,

slúha býval v panování,

v óbižnosti i v chválení,

pán ukrotil, slúha dráždil,

pán pracoval, slúha práznil,

pán pěškami, jiezdný slúha.

Jaká jest to dvorná túha,

v ničemž sě jim nesjednati

s tebú, jedno nazývati

sě vždy tvými zde náměstky

a najmenšie tvé pak stezky

nezchoditi tak po tobě,

ale býti proti tobě

a bez skutku jméno mieti

a tady sě tobě smieti.

Tebú panstvie vyklamali,

tebú samým pohrdali!

Otejmi jim tu příčinu,

ať nedadie tobě (vinu)

oni svého zatracenie,

řkúc snad v srdci svém to nynie:

„Byť on nechtěl panování

zde našemu i pýchaní,

stavilť by to jedné chvíle,

ale nenieť mu to píle:

chceť již tomu bez pochyby.“

Protož povstaň, Pane silný,

zbav je, Pane, trne zlého,

jímžto siemě slova (tvého)

škodně sě v jich srdci dusí

a ovoce nepřinosí.

Tučným kravám ujmi loje,

ať krotčějé jho pak tvoje

58 nesú tvého přikázanie,

zóři srdce zapuštěné,

slož s nich mošny i pytlíky,

zčiň z nich kypré zvěstovníky

slova tvého, nebť meškají,

tiť jich srdce utiskají.

Kaž zdvihnúti svú jim škříni,

jenž sě činie Léví syny,

škříni tvého poručenstvie,

tvému lidu spasitedlné,

již na zemi sú povrhli,

jakžto mrchu s sebe svrhli!

Kaž s ní jíti před tvým lidem,

ať v pořadu i s tvým klidem

jdú přes Jordán utrpenie

do věčného utěšenie!

Vytřes jim tu mrvu z óčí,

ať nehledie jakti v noci,

ale k tvého Písma zprávě,

jakož slušie jasně, zdrávě,

v němžto jistě čtúc naleznú,

z něhož rozum pravý vezmú.

Chtěliť býti následníci

tvoji, věrní učedlníci:

musieť světská sbožie zdáti

a nebeských dobývati

(svú) pokorú, (svými) činy,

jsúce živi i bez viny.

Nelzeť dvěma jest pánoma,

ovšem sobě protivnýma,

spolkem vzácně poslúžiti;

musíť jednoho odbýti.

Ktož muož Boha a mamony

pilen býti bez poškvrny?

Vypuď kupce z svého chrámu,

ať z něho nečinie krámu,

v němžto draze prodávají,

coť od tebe darmo mají.

59 Daj jim svú již ruku znáti,

ať sě hřiechóv budú káti,

slúžiec tobě u pokoře,

lkajíc svého, jiných hoře.

Nedaj moci té již chýře,

zdělaj z vlkóv své pastýře,

ať tvé stádo věrně pasú,

nechajíce svého kvasu,

jímž sú žrali tvú osadu

jakti jinú chlebnú vnadu.

Psom již němým kaž štěkati,

stáda svého ostřéhati,

těm ležákom kaž na stráži,

ať, bedléce nad svú hrází,

opatrují tvú vinici,

tvú zahradu, tvú štěpnici,

z nie chamradie vymietají,

lišky škodné vyhánějí.

Suol tu také zbláznivělú,

ovšem marnú, porušilú,

lidskú nohú potlačenú,

ven i v záchod uvrženú,

navrať k jejie již múdrosti,

moci, váze i celosti,

ať tvé solí k tvé libosti

a nekazí svú zle zlostí.

Osvět oči vódciem slepým,

ať tvé vedú krokem lepým,

opaš bedra jich čistotú,

kaž svietiti svému lidu

světedlnicí slova tvého

a života přesvatého,

ať tak živi jsúc tiem řádem,

k tobě dojdú i s svým stádem,

na tvé pastvy nevadnúcie

a ty lúky zelenúcie,

do ovčince klidu tvého,

60 tvému stádu žádúcieho,

v němž jsi dveřmi i pastýřem,

pastvú libú, klidným mírem,

vuodce přiemý, pravá cesta

tam do nebeského města.

Krmitel jsi, krmě věčná,

mzda, koruna ctná i čestná,

život, zdravie i veselé,

světlost, krása, čest, spasenie,

všecko a všem v sobě dobré

beze všeho proměněnie.

Ó Ciesaři věčné chvály,

smiluj sě nynie nad námi,

přizři nynie k svému stádu,

sejmi s něho všicku vádu,

přidaj dobrým své dobroty,

odpusť hřiešným jich vše psoty,

ať tě jednostajně chválé

po vše věky ještě dále!

Ricmi trecenti viginti unus,

metra vero sexcenta quadraginta duo.

Anno Domini millesimo quadringente¬simo vicesimo.

Factus sum inimicus, verum dicens vobis.

Gal. 4.

Duobus amicis existentibus sanctam

est perhonorare veritatem. I Ethicorum

61 Porok Koruny české ku pánóm českým o korunování krále uherského

Já, Koruna ovdovělá

České země, osiřelá,

obřícená již žalostí,

hanbú, škodú i pakostí,

rozmlúvati chci teď s vámi,

protož slyšte, čeští páni!

Ač jste dobře tak nazváni,

v tom budete rozeznáni

v den poslední, hrozný, súdný

a všem hřiešným smutný, trudný.

Toť porúčiem nynie k Bohu,

ale k vámi já řéci mohu,

mé vy děti i synové,

mé zchovánie i údové!

Povězte mi, prosím, nynie,

své mateři zamúcenie,

co jsem já vám učinila

a čím sem vám zavinila?

Zdali že sem vás vzplodila,

vás i předkóv povýšila,

ctí i sbožím zvelebila,

všemu světu oslavila,

že jste toho zapomněli,

tak náramně znevděčněli,

že mně za má dobroděnie

zlé dáváte otměněnie,

62 neb mé slávy vraha zlého,

všech mých daróv nevděčného,

jimiž sem ho obdařila

a nad jiné zvelebila,

hubitele, lúpežníka,

České země vražedlníka,

Zigismunda, z Úher krále,

jehož moci buď na mále,

zjednali ste sobě králem.

Hrdajíce v tom svým právem,

svú ctí, dobrým i svobodú,

zle ste zdáli svému rodu,

vědúc, že on z své mladosti

činil v zemi mnoho zlostí,

jichžto něco tuto poviem,

neb je znáte, toť dobře viem.

Onť jest vyvedl otsud pány,

lid, rytieře i zemany,

jakti jádro těch mých zemí,

ten muž Bohem zlořečený,

chtě boj s Túrky snad podjieti,

jich lid, statek, země mieti,

tiem své chlúby povýšiti,

pýchy, sbožie přispořiti.

Ale jednú vilnú ženú

mysl svú maje zle zemdlenú,

lek sě Túrkóv, muž nesmělý,

jakti vlkóv pes škapilý,

vyslav lid svój čestný na ně,

sám pak utekl i bez braně;

a tu zavedl mé ctné syny

v smrt hanebnú pro své činy.

Co pak zavedl lidí mnohých,

kniežat, pánóv urozených,

nechci toho já praviti,

nebť sě nemóž utajiti,

cožť jest známo všemu světu,

všelikému také věku.

63 A pak na tom dosti neměv,

ale k zlému zlého přijev,

jal pod klejtem muže ctného,

pomocníka, rádci svého,

svého bratra strýčeného

a markrabí moravského.

Toho u vazbě umořil.

Potom zlosti své přispořil,

jav tak bratra lstivě svého,

ctí i věkem stařejšieho,

krále Václava, římského

krále, Ćechóm milostného,

řka, že ho chce zveličiti

a ciesařem učiniti.

Pak u Viedni jeho držal

puol druhého léta nemál,

až jeho Buoh vysvobodil,

jeho ruky lestné zbavil.

Pak nastrojil válku v zemi.

Co tu páchal pohanění

nad pannami, manželkami,

ctnými také i vdovami,

co zbil, ztrýznil, zlúpil lidí —

a za to sě i nestydí,

nestydatec nestydatý,

vieť to chudý i bohatý.

Pak, chtě zemi lstí zlúpiti,

jal sě předivně kupčiti,

bera draze na úvěrky

drahé věci i paběrky,

což kto jedno chtěl věřiti

anebo peněz co pójčiti —

všecko pobral bez rozpači.

Vědieť o tom snad Pražáci

i panoše ovšem, kupci,

mnozí také jiní skupci,

jenž, chtiec málem viece mieti,

64 jeho přiezni tak dosieci,

sbožie s přiezní tak ztratili,

proto ve psí mnozí byli.

Potom, na tom neměv dosti

přidal viece své vzteklosti.

Pod svým klejtem, pod svú věrú,

mohuť řéci pod nevěrú,

dobyl mého ctného syna,

Hus, sbožného mistra Jana,

do Kostnice v vazbu vsadil,

držev dlúho, ohněm shladil,

potom mistra Jeronyma.

A ta byla obú vina,

že jsú pravdu vyznávali

a zlost knězskú ohlásili.

Tady uvedl hanbu novú,

ot věčnosti neslýchanú,

na mé Čechy, na mú zemi

Buoh sám svědek, že bez viny.

Bych pak měla vše praviti,

jeho zlosti vylíčiti,

kteréž činil bratru svému

Janu, vódci gerlicskému,

zklamav jeho i o marky,

sliby, listy, lstí i dárky,

co pak páchal i jiného

nečestného, šeradného,

Bohu, lidem mrzutého,

všemu tvoru ohavného,

nemámť k tomu nynie chvíle,

aniž mi jest toho píle,

spolkem všeho oznámiti,

diel chci jiným ostaviti.

65 Pak ze všeho toho zlého

všel do skutku najhoršieho,

že, chtě zemi pohaněti,

jazyk český vypleniti,

cizozemci osaditi

a v ní věrné pohubiti,

dal nařéci mě kacierstvím,

neslýchaným zlořečenstvím,

teď pro zákon zřejmě svatý,

synem Božím ustavený;

na to přijal od papeže

známek krvavého kříže,

ne toho kříže Kristova,

o němž svědčie písma mnohá,

že jsme skrzeň očistěni,

smrti věčné otlúčeni,

ale kříž ten Antikristóv

na záhubu ctných křesťanóv,

kříž zajisté, jímž křižují,

smrt Kristovu obnovují

na jeho dětech zvolených,

zlosti světské otlúčených,

o nichž sám Pán Kristus praví,

jistě otec jich laskavý:

„Což činíte najmenšiemu

mému, to mně i samému.“

Ten zdvihl na mě i mé děti,

chtě ny z země vypleniti,

maje za to odpuštěnie

hřiechóv i pekel zbavenie,

ač v nebesiech radost nenie

a u pekle umučenie.

A tak zříte, coť již činí

v této zemi, a bez viny,

lúpí, pálí i morduje,

všady Čechy kaceřuje,

coť jest spáchal v Vratislavě

66 této zemi pak k óhavě,

že ctné prazské tudiež lidi,

nemaje k nim žádné viny,

zlúpil, zjímal, v žalář vsadil

a jednoho ohněm spálil

ctného muže a pro pravdu,

Písmem svatým dolíčenú,

usty Krista pověděnú,

rukú jeho potvrzenú.

Vy pak, moji čeští páni,

jimž sú tyto zlosti známy,

jsúce k tomu povoláni

a ot dávna ctně vydáni

mně, tak i mé České zemi,

abyšte nás vždy hájili,

mocnú rukú cti bránili,

sbožie i lid zachovali,

zvolili ste toho zlého

muže, Bohem proklatého,

svého húbci i haněče,

bozské pravdy i tupiče.

Kmen i hlavu všie té zlosti,

nauk i cestu bezprávnosti

zjednali ste sobě králem,

ale neviem, kterým právem:

neb tu vuole měst úhlavných,

k tomu jiných mnohých českých

měst i obcí jste neměli,

ale činiec, což jste chtěli,

korunu jste naň vstavili,

v kútě králem ohlásili.

Byšte právě rozuměli,

váhu smysla převážili,

sami byšte to vyznali,

že jste skutek učinili

zlý, bezprávný České zemi,

67 vám, vašemu i plemeni,

přehanebný, velmi škodný,

tak bezúmý i nehodný,

proti řádu, obyčeji,

protož právě řéci směji,

od dávnosti popsaného,

bez pohnutie držaného

při korunování krále.

To poznáte, patřiec dále.

Českého královstvie hlava

jest i slove s právem Praha,

neb z nie, jakožto od hlavy,

všecky Čechy ždají zprávy

pravé, světské i duchovnie,

kterýmž líbě pravda vonie.

Máť z nie pořad, čest i chválu,

po všem světě ohlášenú!

Protož arcibiskup prazský

sloveť z práva, a ne český;

prazskýť slove i purkrabě,

jenž popravu první v sobě

má vždy mieti v České zemi.

Tak držieno bez proměny.

Též hrad, jiných hradóv hlava,

prazskýť slove vždycky z práva.

Groš, jenž jest všech věcí cena

a pohodlná všem otměna,

veždyť jest i slove prazský,

ne královský, ani horský,

na němž lev jest i koruna.

Tiem čest prazská oznámena,

že ten hoden lva, koruny,

ktož jest mocen řádně Prahy.

Protož král, nemaje Prahy,

král jest věrně ten bezhlavý.

A ktožť celé nemá hlavy,

tenť již člověk nenie pravý,

al` peň podlé Písma slove.

68 Protož, páni, vy Čechové,

jenž Zikmunda za král máte,

ač rozumem to však znáte,

peň za krále máte sobě.

Tomuť urozumie i robě:

Prahať jméno má ot práhu,

neb ktož králevskú chce slávu

mieti v Čechách, máť po Praze

vjíti jakožto po práze

dobrý pastýř do ovčince,

v němžto jeho bydlé ovce.

Pakli jinaď vejde kudy,

tenť od cesty pravé blúdí

a máť slúti lotr a zloděj

podlé Čtenie za to vždy měj!

Podlé duchovnieho práva

metropolis jest nazvána,

jenž miera měst řecky slove,

neb do měst ta miera plove:

jiných z práva jižť zpravují,

sě i jiné přeměřují,

aby v mieře čestně stáli

a mimo tu nesahali.

Sloveť také všech měst matka.

Protož, ó vy nebožátka,

jak ste krále učinili,

poňadž ste miery neměli

ani matky zemské při tom?

Vizte, coť sě stane potom!

Budeť také vám bez miery

sě zle vésti i bez viery

i beze všie také ctnosti,

neb ctnost každá v své celosti

máť svú váhu, mieru, číslo.

Což jest také dětmi vyšlo

bez mateřie přivolenie,

při tomť řádu, práva nenie.

69 Tak ste krále bezhlavého

učinili bezměrného

i bez práva i bez řádu,

sobě i vší zemi vádu.

A tak mrvíte, vy již páni,

jenž ste byli tu pozváni,

byšte krále učinili,

když ste věnec naň vstavili,

mé cti, slávy ctné znamenie,

zlato krású ozdobené,

byť koruny té vstavenie

aneb křižmem pomazánie

koho králem učinilo?

Snad by osla neminulo,

neb muož býti také mazán

a týmž věncem korunován.

Ale totoť krále činí,

jakož z Písma shledá jiný:

měst, pánóv, obcí svolenie

beze všeho rozbrojenie,

podlé práva, obyčeje

i pořádu této země;

hodnost nadto té osoby

tak zvolené, kterážto by

čest i dobré milovala,

zemská chválu ctně plodila.

A byť bylo zachováno

to, jenž nenie tu shledáno,

ještě by muž tento škodný,

českéj obci přenehodný,

pravdy Bozské ruhač zřejmý,

haněc země netajemný,

neměl býti z práva králem.

Neb ktož sě sám Božím právem

nezpravuje v skutciech právě,

ale po své zlostné hlavě

sě porušiv, i protiví

světle Bozským (ustavením),

70 své zemany k tornu tupí,

tiskne, hanie, pálí, lúpí,

země vlasti zastavuje,

hrady, města zavazuje,

jenž slušejí k této zemi,

jí jsú z práva podmaněny,

hánciem, vrahóm, hubitelóm,

země České nepřátelom,

máť zavržen býti z svého

dóstojenstvie královského,

jakožto Saul, Bohem zvolen,

mazán, za král i nastolen,

když přestúpil přikázanie,

byl jest zbaven kralovánie.

Mnozí králi i ciesaři,

jenž přesáhli pravdy mezi,

utiskujíc své neřádně,

hubiec, lúpiec je bezprávně,

jsúť své slávy zbavováni,

jati, biti, mordováni

Bozským súdem ovšem právě,

jakožť jistá písma pravie.

Ještě poslyšte dále:

Však ste někdy to slýchali,

ale snad ste málo dbali,

že král otec svého lidu

jest, má býti ve ctném klidu.

Kto by toho měl za otce,

jenž by, jakti svině sópce,

žral své syny, lítě hubě

a tiem sě bezúmě chlubě?

pastýřem také krále

podlé Písma nazýváme.

Kto by toho chtěl pastýřem

mieti, jenž jsa hlúpým výrem,

71 stádo chromil, hubil, pálil,

na tom zloby neumalil?

Král jest také nazván hlavú,

neb má mieti lásku pravú

k svým poddaným jakti hlava,

ke všem údóm, jest-li zdráva.

