Pavel Žídek, Spravovna, Praha, Archiv Pražského hradu, fond Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, sign. G 8, s. 1–44, poslední třetina 15. století.

celkový rozsah: 40 NS

[1] V rukopise je úvod na nečíslované pagině.Počínají se kniehy: Jiří Zpravovna řečené, neb jsú složené k žádosti a zprávě převelebného kniežete a krále, krále Jiřieho prvnieho, a netoliko k zprávě jeho, ale všech budúcích králuov českých, složené a vydané wydano skrze mistra Pavla doktora, mistra Žídka řečeného, léta božieho tisícieho čtyřstého sedmdesátého prvnieho, den léta nového.

1 O kniežeti a pánu králi Jiří prvním, šestnádctému králi českému, z panského rodu, jakožto hvězdu ze tmy na vysokost královské stolice vysazenému, v jistotě z vuole a milosti božské zjevné, skrze kterého králové kralují, kniežata přikazují a všecka moc na nebi i na zemi z nízkosti pocházejí na vysokost, který, jako die David v žaltáři, vyzdvihuje chudého z lajna, aby ho posadil s kniežaty, s kniežaty lidu svého, a netoliko aby seděli s kniežaty lidu jeho. Ale aby sami držíc tróny a stolice vší slavnosti, u vysokosti a v světlosti najvyší nad jiné přebývali a své světlosti jiným udávali. Tak jest Pán Buoh Saule, sedláka oslic ztracených, na proroku Samuelovi ptajícieho, na vysokú královskú vyzdvihl ušlechtilost, kterého když svatým mazáním na královstvie jest dokonce spevnil, řekl jest jemu prorok přede vším lidem: Aj, znamenaj, kterak z malého jsi věku učiněn králemslovo králem dopsáno mezi řádky. Hlediž, aby chodil v přikázanie božiem a Královstvie israhelským, které Pán Buoh Abrahamovi slíbil rozšířiti jako hvězdy nebeské a piesek mořský, aby ve všem dobrém rozmáhal králemslovo králem dopsáno mezi řádky, modly kazil pohanské a sochy na vysokostech hor od nich usazených, kterého potom, kdy jest Pán Buoh zavrhl i s synem Jonatan pro neposlušenstvie, kteří jeden den zbiti jsú na horách Gelboe, aby to pokolenie viec nesedělo na královské stolici, zvolil Pán Buoh sobě Davida pastušku, a to zní méně nežli sedláka, o kterémž řekl Pán Buoh prorokovi: Jdi do domu Isaj a maž na královstvie, kohož já tobě okáži, nebť sem sobě zvolil muže vedlé srdce mého, kteréhožto stolici spevním před tváří mú, jakožto slunce až na věky. Kteréhožto žena Nikol, dcera svrchupsaného Saule, měla jest 2 od Pána Boha břicho zavřené, aby vždy nic krve Saulovy nevsedlo na stolici královskú, protože nebyl poslušen hlasu božieho, že z velikého z lakomství bral lúpež Amalech, řka: Proto aby Pánu oběti z toho činil. Že chtěl proroka božieho Samuele, skrze kterého na královstvie byl vyzdvižen, zahubiti, a že k babám čarodějným se utiekal, proto zavrhl jest Pán Buoh ten kmen nešlechetný od kralovánie až na věky. O kterém sám Pán Buoh řekl jest prorokovi: Co prosíš za něho a proč pláčeš jeho? Všakť sem ho zavrhl. Toho slova má Vaše Velebnost velmě povážiti a sobě v srdce vzieti i s leknutím, aby snad i na Vašie Velebnosti se nenaplnilo. Neb jeho svatá Velebnost prvé, než li se Vaše Jasnost narodila, předeznal jest cesty Vaše, které z svobodné vuole vaší puojdú, předeznal jest, že Vaše Velebnost má vstúpiti na vysokost královskú. A tomu, aby Tvá Milost z brzkú pomocí mohla sobě toho řádně dovésti, obdařil jest osobu Vaši rozumem přejasným, výmluvností, dobrotivostí, zpuosobnú tvářností a jinými mnohými dary nebeskými i tělesnými, v kterých, bez pochybenstvie mluví, okolnie země neměli vyšieho ani rovného. Ten pán mocný a velebný, který sám zná, koho má na stolice předcházející jiné u vysokosti vyzdvihnúti, anebo koho z nich sraziti, ten jest Vaši Jasnost z řádu panského jako slunce nad hvězdy v královské vysoce na počátku vyzdvihl duostojenstvie. A kometa i hvězdy Aramuan chtivostí mluvily jsú, k velikému Vaší Jasnosti vyzdvižení by byly, a Vaše Jasnost těmi cestami kráčela, které sem byl Vašie Velebnosti v mých velikých kniehách sepsal, a jmenovitě by byla hned Vaše Velebnost službu božie množila, kostely dělala 3 anebo ohyzdné, zbořené opravovala, platy kněžské, mniské, jeptiské, doktorské, mistrovské z rukú nepravě božské věci držících vytrhovala a arcibiskupa a kněží, kartousy, bosáky a jiné nábožné lidi, skrze kterých nábožné modlitby, jistú máme naději, že králóm, kniežatóm, zemím i všem lidem hřiešným přichází ot najvyšieho Pána požehnánie vše dobré, by Vaše Jasnost ty lidi v své kostely byla ustavovala. Kostel svatého Václava na Hradě dělala a svatého Petra na Vyšehradě, hrob svatého Václava a dědicuov českých zlatem, střiebrem, drahým kamením ozdobovala, vysoké lidi k sobě táhla a jich rady poslúchala, papeže milovala a kněží a jich i ciesaře poslúchala a kledeb jejich se bála, volence i kniežata duchovní i světské vždycky na svým dvoře při sobě měla, platuov božských nezapisovala, kněžím Rokycanovým búřiti nedala a pokoj viec než válku milovala. Byl by Pán Buoh na věky zpevnil korunu na Vašie hlavě i synuov vašich, byl by Pán Buoh na stolici královskú opatřil z tvého bedra siemě spravedlivé, všemu křesťanstvu k utěšenie, bych byl k tomu žádán, bohdá skrze mé léčenie lezenie byla by Vaše Jasnost seděla se vším královstvím u veselosti pokoje, v hojnosti zlata, střiebra i drahého kamenie, v sytosti chleba i masa i v pití vína rozličného, radoval by se kupček z Vašie Jasnosti, veza u pokoji do Prahy potřebné věci i ven vyvozuje. Radovali by se měšťané, panny, vdovy i paní v svým múdrým králi, jsúc skrze něho ode všech ostnův duše i těla vysvobozeni. Radoval by se v Pánu Bohu a v králi Jiří sedláček, dělaje vesele, v pokoji v potu tváři své zemi, který nynie z dietkami lká a pláče na krále Jiřieho, jsa vypálen 4 a zahuben, jedl by, nemaje ani snad chleba. Radovali by se Římané, všecka vlaská země, BenátčanéBenatczene, vídeňský zbor i Normberčané z krále Jiřieho, by byl pokoj, jakož se jest počal, uměl zachovati, kúpě jich, aby svobodně šli před lúpežníky opatřiti, nekřičela by krev Abelova na zemi, již mnoho tisících na zemi vylitá, bylo by lépe oděnie stkvělé a meč žerancí v rukopisu z r. 1658 je slovo žerancí vyměněno za zrzavý prospělo v komorách mlče nežli hřmot čině na lidech, zámkové bran městských lepší pevnosti byli by stvořeni, kdyby v jich kostelech veselá služba dála se milému Pánu Bohu a svatým jeho. Brány dnem i nocí byly otevřeny a zámkové a železa jich zerzavělé byli, až by se ani vrata, šranky nemohly otevierati. Nebe i země bylo by přálo králi Jiřiemu, množstvie lidu hrnulo by se bylo k Vašie Velebnosti, množstvie i z krajin morských bylo by se hrnulo k Vašie Velebnosti, byšte byli, vyvrhúc srdce Rokycanovo, papežovy svátosti poslúchali a ciesaři vedlé božského i všech písem rozkazování poddaní byli a těch neposlúchali, kto k válkám a k rozdielnému roztržení Vás i dobré vuole Vašie Jasnosti radí mieti od jiných králuov, neb psáno jest: Blahoslavení pokojní, neb oni synové božie nazváni budú. Mt 5, 9 Chce li Vaše Jasnost milým Synem božím býti a milým synem cierkve svaté a z jam a z šachet hlubokých, v které Vaše Velebnost po hřiechu hluboce upadla, vyjíti a hojnú odplatu v nebesiech mieti, cesty vyvržené v klajch zase naraziti a napraviti, českú zemi, po hřiechu přieliš zklamanú a zavedenú, v řád uvésti i od bluduov škodlivých očistiti a vymésti dočista. Rač v srdce přijíti toto mé, bohdá věrné, sepsánie, kteréž nemuož hyndrováno býti, bohdá od žádného, jedné od 5 bláznivého a od světlosti Ducha svatého vyprázněného, které kniehy rozdělil sem na tři strany. První kniehy drží v sobě naučenie, co se tkne obecného dobrého v nich od jiných věcí, jakož registrum lechce každému okáže, o čem zní která kapitola. Druhé kniehy okazují zprávu Vašie Velebnosti k osobě Vaší. Třetie kniehy jsú kroniky, okazujíc skutky prvotních předkuov Vašich, znamenitějších, zlé i dobré. Dobré, aby Vaše Jasnost se jich chytila, ale zlé, aby Vaše Velebnost se jich varovala, které jestliže budú od Vašie Jasnosti zalíbeny, prvé než toto vyčtete, tolikéž udělám, v kterých jestliže by co nelibého v nich Vaše Velebnost nalezla, ale pravého. Neb pravda dá bolest nežitovú, kdy se okolo nežitu párá lékař, tehdy k ní mlčí, ale když se nežitu dotkne, tehdy nohami tepe, přieliš hněvaje se. Než maje doufánie, že Vaše veliká múdrost a dobrotivost snese trpedlivě pravdu, ač snad nelíbeznú. A že neupadne v to zlé jako Saul, který Samuele se trescícieho myslil zahubiti, ani jako Nero, mistra svého Seneku, kázal zahubiti, ale že Vaše Jasnost obleče se v múdrost Alexandrovu, který mistry a mudrce miloval, Aristotileše a Diogena, který v lese a v kádi své Alexandrovi domlúval jest, jeho služebníkem svých služebníkuov nazývaje a lakomcem nenasyceným. Neb rač v jistotě věděti, že tak žiezním řádu a pokoje tohoto královstvie a Vašeho dobrého a zvelebenie, že bych měl pro pravdu a navedenie Vašie Jasnosti, od Vašie Jasnosti umřieti nebo hanbu kterakú trpěti koli, že to rád chci podstúpiti a pravdu psáti beze všeho pochlebenstvie, neb bych nebyl věrný služeb6ník, bych Vašie Jasnosti nezpravil o těch věcech, které snad sama do sebe neví, by škodné byly, neb žádný nemuož sám o sobě súdci pravým býti, které kniehy, zapomenuv sám své cti, chci Vaším jménem jmenovati česky: Jiří Zpravovna, neb tuto dává se vedlé času běžitého věrná zpráva a užitečnějšie nežli Aristotilesova k Alexandrovi nebo Egidia Římského, ač sem jich nynie neviděl. A proto rač Pán Buoh v těchto řečech, Vašie Jasnosti, otevřieti rozum a zpuosobiti přijietí jich v srdce Vaše, které, jestliže Vaše Jasnost přijme a vedlé nich skutky dokáže, pošle Pán Buoh anjely své svaté, aby po hřiechu přieliš nachýlenú korunú na Vaši hlavu zase mocně napravili a šíje Vám se protivících pokojně poddali a rohy, pyšně se proti Vám pozdvihujících, potřeli, prsy najvyšieho biskupa i ciesaře obměkčili, s kterými i s jinými králi a kniežaty maje pokoj, byl by potěšenie všemu svému královstvie, pannám, vdovám, sirotkóm, kněžím, mnichóm, jeptiškám i všem spravedlivým, aby byl přietel svým nepřátelóm, polechčenie trýzněným, chudým bohatstvie, pokoj nepokojným, hruoza a odvrácenie od zlého všem zlým. Dajž, milý pane, Jezu Kriste, za Vašich dnóv upokojenie této tesklivé zemi a obveselenie srdci Vašemu, kterým z nebe jsúc obdařeni, mohli byšte lépe Pánu Bohu slúžiti a smrti bezpečněji čekati.