Kteráž by pak údy hlava

kúsíc ukrutně je žrala,

bláznivá by ovšem byla;

komu by sě však líbila?

Král jest vuodcí nazván také,

neb jest dlužen své poddané

jda i vésti vždy k dobrému

řádu, Bohu i vzácnému.

Pakli s cesty pravé svodí,

nenieť hoden jmě vévody.

Král i zprávce v Písmě slove,

neb od něho zpráva plove

jakti pramen ot studnicě.

Protož, jest-li křivdy sice

kmen, pósobce ovšem schodný,

cti králevské jest nehodný.

Znamenajtež tuto, páni,

jenž jste Čechóm ke cti dáni,

abyšte ctně panovali,

České země cti bránili,

lid i sbožie rozmnožili,

její chválu zvelebili.

Jest-li hoden králem býti,

ješto žádá vypleniti

Čechy z země, vždy haněje,

pále všady i morduje?

Spatřte jeho nemilosti

k vašie zemi, bezprávnosti,

napřed něco rozpravené,

i nynějšie, i minulé,

z nichžto muožte dobře znáti

72 budúcích sě vystřiehati.

Leč ste jím tak okúzleni,

lstí neb dary omámeni,

že neznáte svého zlého,

vám i vašim budúcieho.

Nynieť vámi věrné tlačí;

kdyžť ty zhubí, i vásť zkazí

a řka: „Nejsúť věrni sobě!

Mámť čas dobrý v této době,

přijma Němcóv valnú rotu,

zruším já jim starú lhotu,

v níž sú od dávna pýchali,

krále svého málo dbali.

Podmaním je i jich děti

hladkú řeči, ne bezděky.

Nebudú-li tomu chtieti,

již příčinu budu mieti,

že je všecky pořád shladím;

zemi Němci pak osadím,

jenž k mé vóli volni budú.

Tak českého rodu zbudu,

budu s Němci, a já Němec,

z Lucemburka cizozemec.

Platnějíť mi bude Němec

Čechóv sedmi cizozemec,

ještoť lichvě všady běží,

svú chytrostí pilně těží.

Komuž které pak dám panstvie,

tohoť přijmu v pravé manstvie.

A tak budu kralevati,

všem vespolek panovati.“

Takověť k svým druhdy mluví,

ještoť jemu pochlebují,

neb když víno jej navštieví

aneb chmel v něm svú moc zjeví,

když to pitie v břiše zevře,

73 tu mest srdce hned otevře,

kdeť vám vieru neb slib sdrží,

jehožť dobré všecko mrzí,

poňadž bratróm nezachoval,

jimiž cti i sbožie dosáhl.

Nečekajte, jedno zlého,

nechceť Čechóm nic dobrého,

takť jest našel již cizieho

smradu, žeť ho vóně ctného

mrzí Čecha již každého,

i chudého, bohatého.

Ještě je napomíná dobrotivě

Protož ráziť vám, synové,

moji přemilí Čechové,

kakž ste koli mnoho zlého

mně spáchali, hanebného

pro strach a mé pře neznámost

aneb daru, slibu vzácnost,

již přestaňte, ráziť toho:

Nastaneť vám pótek mnoho

ot nepřátel vašich dávných,

cizozemcóv vókol mnohých,

k toho krále poštívání,

vašich statkóv k rozebrání.

Nechajíce vašich sváróv

a vzdáléc sě jeho daróv,

vstupte všichni již v jednotu

a učiňte bratrskú rotu

proti tomu králi zlému,

Bohu, svatým, všem mrzkému,

proti tomu zlému zprávci,

ot něhožto plynú zmatci,

proti té bezúmé hlavě,

ještoť údy žře sápaje,

proti zlému i pastýři,

74 jenž v ctném stádě svú zlost šíří,

i proti bludnému vuodci,

jenž blúditi velí obci

od cest ctnosti, stezek Bozských,

(jimiž) do bydl jde nebeských.

Již vidíte jeho zlobu,

již oznámil v tuto dobu,

pobrav zemské vše poklady,

zlúpiv svátost, svatých hroby;

ty rozptýlel cizozemcóm,

vašim vrahóm, Uhrom, Němcom,

jimž byl dlužen vás brániti -

tiemť vás miení vypleniti;

jižť je zove i na sbožie

vaše. Protož, ctní Čechové,

vstaňtež všickni proti němu,

svému zhúbci zřetedlnému,

vypuďte ho z této země,

to německé zlostné plémě,

ať tam v Němcích s Němci kvasí,

s Uhry i Rasy, s svými Jasy,

volte sobě muže ctného

již za krále vám českého,

jenžť má vieru, lásku k zemi!

Tak budete navráceni

k svému jménu vždy chvalnému,

těžkoť bude k vám ciziemu.

Všakť sú slavní předci vaši

právo měli po vše časy,

Zeť sú krále i kniežata,

kteráž byla zlostmi jata,

z země mocně vyháněli,

jiné sobě za ně vzeli.

Vy ste v jich práva vstúpili!

Proč byšte též nečinili,

majíc k němu hroznú vinu,

75 jakožto k vrahu českému,

viery pravé tupiteli,

zeman českých hubiteli?

Všaki jest hrozná hanba vaše

mieti zlého krále nad se:

krásnéť údy, mrzká hlava,

haniei syny zlost otcova,

zlost pastýře stádu škoda,

slepost vódce zlá nehoda,

zlý hospodář své čeledi.

Tenť vie, ještoť jasně hledí!

Téži král zlostný jest v své zemi

škodná hanba bez proměny.

Co muož býti však horšieho,

Bohu, lidem mrzčejšieho

nežli král tento uherský,

zlý, rúhavý, pyšný, peský,

jenž jest povstal proti Bohu,

poslúchaje na tom sboru

toho Bohem proklatého

plna zlosti kostnického,

jenž jako kost v zlosti ztvrděv,

tepla lásky v sobě neměv,

dobřeť jméno má Kostnice,

cierkve svaté pakostnice!

Nebť jest skryla mrtvé kosti,

tvrdé v zlosti, bezživosti,

jenž jest živý, umrtvila

zákon Boží, otsúdila,

v tom hanebně poblúdila,

věrným hrubě spakostila.

Ten zbor, svatý bez svátosti,

nébrž rozbor věrné ctnosti,

odpor pravdy Bohem rčené,

rozvor lásky milostivé,

zle otsúdil zákon Boží

za kacierstvo, črta hoří,

a toho odsudka zlého,

76 bezprávného, rúhavého,

učinil pak krále toho

vypósobci úkrutného.

Tak učinil katem jeho,

svým biřicem, ubohého,

aby jímal, pálil, hubil,

kteréž on jest zle otsúdil.

Toť jest hanba všelikaká

mieti zemi krále kata!

Učiňtěž pokánie, páni!

Složtež tu již hanbu s sebe,

patřiec k Bohu prosti v nebe,

jemuž ctně v tom poslúžíte,

jeho vraha ponížíte.

Pakli vy tiem pováháte,

snad horšieho dočekáte

sobě jistě budúcieho

a strach pekla horúcieho.

Neb ktož býti chce křesťanem

a Bozským hrdá zákonem,

nechťě jeho vyznávati,

jeho hánce utiskati,

chtě (si) statek zachovati,

budeť sě tak sám klamati,

což chtěl skrýti, všeckoť ztratí,

neb jest Bohem samým klatý.

Toho sě vy vystřiehajte,

slova mého poslúchajte,

již poznajte zákon Boží,

jakož znají i z vás mnozí,

usty, skutky vyznávajte

a na to sě snažně dajte,

byšte Boha milovali,

jeho zákon zachovali,

jeho svaté ustavenie,

77 bez něhožto spásy nenie.

Tak budete milováni

Bohem samým, čeští páni!

Tenť vám prodlí žčestie, zdravie

a přispoří cti i sbožie,

nebť jest ciesař všemohúcí,

král laskavý, vševidúcí;

tenť váš bude věrný bránce,

otec, vódce, pastýř, zprávce,

tenť porazí na vše strany

nepřátely váše, vrahy

skrotíť, snížíť i pohubí,

zetřeť háncí vašich zuby,

rohy vrahóm i ztroskutá,

zrádceť porazí němota.

Nedajte své chvály ciziemu

Němce z země pak vyplejte,

aniž koho potom mějte

v kterémž koli svém úřadě,

aniž které vaší radě,

neb sú čeští vždycky hánce,

tupitelé, vrazi, zrádce.

Leč sú kteří zachovalí

a v zákoně Bozském stálí,

ty milujte jakžto bratřie!

Ale kteříž jinam patřie,

těch netrpte mezi sebú,

ovšemť právi v tuto dobu!

Ne darmoť jesť pověděno

a ot múdrých za to jmieno:

Dřieve had sě v ledě shřeje,

nežli Němec Čechu zpřeje!

Doňadž Němci v této zemi

moci vladařské neměli,

dotad ste vy vítězili

78 i ciesaře pobíjeli.

Jakž sě Němci v vás vmiesili,

sbožím, číslem rozhojněli,

tak ste hanebně zemdleli,

zchudli, zvadli i zepseli.

Kdy však Čecha v které zemi

Němci sú kdy povýšili

aneb v úřad svój přijali,

v radě, v městě osadili?

Nikdiežť nechce Čecha mieti.

V Čechách móžte to sezřieti,

kdežť sú Němci sě rozmohli,

by Čechové co tu mohli.

V Jaromíři to vidíte

a u Hory opatříte,

snad i v Mostě i v Kadani.

Važtež to však, čeští páni!

Byť to mohli zpósobiti,

nedaliť by živu býti

Čechu v Čechách, vězte cele!

Mohuť řéci já to směle,

neb to s lehka mám počteno,

co jest Čechóv umrtveno

na samých těch zlostných Horách

mečem, ohněm i u vodách:

kupujíc je za penieze,

laika, žáka, ženu, kněze,

povolajíc do své školy,

umetali všecky v doly.

Snadno tvoru jest každému

vrátiti sě k kmenu svému.

Protož, když je vypleníte,

k své cti, moci sě vrátíte,

budete sě milovati,

jeden druhu spomáhati.

Stanúť války, stanúť boji,

sedete v ctném u pokoji.

Zrady, křivdy, zlosti minú,

79 jakožto snieh ohněm splynú.

A tak, bydléc v ctné svornosti,

dosiehnete té radosti,

v nížto bydlé s Bohem světí

nynie, potom i na věky,

kdežto radost bez žalosti,

zdravie celé bez bolesti,

život věčný bez skonánie,

mladost črstvá bez staránie,

krása beze všie poškvrny,

ctnost, jenž nezná hřiešné viny,

láska plná bez přestánie,

síly mocnost bez zemdlenie,

svornost klidná bez rozbroje,

pokoj, jenžto nezná boje,

řád pořádný bez zmatenie,

světlost, při níž i tmy nenie.

K té slavnosti pomoz, králi

a ciesaři věčné slávy,

jenž pro náše povýšenie,

čest, čistotu, obživenie,

ráčil sě sám ponížiti,

z věčné. Panny naroditi,

dals sě v těle umořiti,

z svého těla krev vyliti.

Ricmi trecenti triginta tres,

versus vero sexcenti sexaginta sex

in et adversus persecutorem notorium

fidei christiane regem Zigismundum.

80 Hádání Prahy s Kutnou Horou

Toto písmo jest popsáno,

když jest bylo počítáno

po úrodu Krista Pána,

jemuž buď čest vždycky dána,

čtrnádcte set a dvadceti,

když lid prazský, chtě ctně mieti,

Vyšehrad jest oblehl mocí

a tak ležal ve dne v noci

před tiem snažně Vyšehradem,

jehož dobyl pravým hladem

v sedmi nemál tak nedělech,

v nichžto, když já v túhách seděch,

složil sem to krátké čtenie,

dobrým lidem utěšenie.

Protož, jest-li co dobrého

v tom skládaní, Boha ctného

z toho chvalte, neb od něho

plyne jakti z kmene svého

všecko dobré. Pakli scestné

shledáte neb nedospělé,

mé připište nevtipnosti,

chvíli krátké, nesnažnosti,

neb tu trojí žáci vadu

nedospělost v písmě kladú.

81 V této kapitule Praha porokuje Hoře z jejích nevděčností, kteréž okazuje jí rozličně proti jejiemu mnohému dobrodění

V čas všie búře i hřímanie,

země hnutie, krup, blýskanie,

o němž svatý Jan pověděl,

když jest Bozskú tajnost viděl,

stal sě zázrak nevídaný

a od věkóv neslýchaný

teď nedávno v České zemi.

Vzemši sobě rok určený,

hádala sě Praha s Horú

před ctným sborem všeho tvoru,

při němž Kristus Pán sedieše,

právě činy vše súdieše.

Praha stáše na pravici,

Hora v kútě na levici.

Praha slušné, ctné postavy,

žena krásná bez obavy,

jasných oči, múdré řeči,

v zlatohlavě ctně sě rděci.

Hora, ženka pohrbilá,

k zemi hleděc a blíkavá,

šeplíc řečí ulyzavú,

otmlúváše, vrtlíc hlavú,

jenž mějieše i v té době

kuklík s kytlí sšit na sobě.

Stojec Praha tu poctivě,

však mluvieše dost horlivě

a řkuc: „Súdce vševědúcí,

Králi, Pane všemohúci,

rač nás málo přeslyšeti,

mé pře mierú přeměřiti,

vinu vahú převážiti,

neb važitel duší jsi ty!

Přeslyš mě teď s mú súpeří,

82 učiň rovnost, jakožť věři,

nebť jest vešken súd Bóh tobě

dal, kterýž jest měl vždy v sobě,

aby tě ctně všichni ctili,

jakož Otci sě klaněli!“

Potom vece přísně k Hoře :

„Zdali nevieš svého hoře,

tobě jistě budúcieho,

že mi činíš mnoho zlého,

protivného, bezprávného,

ohavného, ukrutného,

jsuc mi věkem vlastní dcerú,

stavem dievkú podrobenú,

jakož musíš sama znáti,

ač mé groše chceš kovati.

Aj, mé věrné dcery, syny

hanieš, hubíš, a bez viny,

za mé groše je kupujíc,

ižádného nelitujíc

ani věku, ani stavu

ještě méně nežli bravu,

majíc ot mne sbožie, chválu,

v mnohých vlastech ohlášenú.

Jáť sem tě tu osadila

a svým statkem sbohatila,

svým pokrmem tě krmila,

svým uměním ctně učila.

Tak-li mi ctně odplacuješ,

zlým mé dobré otměňuješ?

Taks hanebně znevděčněla,

nenieť v tobě ctnosti žíla!

Teď Pán sedí všie milosti,

všakť nelíbí nevděčnosti,

nébrž slúhu nevděčného

vydal katóm mocně jeho.

Ktož zlé za dobré otplácie,

budeť mieti zlé domátcie,

83 a jakož to v Písmě čteme

nevděčného viera mine,

jakožto led letní splyne,

aneb voda zbytná zhyne.

A čiež viera zahynula,

ctnost ižádná nezóstala;

neb kmen, základ každé ctnosti

jestiť viera v své celosti,

a jakž Pavel svatý praví,

bez viery Bohu ižádný

nemóž sě člověk slíbiti.

Musíš, Horo, v hoři býti,

poňadžs vieru potratila,

nevděčností ji zmařila.

Mnoho prorok pohrom klade,

jenž na nevděčného spadne,

řka: „Ustav nad ním hřiešného,

staň zmek na pravici jeho,

pře buď jeho potupena,

prosba i v hřiech proměněna;

jeho dní buď ukráceno

a čest vezmi jiný jeho!

Děti jeho osiřejte,

z domóv vymietáni buďte;

buďte statku i zbaveni

a žebrotě podrobeni;

buď jmě s dětmi zahlazeno,

zlé vše starších zpomínáno

proti Bohu buďte vždycky,

pamět jich zahyň na věky!“

84 V této kapitule vymlúvá sě Hora, že, což činí jí protivného, právě činí, majíci přikázanie od svých vyšších a starších etc.

Hora, vzhlédši okem z nice,

pomkši v stranu své kuklice,

k tornu takto otpovědě :

„Jáť to sama dobře vědě,

žeť jsem tebú osazena,

130 svým řemeslem podmaněna,

nebť tvé groše sama kuji,

k tomu vše svá diela snuji,

kteráž u mne jsú kdežkoli.

Protožť těžce kopám doly,

potom pracně vyňmuc rudu,

kladivy ji pilně ztluku,

a pak střiebro z nie vypálec,

ohněm častým je vyčistěc,

v šípky leji, potom řeži

a řezané vahú směři,

kúsky v úhly opaluji

a rozhřiené snažně kuji,

v škudly kružné pak zběluji,

tvým je rázem obrazuji,

abych tvój groš učinila,

tobě na tom poslúžila.

Tak sě tebú ovšem živím,

aniž toho já kdy zapřím.

Mnohéť sem ctné kazatele

vzala sobě já od tebe.

Ale coť já nad tvým činím

plodem, toť již vésti musím,

nebť mi jest to přikázáno

a za mé mi hřiechy dáno

ot onoho přesvatého

otce sboru Konstanského.

Král pak Zikmund zveličený

mně to krutě vésti velí.

85 I chceš, bych to opustila,

cti, duši uškodila,

ano Pán teď súdce praví,

v sloviech věrný, v skutciech svatý,

jeho také apoštolé.

Majíc v pravdě smysly celé,

velé vyšších poslúchati,

a což káží, to páchati.

Protož nemním, bych co tobě

vinna byla v této době.“

V této kapitule Praha to vymlúvanie rozumně ruší, ukazujíc, že v tom nemá jich poslúchati etc.

Přísně na ni vzhlédši Praha

vece: „Ženo otrápená,

kohos v tom sboru poznala

tak svatého, že jsi směla

přesvatým jej nazývati,

ani všickni hřiechem jati,

poňadž svaté Písmo svědčí :

nenieť člověk zde bez viny.

Prorok svatý David praví:

,Pohynulť jest v světě svatý,‘

,nenie čině kto dobrého,

nenieť až do jediného.‘

Kto tu nebo která strana

v té svátosti jest shledána,

poňadž tu jest dvoje byla

strana v zlosti nalezena?

Jedna byla kněze zlého

Benedikta proklatého,

jenž sě vždy papežem pravým

nazval, a jsa zřejmě křivým,

jehož kněžie i biskupie,

zablúdivše škodně, hlúpě,

byli mnoho let vždy kleni,

86 cti, úřadóv všech zbaveni

biskupa římského mocí

a v tom tráli ve dne v noci

za let mnozí čtyřidceti,

aniž potom jsú rozkleti,

ni na knězstvo navráceni,

ni v úřadech osazeni,

poňadž právem u pokání

nejsú nikdiež ti shledáni

a bez pravého pokánie

nenieť hřiechóm otpuštěnie.

A pak Jana zlého strana

v takémž bludu jest shledána,

nebo v zlostech jeho znajíc,

však bezúmě na to dbajíc,

učinila ho papežem

a najvyšším v zemi knězem

podlé hlúpého domněnie,

v němžto pravdy ovšem nenie,

neb výsosti v cierkvi pravé

netkúť miesta ni stavové,

kteříž miesta svatých držie,

nejsúť proto svatí kněžie,

leč sě ctně s nimi sjednají

a též ctnosti v sobě mají.

Toho muže zúfalého

a mordéře ukrutného,

svatokupce proklatého

a smilníka přepestrého

svatým usty nazývali,

najsvětějším otcem psali,

vší tak cierkvi ohlásili,

že tak ctného sú zvolili,

hodně v ten stav povýšili.

87 Jacíť sú to kněžie byli,

jenž sú takú lež plodili,

v svých sú hřiešiech setrvali

ti zúfalci pini zlého

hřiechu, nadto rúhavého,

cti, úřadóv jsúc zbaveni,

knězstvie stavóv obnaženi,

jsúce hlavy své zbaveni

a tak v sobě umrtveni!

Co sú mohli ustaviti

a za právo uložiti

v cierkvi věrným, jsúc nevěrni,

aneb mierným, jsúc bezměrni,

aneb pravým, jsúc nepraví,

aneb dobrým, jsúc nedobří,

neb hlavatým, jsúc bezhlaví,

aneb živým, jsúc zmrtveni,

aneb vyšším, jsúce nižší,

hřiechem těžkým poníženi?

Leč na sbožie chceš patřiti,

tady výsost vyměřiti,

musíš často poblúditi,

nebudeš-li k skutkóm zřieti.

Biskupať nečiní jméno,

ale svatý život jeho,

ni svatého miesto svaté,

ni vyššieho miesto vzpaté,

jakož náš teď súdce praví:

,Zléť z ovoce dobří znají,

neb strom zlý nikdy dobrého

nepřinášie plodu svého.‘

Coť die súdce sám o sobě,

toť já poviem, Horo, tobě:

,Nečiním-liť skutkóv svého

otce jistě nebeského,

že sem jeho syn, pak diem-li

skutkóm věřte, nevěřte mi!‘

Tiemť jest jistě dolíčeno,

88 žeť má býti k skutkóm zřeno,

ne k bohatství ani stavóm,

ni osobám, ni úřadóm,

nechceme-li poblúditi

a s svódcemi v peklo jíti.

jací sú to svatí byli,

zjevnú zlostí porušení?

Však sě známkem cierkve svaté

ten sbor nazval, plémě klaté,

poňadž cierkev móž blúditi,

křivě leccos otsúditi.

Kudy by pak známek její

v svých otsudciech byl pravějí,

poňadž věc znamenie svého

jestiť lepší vždy každého.

Protož jim v tom súdu nevěř,

jich otsudek Písmem rozměř,

zjevnú zlostí porušený,

hřiechem těžkým omiežděný!

Jenž sú hlavu všie svátosti,

súdci mého, v přítomnosti

za kacieře otsúdili,

bludem pravdu učinili,

jeho také učedlníky

i jich věrné potomníky

za bludné je potupili,

kdyžto zákon otsúdili

jeho usty ohlášený,

jeho rukú potvrzený.

Jeho svaté poručenstvie

majíc púhé za kacieřstvie,

jeho zákon svatý, pravý

u blud, v křivdu obrátili,

jímžto věrní jsúc naučeni,

tělo a krev přijímají

Pána, súdce Jezukrista,

jakož svědčie písma jistá,

89 tak pod dvěma zpósobama

a pod každú téhož Boha,

jenž tak dal a kázal dáti

v tom svú smrt pamatovati

až do světa i skonánie,

jakož svědčí svaté Čtenie,

svatý Pavel, jiní světí,

jenž sú tak vždycky drželi

od počátka cierkve svaté.

Ale jakž plémě proklaté

pyšných kněží v sbožie vzniklo,

tak to dobré s jiným sniklo.

Mním, že zvláště Bóh dopustil,

aby s městem sbor ten zpustil

věrným zřejmé na znamenie,

že v tom sboru dobré nenie.

Protož město jest Kostnice,

neb v ní věrných pakostnice

sě sebrala, pravdu Bozskú

porušivši svú zlú zlobú.

Sbor jako kost sstydl v milosti

a zvtrdl ve vší nepravosti,

neměl smáhy žádné ctnosti,

pln byl hřiešné každé zlosti.

O tom sboru David svatý

tak v žaltáři jasně praví:

,Nenáviděch zlostných sboru,

s nemilostnými nesedu.‘

Pak děkuje týž muž Bohu,

že ho obránil ot sboru

zlostných lidí i ot mnozstvie,

ještoť nepravosti činie.

Slyšiž pak o poslušenství,

neb v tom lidé blúdie mnozí!

Poslúchati Pán Bóh kněží

v svém Zákoně ovšem velí,

ale ne v jich ustavení,

90 s nímž sú sami porušeni.

Protož řekl Petr ku biskupom

a jeruzalemským zprávcóm:

,Má viece býti poslušno

Boha než vás, to jest slušno!`

Neb jich máme poslúchati

jedno v dobrém, tak chtie svatí.

Toť jest dobrá v sobě zpráva,

jenž sě s dobrým vždy sjednává

teď zákonem vždy dobrého

Pána Krista, súdce ctného.

Viziž tuto, hlúpá ženo,

jakť jest toto ukřiveno

přikázanie Kostnického

sboru ovšem ot Bozského.

Buoh přikázal přijímati

tělo, svú krev rozdávati.

Tito pak proklatí kněžie

mečem, klátbú toho bránie.

Buoh řekl k věrným: ,To učiňte

na mú paměť, nepřestaňte

až do mého navštievenie!`

Takť die Pavel, svaté Čtenie.

Tito bránie to činiti,

a ktož činie, upáliti

velé, k tomu ponúkají,

své otpustky těm dávají.

Bóh přikázal nezabiti

ani sobě osobiti

co cizieho. Tito bráti

velé, lidi mordovati;

nejsúť kněžie, ale kati,

to jest po jich skutciech znáti.

Viz, žeť jich to přikázanie nemá

s Bohem nic sjednánie.

Běda bude jistě jemu,

jenž otmlúvá tvorci svému.

91 Protož neposlúchaj toho,

toho sboru zúfalého!

Nejsi dlužna poslúchati

v tom vyššieho, ale káti

toho sě máš, cos činila

a svú duši umrtvila.

Toho sboru nenazývaj

svatým, přísně ale řiekaj,

žid jest Satanova rota.

Okazujeť to jich psota,

poňadž sě protivie Bohu,

povzdvihše tak svého rohu,

jímžto sebe povyšují,

věrné lidi utiskují.

O těch prorok zjevně mluví:

,V zlosti své sú zveselili

krále a ve lžech kniežata,

jichž sú srdce hřiechem jata.

Všichni tu cizoložiece,

jakožto pec tak hořiece,

budúť všichni pohubeni,

nebť sú nad mnú prohřešili`.

Toť sú oni lháři byli,

ot Zákona otstúpilí.

Toť sú oni starci vilní,

jenž Zuzanu otsúdili.“

V této kapitule dovodí Hora, ež má jich v tom poslušna býti pro vzácnost i mnozstvie jich

Zavrtě pak hlavú Hora

řkúc: „Však byla rota mnohá

kněží, mistróv i biskupóv,

cierkve svaté mocných slúpóv,

králi, páni i kniežata,

viděla by tu opata

s mnichy, žáky přemnohými

92 i s rytieři také ctnými.

Tiť sú nemohli blúditi

ni co křivě otsúditi,

nebť sú byli tak svoláni,

Duchem svatým tu sebráni,

a vieš, žeť Duch nikdy svatý

v svých otsudciech nepoblúdí,

protož duch všie pravdy slove,

neb ot něho pravda plove,

sloveť svatý Duch i pravý,

dobrotivý, jistý, stálý.“

V této kapitule statečně dokazuje Praha, že nemá v poslušenství patřiti k mnozství ani k svěckému dóstojenství, než toliko ku pravdě

Praha vece: „Všaks slýchala,

coť die David bez omyla.

,Přivstali sú zemští králi

i kniežata, lidští páni,

v jednu rotu jsú sebráni,

totiž spolu sú svoláni

proti Pánu všemocnému,

proti Kristu, jeho synu.

Jich okovy my rozbořme,

jich od nás my jho odvrzme!

Pán v nebesiech bydle svatý

budeť sě jim posmievati.`

A týž prorok jinde praví

a řka, že sě rozmnožili

a mnozí sú již povstali

proti mně, by smucovali

mě řkúc: Jemu ovšem nenie

v jeho Bohu i spasenie.`

Toť sě písmo v nich splnilo,

aniž sě v čem proměnilo,

ač jsi pilně to snabděla,

93 coť sem dřieve pověděla.

Přesto v Druhých knihách psáno,

ot Mojžieše lidem dáno,

kdežto Bóh pak světle praví,

tať nás slova vystřiehají:

,Nenásleduj hluku ve zlém

ani k súdu svol nepravém‘,

aby co zlého učinil

neb ot pravdy v čem poblúdil.`

Neb jakož teď súdce praví:

jsúť již mnozí povolaní,

ale máloť jest vybraných.

Protož v knihách [i] Králevých

psáno jest o Eliáši,

o ctném také Micheáši,

že jich každý proti sboru

povstal, přemohl i jich vzdoru,

pól páta sta jich Eliáš

a čtyři sta pak Micheáš

přemohl pravdú zlých prorokóv,

proti Bohu křivých sokóv.

Toť jest ono těžké mnozstvie,

jenž nic nemá počestenstvie.

Zřejmě praví Písmo svaté,

že jednoho syna lépe

jesti mieti, jenž sě bojí

Boha, než tisíce, jenž by

byli zlí, nemilostiví,

hřiešní, ovšem nebázniví.

Bychom z práva měli mnozstvie

v tom šetřiti neb bohatstvie,

musili bychom blúditi,

po pohanech postúpiti,

neb jest viece vždy pohanóv

bohatějších než křesťanóv

a vždy lidu větčie strana

zlosti zřejmé jest poddána.

94 Než pravidlo ovšem pravé

jestiť Písmo svaté zdravé,

Bohem samým pověděné

a svatými ohlášené

apoštoly i proroky,

v nichž shledáme Bozské stopy,

jimiž jdúce kypře právě,

dojdem k té nebeské slávě.

coť sě koli s tiem sjednává,

toť jest ovšem pravda pravá.

Té máš ovšem poslúchati

a pro ni sě na smrt dáti;

neb ktož pro Bóh aneb Čtenie

které trpí bezpravenstvie

aneb život utlý ztratí,

věčnýť jemu Bóh navrátí.

Cožť sě tomu pak protiví,

ležť jest, věz to každý živý.

Protož súdce náš upřiemý,

jakož z Písma světle viemy,

Písmem pravdy doličoval,

ďábla, židy tiem přemáhal;

neb jsúc Duchem naplněni

svatým, svatí je mluvili,

a tak kážíc apoštolé

viery celost ovšem celé,

Písmem řeči osnovali,

v svém životě okázali.

V tom poslúchaj ty každého,

ještoť radí co dobrého

podlé Písma ctně svatého,

ne z úmysla svého zlého,

jakož to ten sbor učinil,

Písmo svaté když otsúdil,

nébrž v křivdu je obrátil,

na tom svú zlost zle oznámil,

po němž sú světle shledáni,

95 žeť sú Duchem nesebráni

svatým, jakož sami pravie,

nebť v něm nenie rozbrojenie,

neb cožť od Otce uslyší,

neb ot Syna, toť on líčí.“

V této kapitule Hora porokuje Praze zrušenie obrazóv a jich zprzněnie

Vzhlédši Hora pak ku Praze

vece: „Mluvíš v dvorné váze,

mluviž se mnú něco snáze!

Jáť teď poviem tobě naze,

bez zášiku i okolkóv.

Vidímť v tobě mnoho zmatkóv,

neb jsi zjevně poblúdila,

proti Bohu prohřešila,

kdyžs obrazy všecky zbila,

druhé blátem zle zprznila,

věduc, žeť jsú na památku

nám zděláni a bez zmatku.

Svatý Lukáš pro památku

napsal Krista, jeho matku.

Tváři své Kristus znamenie

ostavilť jest, jinakť nenie.

Člověk také i k obrazu

jestiť stvořen vždy Božiemu.

Buoh rozkázal udělati

dva anděly, všecky zlaty,

je do stanu připraviti,

podlé škříně postaviti.

Šalomún pak, mudřec pravý,

slil dva do chrámu obrazy.

Náš teď súdce přešlechetný,

uzřev obraz sám peněžný,

však jest toho nic nehyzdil,

aniž řekl jest, by to hřiech byl.

96 Svatý Pavel nám všem velí

nebeského obraz nésti,

jakož sme zemského nesli,

doňadž sme k vieře nevzešli.“

V této kapitule doličuje Praha, že na tom spravedlivě činí

Vece Praha, zřeci k Hoře:

„Běda tobě tvého hoře,

žes tak velmi omiežděna

a zlú kněží oslepena.

Však jsi někdy snad slýchala,

ale s lehkas málo dbala,

že Bóh, jenž nemóž blúditi

ani koho omýliti,

svému lidu zapověděl

obraz mieti, neb jest věděl,

že jest sprostných srdcí úraz

v počest mieti každý obraz.

Potom kázal témuž lidu,

od počátka zvolenému,

když by do měst všel své země,

aby vše obrazóv plémě

zlámal, zrušil i ztroskotal,

tady zemi očišťoval.

Řekl Bóh obrazy zlámati

a rytiny upáliti.

Jinde také jest rozkázal

a týž rozum v tom zavázal

řka: ‚Neklaď slepému úraza,

totiž hlúpému obraza.`

Jistěť právě obraz slove,

nebť obraza z něho plove

sprostným lidem, když klanějí

sě jim nebo obětují

sviece, lampy i kaděnie,

97 jenž jest vždy modloklaněnie.

Protož nechtiec sě klaněti

tak obrazóm mnozí světí,

jsúť ztrýzněni, lítě zbiti.

Protož, Horo, právě by ty

tomu jasně srozuměla,

mně by za zlé v tom neměla,

žeť sem modly ztroskutala,

neb sem blud zlý v tom shledala,

anoť sě jim vždy klaněji,

sviece i vosk obětují.

Příčinuť sem zatracenie

odjala těm, jinakť nenie,

dřeva v cestě položenie,

o něž nohy uraženie

muož sě státi snad slepému

neb nedobře vidomému;

to má býti otvrženo,

ovšem čímť jest uraženo

mnohých srdce, porušeno

a k modlářství obráceno,

toť má býti vždy zkaženo.

Věz to, Horo, hlúpá ženo,

toť sú tvoji obrazové,

sprostných lidí zlí bohové.

Tys pak ovšem prohřešila,

žes obrazy živé zbila

Pána Krista přítomného,

pro něž dojdeš mnoho zlého.

A přesto mě darmo viníš,

však od krále svého vidíš,

an obrazy z střiebra, z zlata

zrušil, zlúpil dosti kata,

a tak zlúpiv svatých kosti,

pomocníkom dal své zlosti.

Ciesař také, muž ctný, dobrý,

98 mnohé zrušil sám obrazy,

z zlata všecky udělané.

Udělav z nich zlaté mnohé,

poslal je pak papežovi,

totiž Innocenciovi -

— kéž jest z toho porokoval!

Ale zlato míle přijal.

By též tito zlatí byli

a my všecky pořád zbili,

otci z Říma je poslali,

ještěť by mu vděčni byli.

Byť Pán Kristus, mój teď súdce,

jenž vše věci jedná múdře,

žeť jest k spáse obraz, poznal,

jistěť by jej mieti kázal,

neb po svatých apoštoléch,

věčné pravdy kazatelech,

kázalť sě jest svá kázanie

v srdci psáti, ne na stěně,

ni obrazem ku paměti.