Najprvnějšie a najpotřebnější jest věc, Vašie Jasnosti, ustanoviti královstvie na třidcíti věcech. Najprvé, aby službu božie na všecky strany v svým královstvie rozmohl. To jest Šalomún učinil, když chrám milému Pánu Bohu, svému 7 oslaviteli, jest ustavil, tehdy Abiatara biskupa a Joab a mnoho kněží a kantoruov usadil jest, a proto najviece jest rostl v své slávě a ve cti. Ale kto službu božie umenšuje a tlačí, od Pána Boha z nebe umenšen bude i od lidí utlačen. Toho duovod jest na lismachovi v kniehách královských, kterýžto když jest zlúpil pokladnici chrámu Šalomónovu, prvé než jest z Chrámu to vynesl, zabit jest. A v Skutcích apoštolských že Anania a Zafira před nohami svatého Petra zemřeli jsú, že jsú neprávě vyznali o poli, k které mělo k kostelu připsáno býti etc. Máme také o paličích kosteluov, o vražedlníciech kněžských a Ozovi, který náhlú smrtí umřel jest, že archy božie dotekl se jest, nejsa knězem. A proto zloději, ješto kalichy berú, a lúpežníci monstrancí, ornáty a svátosti vysypují a vylévají. A králové, kteří toho netbají, zlú smrtí scházejí, nébrž pro poctivost božie a chrámu božieho, by nepřátelé utekli na kostel a znesli tam veliké zbožie, mají necháni býti u pokoji. I proto pamatuj, najjasnější králi, najprvé službu pána tvého najlepšieho, dobročinci rozmáhati, jemu chrámy nové stavěti, anebo staré s pilností opravovati, okrasu domu božieho, neb to i městu každému se hodí, neb se tiem město šlechtie, oko božie tiem pilněji na to město hledie i anjelé božie častěji z dary božiemi na to město sstupuji. A Pán Buoh na přebyvatele toho města hojnějšie honieyſſie dary své vylévá a požehnánie svaté dává etc.

Druhé, přepilná potřeba jest, aby Vaše Jasnost ustanovila královstvie všecko v jednostajné vieře obecné křesťanské, neb u vieře řiekáme: Věřím v svatú církev obecnú. Totiž která8 jest rozlita po všem křesťanství. A hlava jejie nevidomá jest Pán Kristus, a vidomá římský biskup, skrze kterého cierkev svatá obecní stojí spojena u pokoji v svátostech a v dařích božiech. Pokútných věr slušie se varovati, jakožto viklefské, táborské, bořecské, neb v žádné té nejsú božie darové ani svátosti pravé, ani žádným hřiechóm muože býti odpuštěnie a žádný z nich nemuože býti dobrý, by všecky dobré skutky činil. Neb bez pravé obecné viery žádný člověk dobrý nenie, ani na úřadu býti, ani muože svědkem na koho býti, a jest člověk mrzký Pánu Bohu i lidem, sami v sobě se pekúce, na tělech hynúce, bledú řečí neupřímé a neustavičné, neb v zatmilém rozumu chodí, nevěda, co má činiti, dnes tak věří a zajtra jinak. A proto vší pilností rač mysliti toto královstvie uvésti v jednotu vší viery křesťanské, a sám také s jinými králi křesťasnkými se sjednati a spojiti. Tiem skutkem Vaše Jasnost vezme oddechnutie, všecko královstvie obžive na duši i na těle, války a mordové, jakž česká země na miestě jest, neslýchané přestanú záhuby, pálenie, od chudiny pláč a klnutí i křičenie na Vaši královskú Jasnost pro časté šacunky, na vojny vypuzenie, a tak zabití bez zpovědi, bez svátosti, na mordích, na lúpežiech a v jiných zlých skutcích. A proto běda na smrti duši Vaší Jasnosti, neopraví li to Vaše Jasnost skuoro. Píši jako věrný služebník Vašie Jasnosti, bohdá všeho dobrého žádaje, a súkám rány tvé snad až do bolesti, já, mistr Pavel z Prahy, doktor Žídek řečený, a týkám nežity tvé bolestivé pro uzdravenie duše i těla Vašie královské Velebnosti i dobré tohoto královstvie.

Třetie, velmi pilná jest potřeba obrátiti všecko královstvie ku poslušenstvie 9 papežově a zvláště kněží nynější, kteří vytrhli se s poslušenstvie a z řádu všeho křesťanstva, nesmierně hanie papeže, proti zápovědi otcóv svatých vší silú pracujíce. Aby ta svatá stolice, biskupové, kardinálové, patriarchové, doktoři, prelátové a jiní vysocí lidé řádu duchovnieho byli dáni v potupu a v uohyzdu lidu obecniemu, od kterých vyklamavše kněžstvie a všecko dobré od nich vzevše, ješto by v školách partékami nemohli syti býti, by těch biskupóv a falešných prorokuov nebylo, to proti svým dobročincóm kvačí, sediece na miestech vysokých cizích, kterýchž hodni nejsú i kvačí na své staršie, kterýmž by měli poddáni býti a statky měšťan na gšaftích skrze dary, skrze šacunky, skrze trápenie měšťan umějí misterně vytahovati a větší ofěry do kuchyní žádati nežli staří kněží, pastýři milostiví sedí u pokoji, dobré bydlo v práci majíce a duše ovcí svých na meč nastrkují, ale svých dobře chovají, proti řeči Pána Krista. Dobrý pastýř klade duši svú za své ovce, ale oni otarasovali se Vašie Jasnosti tak, že Vaše Jasnost životně s těžkým životem jede na boj za ně na roky, aby oni odpočinuli, a své neposlušenstvie a neřády vždy před se vedli, pro které již mnoho tisíc zabito. A tak veliké zhubenie země stalo se jest, že lépe o tom mlčeti nežli psáti, a zlost přemohla jest pero i rozum tak, že ani pero vypsati muož, ani rozum vymluviti.

Zlosti, v které upadují v královstvie a města, která se odtrhnú od řádu a poslušenstvie papežova, jsú tyto zlosti. Najprvé, zpletú sobě všecken řád světský i duchovní tak, že jeden chce nad druhého býti a patami zhuoru a hlavami doluov chodie, jakožto jest dnes v Čechách, že podkoní, který muože lidi bíti, bera hojný žold, již jest nad pána svého, a já mistr a doktor najstaršie 10 krakovský, vídeňský, padevský, bononský, český, tak v Praze nynie utlačen sem, že pes vie své miesto a bydlo, a já jeho neviem.

Druhé, všecky svátosti se zpletú, že od vytrhlých kněží žádná svátost nemuož státi v své spravedlnosti. Jakožto dnes křest nemá své spravedlivosti, neb česky křtí, a to nenie forma se vším křesťanstvím, jedna voda také nemá své fecundací, totiž té spravedlivosti, aby olejem svatým byla křižmována v tu chvíli, když mají kněží okolo křtidlnice choditi, neb toho nečiní křižmo svaté, kde berú, o tom všecko křesťanstvo pochybuje, opět se kněží světí, v tom jest pochybenie, neb žádný biskup vytržence nerad světí, a že potom jsú ti kněžie tak tuzí nepřietelé biskupóm, vzevše od nich všecko své dobré, znamenie jest, že spieše nejsú kněží nežli kněží, neb se snad hněvají na biskupy, že jich nechtěli světiti, i pro řkúc, že jsú kněží, mstí se opět, že biskupuov nemají, biřmovánie nedbají a tak mrú, ano nynie v Praze miením, že viec než polovice lidu nebiřmovaného. Prvé byli ornáty potupili, kropáče, kalichy, varhany, nynie lezú jako rak, svátkuov nesvětí, svatým se rúhají, znamenie umučenie Pána Krista lajny kydají, kamenují, ruce utinují, pálé, rač věděti, kto by obraz Vašie Jasnosti na Tajně lajny mazal, kamenoval, že by byl hoden trestánie. Ale tuto Tvá Milost nepantuší, neb v tomto mají dobrú vuoli, Panny Marie nectí, v svátky jejie dělají, to sem sám viděl, v posty jejie maso jedie, rúhánie veliké mají proti její svaté velebnosti, ohavné věci ženské a mrzké mrzſke jejie svaté jasnosti k necti, k nepoctivosti, oni mluvíce. A taktéž o jiných svatých na kázanie nepřimašťují svatým, než teď budete mieti mandeleny, kurvy a nevěstky, Marek praví, Pavel, Jakub etc.