Nechceť toho má mysl mieti,

byť ostavil obraz který

své osoby nám na zemi.

Ani toho o Lukáši

chci věřiti, neb to váži,

že by o tom někde byla

v svatém Písmě světlá změna,

poňadž nenie opuštěno,

coť jest k vieře ctně slušěno.

A by to pak pravda bylo,

mněť by to nic neškodilo,

nebť bych já těch nezrušila,

ale kreréžť učinila

lidská ruka za penieze

u mém městě v této mieře,

bych modlářstvie vyplenila,

srdce lidská obrátila,

aby Bohu sě klaněli

99 a samému ctně slúžili,

ne bych svaté v tom tupila,

ale jich cti povýšila,

ot obrazóv odlúčivši

poctu všecku, obrátivši

k Bohu plně, jenž jest svatých

král, čest, svátost všech zvolených.

Toť sem, Horo, naplnila,

coť jsem v proroctví viděla:

z domu Boha já rytiny

zabiem, spolkem i slitiny.

Cožť prospievá ta rytina

aneb obraza dutina,

v nížto ducha jistě nenie,

ani sluchu, ni viděnie,

jakož píše prorok praví :

,Modly budú vše zetřieny;`

a ktož sě jim pak klanějí,

ti s Sodornú zatraceni

budú i s jinými městy,

jenž sú byli hřiešní, peští.

Tak Ezechiáš učinil,

aniž jest v tom co zavinil:

vida hada měděného,

ot Mojžieše dřiev slitého,

anoť sě mu lid klaně je

a rozličně obětuje,

ztroskotal jej až do prachu

i obrazy, jenž tu stáchu.

Byť sě byl kto také klaněl

těm andělom, kteréž chrám měl,

aneb volom těm dvanádcti,

jenž kupadlo měli nésti,

byl by toho nedopustil

král Šalomún, ale pomstil,

poňadž v knihách svých Múdrosti

velmi tupí také zlosti,

100 jenž sě v poctě slúpóv dějí,

jenž nevidie ni smyslejí,

jakožto die svatý prorok

tento v svém žaltáři porok:

Podobni jim buďte všichni,

kteříž sú je učinili

aneb v ně co doufají,

by co mohly, kteříž raněji.`

Vystřiehaj sě, Horo, toho,

jenž máš obrazóv přemnoho,

jimžto sviece obětuješ,

hlav, kolenú nakloňuješ,

je ctíš, myješ, kryješ, líbáš,

a tak je za bohy své máš,

by sě k nim nepřirovnala,

zcepeněci oněměla.

Ovšem lidé sú stvořeni

k uobrazu pak, podobenství

Pána Boha podlé duše,

aniž jest kto kdy to zruše,

neb jakž Bóh jedné podstaty

jest, u bytu tři osoby,

též jest v duši naší jedné

rozum, pamět, vóle také.

Tehdy jeho obraz máme,

vzácně v duši jej tiepáme,

kdyžto jeho právě známe,

jeho ve všem poslúcháme,

jeho všecka dobroděnie

máme v srdci bez přestánie.“

101 V této kapitule porokuje Praze Hora zbořenie kostelóv a zpálenie domóv, klášteróv, zrušenie varhan i oltářóv i kapel a že brání mieti krásného mešného rúcha, zlatých kalichóv a střiebrných i ofěr dávati etc.

Pošmúřivši tváři Hora

vece: „Chytřes mne otbyla.

Pročpak boříš i kostely,

pálíš domy, ctné kláštery,

jenž sú Bohu ustaveni,

jeho svatým posvěceni,

v nichžto služba jest pořádná,

Bohu, svatým libá, vzácná?

Však v žaltáři David praví:

‚Domu tvého já miluji

krásu, Pane, neb naň slušie

svatost mnohá dnóv na dlúze.`

A teď súdce náš spravedlný

dóm nazývá modlitebný,

v němžto bránil i kupčiti,

břemen skrzeň i nositi,

ovšem pak jeho bořiti

aneb ohněm vypáliti.

Bóh sám kázal ustaviti

chrám svój i stan ozdobiti,

nikdiež jeho pak bořiti

nerozkázal ni kaziti.

Rušíš také i varhany

i oltáře i s kaplami.

Velíť prorok na varhany

i húslemi i trúbami

Bohu chválu ctně vzdávati,

jeho jménu vždy zpievati.

Mnozí také z svatých otcóv

několiko sú oltářóv

ve jmě Boha ustavili,

avšak sú jich nezbořili.

102 Vieš, pokuta jak jest hrozná

takým lidem uložena?

Bráníš krásných i ornátóv,

z střiebra, zlata i kalichóv,

ano to sám Bóh rozkázal

a v svém chrámě mieti kázal,

krásné sukně i ornáty

svým biskupóm udělati.

Již pak bráníš i oběti,

všecko dobré chceš změniti,

ano Bóh sám veždy velí

dáti obět za své viny.

Kázal teď Pán obět dáti,

když uzdravil jest maláty.“

V té kapitule otpoviedá Praha k tomu rozumně i die

Vece Praha přísně k Hoře,

vzhlédši na ni u pokoře :

„Svatý Pavel, jenž neblúdí,

tenť nás řečí svú rozsúdí

všecky a řka: ,Židóm věci

dály sú sě v podobenství.‘

Protož chrámu ustavenie,

stanu také okrášlenie

cierkev svatú znamenalo,

v nížto dielo ustaveno

mělo býti viery pravé

i naděje v dobrém stálé,

jež by láska ozdobila,

všemi ctnostmi okrášlila.

o tom svatý Pavel píše

a řka právě, míle, tíše:

,Vy jste jistě chrám již Boží,

v nichžto svatý Duch ctně bydlí.‘

Ktož ten chrám hřiechem rozboří,

tohoť sám Bóh vždy zatratí.

103 Též oltářóv ustavenie

jestiť srdcí pozdviženie

k Bohu v lásce, náboženství,

na těchť oheň Boží hoří,

kterýžto kněz podněcuje,

kdyžto pravdu jim zvěstuje,

jižto jako oheň z dřievie

má plápol a rozmnoženie,

neb sú v Kristu všecky nové

věci jistě učiněné.

Protož slyšán hlas nebeský:

‚Činím nové věci všecky.‘

A v Zákoně psáno mámy:

‚Když vám nové budú dány,

staré ovšem zavržete,

aniž jich co poživete.`

Téžť ona tělestná chvála

u podobenství sě dála,

že měl věrný lid chváliti,

ctnú žádostí zvelebiti

Pána Boha, tvorce svého,

krále také všemocného.

Protož Pavel, muž přesvatý,

všem zpievati v srdci velí,

chválu Bohu vždy vzdávati,

dieky v žalmech jemu dáti.

O tom také Pán náš praví,

že nastanú modlci praví,

kteříž ni na této hoře,

ni v Jeruzalémě sboře

budú sě Bohu modliti,

v duchu, v pravdě sě klaněti;

neb takových Otec žádá

-- neb jest duchem — protož i má

duchovnie modlitebníky,

sobě milé obětníky,

104 jenž své vóle obětují

a svá těla umrtvují

skrze pravé vždy pokánie,

že v nich hřiech viec nepanuje,

tak sú světu ctně zemřeli

a jsúť Bohu vzácně živi.

Toť jest obět Bohu libá,

jížto nikdy nepohrdá.

O té máť sě rozuměti:

nezjevíš sě bez oběti

před obličejem kdy tvého

Pána Boha velebného.

Toť jest obět nám k spasení

poslúchati přikázaní

Pána Boha najvyššieho,

otstúpiece všeho zlého,

jakož Písmo svědčí svaté,

Duchem svatým oznámené.

A že Pán náš, když maláty

jest očistil, kázal dáti

jim ofěru kněží z židóv,

neb jest i sám všech zákonóv

sě nádržal, až večeři

skonav, dal své tělo jiesti

svaté a krev píti drahú

a řka řečí světlú, zdravú:

,Teď jest kalich, zákon nový,

u mé krvi ustavený,‘

tuť jest zákon starý skonal,

když sě na kříž obětoval,

tuť jest splnil vše oběti

ty tělestně; rozuměti

tak máš, Horo, neb duchovní

jest náš zákon, ne tělesný.

Protož prorok David praví:

,Obět učiň Bohu slávy!‘

Všecky téměř dřiev oběti,

105 kteréž kázal Bóh činiti,

tuť sú jistě znamenaly,

Pána mého zvěstovaly,

jenž sě měl obětovati,

za vešken svět na smrt dáti

Otci svému nebeskému,

aby spomohl lidu svému

i z jich hřiechóv, i z jich strastí,

i z pekelné té propasti

a pomohl do ztraceného

jim dědictvie nebeského.

Tyť oběti Bóh miluje,

chrámy chvály oblibuje,

tělestných on nic nešetří,

jsa duch, jedno k duchu patří.

Protož řekl ctně svatý Štěpán:

,Bóh nebeský, všady jsa pán,

nepřebývá jistě v chrámiech,

rukú lidskú udělaných.‘

Též die král Šalomún právě,

smysle na tom ovšem zdrávě:

,Tebeť nebeská širokost

neosiehne ani výsost.

Copak tento chrám dost malý,

mým nákladem ustavený?

A tak kteréž koli chrámy

my tělesné v světě mámy,

tiť sú schrány těch svátostí,

jimiž hriešné naše zlosti

jsú shlazeny mocí Boží,

jimiž i v nás ctnosti množí.

Buohť jich sám nepotřebuje,

zemiť, nebe naplňuje

mocí, bytem, přítomností —

jestiť o tom písma dosti.

106 Protož, Horo, želej toho,

žes zrušila chrámóv mnoho

živých, kapel i oltářóv,

húslí i trub i varhanóv.

Želéš chrámóv zdí dělaných,

želej živých, ctných, duchovních,

v nichž přebývá svú milostí,

tepuc, mecíc do propasti.

A kdyžs, Horo, to činila,

tělos Božie v tom mrtvila,

neb die svatý Pavel k věrným

těm měšťanom ctným korintským:

,Vy jste tělo ctné Kristovo.‘

A teď slovo Pána mého :

,Co jste mému učinili,

to ste i mně učinili.‘

Želéš utlých zdí zbořenie,

ježto Boží nepřietelé

jsú osedli proti Bohu,

v nichžto páší mnohú zlobu,

lúpiec lidi zle z jich sboží,

jim pójčených rukú Boží,

ctné svátosti ukrádajíc,

za penieze prodávajíc,

duše mrtviec nesmrtedlné

pochlebenstvím pro lakomstvie.

Učinili z chrámu ctného

jatku bydla lotrovského;

poňadž lotróm tvrze rušie,

nechajť i ty jatky boříc.

Pro hřiech knězský Bóh dopustil,

že chrám jeho zlý lid zrušil,

jakož prorok byl pověděl,

jenž jest tajnost Boží viděl.

A též Pán Bóh Šalomúnu

sám jest zjevil tu pohromu.

Toziáš, král ctný, šlechetný

a v zákoně Bozském věrný,

107 tenť oltáře mnohé zrušil,

proti Bohu v tom neshřešil;

zbořil domky také mnohých

mužóv, ovšem zženilal,ých.

Pakliť i ty domky pálé,

v nichžto jedno usty chválé

Pána Boha, jsúc vzdáleni

vždy ot něho srdci, činy,

Boží chválu tak falšují,

samiť sobě to osnují,

aby byli vypáleni

i jich bydla a vzdáleni

od světských bydl až na púště,

a tak dojdúc lesné húště,

tu přesvatě přebývali,

nebť sú odtad sě přibrali,

jakož svědčie ty řeholy.

Toť sú žáci z té již školy,

toť sú ptáci z púště byli,

jsúc divocí, zpitomělí,

mezi lidi přiletěli,

ot nich zase viec nechtěli.

Toť sú divoká zvieřata,

okrocená dobytčata,

žeť by z hrsti již zobali,

snad i z nader, by jim dali.

Mezi světské tak uběhli,

v města, v sbožie silně vlehli,

že jich nelze vyplašiti.

Musímť hniezda jich zrušiti.

Toť sú tvoji zákonníci,

zlým záchodem záchodníci,

hřiešným během závodníci,

svodem pravdy zlí svodníci.

Jáť ot dobrých tu řeč vzdálím,

dobréť zákonníky chválím,

kteříž světské ot poškvrny

108 sě zdalují a bez viny

slúžie Bohu v srdci čistém,

ctnými nravy ozdobeném.

Chciť pak řéci o ornátiech,

zlatých, střiebrných i kališiech.

Pýchyť bráním, ne potřeby,

neb v zákoně ty přípravy

ctnosti krásu znamenaly.

Tuť já mieti žádám všady,

o níž prorok David praví:

‚Buďte, Pane, kněžie tvoji

spravedlností oblečeni,

svatí tvoji zveseleni!`

Pán mój, súdce teď přítomný,

slúže svú mši, té přípravy

neměl, aniž kázal mieti.

K tomuť slušie věrným zřieti,

nebť jest mistr náš, naše zpráva,

pravda, život, cesta pravá,

po níž chodiec nezblúdíme,

klid svým dušem učiníme.

Zřieti k skále prorok velí,

z niežto jsme my vytesáni.

Tenť nás všech užitečnému

naučí i spasitedlnému,

jakožto on i sám velí:

‚Učte sě ot mne pokory

i mé také ctné tichosti

a dojdete klidu dosti.‘

Přestoť mají ctné ornáty

i kalichy, jakož znáti,

ku paměti umučenie,

k naplnění ustavenie

Pána mého přítomného,

nade všecko mně milého,

neb zpósoba rúcha toho

109 jest pamět rúhanie jeho,

ale také svazovánie,

kteréž trpěl pro zproštěnie

svého lidu, oslavenie

a v nebesiech zveličenie,

jakož i mše každá svatá

k té památce jest zjednána,

aby nám to dobroděnie

v srdci trálo bez přestánie.

Cožť mi třeba jest kostelóv,

kapel, domóv i oltářóv,

těchť já nedám porušiti,

ani škodně poškvrniti.

Než zbytečné, tyť já zruším,

anižť na tom, Horo, hřeším.“

V této kapitule porokuje Praze Hora, že otjímá mnichóm a kněží sbožie i platy, i die

Hora vece, zřec ku Praze:

„Jaké činíš v tom nesnáze,

že smysleti já již tomu

sama neviem, řci pak k tomu!

Kněží, mnichóm otjímáte

sbožie, platy, však to znáte,

vždy z zákona vy Božieho:

,Nepožádej nic cizieho!`

Kudyž vám to móž zóstati?

Však ste pravým právem klati,

že na duchovnie saháte

a na klátby nic netbáte,

ni na mnichy, ni na kněze,

ni samého na papeže.

Kací jste vy však křesťané,

snabdi toho, milý Pane!

Všaks ty kázal desatiny

všem dávati tvým vždy kněží;

110 tvój apoštol zjevně praví:

,Ktož oltáři právě slúží,

máť živ býti ot oltáře.‘

Toť jest, Pane, i v tvém právě:

nemáť žádný zavázati

huby volu, kterýžť mlátí.

Každý dělník jestiť hoden

mzdy, odplaty, cti dóstojen.“

V této kapitule Praha k tomu zvěhlasně otpoviedá

Ulyzši sě otpovědě

Praha řkuci: „Však to vědě,

že ten velmi kněží mrzí,

ktož je k tomu přísně drží,

aby sbožie opustili

a chudobu ctně drželi,

následujíc Pána svého,

pro nás v světě ochudlého,

nade všecky bohatého,

nebť sú všecky věci jeho,

aby nás vždy obohatěl.

Tak apoštol jest pověděl;

ten Pán světle v Čtení praví:

‚Leč kto sbožie, kteréž drží,

vše opustí prostě pro mě,

nemóž jíti ten nic po mně.‘

Protož svatí učedlníci,

jeho věrní následníci,

k němu směle promluvili:

,My sme všecko opustili

a po tobě vždy chodili.‘

Toť sú jeho věrní byli

miestem, skutkem náměstníci,

snažní v činech následníci.

Na těch miesta jsú vstúpili

mnišie, kněžie, protož chtěli

111 býti věrní následníci,

ne klamaři, falešníci.

Mušieť z práva též činiti,

světská sbožie opustiti.

Proč však svatých miesta mají,

již svatosti nic netbají,

ani prácě, ni chudoby,

ani ctnosti, ni pokory,

plni sbožie, plni vzdóry?

Nejsúť kněžie, ni potvory.

Kudy mnišie nebo kněžie,

ješto v sboží světském těžie,

mohú býti učedlníci

Pána Krista, následníci,

pořladž ižádný mamonóv

nemóž býti slúha Kristóv.

Číž sú tehda učedlníci?

Snad ďáblovi jsú školníci;

neb kterýž s ním právě nenie,

jest protivník — tak die Čtenie.

Apoštol Timoteovi,

tomu ctnému biskupovi,

velí sbožie utiekati,

ctnosti všecky milovati,

pravě, že žádosti sbožie

všecky hřiešné zlosti množie;

duši v věčné zatracenie

sbožie světské pohřižuje.

Ne darmoť jest zapověděl

Pán Bóh, neb to dobře věděl,

že jim nelze pilnu býti

Boha a sboží slúžiti.