Třetie, královstvie, města jim poddané 11 trpie veliké od nich hořkosti a útisky. Najprvé, strhnúce je z vysokosti a s krásy všie, první jich ctí, změnie zmenie jim práva stará a vieru na každý den novú, vieru neustavičně učíce, a to velmi trápí mysl měšťanuov, že jich svými nestálými naučeními neumějí ustanoviti, vším zlým a najhorším hřiechóm cestu otevrú, maličké bráníce pannám věnečky, tance, šnorované střevíce etc. Rádi vidí lúpežníky, vražedlníky, paliče, zloděje, buřiče a ty, kteří by dobré lidi lépe trápili, tiem úmyslem, aby dobří lidé jich nemohli dojíti, aby svú vuoli lépe vyplňovali. A to městóm jest velmi škodno a k jich zahynutí, a tak měř jako hajtmané se v městech zdělajíce vládnú městy, měšťany vo hrdla připravujíce, o statky, o čest, pěkně mluví jako anjelé, ale skutky mají prostě ďábelské. Jestliže jich kto zač potřebuje, nepřistúpaj bez velikých daruov, budeš li prositi, okázat tvář hroznú, řeč ukrutnú, jestliže mu co dieš tvrdého, přivedeť tě k zahynutie. Budeš li jemu přietelem, všitky tě zavede o statek, o čest nebo o život. A tak se těžce, na koho spadna, na každým vozí, že všecko město od toho kněze horkostmi, pláčem a lkáním, chudobú, bídú, válkami, mečem, ohněm súce utlačeni, z úzkosti až k nebi prokřikují, raději život mrtvých nad živé sobě zvolujíce. A proto bláznivá jsú ta města, ješto poslúchají neposlušných, a řádu čekajíce od těch, ješto v řádu nejsú, a vidúce, že pod nimi hynúce vždycky den ote dne a skrze ně v potociech slz sedí, ještě se jich přidržejí. I proto, najjasnější králi, jižť jest čas, ať se větší války a mordové nedějí, těm kněžím, kteří k válkám káží, a k mordóm nedaj moci, ale raději žádaj od papeže múdrosti patriarchú nebo legáta ať 12 přijeda do Čech, zřídí kněží i ty nesnáze z božie a s Vaší pomocí.

Čtvrté, potřebie jest Vašie Jasnosti pilně znamenati, proč se tyto války, mordové nemilostiví, hubení země a pálenie, chudinky šacovánie, mince falšovánie a jiné zlé nehody jako jedva od počátku tohoto královstvie se děje. A já to znamenám, že jest najviece pro tři věci. Totiž nebo pro kalich, jakož na Týně obraz Vašie Jasnosti okazuje s mečem mezi kalichy, ješto by bylo lépe by byl tu obraz Panny Marije, matky božie, a někde jinde obraz ke cti Vašie Jasnosti, anebo jest pro kněžské zbožie, anebo pro tajnú závist a některakú tajnú kyselost mezi Vašie Milosti a mezi pány by pak bylo to všecko tré, to Vaše Jasnost muož lechce udusiti a v pokoj uvésti, toliko své vuole málo ustúpí, a těch nikdež neposlúchaje, kteří Vaši královskú Jasnost na války vedú. Neb válka prospěšná chce šesti věcem: Najprvé, pravé pře, a já Tvú Velebnost, jsa bohdá tvój věrný, vždycky nesoudímneſonímemendace dle rukopisu z roku 1658. Ani chci pravého učiniti proti obecné vieře všeho křesťanstvie a proti hlasu všeho křesťanstvie, neb viem, že všecko křesťanstvo má rozumnější lidi pod sebú, nežli Vaše Jasnost. Druhé, prospěšná válka chce mieti vítězstvie s nebe. A já toto vidím: Jakž se jest ta válka počela, a kletba od papeže vyšla, tak se nám nebe zprotivilo vším: zlým povětřím, zimú přetvrdú, mrákotami i všelikými nehodami, jako by se tomu zlému nemohlo slunce dívati, co se děje, i země ovoce nevydává tak chutného jako někdy, drahota veliká v lidu, zadav útisk pro všecky biedy, které vnitř 13 i zevnitř utiskli jsú lid. Třetie, prospěšná válka chce mieti silné oděncě, kterými má býti veliká štědrost, a ti, kde jsú, nebo čím jich bezedné měšce naplňovati. Čtvrté, má mieti válka věrné spojenie papeže, ciesaře, a bez jich vuole nemá počata býti, ale tato jest proti nim a proti všemu křesťanstvu. Páté, má mieti věrné rytieřstvo a komorstvo, ne řemeslníky chudé, kteří své řemeslo ten den zmeškajíce ani sobě, ani ženám, ani dětem co jísti dáti nemají, anebo že jdú staří šádové, ješto by raději ležel, nežli šel, anebo vida blesk mečový, hned uteče. S těmi v boji nebývalými málo Vaše Jasnost bude moci. A rytieřstvo již mnohé jinam odstupuje, i proto etc. Šesté, prospěšná válka má mieti stálost, a kde již ta býti muože, ano, lidem se stištie. A Vaše Jasnost již v léta vchází, v kterých bude potřebie odpočinúti, a proto již žádnú mierú nerač mysliti k válkám, ale raději k úmluvám a ku poslušenstvie tvých hlav a starších, jenžť věrně radí etc.

Páté, jestli válka o kalich, rač věděti, že Vaše Jasnost toho neprovede proti písmu všech svatých doktoruov a proti obyčeji všeho křesťanstva, aby na čásek Vaše Jasnost ten artikul provedla. Potom, když řád bude, sám gſám padne. Neb najprvé se modlíme v monstrancí milému tělu i krvi Pána Krista pod suchú obětí, věříc silně, že jest tu živý Pán Kristus pod jednú spuosobú s tělem, s krví, s duší, s božstvím, s kostmi, i proto nebo muší s námi věřiti nebo k monstranci kalich přičiniti, a to jest blud. Druhé, vieme, že Pán Kristus dal jednú svým apoštolóm pod obojí spuosobú, řka jim: To čiňte 14 na památku mého umučenie, totižto posvěcujte. A proto kněží, biskupové i papež nikdy nepřijímají pod obojí spuosobú, než když mši slúží, ale jindy pod jednú, jakožto lid obecný. A proto v tom křivdy žádné nečiní lidu. Třetie, neb Pán Kristus sám ten týden po své smrti dával jest učedlníkóm v Emaus pod jednú spuosobú. Čtvrté, pro mnohá nebezpečenstvie, ješto kněží husitští husczi divné nové kalichy jednajíce, ještě tomu nemohú odolati, puol míle s kalichem k nemocnému ani jeti na koni, ani na voze, ani pěšky nenie bezpečné etc. Páté, neb mnozí sú, ješto víno pijí, hned vytratí, druzí rtuov nemají, a proto z kalicha píti nemohú, druzí rty ukřivené mají, a mnohé jiné příčiny jsú. Item dietkám dávanie také státi nemuož pro náramnú mrzkost, která se děje od dětí i od mater té převelebné svátosti.

ŠestéSsieste, jestli válka o kněžské zbožie, jakož pan Zdeněk má Zelenú Horu, panstvie veliké a Dobrohost, Týn, a tak jiní páni. Neb kněžské zbožie bylo náramně veliké v Čechách. Sám kostel svatého Václava, pocta arcibiskupstvie, k tomu měl jest viece nežli osmdesáte tisíc platu, vyšehradský málo méně, co pak klášterové, a proto kněží byli jsú náramně zpýchali, na své spasenie a na náboženstvie málo dbali. Nemilostivosti skrze lichvy, domy pražské, skuoro větší stranu k sobě platy zavazovali, zrádce, opilci, hráči, kostkáři, póhony nespravedlivé činíce, z pravé bujnosti zlostmi mnohými a hřiechy hněv božie na se shromažďujíce, nerozumní, neumělí, jako byl pan Zdeněk Zajíc, který teprv abecedu se učil, jsa volen arcibiskupem 15 a kaulet v kolébce na patriarstvie korunován. Kanovníci, počnúce latině mluviti, neumějíc latinu dokonati, češtinú domluviti, netrpěliví, nezaplacujíce dluhu pravé služby božie, k které zavázaní byli, kteří od šlépějí Pána Krista a starých svatých v smrdutý život daleko vpadše, v zlostech velikých chodili jsú, poklady veliké do truhel na lichvy shromažďujíce, nevěstkám, hudcóm a kajkléřóm zbožie Pána Krista, které zbytkuov chudým mělo dáváno býti, rozmařujíce a krátce najposléz v močidlech všech mrzkostí a hřeichuov tápajíce. Pro zlé příklady Pán Buoh zbúřil jest chasu, která oblúpila jest je ze všeho zbožie, a mordy na ně nastrojil veliké až do skaženie. Neb nehodní a nerozumní ta města drželi jsú, kteří učené a hodné lidi slepě tlačili jsú. I protož Pán Buoh hodně zkazil jest je až dotud, duokudž by v pokoru nevstúpili a na život nepoškvrněný prvotních svatých neuhodili. I protož o to zboží rada by má byla taková: Měli by proto zbožie pod pokutstvím tak dlúhý nepokoj trvati, aby Vaše Jasnost duom jeden udělala všem kněžím hradským i arcibiskupu vedlé nich a s volí papežovú milosti polovici platuov ujma, všecky k jedné kuchyni, k jedné pivnici a k jedné dormitoři sehnati a dnem i nocí hodiny své, aby všickni zpievali a lekci tam od mistruov a doktoruov poslúchali a bez odpuštěnie nikdyž se netúlali. Neb Čech, kdy vyde v zbožie a duostojenstvie, nebude li úzce spravován, jest velmi bláznová věc. Neb v Němciech jsú taká nadánie, avšak nenie tak slyšeti o zlostech velikých, jako v Čechách dály se.

Sedmé, jestli válka o některaké záští se pány a zvláště s panem Zdenkem, že 16 každému králi a kniežeti múdrost větší má býti přirozená i milostivost k nepřátelóm, nad jiné i pokora, neb tyto tři ctnosti dávají milostivost k nepřátelóm a lásku v oheň větší lásky po nepřiezni zapalují. Jakož Pán Kristus dí, že řežavé uhlé rozpaluje a shromažďuje na hlavu nepřietele a tak přiezni spojenú oba z úzkosti, z tesknosti, z nebezpečenstvie vysvobozuje. Zdá mi se dobré, by Vaše Jasnost jemu milostivě pokoje podala, zámky všecky navrátila a k tomu viec přidala a kněží, kteří jsú vás spolu svadili, oba v nenávist vezmúce, jim v jich věc škrtnuto hlavu zaplatili. Nebo budete li kněží poslúchati, žádného rytieře v Čechách neostane, ani husy, prasete, nebo kuřete. Vy se budete bíti, tlouci a mordovati a oni, dobré bydlo majíce, budú se vám v kútech posmievati, a ktož bez sebe ten tam. Pakli se sami nemuožete smluviti, prositi od papeže legáta múdrého, ciesaře, krále polského, konferštuov, aby, mezi vás nahlédnúc, srovnali nesnáze. A rač sebe rád a velice ustúpiti a kněží svých již déle neposlúchati, ani své tělo, ani svého statku již viece pro ně nemrhati, ani se za ně za taras klásti. Dadiť práce dosti i ztratí jedné, aby se jich buřičuov nedoteklo. A již pro ně upadli ste v hněv a v ohyzdu všeho světa, nébrž i všie chudince pražské, která, povstane li, jehož toho Pán Buoh nedaj, tak Vaši Jasnost i s nimi strach, aby nepoklidili, že by dobře nebylo. I protož, pro Pána Boha i pro své dobré, nahlédněte a již k poslušenstvie a pospěšte. Rokycana k sobě vezmúce, jemu dobré bydlo čiňte, pět kop každý týden jemu rádi dajte na polepšenie jeho bydla, kněze Tobiáše rač dáti na 17 Tábor, kněze od svatého Václava do Žatce a jiné do Lún, do Hradce aneb tam, kto je rádi budú chtieti mieti. A pokojné zbožie kněží vsázej zde v Praze, tak bude královstvie z božie pomocí upokojeno, jinak nic. Tak legátové spíše přijedú k Vašie Jasnosti, jinak nic.