Dřevním kněžím desatiny

kázal dáti i ofěry

Pán Bóh, nebť sú tehda byli

kněžie světští, jenž činili

tělesné Bohu oběti,

majíc ženy, čeleď, děti.

112 Tělesně sú ti slúžili

a tělestnú mzdu tak měli.

Ale tito, jsúc duchovní,

žen i dětí otlúčeni,

Bohu duchovnie oběti

činiece, ti majíť mieti

ot té obce, s níž pracují,

pokrm, oděv, neb dávají

jim pokrmy ctně duchovnie,

majíť mieti od nich časné.

K tomu věčné mzdy čekají,

kterúž apoštolé mají,

žeť budú všecky súditi.

Takť jich Bóh chce povýšiti.

Téť radosti mají ždáti,

jiné v světě nečekati.

Pakliť vezmú zde otplatu,

ztratieť v nebi věčnú za tu.

Zvlášť o mnišiech něco poviem,

světským kněží nynie shoviem.

Slyš svatého Jeronyma,

jenž die: ‚Mnich, kterýžto šart má,

tenť sám i za šart nestojí.‘

Začpak stojie mnišie tvoji,

ještoť platy i dědiny

držie, kteraké sú ceny?

Snad za pléšku i nestojie,

ni jim dobré které vonie,

nebť chudoby utiekají,

jenž jest řádu základ pravý.

S poslušenstvím a s čistotú

kto chce býti ctně mnichotú,

tenť má to tré zachovati,

nechce-li sě sám klamati.

Již chudoba i pokora

zaplašena od jich dvora,

otlúčena i čistota,

113 vzata za ni všecka psota.

Le pokrytstvie v zlosti celé,

kápí sprostnú přioděné,

skřekem valným zveličené

a klaněním osviecené.

Prázdnost sytá ta jim vzácná,

klášter krásný, cela jasná,

lid ostatky vždy klamati,

za svaté sě počítati,

zdí sě všady ohraditi,

aby nemohl k nim přijíti

vietr, aniž to zlé povětřie,

ani chudý, ještoť žebře.

Bohatéť pak rádi zovú,

aby jedli kvasně spolu,

potom sbožie svá jim dali,

v jich sě bratrstvo tak vepsali,

pak sě u nich pochovali,

jim sě s sbožím tak dostali.

To-li jest to zákon svatý,

móžeš sama znamenati.

Nenieť svatý, jest proklatý,

na tom móžeš to poznati.

Teď náš súdce, věčná múdrost

a všech ctností dokonalost,

dal svój zákon svému lidu,

aby, bydle ve ctném klidu,

Boha srdcem vším miloval

a kázanie jeho choval.

Nekázal sě jim zazditi,

ani v rúše potvořiti,

ani v cele přebývati;

ale kázal své kázati

Čtenie kněží po všem světě.

Ktožť jest zavřel, toť nevědě,

kněží v cele neb v klášteře.

Mním, že jest v tom přesáhl meze,

114 jistě Bohem uložené,

jeho věrným právě dané.

Bóh rozkázal jim choditi,

Čtenie jeho ohlásiti;

tento kázal jim seděti

A a ničehož nemluviti.

Bóh rozkázal pracovati;

tento brání jim dělati.

Bóh rozkázal jim pokoru;

oni vedú zřejmú vzdóru.

Bóh kázal sbožie pustiti;

oni chtějí všecko mieti.

Bóh kázal mieti čistotu;

oni páší všicku psotu.

A to najviece pocházie,

že již sbožie světské držie,

Bohem samým zabráněné,

všech jich duší zatracenie,

v něžto sú sě pohřížili,

jako v trní zavadili,

že nemohú k Bohu jíti

ni co ctného učiniti,

nebť v kněží světské sbožie

všecko dobré zadušuje.

Protož slušie tu přiekazu

jim otjieti, duši zkázu

otlúčiti vší snažností,

aby, jsúce kypří, prostí,

šli po cestách přikázanie

do věčného oslavenie.

Ktož zmeškává učiniti,

je z těch zmatkóv vyprostiti,

musíť hrubě utrpěti,

neb dal bratru zle vězeti,

prospěch duše své meškati,

moha jemu pomoc dáti,

jeho z svazkóv rozvázati,

115 aby sě mohl k Bohu bráti.

Neb, leč všecko chudým dadie,

co kde mají, neosadie

sebe zde v dokonalosti,

jižto mají z práva vésti;

neb ti nejsú dokonali,

jenž co mimo Krista mají.

Klátby sě já nic nebojím,

když já v sobě dobře činím;

ni v tom krále, ni papeže,

ni kterého v světě kněze

klátbať nemá žádné moci,

leč nad hřiešným, jenž se bočí

proti Bohu, pravdě jeho :

tenť jest v klátbě Pána mého.

Jestiť Božie to pohroma,

jestiť vetchá, nenieť nová,

žeť ti budú oblúpeni,

jenž zákona nic netbají.“

V této kapitule porokuje Hora Praze z mordóv a z pálenie kněží i jiného lidu

Uškrvši sě něco Hora,

vzhléde, kdežto stáše Praha,

vece: „Praho, ostře mluvíš,

toho sě mi však nezpravíš,

že morduješ lid i kněží,

v tom přestúpáš božskú mezi;

neb on brání zabíjeti,

velí ke všem lásku mieti,

pakli shřeši, potresktati,

nedá jeho mordovati.

Ty pak pálíš i morduješ,

jaký to ty zákon vedeš?

Teď Pán, súdce věčné slávy,

tohoť tobě nepochválí,

116 nebť on velí milovati

nepřátely a těm dáti

dobroděnie, těm, jenž mají

k nám nenávist aneb lají;

a že chce vždy milosrdí,

ale ne které oběti,

těžké vezmeš ty pokánie

podlé svatých ustavenie.“

V této kapitule Praha opatrně otpoviedá

To když Praha uslyšala,

na Horu sě uhněvala,

slyšec porok tak nehodný

své cti, slávě stydký, škodný.

Vece: „Ženo, ctímť teď Pána,

jemuž má pře všecka známa,

že mě křivě na tom viníš

a mordéřkú zle mě činíš.

Páně slávy bych nectila,

jinak bych tě ohromila.

Však pokorně tobě poviem,

na tomť své cti sama shoviem.

Slušie-li ty upáliti,

podlé práva umořiti,

ješto groš, peniez falšují,

lidi lúpie i mordují,

jsúť hodnějše upálenie,

všelikého umrtvenie,

ještoť vieru ctnú falšují,

duše lúpie, umořují,

Bohu zjevně sě rúhají,

jeho pravdu za blud mají,

jeho svaté poručenstvie

mají púhé za kacieřstvie,

jeho Zákon spasitedlný

nazývají mořitedlný,

117 nébrž súdci teď našeho,

v divné svátosti skrytého

jeho mocí i múdrostí

chleba, vína pod tvárností,

jižť ho ďáblem nazývají,

v tom sě pomsty nelekají,

že ktož otci neb mateři

zlořečí, ten má umřieti,

jakož v Zákoně jest psáno

a za pravdu lidem dáno;

krev pak jeho, mohuť řéci,

nazývají již teletcí,

nébrž ještě sem slyšela,

ač sem toho neviděla,

že toho zlého legáta,

nébrž věrných zlého kata,

i královým přikázaním,

neješitným i zúfalým,

ta již svátost všech svátostí,

dokonalost, kmen všech ctností,

jestiť v oheň uvržena

u vodě utopena

naší vieře na potupu,

Boží ovšem na ruhotu.

I chceš, bych já to přezřela?

Jakú bych já vieru měla

teď ku Pánu Kristu mému,

všech nás otci laskavému!

Všaks mohla to snad slýchati,

lečs nechtěla na to dbáti,

že když lid ten izraelský,

jsa lid s právem zvláštní, Bozský,

zapomenuv Boha svého,

zvolil sobě pohanského,

i mrtvého, i němého,

z zlata i z střiebra slitého,

kázal Bóh jej zahubiti,

118 nedal bratru otpustiti.

Zdali téhož nynie nenie,

že lid mnohý, zvláště kněžie,

Boha svého zapomněvše

a papeže sobě vzemše,

mohuť řéci, dost mrtvého,

i němice, i hluchého,

nebť nechodí ani káže:

dovoláš sě toho snáze,

jehož máme za hluchého,

nežli otce toho svého.

Toho bohem učinili

i nad Boha povýšili,

najsvětějším nazývajíc,

líce, nohy pak líbajíc,

jeho listy i pečeti,

nechtiece sě v tom styděti,

jeho všecka přikázanie

viece plnie nežli Čtenie.

Pakli kto jeho kázanie

snad přestúpí, láskyť nenie,

musíť těžce utrpěti,

i v žaláři, i klet býti.

A tak jeho za bóh mají,

Boha svého málo dbají,

a když je napomínají,

Písmem bratrsky je kárají,

aby křivdy té nechali,

Boha svého poslúchali,

jeho zákon ctně plnili,

jiné k tomu přivodili,

ihned z toho sě hněvají

a Bohu sě porúhají;

pakliť s to kde mohú býti,

kážíť zbíti i spáliti.

Mám jim já tak v tom seděti,

takovú zlost jim přezřieti?

119 Eliáš však ohněm mnohé

spálil muže bozským s nebe;

Elizeus pak rúhavé

kázal zjiesti děti malé.

Slýchalas Sennacherida,

že měl sto tisícóv lida,

pět a osmdesáte k tomu,

však jest trpěl tu pohromu,

že jsú zbíti jedné noci

ot anděla bozskú mocí,

neb sú sě Bohu rúhali,

jeho slávy málo dbali.

Kázal Bóh neposlušného

syna, kterýž otce svého

netbá, ukamenovati.

Copak lidé tito klatí,

jenž Boha neposlúchají,

nébrž jeho nic netbají,

jeho zákon za blud mají,

jeho slovóm sě rúhají,

jenž jest otec všech laskavý,

náš spasitel i král pravý?

A sám apoštol to velí

dáti zlého Satanovi,

aby jiných viec nekazil

a pomstú sě jiný lepšil.

Dieť náš súdce teď všem pravě:

,Nebudete-li pokánie

vy činiti, zahynete‘

— jako Galilejští, vězte,

kteréžť Pilát jest zmordoval,

jich krev s obětí směšoval.

Viz, coť Písmo praví cele:

,Minú mečem nepřietelé

Boží, jich města zbořena

a jich pamět zahynula.

Buďte v peklo obráceni,

jenž sú Boha zapomněli.

120 Boží vrazi s dýmem zhynú

a jako vosk ohněm zplynú.

Svatý Petr Ananiáše

i Zafiru, jakož naše

svědčí Písmo, náhle zmořil,

že v penězích křivdu tvořil.

U větčíť sú tito vině,

ještoť z pravdy křivdu činie

a svátosti celost kradú,

věrným lidem připravenú.

Bóh přikázal netrpěti

kúzedlníku živu býti,

jenž ot Boha otvozuje,

ku pověrkóm přivozuje.

Svódce s viery velí zbíti

a jich města vše spáliti.

Tiť sú mnozí již nastali,

dostaneť sě toho králi,

Bóh mordéře velí zbíti,

jiným vinici najieti.

Kteříž nechtie, by kraloval

Bóh nad nimi, je zpravoval,

velí města jich spáliti

a jich ovšem neživiti.

A to jsi ty, Horo, s tvými

lidmi, kněží zúfalými,

jenž ste proti Bohu vstali

a na to ste sě oddali,

byšte zákon ctný tupili

a proň věrné vždy hubili,

byšte Boha ponížili

a papeže povýšili.

A tak, mordem jsúci vinna

a rúhanie pravdy plna,

mě mordéřkú zle nazýváš?

Snad, coť jest mord, to ty neznáš!

Mord jest bezprávná záhuba.

121 Slyš, coť trúbí Písma trúba:

,Ktož člověka zamorduje,

tenť sám sobě mord osnuje.‘

Kaj sě mordu, ráziť, Horo,

ať nespadne na tě skóro

ona těžká ruka Božie,

jíž sě hřiešní právě hrozie.

Kázal Bóh amalachského

lidu, sobě protivného,

ižádného neživiti,

staré, mladé spolkem zbíti.“

V této kapitule porokuje Praze Hora, že brání nésti mnichóm kápi a dopúštie, ež kněžie nosie brady a pleše zarošťují a hodin neřiekají a že mše česky zpievají

Zašmúřivši tvář svú Hora,

„Jak jest tvá řeč,“ vece, „spora!

Však mi z bludu vždy nevyndeš,

ni viniti moci budeš.

Bráníš mnichom nésti kápě,

mnozí kněžie jakti chlapie

již bez pleší, nosie brady,

hodin svatých neřiekají.

Mnozí svaťí v světě byli,

však sú toho nezměnili.

Kápěť mnichy má děliti

a od svěckých otlúčiti.

Též holenie pleší, brady

oznamuje knězské řády.

Prorok praví sám o sobě:

,Sedmkrát ve dne chválu tobě

řiekal sem já, Hospodine.‘

Kéž to tvoji kněžie činie!

A jsúc dlužni to činiti,

nemóžeš jich vyviniti.

122 Čtú, zpievají pak mše svaté

českú řečí, a tak máte

ve všech kusiech své zvláštnosti.

Jaké jste vy všetečnosti!“

V této kapitule Praha slušně k tomu otpoviedá

Ulyzši sě k tomu Praha,

„Divnáť sú to,“ vece, „práva!

Ani v Čtení kde popsána,

ani těmi ohlášena,

jimž všecka pravda zjevena,

Duchem svatým oznámena.

Jestiť, Horo, řeč tvá lichá!

Všakť nečiní kápě mnicha,

leč zákona zachovánie,

jakož otci svatí pravie.

Muožť sě každý ostřéhati,

byť pak nikdy nevnikl v kápi.

Neb ,monachus` slove řecky,

,stráž jednoho‘ tak znie česky.

Brady, pleši též holenie

kněze žádného nečinie.

Jinak by mohl knězem býti

kozel, dada sě holiti.

Brady, pleši ani holil

teď náš súdce, a když zvolil

své ctné věrné apoštoly,

dal jim moci biskupovy,

však jich nedal i zholiti.

Protož nechtěl přivoliti

k tomu řecký sněm všech kněží;

a tak brad i hlav neholí,

a když Pán mój to nekázal,

ižádného nezavázal.

Přesto mám ctných mnoho kněží,

jichžto každý to dvé holí,

123 anižť já kdy bráním toho.

Leč co jest tak potvorného,

jakož kápě mnišská v lidu,

pro zlé mnichy jest v óhyzdu.

jsú-lit pak někteří kněžie,

ještoť hodin těch nedržie,

snad sě Pána súdce bojie

a v kázaní jeho stojie,

jenž přikázal učedlníkom

i jich věrným potomníkom,

když by sě Bohu modlili,

aby mnoho nemluvili,

jakož to pohané činie,

majíc na tom zlé domněnie.

Protož sám krátce učil nás

řka: ,Vy řiekajte Otče náš!‘

Neb, jakož to Písmo praví,

kterýž člověk mnoho mluví,

hřiech má v sobě, lež, bláznovstvie

a svú duši uražuje.

A tak nechtě uraziti

kněz své duše, ni shřešiti,

ani bláznem jsa i lháti,

nechceť hodin dle řékati;

nechtě sebe pohoršiti,

musíť hodin ukrátiti;

nechtě pilnějších zmeškati,

musíť hodin těch nechati.

Když cožkoli dobře činíš,

tiem sě Bohu vzácně modlíš;

a tak Pán mój sě modliti

velí vždycky, nepřestati;

protož Písmo svaté praví:

,Kteříž zákon zachovají,

tiť modlitbu vežde množie.‘

A takt činie tito kněžie.

124 Přesto mnozí moji kněžie,

jenž v modlitbách snažně těžie,

svéť hodiny ctněť řékají,

nikoliť jich nezmeškají.

Velíť Pavel, rádce svatý,

aby jazyk vyznal každý,

že Pán Kristus náš laskavý

na pravici Boha sedí.

Svatí, jiní apoštolé,

v každém v světě ctně jazyce

Pána Boha sú chválili,

mše řiekali, slávy pěli;

židé řeči svým jazykem

chválé Boha jedniem duchem.

Toť apoštol zřejmě velí,

aby Boha tak chválili,

že by tomu srozuměli,

kteříž by tu koli byli.

Ktožť sú to pak proměnili,

tiť sú Bohu umenšili

chvály jeho, to věz cele;

mohuť řéci já to směle.

Protož Neemiáš, muž ctný,

slyše, ano lid židovský

cizím jazykem již mluvil,

jej tresktal i velmi horlil.

Nejsúť to nové zvláštnosti,

ale dávné spravedlnosti,

lidmi potom ukřivené,

v jinú tvárnost proměněné.“

125 V této kapitule porokuje Praze Hora, ež nemá v kostele svacené vody a míru dávati brání i při-sahati a že ani berancóv dá světiti, ni jehnědu, ni mazancóv, ani soli, ani Hromnic, ani kterého svátka a že postóv k svatým netbá

Vece Hora, škřípěc zuby:

„Ty máš jistě zákon hrubý,

že zamietáš ustavenie,

svatých otcóv ctné drženie,

neb svacené již nemáte

vody nikdiež, aniž dáte

komu míru celovati,

ani lidem věrovati,

a vědúce, že jest bylo

to vždy v cierkvi ctně držieno.

Však náš súdce jest nehrdal,

v jordánské sě vodě kúpal.

Dal křest vodný na zbavenie

hřiechom, na pomoc spasenie.

Velí Pavel celovati,

tiem sě v lásce svazovati.

David také píše cele :

,Přisahal Bóh a neželé.`

Anděl přisáhl také svatý

skrze Živého na věky,

a jakožto praví Čtenie,

súdce řiekal: ,Věrně, věrně!‘

A tak dosti jest přísahy,

nečiniž jie nám tak drahy!

Nesvětíte již berancóv,

ani jehnědu, ni mazancóv,

ani hromnic, ani soli,

ni kterého svátka koli.

Postóv také málo dbáte,

avšak z Písma to vždy znáte,

že sě Mojžieš dlúho postil

a zákona lidem dobyl.

126 Též Eliáš, muž ten Boží,

skrze posty došel hory

Božie Oreb, pak i rajské.

Opatř dále Písmo svaté,

že sě Pán, náš súdce, postil,

nám na příklad to učinil.

A tak jest to ustaveno

v cierkvi svaté i držieno.

Však vieš, žeť jest světle psáno

a nám za naučenie dáno,

bychom mezí nezrušili,

kteréž otci položili.

Velí prorok všem chváliti

Boha, v svatých zveličiti.“

V této kapitule Praha vážne k tomu otpoviedá

Otpovědě přísně Praha:

„Nemáme to z Páně práva,

teď pravého učitele,

ještoť učí všemu cele,

by kto měl takým kropením

aneb kterým políbením

svých zde kterých hřiechóv zbýti.

Musíť pokánie činiti,

jenž jest hřiechóv vždy želenie,

ne líbanie, ni kropenie,

neb jest psáno u proroce:

,Když zakvielí neb zapláče

hřiešník hřiechóv s pravú vierú,

jáť Bóh jich vždy zapomenu,

budeť živ v své spravedlnosti,

nezpomanuť jeho zlosti.‘

Súdce také své kázanie

založil: ,Čiňte pokánie!‘

Též i křtitel svatý jeho,

učedlníci Pána mého

127 kázaliť sú všem pokánie

vésti hřiechóv na zbavenie.

Křest jest ovšem také moci,

žeť ot hřiechóv móž spomoci.

Móžeť býti i líbanie

v lidech míru na znamenie.

,Pozdravte sě,‘ Pavel radí,

,v svatém, věrní, v políbení.‘

Dsku líbati neb obraza,

mním, žeť duši jest přiekaza;

neb to s poctú políbenie

jestiť částka vždy modlenie.

Pak chci řéci o přisaze:

nečinímť v tom já nesnáze,

ale na toť musím dbáti,

žeť Bóh brání přisahati

na každém ovšem stvoření

aneb křivdy k přisvědčení.

Neb jakož die Pavel svatý:

‚Skrze vyššieho vždy každý

člověk svého když přisahá,

každá pře tiem konec svój má.‘

Přísahati právě velí

Bóh v proroce k dolíčení

pravdy a řka: ,Přisahati

bude v pravdě v súdě všady

a v mé také spravedlnosti,

a ne v křivdě, ani v zlosti.‘

A to v núzi učiniti,

když sic nechce kto věřiti

věrné pravdě, tak přisahá,

mním, že Boha v tom nehněvá,

neb to Písmo zjevně velí,

by přes Božie přisahali

jméno, křivdy nepravili,

ale pravdy potvrdili.

Často přesto přisahánie

128 všecka svatá Písma bránie.

Zlú přisahu lép zrušiti,

nežli skutkem naplniti,

nébrž zlá, škodná přisaha

nemá býti viec držiena.

Též přisaha přinucená

nemáť býti zachována.

Viem, že dobrým požehnáno

jesti všecko, což jest dáno,

a pak zlému jest vše klato,

buď to pokrm, město, zlato.

Když učinil Bóh stvořenie,

všemu dal své požehnánie.

Cožť jest ten biskup požehnal,

kto by po něm druhé žehnal?

O svěcení svátkóv praví:

velímť já to, a nebráni,

aby všickni světě byli

živi a tak vždy světili,

jakož to sám Pán náš velí:

Jakož já jsem, buďte světí!‘

Bránímť já všem zle prázniti,

neboť prázdnost zlost ploditi

vždy všelikú jest naučila,

biednú duši osídlila.

Chciť pak krátce pověděti

a v tom rozum svój zavřieti.

Pán, náš súdce, ovšem svatý

dal jest zákon dokonalý.

Cožpak jesti dokonalé,

toť netrpí přivětčenie,

ni kterého umenšenie,

jakož mistři zjevně pravie.

V němžto o těch žádné změny

neučinil, tiem chtě, že my

nejsme dlužni jich plniti,

móžem přesto svatí býti.

129 Bóh die : ,Nadarmoť mě ti ctie,

jenž učenie lidská učie,

a jich také přikázanie,

v nichžto spásy lidské nenie.‘

Pak o postu poviem tobě.

Ktož tělestnú bujnost v sobě

čije, tenť má sě postiti

a své tělo tak mrtviti,

aby byli duchem živi.

Takt nám svatý Pavel velí.

Tenť toho nepotřebuje,

v němžto tělu duch panuje.

Protož prorok Boží praví,

postu tvého málo chválí —

ale hřiechy opustiti

a milosrdnost činiti,

toť jest vzácné sě postiti,

tiem sě Bohu máš líbiti.

Núzeť také práva nemá,

ni zákonu jest poddána;

protož ktož snad nemá jiesti

sobě jednú přes den dosti,

móžť bez hřiechu druhé jiesti,

kdyžť nemóže hladu snésti.

Ktož ryb nemá, ten jez, což má.

Toť jest zpráva ovšem pravá.

A tak svatý Pavel nám die :

,Nesuď jiedce, ktož sám nejie,

ni nejiedce suď, ktož sám jie!`

Neb ižádný druha nevie

ani núze, ni potřeby,

ani síly, ani mdloby.“

130 V této kapitule porokuje Praze Hora, źe netbá papeže, ani otpustkóv, ani váží klateb jeho

Šeplíc Hora vece Praze:

„Jižť na konec té nesnáze

přídu s tebú v této mieře.

Pročpak netbáš na papeže,

na otpustky, klátby jeho,

věduc dobře súdce ctného

teď řeč rčenú ku Petrovi,

že rozvázati okovy

muož vždy, hřiešné i svázati.

A ty na to nechceš dbáti,

věduc, že túž moc má papež

jakožto zde najvyšší kněz,

žeť móž hřiechy otpustiti,

komuž ráčí, zadržeti,

poňadž jesti třiedník Boží

a Petróv náměstek pravý.“

V této kapitule Praha k tomu rozumně otpoviedá

K tomu Praha otpovědě:

„Jáť to ovšem jistě vědě,

žeť tu moc dal Pán náš Petru

i každému apoštolu

i jich potom učedlníku

a v životě následníku,

což by koli rozvázali

oni právě zde na zemi,

že to bude rozvázáno,

Bohem samým pochváleno.

Ale nemá žádný papež

aniž který biskup neb kněz,

kohož ráčí, rozvázati,

aneb chce-li, ho svázati,

nebť on Bohem svázaného

131 nerozvieže, leč Bóh jeho

dřieve mocí svú rozvieže.

A tak papež darmo vieže,

cožť jest Bohem rozvázáno,

ni rozvieže, což svázáno

Bohem v nebi nebo v zemi,

nebť sám Bóh odpúštie viny,

jakoži prorok jasně praví :

Jáť sám hřiechy odpúštěji.‘

Velí cesty opustiti

Bóh hřiešnému a vrátiti

sě vždy k sobě, že smiluje

jeho, hřiechy tak shlazuje.

Leč sě s Bohem právě sjedná,

že to svieže jedno, což zná

Bohem samým již svázáno,

neb rozvieže rozvázáno.

Bohem dřieve tak jest psáno

a ot svatých tak držáno.

Protož papež když rozdává

své otpustky, píše zpráva

řka: ,Tiem dávám otpuštěnie

hřiechóv, jenž v pokání stojie,

jenž sú hřiechóv svých želeli,

právě sě jich zpoviedali.‘

A tak hřiechu otpuštěnie

on odpúštie, nesvázané

rozvazuje, i kněz každý

v knězství právě posvěcený;

jakž kladivo hřebík činí,

též odpúštie kněz ty viny,

aneb šídlo třevíc šije,

též kněz hřiechy otpušťuje.

Řekl teď súdce apoštolóm

a svým věrným následnikom:

‚Ducha svatého přijměte;

čiež pak hřiechy otpustíte,

132 jsúť jim právě otpuštěny

— totiž duch mój, ale ne vy,

nebť on nemóž poblúditi,

ni ten, kohož on naučiti

ráčí míle svú múdrostí,

poňadž kmen jest všie svatosti

Ótcem, Synem v jednom bytu

tři osoby, než podstatu

jednu ovšem mají, slávu

nerozlučnú, múdrost, chválu.

A tak ty tři Bozské soby

odpúštějí náše zloby,

když jich z srdce my želéme,

to z svatého Písma vieme,

neb zevnitřnie Bozská diela

těch tří osob jsúť nedielna.

Knězť hřiechóv neodpušťuje,

než odpuštěné zvěstuje,

aniž hřiechóv zadržuje,

než zadržené oznamuje.

Což tělesně dál s malátem

kněz v Zákoně dřieve Starém,

téžť duchovní s hřiešným činí.

Kněz seznaje jeho viny,

že ho vinným tak zvěstuje,

cierkvi svaté oznamuje.

Pakli pozná kajícieho,

tehdy ho die již prostého,

nebť hřiechu žádný nesnímá,

jedno Kristus, jenžto zdvíhá

hřiechy sám tohoto světa —

tak řkú písma svatých svatá —,

leč odpúštie jako jiní

lidé lidem své vždy viny.

133 Chciť pak řéci o papeži,

o tom vyššiem v zemi knězi;

té výsosti neviem kady

vyměřiti podlé rady

Písma, poňadž toho nenie

jména nikdiež ni zvýšenie.

Nebť jest Kristus apoštolom,

svým dvanádcti ctným biskupom,

jednostajnú moc poručil

po vzkřiešení, kdyžto mluvil

řka: ,Přijměte ducha mého,

otpúštějte hřiechy zlého!

Jděte, učte po všem světě,

ve jmě Božie všecky křtěte!‘

A před smrtí tak je učí

a řka: ‚Králi vždy pohanští

svým poddaným tak panují,

ne tak učedlníci moji.

Ktož chce pak z vás vyšší býti,

má ten jiným poslúžiti.‘

Jakápak jest toto túha,

jenž, všech maje býti slúha,

chce všem ovšem panovati,

kněz jsa, i nechce kázati,

ni svátosti rozdávati,

všecko sbožie sám sežrati,

— ano jméno mají kněžie

ot svátosti rozdávanie —

a tak sám sě povyšuje,

snad sě Pána neliknuje,

jenž die hrozně v svatém Čtení,

že ti budú poníženi,

kteříž sě zde povyšují

a svět sobě osobují,

neb svět mine s svú žádostí

a tiť zhynú s svú hrdostí.

Budeť pýchy ta koruna

i nohami potlačena.

134 Papež, to pak řecké jméno,

,divný‘, česky vyloženo,

netoliko dřiev římského,

ale biskupa každého

znamenalo, jenž v svatosti

byl v své divný, umělosti.

Svatý Jaroš Augustina

papežem ho i nazývá;

Augustin pak Aurelia

papežem ho ctně počítá.

A tak Řeci všicku kněží

nazývají vždy papeží.

Protož kněz, všech kněží hlava,

měl by slúti papež z práva.

Ale kým jest tiem učiněn

a nad kněží tak povýšen,

v knihách jistých máme psáno,

ciesařem jest to zjednáno

Konstantinem, jenž přednějšie

a kostely v cierkvi vyššie,

konstantinopolitanský,

tehdy prvý kostel řecký,

druhý také alexandrský,

třetí pak antiocenský

a čtvrtý jeruzalemský,

a tak úřad vešken knězský

svú jemu mocí porobil,

svým jej sbožím obohatil.

A že nebylo štiepeno

Otcem z nebe, vyvráceno

jest, neb dávno ti kostelé

veň neslušie, ni jich kněžie.

Kto jest pak nás, náši kněží

jemu poddal, tebeť tieži,

poňadž země tehdy Česká

v číslu zemí jest nebyla?

Buď pak, že by podrobili

135 lidé a tak ustavili,

nejsme dlužni to držeti,

buďto staří nebo děti,

leč by on to nám rozkázal,

jímžto Kristus nás zavázal.

Chcme to rádi učiniti,

v tom poslušni jeho býti,

netoliko kněze toho,

ale kněze i každého.

Kohož ta moc ciesařova

nad jinými povýšila,

proč by táž moc nesnížila,

kdy by jedno sama chtěla,

poňadž táž moc k povýšení

jesti jakti k ponížení,

jakož jedna k rozvázaní

jest moc, ovšem i k svázaní.

Viziš, Horo, otce tvého,

jakť jest utlá sláva jeho,

jižto ruka učinila,

jsuc smrtedlná krátká síla,

jižto jedno sbožie drží,

věř miť, žeť i Boha mrzí.

jáť to držím bez omyla:

v kom sě ctnost jest rozmnožila

mimo jiné v cierkvi všecky,

tenť má býti vyšší vždycky

podlé miery Božie pravé,

ne té křivé, světské, lhavé,

jížto podlé váhy sbožie

dóstojenstvie výsost měřie.

Miesto svaté zlý držeti

muožť, ale duši hyběti!

Prorok die z Ducha svatého:

,Viděch nemilostivého,

jakti cedra zvýšeného,

pak neby i miesta jeho.‘

Pán, náš súdce, světle praví:

136 ,Což vysoké mezi lidmi,

jestiť ohavnost před Bohem!‘

Seznajž výsost tiemto slovem!“

V této kapitule porokuje Praze Hora, ež Uherského nechce přijieti za krále

Hora pravú rukú kynu

řkuc: „Až mě i smysl pominu,

když ta slyšech divná slova,

mému sluchu ovšem nová.

Než, žes Písmem dolíčila,

něco jsi mě nachýlila.

Však rci, Praho, ještě k tomu,

pročpak nechceš králi svému

býti míle podrobeno?

Však to velé písma mnohá.

Neb teď súdce sám to velí:

,Dajte dani ciesařovi!‘

A svatý Petr věrně radí:

‚Buďte králi vždy poddáni!`

Svatý Pavel k témuž praví:

„Komuž dani, tomu dani,

komuž mýto, tomu mýto,

a komu čest, tomu buď to!‘

A že každá duše lidská

vyšší moci jest poddána,

protož velí poslúchati

svých vladařóv a jim býti

podlé řádu vždy poddánu

jakož slúha svému pánu,

neb to z dávna jest popsáno

a za právo Bohem dáno,

že král lidu panovati

má a lid ho poslúchati.“

137 V této kapitule Praha k tomu múdře otpoviedá

Vzhlédši přísně k Hoře Praha

vece: „Nevieš ještě práva,

v knihách dávno popsaného,

ot Mojžieše Vydaného: ,

Toho ustanovíš králem,

kohož Pán Bóh zvolí pánem.‘

Zda mníš, byť Bóh toho zvolil,

jehož vodú svú nepolil,

ni múdrostí, ani ctností

ot mladosti do starosti?

Přesto, Horo, ty jsi známa!

Pověz ctnosti svého pána,

které jest však kdy učinil

aneb komuž jest je zjevil,

poňadž nenie nic tak skryto,

by nebylo pak odkryto,

jakož náš teď súdce praví

a spasitel všech laskavý.

Zdali že mé čestné pány

z České země i z Moravy

na smrt zavedl pro svú psotu,

valnú kniežat, lidí rotu

mezi Turky, zškapěv ženú,

vší vilností poškyrněnú?

Či že bratra strýčeného

a markrabi moravského

jav pod věrú duše zbavil?

(Své tiem zlosti neumalil,

ale jal pak bratra svého,)

krále Čechóv i římského,

ot něhož měl čest i sbožie,

žel sě tobě, milý Bože,

jehož držal pak u Viedni

jakožto muž peský, biedný,

chtě ho tudiež umořiti,

138 v jeho zemiech pánem býti.

Či tě moc jeho súžila,

žes mu dáti vždy musila

mnoho peněz a klekala

před ním v blátě a žádala

jeho sobě smilovánie?

Toť mne, Horo, tajno nenie!

Či že Čechy všecky hanie,

o nich křivé klevetánie

nestydatě píše, mluví,

k tomu na ně kříž krvavý

uprosil jest od papeže,

aby ženu, muže, kněze

mohl každý, když chce, jímati,

je lúpiti, mordovati?

A tak hubí, pálí zemi,

lid morduje a bez viny

panny, čestné vdovy, panie

zle, ohavně veždy hanie,

mnohé s dětmi i morduje.

Tak svú zlobu oznamuje

jedno pro ctný zákon Boží,

jsa v tom zjevně kata hoří;

neb kat za mord má otplatu

od svých pánóv vždy někakú,

ale tento svým nákladem

jestiť nad svým lidem katem,

nébrž českými poklady,

jimiž ot nepřátel všady

zbraňováni měli býti,

miení všecky zahubiti.