Osmé, pro Vaše i obecní dobré, račte od papeže svého, otce milostivého, požádati múdrého legáta kardinála, který by rok, neb dvě letě vedlé boku Vašie Jasnosti seděl, sněm snim uložil obojí straně, maje deset doktoruov s sebú, a na ten sněm pozval rady ciesařovy, krále polského i všech kniežat okolních. Slyšíc Vaši Jasnost i pány i města vedlé nich najdú prostředek. Ale nebude li chtieti Vaše královská Jasnost s jinými králi u vieře se sjednati, tehdy daremné jest rokovánie. Pakli budete ráčiti všecko dobré, bohdá Vás potká, a což by bylo skrze ně duchem múdrosti nalezeno, to by Tvá Jasnost přijal, a potom ten legát, sedě vedlé Vašie Jasnosti, zřiedie kněží. A pro něho všickni Vaši nepřietele budú Vaší Jasnosti rádi z hrsti zobati, a kniežata rádi pojedú k Vašie Jasnosti a kupci i cizozemci. Pakli by konečně Vaše Jasnost nemienila u vieře se s jinými králi sjednati, tehdy stuoj dlúho nebo krátko, Vašie Jasnosti nelze jest královstvie obdržeti, netoliko od nepřátel, ale že chudině se steskne tak dlúho válčiti, aneb šacunky dávati, s volí papežovú i ciesařovú i všeho královstvie vzdal bych synu svému míšenskému korunu raději, nežli komu jiného kmene, nežli Tvé Jasnosti. A sám již po této veliké práci usedl bych u pokoji, slúže milému Pánu Bohu, jakž bych najlépe mohl a uměl. 18 Pakli by koruna nemohla přijíti míšenskému, ale vzal bych některé sto tisíc a dal bych ji jinému, vymluvě sobě Kolín, Nymburk, a ten vešken kraj až do Jičína, a seděla by Vaše Jasnost jako knieže u pokoji s veselým srdcem, a syny opatřil bych také jako kniežata. Ale však najlépe bylo by, aby Vaše Jasnost držela vedlé oné řeči Apocalipsis: Tene, quod habes, ne coronam accipiat alter. Drž, co máš, ať korunu tvú nevezme jiný. Ap 3,11Die li Rokycan Vašie Jasnosti, že pod jednú zpuosobú nemuožete spaseni býti, nevěřte tomu, věru na mú duši berú to, že muožete spaseni býti, lépe pod jednú, berúce v jednotě ovčince křesťanského, než li pod obojí, vně z ovčince všie říše křesťanské, v které kto nenie, nemóž mieti hřiechóm odpuštěnie, žádných pravých svátostí přijímánie, žádné k nebi živnosti, žádného na zemi duostojenstvie ani vzácnosti. K tomu jsú písma svatých otcóv, kterých nechám pro ukrácenie etc.

Deváté, potřebie jest k upokojenie královstvie arcibiskupa zjednati, ale nerozumiem nynie k tomu žádného Čecha zpuosobeného. Lépe vzieti za několik let legáta múdrého, aby ten zde byl miesto arcibiskupa, aspoň s desieti doktory, a ten aby řiedil z božie a s Vašie radú kněžstvo všecko, aby zase napravil a zvláště na hradě řád k službě božie, aby všickni kanovníci v jednom domu přebývali, jedné kuchyně, pivnice, dormitoře požívajíce, službu božie vedli dnem i nocí. A jeden každý řád svój bez meškánie, jakož naň slušie a súdy duchovní jim propustiti. Item kacermajstra zpuosobiti, ješto by kacieře vypleňovali, beghardy, bekyně vykořeňovali, i jiné bludné lidi vedlé řádu a ustanovenie svatých otcuov. Item aby bylo napravenie všech 19 mnichuov žebravých, aby ne tak klekali nestydatě po žebrotách, ale jako jest v Nornberce: hospodář, dada ve čtvrti létě čtyři penieze, mnicha žebravého do svého domu třeba li nikdy nepustí. Ale pustí klášterové, jako na Strahově, na Zbraslavi, a jinde, ješto mají některý tisíc platu, a nechce bráti mnichuov opat do kláštera, pak li vezme, ale vyhryze v malé chvíli, přátely své nadává, službu božie mešká, hoduje, kvaší, zastavuje zbožie, zapisuje těm klášteróm. Hodno by bylo, aby král dal vladaře k opatu, který by viděl řád neb neřád, který by tak rád viděl, aby mnoho mnichuov bylo, aby božie služba se dála řádná, a ten aby úroky vybieral k ruce opatově, a potom krále nebo jiné kněží zpravil v pravdě. A mají li málo, strhnúti jim, pak li mají kněží čtrmezcietma, to jest celé kolegium, nechati jim jich řádu s radostí. Ale proto vždy mieti svého úředníka, který by patřil, aby řád byl, aby služba božie bez meškánie se dála. Také mnich tu stvrzený, aby nebyl jinam podáván bez hodné příčiny. Také i o jeptiškách, tu pak jest pilnější stráže potřebie, aby k nim žádný nešel, ani ony nikam, leč stráží pilnú.

Desáté, potřebie jest k upokojenie této země koleje všecky napraviti. Neb se tiem země náramně pokojí, neb učenie nemuože se vésti, leč v upokojenie mysli i těla. A blahoslavené miesto jest každé, které má v svým prostředku stuol múdrosti a uměnie a sbierá vše mládež výbornějšie ze všeho světa, neb milostivý tatík i matka nelituje zbožie i peněz k synu do Prahy vydati, chtějíc, aby, jsa vyzdvižen v duostojenstvie mistrovské, v svým kraji byl jako slunce mezi menšiemi hvězdami povýšený. Z toho v Praze příslovie mnoho dobrého. Najprvé, pokoj veliký. Druhé, vyčištěnie města ode všech kacieřuov. Třetie, čest veliká a pověst daleká, pražský bakalář, pražský mistr, pražský doktor. Čtvrté, veliké 20 zbohacenie řezníkuov, pekařuov, šenkuov, súkeníkóv, neb jsa bakalářem, muší jiný kroj mieti, a mistrem neb doktorem opět jiný etc. A tak každé řemeslo by bohatělo, zlato, střiebro, kúpě veliké vezli by do Prahy otcové pro syny. Páté, dal by Pán Buoh pro doktory, mistry a pro mládež okrášenú Praze z nebe požehnánie veselé a všecku skvělost a okrasu a bohatstvie veliké měšťanóm i řemeslníkóm. I proto, rač o to pomysliti, ať jsú doktoři, mistři, cizozemci zde. A popřejeliť Pán Buoh Vašie Jasnosti zdravie a upokojenie země, rač vzieti jednoho doktora Písma svatého z Vídně a druhého z Lipska a třetieho z Paříže a vsaď je ke všem svatým v dole a ostatkem Čechy. Tu má býti dvanádct doktoruov. Též mistry vezma, vsaď do veliké koleje, ať vedlé nich studenti se sem táhnú, a daj plnú svobodu, jako jsú měli za ciesaře Karla etc.

Jedenádcté, potřebie jest Vašie Jasnosti, aby veliké lidi a vysoké k sobě táhla, vší sílú a všie mocí, ochotností a dary velikými, kteříž stojiec okolo Vašie Jasnosti jako hvězdy přejasné okolo slunce, velikú slávú by šlechtili osobu Vašie královské Velebnosti. A toho jest viec Vašie Jasnosti potřebie, pánu ze tmy v jasnosti vyšlému královskú, poněvadž král má převýšiti šlechtu všie jasností a mnozí jsú z nich vyšlí z slavnějšie a vyšie krve než Vaše Velebnost. A také mnozí mají šlechtu a osviecenie své od Vašie Jasnosti bráti, jakož rytieři a panoše. I protož potřebie jest pro nižší lidi okrásiti se komorstvem vysoké šlechty, jakožto kniežaty, korferšty, neb ti k českému králi z práva jako k volenci mají mieti patřenie, aby Vaše Jasnost sobě skrze radu kněžskú nezpletla královstvie, na truon v jistotě ciesařský byl by vznesen etc. 21 Item biskupi, doktoři, pány velikými lidem neznámým, rozličnými jazyky a krojem rozděleným měla by Vaše Jasnost ozdobena býti. A toho všeho nic nenie viděti při Vašie Jasnosti, ale viec znamenati jest, že vysocí a múdří lidé se utlačují, posmievají se jim chasy a rúhají, a nízcí lezú zhůru. Neb sem sám na oko viděl pána Rožnberského v radě, pod pana Zdeňka Kostku sediecieho daleko, a pan Kostka, an řídie, a páni vyší: Amen řiekají, potíce se na své tváři. Vaše Jasnost nynie podkoní nad jich pány vyzdvihuje se, neb berúc žold veliký, již fúkají na pány, a chlap, ješto ještě pluhem smrdí, udělaje sobě kroj, že mu zadek vně a střevíce s špicí skuoro na dva lokty a čepec ženský děravý a nebo taffatový na jeho hlavě a sukně štukovaná, již fúká na panoší starého, zachovalého, kterému všecko spáleno, jako pán na svého poddacieho. A nenie, kto opravie. Též kněží křičí rúhavě na papeže, biskupy, doktory, tlačíc vysoký řád na mnichy i na mě, najstaršieho doktora, který pro nemoc a také Vašie Jasnosti ke cti v Praze nešťastně opozdil sem se, tak těžké rúhánie. Trpěl sem i bití třikrát, ješto by mi to u Viedni neb jinde, kto učinil, musil by bez ruky býti. Druhdy bieda, hlad tře mě, ano kněží husáci osedli fary a kniežecí bydlo mají mistři husáci, koleje i mé miesto dávně osadili a požívají. Já nic, leč bych se sjednal s nimi, jehožto Pán Buoh na věky mě ostřež. Kněží ženú řemeslníky dobré ven, kteří jich rozkázanie nechtie činiti. A tak od Vašie Jasnosti lid vysoký odšel jest, i protož vedlé nízkých nevzrostete. Ruce rada má obrtenitas, abyšte se vysokých lidí chytili a chasu k pluhu a řemeslóm hnali.

22 Dvanádcté, potřebie jest v své radě mieti lid stavu duchovnieho, totiž to od papeže vždy kardinála a arcibiskupa domácieho, biskupa holomúckého, litomyslského, řezenského, pamberského, neb ti věčně poddaní jsú arcibiskupu českému i se vším lidem a mají patřiti k králi českému. Item doktory najstaršie v právích světských i duchovních učenie pražského mieti v své radě, aneb najméně jednoho najstaršieho doktora, a kniežata bramburská, bavorská, slezská a jiné hrabie i pány korúhevné, panoše znamenitějšie, ale lechčejších nic, aby Tvé Jasnosti nelechčili. Těch lidí rada měla by býti příjemná, neb jich rada nemuože býti lstivá, jakožto lakomých lidí pro zisk, neb dosti mají. Nemuož býti nevěrná, jako kacieřská, ješto vždy voklikuov hledie. Nemuož býti ukrutná, neb všecka milostivost jest štípena v jich srdci. Nemuož býti nestálá, neb pýchy nehledie, neb mají cti dosti, nemuož býti nevěrná ani zlobivá, takových lidí radě slušie přivolovati a ty v své radě mieti, a ti, kde jsú nynie. I protož zle Tvá Velebnost stojí a nelze dobře býti, duokudž taková kniežata se Vašie Jasnosti štítí a varují, a Vaše Jasnost také na ně nic netbá, a proto zle.

Třinádcté, potřebie jest, aby Vaše Jasnost přikázala v městech súdcím spravedlivost činiti chudému i bohatému, a súdci, aby byli usazováni, dobré pověsti nenařčení lidé, ani zrádce, ani lakomci, ješto by Pána Boha majíc před očima a svú smrt, měli pravý úmysl státi při spravedlivosti. A spravedlnost že by se nebála rozhněvánie súseda bratra, nébrž sám sebe pro spravedlivost ustúpiti, neb spra23vedlivost všecky věci přemáhá. Kteří by práva uměli, neb pravými slabika mi je vepsána nad řádek jako mierami a pravidlem mají se města zpravovati a súdce při nesnázích, kteří by jasným rozumem, slyšíce žaloby, mohli rozeznati, co jest pravé nebo křivé. A rozeznajíce pěkně vypověděli bez prchlivosti a náhlosti, co má vedlé Pána Boha a spravedlnosti ostati, takoví lidé, kteří by pak tajný hněv měli proti bližniemu, proto učiní spravedlivě, který daruov nemiluje, ani proseb. A že raději bez prosby spravedlnosti dopomuož nežli s prozbú, leč pro lepšie zprávu a vzeptánie, takoví súdce mají po městech ustanováni býti. A druhdy by nic neškodilo, by Vaše Jasnost projela se na rathúzy a na čas poseděla na súdích a porozuměla, kterak se tam děje, řádně li, jakož vždy dobré domněnie má o nich královská Jasnost mieti, že nic než pravdu a dobrotu činí, jako milostiví otcové k svým dětem. A také bylo by hodno, aby konšelé všech měst byli opařeni platy, neb na súdě druhdy dopoledne i přes polodne sediece, doma, své dobré meškají a rychtář též s písařem krevním a častokrát pro dary muší nespravedlivé súdy činiti. A rychtář na biřice nespravedlivě honiti, ješto kdyby platy měli, spíše by spravedlivost činili. A ten plat konšelóm a rychtáři daný, aby spravedlivost činili, byl by tak Pánu Bohu vzácný, jako by oltáře nadali nebo kněží. A nemohli by ten plat jinak sebrán býti, ale aby jej z domuov dvakrát do roka zbierali, nebo z vin nebo z řemesl, aspoň po deseti kopách počtouc až do biřice. Item v ortelech a vyřčenie, aby najnižší konšel měl hlas svój jako najvyšší.

24 Čtrnádcté, o vězních slušie se častokrát poptati, mnoho li jich mají a proč, a kterak dlúho koho, a jsú li kteří siří vězňové, ješto nenie přieliš tak škodná vina, aby tak dlúho nehynul ve zdraví hladem, žízní, smradem, teskností, kázati propustiti. Pakli jsú kteří hodni dlúhého vězenie, tehdy žebráky jim zjednati, kteří by na ně žebrali, a jich žebrota má býti prvnější, než číkolivěk jiných, aby jim z toho byla potřebička dána úzká, aby čili, že jsú v pokánie. Pakli jest hoden smrti a má na smrt odsúzen býti, tato buď forma odsúzenie na krev. Totižto odsúzenie na smrt nebo na údu zbavenie. Aby písař krevní přinesl obraz umučenie Pána Krista, řekl by: Páni milí, račte Pavla súditi nebo Jana, vedlé Pána Boha a jeho proviněnie. A potom má nésti obraz s vytrženým mečem, počna od purgmistra až doluov a každý, políbě nohy, polože dva prsty na bok na ránu, má řéci: Krev tohoto člověka buď mi k odplatě, nebo ku pomstě na mé smrti a v den súdný. A potom písař krevní zbieraj hlasy konšeluov. A co větší strana vyřkne, to se staň bez proměněnie, leč by knieže změnil. A jinde hrozně vedú na smrt pro ustrašenie lidí s praporci, s meči vytrženými, s trubači, s kraboškami, s palicemi.

Patnádcté, o dvoru Vašie královské Jasnosti a o úředníciech rozumím dobrú správu a dobré hospodářstvie. Toliko toto bylo jest u Justiniana ciesaře, že měl dva stoly pro služebné pacholky, kdy pánóv neměli, mohl u dvora jiesti za dvě neděli, aby nekradl, nelúpil, falšuov a jiných zlostí nevedl, a mezi tiem aby sobě pána hledal, pak li kto potřeboval pacholka, tu přišel a vzal hotového etc. Toliko oděv neřádný, 25 jazyk nepoctivý slušie Vašie Jasnosti mezi dvořany pokrotiti a sluší Vaší Jasnosti mieti dobré doufánie k každému svému čeledínu, milostivost a lásku a štědrost a nejednú z dobré přiezně tovařišky se jim připojiti, aby mohli srdce spojené s Vaší Waſſie Jasností mieti a dobrú pověst o Vašie Jasnosti všady roznášeti, hleděti pro malú věc proti čeledínu neprchati, ani se těžce hněvati, když jedné věrný jest a zrad a jedu nejedná. A jakož die Aristotileš k Alexandrovi, aby dvakrát do roka všie své čeledi hody učinil až do opití a jim před sebú kázal hráti a sám se učinil jako opilý, že tiem skutkem mnoho tajností král prozvie do své čeledi. Opět Aristotileš praví, aby každý král hody dělal slavné, najméně dvakrát do roka, totiž den svého narozenie, a tu hojně a štědře aby daroval všecko své komorstvo až do podkoní, a vězně vypúštěl a všady po všech kostelech bohóm slávu činiti a dieky, že pokoj skrze člověka smrtedlného jednají, a prositi bohuov, aby z vysokosti poslali na svět kmen královský, který dí slovo dí je škrtnuté jako slunce svietie, tmavé zástupy zaháněl, nevinné a spravedlivé vytrhal z rukú nespravedlivých. A druhé na den svého korunovánie, takovúž radosti učiniti, protože bohové z vysokosti krále z stkvělú korunú oslavili jsú a v královstvie dobrotivě uvedli jsú, od kterého ve všecko tělo všeho královstvie rozlévá se jasnost, řád spojený, svornost, pokoj, bohatstvie, zlých lidí potřenie, dobrých všady radost a obveselenie. A i z nebe i z země všeho dobrého rozmáhánie. Třetie, den radostný má učiniti dne vítězstvie svého etc.

Šestnádcté, o penězích, kteří nynie jsú tak lidu u velikú ošklivost, že žádného 26 horského penieze nechtějí vzieti ani haléře. A vidúc dobrý peniez střiebrný, nechtějí jeho v haléři. A já jsem druhdy tři čisté penieze v penězi chtěl dáti, a nechtěli jsú vzieti, ta slepota přišla na lid z nebe pro zlosti, jakož die Šalomún: Excecavit eos malicia eorum, neb v každé zlosti tento lid tápá až do hrdla. A žádné zlosti nenie nynie, by pod Vaší waſſie Jasností plné svobody neměla, vraždy, zrady, pálenie, země hubenie, lúpežové, krádežové, kacieřstva, bludové, vysokých lidí utiskovánie, tlačenie, puzenie. A kto lépe muože tý zlosti provésti, to jest lepší v tomto královstvie. I proto by nebylo jiné rány na Vaši Jasnost jednota. Dostiť jest Vašie Jasnosti zamúcenie skrze chudinku pohrdánie, nébrž od královstvie zamietánie. Tiem chce Pán Buoh Vaši Jasnost ku potřebú spojení ku potřebú je škrtnuté ku pokoře přivésti, neb ste někdy pýchu velikú v svým srdci vedli, něco sobě před oči Pánu Bohu nelibého předkládajíce. Druhé, chce Pán Buoh Vaši Jasnost tiem přivésti ku poslušenstvie starších tvých, totižto papeže a ciesaře a tvých duchovních otcuov. Neb v jistotě kdy by Vaše Jasnost jich poslúchala, by byl horší peniez bráti. Brali by jej. Neb král polský prostě dělá peniez jako měděný, avšak jej berú, a co rozkáže, všeho poslušni jsú, neb on poslušen jest papeže, ciesaře, kněží a má při sobě vysoké lidi a v řádu stojí a to jemu domita, že se jeho chudinka bojí a jeho vuoli plní. Též by bylo Vašie Jasnosti i protož radať jest má, jako anjel radil Agar: Genesis 24.: Navrať se a pokoř se pod rukú paní tvé. Ale opustě dalšie řeč toho, kterak by Vaše Jasnost měla to uléčiti, to psáti budu. Neb lidé lakomí, bohatí mají jich dosti a již je jako mezi kamenie meči ráčí zaraziti, peniez menší, 27 tluštčí na váhu penieze krále Václava s obú stranu raž. Z jedné lev, z druhé koruna. A potom rač měnu zaraziti a bráti od chudiny peniez v penězi a příčině několiko centnéřuov střiebra dělati etc. A potom po roce šacunk učiniti a doložiti sobě své střiebro etc. Pak li nynie tomu Vaše Jasnost nic nemuožete učiniti, ale nechť berú penieze, jakéž chtie. A Vaše Waſſie Jasnost rač bráti střiebro, nynie od Hory do své komory, až by přišel čas dělání peněz z vuole panské, kdy se bohdá umluvíte, neb to na věky nestane. Jedině již Rokycana neposlúchajte a těch několik kněží.