Samuelť jest tak zvěstoval,

ktož by v lidu vždy královal,

žeť má před ním vycházeti

a zaň boje snažně vésti,

jej u pravdě vždy súditi,

139 jeho rukú ctně brániti,

za lid bdieti, pracovati,

aby lid mohl v klidu tráti.

Tento lidi vybojuje,

mladé, staré, vše morduje.

Súd a pravda jeho mrzí,

křivdu a zlost pevně drží,

klidným lidem neklid činí,

nemaje k nim žádné viny.

Nadto zákon Boží pravý

za kacieřstvo zjevně tupí.

Oni jest zavedl nynie pány

z této země i z Moravy

o jich statky i životy.

V tom okázal kmen své psoty,

nastrojiv je na roh boje

a sám pak z daleka stoje

s svými Uhry, Němci, Šváby.

Dosti na něm hnilé baby!

Nechtěl v núzi jim pomoci,

maje k tomu dosti moci;

dal je zbíti i zjímati,

kyji, cepy, zmordovati.

Tak jim zplatil všecky dluhy,

doved je té hrozné túhy,

jíž sě zhrozil, jedno hledě

a na koni ledvá sedě.

Jakož zajiec mdlý před chrty

utekl bázní; by měl brky,

byl by ulétl, tož věz cele!

Tak měl srdce tehdy smělé

král jistě sedmi království!

Tu vidien v svém udatenství:

před měšťany a sedláky

utekl, nesměl sě potkati

s nimi polem, král jsa říský.

140 Dosti na něm rvavé lišky!

Na Vše svaté boj nastrojil,

Bóh jeho zřejmě porazil,

to vše zvrátil, což chtěl mieti.

Nic tu nesav, i chtěl žieti,

chtěl čest, sbožie obdržeti,

nechtěl k Bohu o to zřieti,

ot něhožto všecko dobré

jakžto ot studnicě plove.

Zavrhl Boha, traje sobě,

všecky svaté, jsa v své zlobě.

Bóh s svatými jej opustil,

tu pohromu naň přepustil.

Hrad nedobytý Vyšehrad

zmrhal lidu svého pro hlad.

Mnoho lidu tu zemřelo,

protože chleba nemělo,

koně jedli, vodu pili

a té dosti sú neměli,

žádajíc jeho vždy pomoci.

A když mnozí přešli roci,

jim ot něho uložení,

listy křivě slibovaní

nemohúce déle ždáti,

musili sě s hradem dáti

Praze, jenž je propustila

a hrad vešken obořila.

To-li sú ty jeho ctnosti,

pro něž hoden jest výsosti

on královské v této zemi?

Ktož jest zmazán zlostmi těmi,

nenieť hoden kralovánie,

dóstojenť jest lotrovánie,

neb, tak čině, nekraluje,

ale zřejmě brž lotruje.

Král má z práva přisahati,

kterýž chce ctně kralovati,

141 práva i čest zachovati

své koruny. Protož jaký

tento král jest neb chce býti,

jenž jako nepřietel lítý

hanie, lúpí i morduje,

věrné lidi kaceřuje,

jichž by s právem měl brániti

cti i statku do své smrti?

Král však v Písmě slove hlava.

Toť by byla vždy bláznivá,

jenž by údy kúsíc žrala,

jim jich pokrm, oděv brala!

Král jest nazván otec vlasti.

Jaké by byl otec strasti,

jenž by syny lítě hubil,

pálil, haněl, tupil, lúpil!

Král jest vódcí také nazván

a protoť jest křižmem mazán,

vždy nad jiné že má nésti

zákon Kristóv, k tomu vésti

jiné všecky. Ktož pak ruší

zákon jeho a proň hrtúsí

věrné lidi, nenieť vódce,

ale sloveť z práva svódce.

Pastýř slove král i z práva,

nebo pokrm, zbranu dává

svému lidu věrně, snažně.

Ktož pak lid ten hubí vražně

a naň vlky hltavé vodí,

cti a statku jeho škodí,

(nenieť pastýř, jest vlk hltavý,)

nenieť strážný, jest vrah pravý.

Všaks ty někdy snad slýchala,

že Bóh zvolil králem Saula,

a když jeho pak kázanie

netbal vésti, kralovánie

142 byl jest zbaven Božím slovem

a byl David králem po něm.

Psáno mámy v knihách svatých,

Pánem Bohem nám vydaných,

že král v lidu ustavený

má vždy mieti Zákon Boží,

dnem i nocí v něm čítati,

sě i své tiem zpravovati.

Tentoť Zákon Boží tupí

a proň věrné lítě hubí.

Tento Bozské přikázanie

za kacieřstvie klade nynie,

pravdu za blud zlý počítá.

Ten pak králem býti mým má?

Nedaj toho, ó ctný súdce,

bych já pravdy tvé kdy túpce

a tvých věrných zlého húbce

chtěla mieti svého súdce,

aneb krále, aneb pána,

jsuc tvé slávě vždy poddána.

Bych pak tvého nepřietele

a tvé pravdy rušitele

nad sě králem povýšila,

jímž by zrostla jeho síla

k dobrých lidí utištění,

tvých ctných synóv k zahubení,

jak bych já sě toho kála?

Bylať by mi všecka malá

k tomu chvíle v tomto světě;

šlať bych v peklo, toť já vědě,

neb ktož spomóž, neb přivolí

komu k zlosti kteréž koli,

takť jest hřiechu v tom účasten,

jakožto jest pachadlník ten.

Tomuť chce apoštol svatý,

svaté píše Římu rady.

143 Kudy má ten kralovati

aneb lid ctně spravovati,

jenž neumie i sám sebe

zpravovati podlé tebe?

Jak móž mnohé ten zřéditi

aneb lidi polepšiti,

jenž neřádný jest sám v sobě

a jest poddán vší zlé zlobě,

ktož žádostem odolati

svým nemóže, panovati

lidem pak chce, kralovati,

neb jich činy zlé psovati?

Všakť jest břiemě kralovánie!

Ktož pak snésti nemóž méně,

proč ten na se béře mnoho?

Chřbet sě zlámá krále toho,

jenž království chce mnohému,

nejsa hoden jedinému.

Kéž v svých vlastech bludy kazí,

ano jsú v nich přieliš mnozí;

byv tam králem let přemnoho,

však jest nepolepšil toho.

A pak do Čech ledvy vkročiv,

tak svú zlobu zlostně rozliv,

z pravdy křivdu chce činiti,

lid ctný na zlé obrátiti.

Cos ty stavil, chce zrušiti,

pravdu v křivdu obrátiti,

vieru novú založiti

a tvú ovšem porušiti.

Proč ciesaři nebo králi,

jenž sú v své cti ctně nestáli,

Pána Boha sě nebáli,

lid bezprávně utískali,

jsúť zbaveni cti, zbíjieni?

Pro své zlé, nehodné činy!

Roboam pro ukrutenstvie

144 ztratil židovské královstvie

a též Zambri pro zúfalstvie

opálil sě sám v svém domě.

Krev lokali Achabovu

psi pro jeho hroznú zlobu.

Samuel Agaga krále

zabil, zře ku Boží chvále,

již on tupí, lid morduje

Boží, v tom sě zveličuje.

Králóv jeden a třidceti

zbil Jozue, protivníky,

jenž sě Bohu protivili,

jeho zákon potupili.

Gaius, Nero, Domician,

též mnohý ciesař, kněz i pán

pro ukrutnost a zlosti své

neušli smrti hanebné.

Svaté Písmo jasně praví:

kteříž králi poslúchají

Pána Boha a nechají

hřiechóv, v chváleť dní skonají;

kteříž pak neposlúchaji,

budúť mečem zle shlazeni.

Meči jest mstitel nepravosti.

Cožpak tento, jenž své zlosti

zmnožil valně z své mladosti

až do šedin i starosti

nad ty krále i ciesaře,

všecky časy v zlosti maře!

Čti kroniky, knihy mnohé,

ot počátka ctně popsané,

nenalezneš rovně jemu

v zlosti, tož věz, pánu tvému!

V knihách psáno jest Múdrosti,

že viec bude dáno pomsty

i muk králóm i vladařóm,

bezprávníkom, křivým súdcom.

145 Co král tento, muž krvavý,

ruhač Boží, pln bezprávy?

Muší v pekle utrpěti!

Dojdeť věčné strasti, biedy,

neb ktož k lidem ctné lítosti

nemá, súd má bez milosti.

Komuž mnoho poručeno,

od toho mnoho žádáno

bude, jakož súdce praví

teď náš i Pán přelaskavý.

Nechciť o něm viec praviti.

Rač Róh jeho polepšiti!“

V této kapitule porokuje Praze Hora, že sě směla pokusiti sama ze všeho křesťanstvie, aby přijímala pod dvojí zpósobú tělo Kristovo a krev, a ež k tomu jiné nutí; a že tu svátost i malým dietkám vóbec dávají etc.

Hora, poviklavši hlavú,

vzhléde dost ostře na Prahu

řkúc: „Opatrně dosti mluvíš

a nesnáz mi v smysle činíš,

že sě neviem co chytiti.

Protož chci sě navrátiti

k první řeči, v níž počátek

pře jest této i veš zmatek :

pročs sě směla pokusiti

ote všech sě otlúčiti

lidí sama v cierkvi svaté,

takže sami přijímáte tělo

a krev Krista svatí‘

pod óbojí vždy zpósobú,

k tomu lidi vždy nutkáte.

Však to v Písmě sami znáte:

dobrovolná býti obět

146 má i skutci dobří, zpověd.

Též i v tomto přijímaní

volni buďte, ne nutkáni!

Aniž na tom máte dosti,

než množíte své již zlosti,

že i dietkám též dáváte.

Zdali Písma vy neznáte,

že Pán, súdce teď náš pravý,

ve všech skutciech mistr teď zdravý,

na poslední své večeři

své čeládce, jakožť věři,

totiž svatým apoštolóm,

svaté cierkve ctným biskupom,

dal své tělo sám k jedení,

krev svatú k napojení

a sic nedal ižádnému,

ni své matce, ni kterému,

na tom zjevně znamenaje,

nauky zprávy všem dávaje,

že ta svátost ovšem drahá

tak pod dvěma zpósoboma

nemá býti ižádnému

dána, jedno svěcenému

tomu knězi, jenž ji světí,

jakož svědčie druzí světí.

Protož my pak, nesvěcení,

nejsme té svátosti hodni.“

V této kapitule Praha k tomu zvěhlasně otpoviedá

Jasně vzhlédši Praha k Hoře,

vece vážně u pokoře:

„Slýchala-lis apoštola,

jehož jesti svátost mnohá,

nebť jest do třetieho nebe

vtržen, ten pak ne od sebe,

147 ni ot kterého stvořenie;

než ot Bozského zjevenie

jsa tak naučen, Korintťanom

píše obci, všem měšťanom,

aby svátost přijímali

tak pod těmi zpósobami,

smrt Pána pamatovali,

svých svědomí zkušovali

až do příštie ovšem jeho,

totiž až do dne súdného.

Z toho první sbor křesťanský,

pln cti i všie Bozské lásky,

přijem pravé ctně naučenie,

tak jest držal bez měněnie

mnoho set let, jakož svědčie

písma nová i též vetšie.

Po tomu slušie nám všem jíti,

jeho skutkóv následniti,

neb jest života mistrovstvie

to zajisté dokonalé.

Múdrost věčná míle zove,

ot niež svátost všecka plove

a řkuc: ,Všickni lidé, poďte,

chléb mój vy duchovní jezte,

píte také i mé víno,

jenž jest vám mnú tak smieseno!

Ktož mě jie, bude lačněti,

ktož mě pie, bude žiezniti.`

Zachariáš, prorok Boží,

o tom světle ke všem praví:

,Co jest dobré a co pěkné,

jedno to libé obilé,

víno panny rozplozuje.`

Jeremiáš vypravuje,

že poběhnú k sboží Páně,

jenž jest dáno všem laskavě

k obilí také i k vínu

148 a jich duše ku vlažnému

sadu bude přirovnána

podlé daru Boha Pána.

Toť jest bylo znamenáno,

když to lidem bylo dáno,

manna s nebe, voda z skály,

aby všickni požívali.

Dán chléb s vodú Eliáši!

V tom večeři zkázal naši,

když Melchisedech kněz a král

víno s chlebem obětoval

tomu ctnému vítězovi

čtyří králóv, Abrámovi.

A rozkázal Bóh v Zákoně:

ktož oběti kdy pokojné

činí, aby nápoj také

obětoval v časy každé.

A tak svědčiti učitelé,

věrní cierkve kazatelé,

že tak má býti dáváno

všemu lidu, neb jest psáno,

že v ty časy apoštolé

nesli známek cierkve svaté.

A tak Kristus, když jim dával,

světle jistě to znamenal,

že má tak všem býti dáno,

neb za vše obětováno

jest na kříži to dvé cele

v Pána Jezukrista těle,

a že byla rozlúčena

krev přesvatá i ot těla

za všech lidí obživenie,

z vazby smrtné vykúpenie,

v tomť sě pamět toho děje,

když sě to dvé přijímaje.

Protož obé máť přijieti,

kdož tu pamět ctně chce mieti.

Pakliť nepřijme obého,

149 jestiť svatokrádce jeho

předóstojné té svátosti,

plné ctnosti i milosti.

Potom sú dřiev znamenáni

ti kacieři manichei,

že, přijmúce Božie tělo,

jenž sě v chlebě divně skrylo,

nechtěli sú krve píti,

chtiece na tom dosti mieti,

žeť jest jistě v Božiem těle

krev ta svatá ovšem cele,

nezřiec, že to Kristus věděl

mnohem lépe, však mieti chtěl

i tak pevně ustanovil,

aby nebyl žádný omyl,

že pod dvojí tak zpósobú

požívají lidé obú,

krve i těla svatého,

neb pod chlebem jedie jeho

a pod vínem jistě pijí.

Tak sě jeho slovo plní,

neb kakžkoli Kristus plný

jest v obojem bez proměny,

však jej jeda pod chlebností,

nepieš krve v té svátosti,

leč pod vinnú pak zpósobú.

A tak plníš Zákon spolu,

nic viece nepřijimaje,

ale jinak požívaje.

A tak plnú máš večeři,

jeda, pije, tomu věři,

plnú svátost tak přijímáš,

jinak ty jie zle ukrádáš;

a tak zlý jsi svatokradec,

nébrž bozský jsi rúhavec,

že ten zákon Bozský měníš,

rozumější Boha sě mníš.

150 Však to musíš sama znáti,

žeť jest Kristus celý všady,

tak pod tváři té chlebnosti,

jakti pod vinnú tvárností.

Poňadž přijmeš Pána mého

pod chlebnosti, pročpak jeho

nechceš vzieti pod vinností,

an jest tudiež v své celosti?

Protož ktož brání z kalichu

píti, tenť má vieru líchu,

mně, by nápoj ten dóstojný

byl v svátosti viece hojný

nežli ona krmě drahá,

jiežto cena vše přemáhá.

A nic nenie samo sebe

lepše, protož tieži tebe,

proč sě krve té liknuješ

a jie píti sě vzdaluješ,

jenž jest našie spásy cena

a tak předrahá otměna,

již jsme z pekla vykúpeni,

děti Božie učiněni;

tú jsme všickni očištěni

ot všeliké hřiešné viny.

Prorok Duchem svatým praví,

žeť jest kalich spasitedlný,

žeť jest jeho i přejasný,

zapájící i překrásný.

Jakož Zachariáš praví :

,V tvého poručenstvie krvi

vyvedl si jaté z jezera,

v němžto i nebieše voda.‘

Tuť jest zákon svój ustavil

krví Kristus i potvrdil.

Pak o dietkách málo poviem

tobě z lásky, coť já v tom viem,

že Pán, súdce teď přítomný,

151 ve všech řečech jistý, rovný,

jenž z své lásky jednostajné

všech dobré vždy pečuje,

všecko, což jest, vždy miluje,

jenž jest ot něho stvořené,

jenž nepřijímá osoby,

netbá sbožie, ni chudoby,

ani stavu, ani věku,

ale každému člověku

přeje svého vždy spasenie,

v němž otpory hřiechu nenie.

K své večeři ovšem plné

pozval lidi všelikaké,

a ti, kteříž sú pozváni,

blažení jsú vždy nazváni.

Mluvil jasně i k zástupom,

k mladým, starým i všem věkom:

,Leč budete tělo jésti

mé zajisté a krev píti,

nebudete mieti v sobě

vy života, stařec, robě;

a ktož hodně jie mé tělo

a mú krev pie, to jest celo,

že ten ve mně ctně přebývá

a já v něm.‘ Toť sám vyznává,

neb skonalost všech svátostí

jest ta svátost v své celosti.

Protož, ač křest přijme dietě

kteréž koli v tomto světě,

jímžto bude očištěno,

ovšem hřiechóv všech zbaveno,

však milosti posilněnie

v jeho duši ještě nenie,

jíž by slávy přimnoženo

jemu bylo v duši jeho,

leč mu bude dána svátost,

všech svátostí dokonalost,

jížto jakožto duchovní

152 zdravú, chutnú, živú krmí

roste duše u milosti

silně, mocně ke vší ctnosti.