Osmnádcte, o slibích potřebie jest Vašie Jasnosti i každému králi, aby bez proměny slovo své držal každému židu, pohanu. Práva svědská vyměňují krom kacieře i duchovní. Ale to jest nešlechetnost, neb i tomu mají slibové zachováni býti a úmluvy a zvláště přísahy. A na Vaši Jasnost jde hlas, že by Vaše Jasnost přísahu učinila na korunovánie v některým času se sjednati s králi jinými u vieře všeho křesťanstvie. A z toho papež praví, že by napomínal Vaši Jasnost i rukojmie i biskupy. A proto sem žalobu a hančivé listy od jeho svátosti na Vaši Jasnost viděl, kterak všemu křesťanstvie túží na Vaši Velebnost. A to písmo k věčné hanbě Vašie Jasnosti zuostane. I protož jestli tak a čijete se v tom, naplňte, jakož v jistotě jest tak úmysl všeho křesťanstva, že žádný král nemá korunován býti, leč by obecní vieru všeho křesťanstva vedl. A hned měla Vaše Jasnost přijímati pod jednú spuosobú. Ó, kterak jest to přišlo, že Vaše Jasnost nedokázala přijímáním pod jednú zpuosobú jednoty křesťanstva všeho a tu svá28tosti nespevnila sobě jest kralovánie tělesného a biskupi, majíce to v pontifikálu, obmeškali jsú, že jsú nepřivedli v tu chvíli Jasnosti Vašie k tomu, k čemu jsú měli přivésti, shřešili jsú. A teď, nebude li v tom opravenie, co se zlého stane, děje a dieti bude. Ó, běda duši tvé, najjasnější králi, na tvé smrti. Ó, běda duši tvé, Rokycane, na tvé smrti, co si zlého páchal nad tiemto královstvím a nad mnoho dobrými lidmi, jim veliké súženie a úzkosti činie, a dnes tomu nechceš rozuměti ani dbáti, jedině když máš dobré bydlo, na nic nedbáš. Již jsi tolikéž na onom světě, jako na tomto, tak mním, že ke sto letem tiehneš, mysl na pokánie, mysl, že skuoro sejdeš a břímě s Luciperem poneseš. Neb jako Luciper nemoha žádného stvořenie stvořiti, stvořené stvořenie sobě podkasoval, též ty žádného kněze nemoha učiniti kněžím, pod se kážeš a aby svým stvořitelóm, od kterých čest mají, odporni byli a podtie slušeli, jednáš. A jako Luciper všecken neřád jedná, nepokoj, též ty. Nechám tebe tak hníti až do dne božieho usouzenie. Častokrát sem tě dobrotú napomínal, aby změnil k kročeje, kterýmiž upřiemo kráčíš do pekla, nechtěl si kráčeti, a dokroč do konce, kam tě tvój úmysl obrátí. Jediné již králi našemu milostivému přestaň raditi k válkám a k mordóm, a má li potom po zahubenie královstvie a po mnoho tisíc lidu zhynúti a po chudině schuzené úmluvy býti, lépeť jest, ať jsú před zahubením. Drž slib všemu křesťanstvu, králi najmilejší, to Tvú Jasnost do nebe zvelebí i každému pánu i chudému. Mně Vaše Jasnost slíbila biskupstvie litomyšlské, toho nedbám, že mi chyba před dvadceti šesti léty Eugenius papež svými ústy mně na ně pobiezel etc. Slíbila mi Vaše Jasnost děkanstvie u Všech Svatých, toho nemám, slíbila mi Vaše Jasnost sukni vyplatiti ve dvú kopú a ve dvadceti groších, toho 29 nebylo. I protož má slovo býti královo pevné jako pečeti zapečetěné. A to slovo znamená Ducha svatého v člověku a upřiemost a všecko dobré, ale vrtkánie ducha neupřímého. Toho měl jest farao, když mnoho sliboval Mojžiešovi, že pro rány božské, totižto pro žáby, komáry, stěnice sliboval vuoli božie učiniti. A když rána minula, neučinil jest, až zlú smrtí v Červeném moři zatopen jest. Opět Herodes král třem králóm sliboval jest pod lstí Pánu Kristovi klaněti, aby jeho zahubil a neklaněl se jemu. A pro ten lstivý a neupřímný slib potom zle čil jest a zlé učinil, že dietky zbil jest etc.

Devatenádcté, že veliký hněv božie pocházie od chudých, druhdy v převelikú zimu ležieciech lezietiech před dveřmi bohatých lidí, aneb leckdes na ulici. Ano, žádný milosrdenstvie nad nimi neučiní, jako byl Lazar před vraty bohatce leže, a proto bohatec jest zatracen. I protož aby bylo uvarováno, totiž aby na všecko město hněv božie nepřišel, staří králové špitály jsú hojně nadávali, aby takoví chudí měli potřebu a Pánu Bohu slúžili. A má špitál rozdělen býti okolo jednoho kostela na šest stran. Jedna strana kněžím a žákóm, ješto by chudým službu božie vedli na pavlači, aby chudí slyšeli a viděli službu boží. Na jiné straně mají býti jeptišky, ženy, nevěstsky v pokánie vzaté. Na třetie straně mají býti děti povržení nebo sirotci starých zchudlých měšťanuov. Čtvrtá strana pútníkóm. Pátá strana bláznóm, ta má býti dalšie od špitála a kamna pod zemí kamenitá a pokrm a strážní z biči, s metlami krotíce je, neb těch prostě do domuov městských nehodí se bráti, neb škody činí. A proto, aby pro ukrutnost měšťan hněv božie nepřišel, když by nejsúc do domuov přijati, zimú zemřeli 30 nebo do vody skákali, nebo některak jinak životy ztratili, nebo lidi zabíjeli, rač kázati blázince dělati etc. Šestá strana, kdež by byli bráni lidé padúcie nemoci majíce, nebo nohy smrduté, neb jinak smrady poraženi, a mají bráni býti bez peněz. Toho nynie nenie. A kniežata jsú staří nenadávali, aby špitálmajstrové platy u chudých kupovali, ale darmo, pro Buoh, pro vyvarovánie zlého, aby na město přišlo, brali. A zde v Praze dva doktory lékaři jsú nadáni, aby nemocné, co muože býti zléčeno, léčili. Ale ti jsú k kněžím připsáni etc. I protož, dá li Pán Buoh Vašie Jasnosti upokojenie, rač mysliti o špitálu takové zpuosobenie etc. A praví, že tu jest nynie vladař k tomu nepříbuzný.

DvadcátéDwadcete, o kupcích a o cizozemciech a o řemeslnících, kteří jsú pod jednú spuosobú, ješto skrze návod kněžský řemesla nedadie čistým řemeslníkóm se osaditi, ani řemesl dělati, ani kupcóm se osazovati, ani cizozemcuov v domích chovati, leč by se s nimi u vieře všemu světu ohyzdné sjednali. To jest k velikému ústupku vſſtnpku Vašie Jasnosti po všech krajinách světa, že toho Vaše Jasnost dopúští, také panstvie a slávy královstvie tohoto umenšenie i bohatstvie, nebo každý král jest tiem slavnější, nebi i zemi, čím viec lidu má pod sebú a čím lid bohatější jest pod nimi. Slýchal sem od mých starších, že U Múřenína, U Váhy a v jiných sklepiech byli kupci tak bohatí, že každý z nich měl třidceti pytluov velikých zázvoru, třidceti hřebíčkuov, třidceti muškátu, třidceti pepře, a tak dál o jiných kúpí. A dnes Praha nemá s jeden pytel hřebíčkuov, ani zázvoru, ani šafránu. Rač věděti, jaké umenšenie panstvie Královstvie českého pro násilnost kněží. Opět byli lidé bohatí, jakožto Kauher, Rotleb a jiní, ješto zlata viece měli 31 než nynie pražští měšťané střiebra. Zlatnická ulice plná byla zlatníkuov, již pustá stojí, nemohúc mieti vetešníkuov, zlé hospodářstvie po hřiechu. A stane li tak dlúho, zpustne Praha. I protož potřebieť jest Vašie Jasnosti najlepšie hospodářstvie pomysliti než prvé a brzo. Jinak nebe ani země netrpí Vašie Jasnosti tohoto nynějšieho hospodářstvie, nebť jest zlé.

Dvadcáté a jedno, o pomocech žádánie od královstvie, rač věděti, že Aristotileš praví, že nemají časté býti a veliké, a praví, že v pěti letech a to slulo lustrum. Ale nynie v této mieře pod Vaší waſſie Jasností tak mnoho šacunkuov bez studu Pána Boha i lidí a přes moc a sílu chudinky, a vždy jeden skuoro po druhým daj od řemesla oděnce na vojnu. Daj sám od sebe, a potom daj šacuňk a potom ještě sám jdi na vojnu. Tak vymyšlené šacunky a dávanie, že lidé křičí, slzí, pláčí, až do nebe po hřiechu Vašie Jasnosti poklnujíce u těch, kto jsú toho příčina. I protož rač upokojiti zemi s pokorú a s dobrotú, na kněží nic nedbaje. Neb cožť jest na nich na vlas neustúpí, chtějíc, aby Vaše Jasnost jich bránila, aby svú vuoli vedli a dobré bydlo měli. Také radí Aristoteleš Alexandrovi, aby nemiloval přieliš tělesných věcí pro krátkost života svého, a že zde všecky věci opustí. I proto radí, aby neutiskoval poddacích bez veliké potřeby v šacuncích a bezprávně nic nebral, raději svých potřeb aby ukrojil a méně měl a méně daroval, a tak dále.

Dvadcáte a druhé, o gšaftích rač Vaše královská Jasnost věděti, jakož die Justinián v svých právích, že gšaft řádně učiněný nemá od žádného žádné moci hyndrován býti ani měněn, 32 leč by byla chyba, že by kšaftéř byl někdy zrádce králuov nebo vypuzenie s královstvie nebo psanec. Tehdy knieže muože dáti sirotku jiného strážci, ale bez poručenie zbožie. Ale i o to na Vaši Jasnost křik jde veliký. A i proto rač se báti hněvu božieho na se, neb Pán Buoh velmě mstí sirotkuov a vdov a jiných syrých lidí. Jakož die Písmo: Tibi enim derelictus est pauper, pupillo et vidue tu eris adiutor. A poněvadž jsú králové na miestě božiem, aby chudých sirotkuov a vdov zbraňovali, nemají nad nimi sami zlé činiti z moci, neb nemuože se tomu Pán Buoh dlúho dívati etc. Jestli že chudý člověk, sirotek, vdova křičí na útisk súdcí nespravedlivých, nebo na někoho jiného, že jemu nespravedlivost činí, hned na tom miestě vyslyš chudého člověka a muož li býti, bez prodlenie vysvoboď jeho z úzkosti a tesknosti. Pak li nemuož býti, ale hned rač někomu poručiti znamenitému, ať konec učiní té při, ačkoli král neb knieže má moc plnú gšafty neprávě učiněné opraviti i věna i sirotky. Ale gšaftuov právě učiněných, nemuož změniti, ani zbožie co sobě z moci utrhnúti, neb těch větší jest mstitel Pán Buoh, tak že zde desetkrát viec utrhne králi na statku, na cti nebo na těle, po smrti na duši.