Na tom sě proroctvie plní,

že Bóh pro své nepřátely

dokonal svú ovšem chválu

z úst děťátek i těch, jenž ssú.

A tak súdce teď náš milý,

když děťátka přivodili,

na ně ruce svaté vzkládal,

jim požehnal, je objímal.

Jim tajnosti Bóh své zjevil,

je v Ejiptě vysvobodil.

V tyť zajisté súdky nové

tiť vléváni mají mstové

silných sladkých těch svátostí,

nebť je zdržie v jich celosti.

Kto móž mieti v též čistotě

jako dietky své svědomie?

Protož toho přijímanie

jestiť hodno mimo jiné.

Věda jich ctné šlechetenstvie,

řekl: ,Jich jest v nebi královstvie!`

,Leč budete učiněni,

jakožť jesti tento malý,

nevejdete do královstvie

nebeského ni dědictvie.

A ktož přijme dietě pro mě,

měť přijímá k spáse sobě.‘

Je pak krmil i s starými

i rybami, chleby svými.

Tak sú vedli dřieve světí,

doňadž kněžie ti proklatí

v sbožie světská sú nevhřezli,

jako na lpě ptáci zviezli,

že nemohli viec brkati,

k Bohu sebe povzdvíhati,

153 ani jiným prospievati.

Tak nechali toho státi,

aby prácě umenšili,

s marnostmi sě obierali.

Toho ctného ustavenie

a Božieho přikázanie

i věčného poručenstvie,

jenž jest věrným ostavené,

když sem pravdu ctně poznala,

ihned sem sě jie chytila

jakožto svého spasenie

a své duše posílenie.

O té pravdě Ezdráš praví,

že sě pravda lidem zjeví,

jenž jest bez úžitka byla

mnoho časóv, viera živá

vzkvétne, zlé bude shlazeno,

porušenie přemoženo.

K téť já také jiné vésti,

jakožť mohu sama snésti,

mámť to z práva Pána mého,

v řečech, v skutciech vždy pravého,

jenž na svatbu připuditi

kázal, dóm svój naplniti.

Ktož v zákoně nebo v právě

svém nechodí ovšem právě,

má-li za to utrpěti,

čili vóli v tom svú mleti?

Máť připuzen každý býti,

aby svój zákon plniti

neopustil pro své zlosti

ani vzdorú, ni leností;

ovšem zákon Bohem daný,

slovem, skutkem ohlášený,

máť zachován bez proměny

býti ctně mezi křesťany.

154 A ktož volně jej přestúpí,

nemát býti bez pokuty.

Však jest Mojžieš zlořečenie

vydal na ty, jenž nečinie

Boha svého přikázanie:

majíť dvoje ti pokánie,

i zde i na onom světě

jsúť poddáni hrozné biedě.“

V této kapitule porokuje Praze Hora, že jest tú výtržkú pohoršila mnohých etc.

K tomu Hora otpovědě:

„Jáť to sama dobře vědě,

žeť jest Božie přikázanie,

cierkve prvnie to drženie,

ale žeť jest oniem sňato

sborem, protož mieti za to

měla by ty, jako jiní

ve vší cierkvi svaté mají,

než sě sama vytrhnúti.

Musíš z toho sě pohnúti,

nebť má mnohých obdržeti

vóle a súd, tak chtie světí;

a ot mnohých pravda pravá

bývá snáze oznámena.

Činíš mnohým pohoršenie

tú výtržkú, Praho, nynie.

Hroznýť hřiech jest pohoršiti

najmenšieho svými činy,

jakož náš teď súdce praví :

Ktož malého kdy pohorší,

bylo by lépe jistě mu

býti v moři utopenu.

Apoštol pak svatý brání

jiedlem, pitím pohoršení

a že nechce věčně jiesti

155 masa, jímž by pohoršiti

měl kdy bratra ovšem svého,

v vieře, skutciech srdce mdlého.“

V této kapitule Praha k tomu opatrně otpoviedá etc.

„Věřímť,“ vece přísně Praha,

„teď Ježíši, jehož pravá

slova jsú vždy, že nemine

viera jeho ni zahyne.

Toť jest viery založenie,

jeho svaté poručenstvie

v jeho krvi, tož věz cele.

Protož vedu já to směle,

na té skále tak usedši,

na mém Pánu tak zpolehši,

jeho moci doufajíc

a té pravdě stálé trajíc,

že jie vždy nepřeválejí

brány pekla ani její

všickni spolkem pomocníci,

šibalové i rotníci.

Onť své slávy nikomému

nedá, ovšem sboru tvému.

Dáleť z lásky musím řéci,

byť sě tobě bylo vztéci

se vším světem ještě k tomu:

tohoť ufám Pánu mému,

že té pravdy nezrušíte,

ani jie v čem umenšíte,

neb jest psáno: ,Nemóžeme

přivětčiti, jenž činěné

jsú ot Boha, ni zmenšili.‘

Majíť věčně tak setráti.

David praví: ,Zveličena

jsúť, Hospodine, tvá diela,

156 přehluboká tvá myšlenie,

že jim múdrý nerozumie.

Zákon Boží musíš znáti,

ruhot, mordóv svých nechati,

aneb za to utrpěti,

tvoji kněžie i tvé děti.

Chceš, by tato pravda Božie,

v nížto skryto věčné sbožie,

súdcí naším ohlášená,

rukú smrti potvrzená,

u blud byla proměněna,

v škodnú křivdu obracena?

Snázeť nebe s zemí mine,

nežliť slovo jeho zhyne.

Chceš ty lidské nalezenie,

ještoť pevno v sobě nenie,

svú snad mocí upevniti,

věčnú pravdu porušiti?

Položilas usta k nebi,

a máš jazyk vešken v zemi.

Taks svá usta zle rozčesla,

strach, by sláva tvá neklesla.

o to jsi sě pokusila,

k němuž mála světská síla,

nebť ta pravda vše přemáhá

a na věky sě rozmáhá.

Zhyneť král tvój i s svú kněží,

neb jich život s stienem běží.

Též jich všickni nálezkové

jakžto plátno pavúkové

větrem budú porušeni

a v nic s nimi proměněni.

Bóh a pravda bez jich dieky

ostanúť vždy i na věky.

Izaiášem jest rčeno:

„Každé tělo jesti seno,

jeho sláva jest květ polský;

157 uschlo seno, spadl květ pěkný.‘

Uschne seno a květ spadne,

slovo Božie věčně stane.

Nedali jest Bóh moci lidem,

by mohli jeho zákonem

k své libosti, jakž chtie, hnúti,

velíť jemu ustrnúti

v své celosti, bez přidánie

i každého umenšenie.

Jaká by to pravda byla,

jenž by v křivdu sě změnila?

Kudy by slul zákon Boží,

kterýž člověk, když chce, složí?

V Bozských mezech jáť tak stojím,

lidské hrózy sě nebojím.

Tys tu mezi přestúpila,

že jsi lidem viec svěřila

nežli Bohu, pravás vila.

jaks nemúdře učinila!

Bóhť jest pravda věčně pravá,

z niežto plóve pravda každá

jakož z slunce paprslkové,

z vrchoviště pramenové.

O téjť mluví Pavel pravě:

,Nic nemóžem proti pravdě!‘

Kudyžpak sbor mohl zrušiti

pravdu, v křivdu obrátiti?

Nepatřímť já, Horo, k mnozství

lida, stavom ni bohatství,

ale k pravdě Pána mého,

ve všech skutciech vždy svatého.

Lidéť mohú poblúditi,

mnozí křivě otsúditi;

Pánť mój nikdy nepoblúdí

anižť křivě co otsúdí,

nebť jest pravda, život, cesta

ctná do nebeského města,

158 poňadž Pavel, muž přesvatý,

tak utvrdil své Galaty

v svém kázaní i naučení,

že, by jiné anděl Boží

jim zvěstoval, za proklaté

měli mieti ti křesťané.

Ovšem slova mého Pána

mají býti zachována;

by pak i všecko stvořenie

řeklo, že to pravda nenie,

máť vždy býti zachováno,

ovšem což jest přikázáno,

slovy, rukú okázáno

a nám k naší spáse dáno.

A chce-liť sě kto horšiti

tehdy, jímžto sě lepšiti

měl by z práva, netbámť toho,

mámť v tom příklad Pána svého,

jenž pro lidská pohoršenie

neostal pravdy kázanie.

Lépeť jesti dopustiti

zlým sě lidem pohoršiti

nežli pravdu opustiti

a svú duši zatratiti.

jáť nešetřím, coť kto činí,

ale coť mój súdce velí.“

V této kapitule porokuje Praze Hora, ež vyhánie nevěstky a že brání her, tancóv a kratochvíle i hřiechy stavuje etc.

Přetěc prstem, vece Hora:

„Což já vizi, jedno kóra

jest mi dřieve okázána,

nebyla mi sladkost známa,

v Písmě svatém Bohem skrytá.

Něcoť jest mi již odkryta,

159 v nížto chutnost ledvá čiji,

ažť sě viec snad i doryji.

Pověz mi pak, proč nevěstky

honíš z sebe, bráníš kostky,

všech her, tancóv kratochvíle,

mohúc na to zřieti míle?

Však to bylo i před námi,

nemáť sníti také námi!

Aj, Augustin, doktor svatý,

v jedněch knihách zjevně praví:

‚Vypuď z města ženky prázdné,

naplníš vše cizolozstvie.‘

Kratochvíle pak nemieti,

kto to móže však strpěti,

byť mohl vždycky smuten býti,

ano prorok veseliti

velí sě Jeruzalému

sboru býti i bratrskému.

A apoštol Pavel svatý

velí sě vždy radovati.

Smutek srdci velmi škodí,

radost život ktvúcí plodí.

Velí prorok i kvasiti,

tučné jiesti i mest píti.

Chceš ty všecky vypleniti

hřiechy, z sebe to činiti?

jestiť nad tvé všecky moci,

pracuj o to ve dne, v noci,

neb die prorok David svatý:

,Všickni sú sě pochýlili,

nestateční učiněni,

nejsúť dobří všech jich činy.‘

Izaiáš také praví:

,Všickni marní a nepraví.‘

Micheáš die: ‚Spravedlivý

pohynul jest v zemi, svatý,

nenie v lidech člověk pravý.‘

Ezdráš píše, že jsú všickni

160 nepraví synové lidští

a jich skutci jsú nepraví.

Šalomún die: ,Žádný nenie

člověk v světě bez hřešenie.`

Ktož móž řéci: ,Mám mysl čistú,

čist sem ote všeho hřiechu?‘

Cožpak dieš ty, svatý Jane?

,Diem-li, že hřiechu nemáme,

sami sě jistě svodíme,

a pravdyť v nás ovšem nenie!‘

Protož, Praho, nechaj toho,

stáloť jest tak let přemnoho,

budeť to i po nás tráti,

neroď pilně na to dbáti!“

V této kapitule Praha vážně otpoviedá

Vážně vzhlédši, vece Praha:

„Jak přivodíš písma mnohá,

chtieci v hřiešiech tak ostati?

Časť jest již sě tobě káti

i mně i všem hřiechóv lkáti,

zda by Pán náš ráčil dáti

nám všem hřiechóv odpuštěnie.

To věz, Horo, žeť klam nenie!

Dosti sme v hřiešiech tápali,

čas jest, abychom sě káli,

vzácné skutky již činili,

neb nevieme, v kterú chvíli

Pán, náš súdce, sě navrátí,

v pravém súdě chtě všem dáti

vedlé jich každého činu,

jakož shledá ctnost neb vinu.

Slušieť včas k tomu přizřieti,

chcem-li v ten čas dobře žieti.

161 Což zde bude kto sám sieti,

to v den súdný bude žieti.

Bychom dobré nynie sáli,

sejíc dobré, vždy plakali,

abychom v radosti žali

a po lkání vždy sě smáli,

neb s tiem smutkem jest smiešena

radost vždycky ona svatá,

o níž prorok píše praví:

,Radujte sě spravedliví,

buďte v Boze vždy veselí,

neb blažení, kteříž lkají,

budúť jistě utěšeni,

Bozskú tváří zveseleni.‘

O toť slušie všem píliti,

hřiechy z srdce vypleniti,

hřiechy zjevné stavovati,

hřiechy zjevné ctně kárati,

život v dobré proměniti.

V kterýchť nenie polepšenie,

nebuď s nimi obcovánie.

Velíť Pavel, muž přesvatý,

nepokojné vždy tresktati.

David k Bohu tak sě modlí:

,Vypuď je, neb rozhněvali

jsú tě, Pane!‘ Jinde praví,

že hřiešníci jsú vyhnáni: ,

Zhynúť Boží nepřietelé,

kteřížť nepravosti činie.

Budúť všichni rozehnáni.‘

Takť ten svatý prorok praví.

Bóh Pán židóm zapověděl,

by nevěstky v sobě neměl,

ovšem pak nám, svým křesťanom,

svým dědicóm i svým synom:

162 neduživúť ovci slušie

vyháněti vždy z ovčince,

aby jiných neprznila.

Což pak tajná jesti vina,

téť já nemstím ani súdím,

súdci srdcí tyť ostavím;

jenž když příde v slávě k súdu,

vše tajnosti zjevny budú

všech každému tu člověku,

buď kteréhož koli věku.

Všechť já hřiechóv nestavuji,

jednoť zjevné vypleňuji,

bychť nebyla jich účastna.

Neb ktož kterú na kom zlost zná,

jie netréskce ani staví,

hřešíť, jakož Písmo praví;

člověk buď to kterýž koli,

ještoť k hřiechu čiemu svolí,

pomstuť bude túž trpěti

— tak máš, Horo, rozuměti.

Hřiechu dávnost nezmenšuje,

Ovšemť jeho přispořuje.

Protos méně neshřešila,

že jsi v dávniem hřieše byla.

Byť mohla zlost věčně tráti,

nikdyť sě v ctnost neobrátí;

o tom jasně psáno mámy:

,Andělé budú vysláni,

aby všecka pohoršenie

sebrali z jeho královstvie,

i ty, jenž činie nepravost,

je uvrhú v ohně horkost!‘“

163 V této kapitule Pán Kristus treskce Prahu z některých neodstatkóv, i Horu, a velí jim polepšiti, obak chtě mstíti etc.

Chtieše Hora viec mluviti,

súdce káza všem mlčeti.

Praze pře jejie pochváli

řka: „Byť sě tvé děti bály

mne, mé rady poslúchaly,

mě, bližnieho milovaly,

mój ctně zákon zachovaly,

kterýž sú nynie poznaly,

všemu by světu ostaly.

Musiliť by králi, páni,

k tobě zřieti, věz to, Praho,

byloť by tvé jméno draho

všemu světu bez proměny.

Ale máš zlé mnohé syny,

ještoť pravdy málo dbají,

ziskuť v pravdě zle hledají

tělesného v mém zákoně,

v němžto usty jedno stojie.

Tiť již pro mě nepracují,

ziskemť práci nahrazují,

mú sě pravdú zastěrují,

kořist nad mě zle milují.

Nenieť v nich žádné lítosti,

tepúť, lúpie bez milosti.

Druzíť také tvoji kněžie,

přestúpajíc Písma meze,

svatých smysly zamietají,

svého řádu málo dbají.

Máš frejieře i frejieřky,

zlé těžieře i těžieřky;

máš lakomce zjevné v sobě,

máš na rúše divné kroje,

z zlata, z střiebra okrášlené,

jenž jest pýchy zlé znamenie.

164 Protož přizři, ráziť k tomu,

vyplej tu zlost z svého domu!

Spatřec vinu, pomsti toho,

zbudeš tady hoře mnoho.

Pakli toho neučiníš,

věz, že sama vždy utrpíš.

Pravdu vedeš, vediž právě,

věrně, čestně, snažně, zdrávě!“

Pak, vzhléd přísně Pán na Horu,

vece tudiež všemu sboru:

„Vizte této hřiešné ženy,

jenž zlost páše bez proměny,

pýchu, smilstvie i lakomstvie,

ukrutenstvie i koférstvie,

jenž mój zákon zjevně tupí

a mé věrné lítě hubí,

jsuc poslušna sboru zlého,

zúfalého Kostnického,

jenž sě lživě směl nazvati

a řka: Jáť jsem sbor ten svatý

Duchem Božím i sebraný,

v svých otsudciech ovšem pravý!‘

Tiem mne velmi popudila,

mój hněv sobě rozmnožila.

Ještěť, rázi, čiň pokánie,

hodné skutky bez meškánie,

poznaj pravdu, ustavenie

mého ctného přikázanie!

A to zřejmým skutkem ukaž

a v své vóli pevně uvaž,

aby toho nesstúpila,

nikoli neproměnila!

Protivníky vyplej z sebe,

ať nekazie viece tebe!

Pakli toho neučiníš,

všecky zlosti své obnovíš,

kteréž jsi kdy učinila,

165 jakžs sě na svět urodila.

A tak pomstu uzříš v sobě,

ach, přehroznú, praviť tobě.“

Když ten porok uslyšešta,

obě sě tu zamútišta.

Pak sě obě pokloništa,

do svých bydlišť sě vrátišta,

súdci svému děkujíce,

jeho řeč přežívajíce.

A když bieše po tom súdě,

jidech domóv a neblúdě.

Léta Božieho tisícého 448

na den svatého Matúše evanjelisty.

Amen.

A dáno od písma 18 kop grošóv etc.