Dvadcáté a třetie, o zachovánie zákona božieho. Tak die Aristoteleš k Alexandrovi, aby nutkal všecka královstvie pod sebú k zachovánie písem, které jsú vydali lidé Duchem svatým, kterými ty najprvé by se spravoval a všecken lid, a také aby jednostajnú službu božie vjednal v lidu všech jazycích, neb jinak v svornosti státi nemohú, a tiem viece upokojíš všecka královstvie než li mečem. A potom die: 33 Budeš li zákon božie držeti a jím se zpravovati, budú se tebe lidé velmě báti. Pak li nebudeš se Pána Boha báti a jeho řeči zachovávati, a lid porozumí, že jsi Bohu ohyzdný, hned lidé na tě také dbáti nebudú, a budú tebú pohrdati a v nenávisti nenawiſt mieti. I protož aby Vaše Jasnost věděla, co jest zákon božie, ne to, co bludný lid praví, že by byla sama biblí nebo samo čtenie, ale všecko písmo na ni doktoruov svatých a práva duchovní otcóv svatých, totiž decret a decretales. Agenda v kostelech a pontifikál, neb sama biblí nenie dostatečná, cierkev svatú zpravovati, v žádné svátosti počna ode křtu až do jiných. Najprvé, o křtu: apoštolé křtili ve jméno Ježíše a čtenie die: ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, bez křižma, oleje svatého, bez prsti, bez soli. I proto vezma agendu, lépe mě zpraví agenda, kterak mám křtíti a jistěji nežli bible. Opět kterak mají kněží svěceni býti, toho nenie nikdyž v zákoně, ale v pontifikálu jest, opět biskupy, krále, kterak korunovati. A proto vedlé zákona božieho musili bychme býti bez kněží, bez biskupuov, bez králuov, neb bychme nevěděli, kterak jich vysazovati. Opět v písmě druhdy zmietež jest a spletenie, jako sem prvé o formě položil apoštolské a o Páně Krista. Nébrž tu: Kto nebudú jiesti těla mého a mé krve nebudú píti. A jinde: Kto jí z toho chleba, živ bude na věky. A o apoštolech die, že bychu ustavični, každý den v lámání chleba, a svatý Pavel tresce, že se v chrámu opíjeli. A to znamenie, že jsú apoštolé neposvěcovali krve božie, neb by nedopustili až do opití ani k tracenie. I protož v tom rozdvojenie písem potřebie jest, doktoruov svatých naučenie a to držeti, co 34 v jich písmích nalézáme. Opět řeč zákona božieho, jako zní bez přídavku, nemuož vždy držína býti, jako ona řeč Pána Krista: Co jest Buoh spojil, toho člověk nerozvodí. Avšak dnes musí rozvod býti, kdy muž nemuož ženy zploditi, tak že die žena, že jest ještě panna a chce matkú býti. Opět smrad z hrdla rozvodí a jiné ohyzdné nemoci, cizolostvo, zlost, trávenie. A proto práva duchovní i světská naplňují rozum a vuoli zákona božieho a úmysl nám vypravují. A tak dalšieho prótahu o tomto nechajíce. Rač věděti, kto opomítá doktory svaté a ustavenie otcuov svatých a samé Biblí chce požívati, že jest člověk bludný a pravý kacieř etc. Neb psáno jest v Bibli, že má biskup býti jedné ženy muž. A dnes pro ustanovenie proti tomu nemá býti žádné ženy muž. Apoštolé složili jsú obřezovánie doluov proti zákonu božiemu i proti skutku Pána Krista, neb se jest Pán Kristus obřezával. A jestliže bude které pochybenie v Zákoně, Mojžieš přikazuje, aby utekli se k najvyššiemu biskupu, který v té chvíle bude. Genesis et Deutronomi 24: A cokolivěk ten vyřkne, to má ode všech přijato býti. Druhé, die Aristotileš, aby jednostajnú službu božie zjednal v lidu všech jazykuov. A nynie jest latinská služba božie, jedna po všech rozličnostech jazykuov, a ta má jíti ku Pánu Bohu, každý aby okázal Pánu Bohu jednotu srdce křesťanského ve všech jazyciech. A potom každý jazyk po vyplněnie obecné služby božie přidaj co muože, jinak nic nemá řiekáno býti. Služ Pánu Bohu, jakž kto umí najlépe, neb žádný člověk neumie slúžiti Pánu Bohu, jediné jeho choť milá, cierkev svatá obecní, totižto 35 hlava, která řiedí a spravuje cierkev svatú, totiž papež, patriarchové, preláti a doktoři. A ti kterak nás vedú, tak máme slúžiti, tak máme věřiti, a na to jsú kněží ustanoveni, aby lid obecní vedli na to naučenie, co od svých starších vzeli etc.

Dvadcáte a čtvrté, o židech, co má držíno býti. Rač věděti, že přísaha jest Pána Krista, že věru, věru pravím vám, že nepomine toto pokolenie, duokudž všeckny věci se nestanú. Mt 24,34 A proto od králuov mají trpíni býti v městech křesťanských až do súdného dne pro čtyři věci. Najprv neb Pán Kristus, Panna Maria a apoštolé jsú z toho rodu, i protož pro poctivost Pána Krista a apoštoluov mají trpíni býti. Druhé, že zákon od nich máme a figury, aby oni nám toho svědci byli. Třetie, že z nich mnozí dobří lidé vyjdú, křesťané, ješto židovstvo je zrodí, jakožto trn ruoži vonnú, čistú k uožitku křesťanstvu i nebe. Čtvrté, proto aby oni nám byli příklad, že pro neposlušenstvie přikázanie božského a smrt Pána Krista ukřižovaného jsú dáni v rozptýlenie, v úzkosti, tesknosti, v zašikovánie, abychme, my se toho bojíc, ctili Pána Krista ukřižovaného, pravého Syna božieho vtěleného, který od židuov odjal všecko dobré a přenesl jest na křesťany. Odjal jest od židuov pět věcí. Najprvé, královstvie, neb již nikdyž žádného krále nemají, ale křesťané ještě pět a dvadceti králuov mají. Druhé, odjal od nich biskupy, tak že podnes žádného nemají, ale křesťané mají biskupuov mocnější nad krále mnoho set, jakož jest trýrský, mohucký, anglický, kolínský, salcpurský, římský, medulánksý etc. a mnoho tisíc jiných biskupuov. Třetie, přenesl jest od nich oběti všecky volech, jalovicích, kravách, a za všecky máme jediného 36 beránka v trní za rohy visícieho, totiž tělo Pána Krista v koruně trnové na kříži rozpatého. Čtvrté, přenesl jest od nich uměnie všecko, neb dnes již neumějí, neb všecko pravé uměnie jest již v samé latinské řeči, a té oni neumějíc, nic neumějí. Páté, přenesl od nich líbeznost všecku, což jest prvé ten lid měl krásy, okrasu libú k nebi i k zemi, již jsú ohyzdní, a lid křesťanský jest libý, a tak dále. Co pak má o židech Vaše Jasnost činiti, račte věděti. Najprvé, když se nerúhají vieře křesťanské, že nemají shlazeni býti, ale mají trpíni býti, ne jako svobodní, ale jako vězňové, aby čili, že jsú proti Pánu Kristu shřešili, mají znamenie židovské vždycky nésti, a nenese li, má rychtář jíti i zašikovati před lidmi zevně až do šatlavy. A bude li s křesťankú nalezen, vedlé práv Justinianových, má s ní zahrabán býti a kolem probit. Kdož se rúhá Pánu Kristovi nebo milé Panně Mariji, muož hned v ústa bit býti od každého křesťana, ktož muože křivdy pomstiti ani král, ani právo nemá nic řéci. Mají jako vězňové držáni býti v úzkosti, ne tak jako nynie, mají svobodu velikú a větší nežli dobří křesťané, než mniši, doktoři, biskupové, neb nynie žádného biskupa nenie v české zemi a doktora žádného krom mně. A já biedami sem tak utrápen, že blaze by mně bylo, bych byl u Vídni. Ale z země nelze, kde mnich jde, neb já, neb kněz, který s hradu křičí na nás nectně, kamením házejí, tak hanějí, že jedné k milému Pánu Bohu srdce obrátie, aby on to viděl a pomstil, neb v Praze nenie toho žádnému potúžiti, aby to stavil. Ale žid, kdy přijde, má svobodu etc. Rúcho má býti jich rozdielné od křesťanuov a v kuklách, aby šíje kryli. Lichvami a dielem mají 37 živi býti. A křesťané nemají lichviti jedné toliko židé, aby král mohl z nich mieti komoru bohatú ku potřebě obecní. A na kterého měštěnína neb pána židé by lichvy brali, králi túžili, král muož tomu křesťanu to spravedlivě vzieti. Věci kradené mohú všecky k sobě přijímati. Ale když vědie, že jsú kradené, nic viec než dva groše dada, zloději to vezma, pravú věc má položiti, ale zloděje nezatajiti než zjeviti. Pakli by zatajil, má žid jako zloděj trestán býti. Ale že by bylo dlúho práva židovská vypisovati, toto krátce, poněvadž jsú nepřietelé božie slovo božie je škrtnuto Pána Krista a rúhači Panny Marie a viery křesťanské a nemají shlazeni býti. Slušie je v trápenie držeti a nad křesťana žádného nikdy jich nepovyšovati.

Dvadcáté a páté, o řemeslnících, aby Vaše Jasnost v každým řemesle čisté řemeslníky milovala, aby se v Praze osazovali, to Vaše Jasnost měla by ráda viděti. Ale že kněží i Čechové ještě nynie, jako oni dějí, pro zákon božie ženú čisté řemeslníky a jim dělati nedadie, ani se živiti, leč by se s nimi u vieře srovnali. Tiem Vaše Jasnost nezvelebí tohoto královstvie, ani sama sebe, ani svého plodu. A zvláště, že Čechové jsú hloupí na mnohá řemesla, zvláště co se tkne hor k rudám a k hutem a k kovům, co tady dělá kovům střiebrným, zlatým, měděným, mosazným i cínovým. Opět k krumpovánie hedvábí, neb těch čistých věcí dělánie sami Čechové bez Němcuov se nehodí. I protož od Vašie Jasnosti měli by sem do Prahy řemeslníci taženi býti a tito řemeslníci a kněží je ven ženú. Neviem, jaký jsú rozum před se vzeli. Za starých let vezli z Prahy do Viedně, do Nornberka, do Benátek, do Říma, 38 na divy čistá diela, a již pak odjinud do Prahy. Král Nemroth a Romulus, tiť jsú jinak činili. A protož rač pomysliti na to, ať řemeslníci mají s Čechy své právo a dielo, ti zvláště, ješto jsú pod jednú spuosobú, a jinak proti řemeslóm jsú nic neprovinili. Také řemeslníci nemají na vojny puzeni býti, leč v najvětší núzi proti pohanóm, neb to na stav rytieřský příslušie najlép. Ať řemeslník dělá, rytieř bojuje a kněz se modlí vedlé oné řeči: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora. Neb řemeslník, šád starý, v boji, tak se hodí, jakož die Egidius: Písař, krumpéř, holič nehodie se do boje pro měkost rukú a proto, že těla svého nevydávali na silná diela a mocná. Také aby řemesla súdy své měly. Co se tkne právě řemesla, aby mezi sebú to bez rathúzuov řídili, to jim má dopuštěno býti. Než což se tkne chudinky, kterak mají draze co prodávati, má jim v tom šacunk od krále a pánuov rathúzských uložen býti, aby ne tak neřádně jedno řemeslo druhé utiskovali a všickni chudinku, jakožto nynie jest. Najprvé, v hostinských domích nedávno od jednoho stolu brali po pěti groších a viece. A švec nechce dáti střevíc než po šesti groších etc. Opět překupníci tak mnoho se rozmnožilirozmnozilo, že tento jarmark prvé, než chudinka co sýróv kúpila, překupníci přikupniczy do sklepuov rozmýtili a drahost učinili od neřádu velikého a chudince přetěžkého etc.

Dvadcáté a šesté, o bojích všickni múdří radí všem králóm a kniežatóm, aby se bojuov varovali, neb žádná věc nechudí tak velmi králuov a kniežat jako války. A abych to rozumněji položil, války a bojové pět zlých věcí přivodí 39 králóm a kniežatóm. Najprvé, velmě slovo velmě je škrtnuto je zchudí, neb vždy muší dáti a poklady hýbati, a co chce přirozmnožiti statkú a klenotuov přiložiti, to se jemu doluov strhne, a co předci jeho zachovali, to muší utratiti. Druhé, neb bojové všem zlostem cestu otvierají, mordóm, lúpežóm, pálením, země zchuzením, násilí i neposlušenstvie. Třetie, pláč ot lidu, rukú lomenie, králuov a kniežat poklíněnie od lidí zbuzuje. Čtvrté, královstvie a krajiny pusté činí a lid rozptyluje vedlé řeči Davidovy: Dissipa gentes que bella volunt. Tak že králové bojovní i jich děti pomíjejie ránu božskú, aby lidé měli odpočinutie. Páté, neb bojové nad smrt vzláště dlúzí sužují lidi pro náramné tesknosti, pro raněnie onen ruku, onen nohu, onen pro ránu upadne u velikú nemoc, z které nevejde do smrti, pro chudobu, pro neřády, ano ktož muož, utiskne druhého. Šesté, jestliže král ztratí boj nad smrt, jest jemu tieže, že vidí své nepřátely nad sebú povýšené. A to buď krátce o varovánie bojóv Vašie Jasnosti položené, kterak mají bojové se jednati na zemi, na moři, to klade Egidius římský. Než bohdá z božie pomocí lépe bych vyvedl, ale k tomu já nepopúzím, ale od toho toliko toto rač pamatovati. Ať praví bojovníci se zpoviedají v svátostech a v náboženstvie, sejde li kto, ať scházejí v dobré vieře, v spravedlivosti a v božským milovánie.

Dvadcáté a sedmé, o svátostech račte věděti, že svátost říská, totiž kopie svaté, puol koruny trnové a kříže svatého veliká strana, veliký klenot byl České zemi a vedlé toho mnoho svátostí a bohatstvie veliké Praze, neb nábožní lidé od několiko set mil šli jsú do Prahy pro opatřenie těch velebných svátostí. A kupcuov i jiných lidí tak mnoho, že 40 jest byl těsen rynk novoměstský, a tu vypili pivo Pražanóm, že za vodu vařenú brali jsú penieze v pytle. Vedlé toho kupci přijeli ze všech zemí a všeho dobrého dosti přivezli i odvezli, nebo Praha jest jako moře, ješto chce, aby z ní hojné řeky tekly a do nie také. Toho zisku Praha zbavená a málo sobě proto štistí, neb nevědie, co jsú ztratili. Potom byla svátost převelebná na Hradě po pólu těl svatých velikých Kozmy a Damiána, a svatých dědicóv: svatého Václava, svatého Víta, svatého Vojtěcha, svatého Zigmunda, svaté Lidmily, kterýchžto moc jest v pěti nad krajinami, v kterých ležie. Najprvé, hněv božie krotí, když Pán Buoh hodně se hněvá na lid jich krajiny. Druhé, měst těch i lidu posvěcují, kde ležie a všicku krajinu obveselují. Třetie, kniežata, kteří se jim zachovávají a službu božie rozmáhají a jich také zvelebenie hledie, anjelskú stráží osadie, a svým bděním, aby jich nic zlého netklo, ostřiehají, a aby jich rod vždy potomek měl na stolici královskú na těle i na duši ušlechtilost, aby vždy viec rostli v bohatstvie, v moci, ve cti, v štěstie, v šlechtě, toho hledí. Ale který král umenšuje služby božie a jich ctí, skutky jich bludné a nešťastné činí až do jich umenšenie, nébrž do plného vykořeněnie etc. Čtvrté, v lid vlévají náboženstvie, požehnánie, spravedlnost, dobrotu, vnitřní veselé, jasnost a přičiňují se v nebi, aby spieše kniežata shlazeni byli, kteří lid trápí šacunky a trápením. Páté, vysvobozují krajiny dobrými úrodami od hladu, od moruov, od nepřátel, neb svatý Václav vidín jest na bielým koni u Berúna, porážející nepřátely od zlého povětřie. Ale že již svatého Václava snad v Čechách nemáme, všecko zlé čijem i z nebe i z země nepřátely, mor i zlé povětřie, drahotu, 41 zlosti neslýchané. Bylo tělo svatého Longina na Vyšehradě, to kdy jsú cafúři svrhli do lázně, totiž do hlubokosti pod Vyšehrad, rybáři se nesmierně topili, světla v noci vídali. Potom když páni novoměštie, to tělo do rathúzu dobyli, hromobitie, větrové na rathúz bili a veliké búře šly, že se pánóm stýskalo a nevědúc, kterak by to tělo svaté lépe uctili, poslali po knězi na Bezdězi a prosili, aby to tělo svaté vzali, a snad již i toho v Čechách nenie. I protož zlé veliké věci lechce se rozmrhají, i proto všeho toho dobrého zbaveni sme, co sem položil, co dobrého činí dědicové v svých krajinách, by byla Vaše Jasnost začala válku proti Nornberčanóm o svátost říškú, aby zase vrátili bez peněz, neb nemuož kúpena býti ani prodána, ani zastavena, neb nade všecky penieze jest, to by každý chválil, ale takto neviem, oč jest boj a zahubenie země.

Osmé a dvadcáté, pro ukrácenie, čím se pokoj ruší a kazí, aby Vaše Jasnost, to vědúcí, toho se vystřiehala. Najprvé, pro neposlušenstvie svých starších. Tak Jeruzalém zkažen jest, že se byl zprotivil GalboviGalboni, ciesaři, který když byl Tita poslal, a mezi tiem Galba umřel jest, a Titus jsa na ciesařstvie volen, poslal Vespaziana, syna svého, k dobytí a k zkaženie Jeruzaléma. Též nenie pro neposlušenstvie papeže a ciesaře tyto války jsú povstaly, kteréž duokudž stojí, nelze pokoji býti, neb ktož se vyším protiví, moci božie se protiví. Druhý, hřiechové lidští, ale velicí toliko jako modloslužebenstvie, ano, snad to jest v Čechách, že mnozí slúží, nejsúc kněží, a to nenie Buoh 42 než modla a ďábel. Proto zkažen král Saul a Roboam, syn Šalomónuov, zkažen jest pro modloslužebenstvie Šalomúna, otce svého. Druhé, bludové a kacieřstvo, kde se zarodí, tak Konstantinopolim a Cirpská královstvie zkaženo jest, že se bylo odtrhlo od poslušenstvie papežova. Třetie, nemilostivost, ta jest nynie v Praze tak veliká, že všecka láska uhasla jest, a jeden druhému z hrdla déře. A proto dobře die Izaiáš XLVII kapitole: Non est pax impis, dicit dominus. Nemají pokoj svévolníci, praví Hospodin. Is 48,22 Čtvrté, pro nespravedlivosti, jako dí Písmo: Regnum de gente in gentem transfertur propter iniusticias. Královstvie přenášie se do královstvie pro nespravedlivosti. Sir 10,8 A proto die David výborně: Justicia et pax ostulate sunt. Spravedlivost a pokoj políbily jsú se, totiž že pokoj nemuož býti, leč bude mezi všemi spravedlivost ku Pánu Bohu i k králi i k lidem etc. Páté, tajná nenávist. Tak veliký boj stal se jest mezi Absolonem a Davidem, že jest chtěl otce svého strčiti s královstvie, též v nebi Luciper chtěl Pána Boha, svého dobročínce, strčiti s kralovánie. Šesté, pýcha, a že jeden na druhého pne se, a proto, že die Písmo: Inter superbos semper iurgia sunt. Pr 13,10 Nemuož pokoje býti v Čechách, leč řád uveden bude, aby byl vyší, kto vyší, nižší, kto nižší. A rač k tomu mieřiti, papeži a ciesaři se poddati. Bude bohdá i váš kmen kralovati a nepřátelé Vaši rádi budú z Vaší ruky zobati etc.

Dvadcáté a deváté, který král chce zvelebiti sám se i své děti šlechtiti převelice a je věčné dědice zdělati, toho královstvie má dnem i nocí mysliti, aby města stavěl, a v nich krásné chrámy božie, krásné domy, krásné hrady zdělal. Vi43dúc to, hrozí se nepřietele a znamenajíc z krásného ustavenie, bohatstvie a múdrost do takového krále, nesmějí se tak protiviti. Vaše Jasnost, rač kostely zkažené vzdělávati a upokoje královstvie službu božie množiti, kázati v Praze domy hospodářóm opravovati, šindelného domu žádného na rynku nedopúštěti, nébrž ani jinde, okolo svatého Ambrože mnichóm zuostavě městiště, domy lidem, ať se stavějí, vyměře, ať se rozdadie a město rozšířiti z domu andělově v zahradě šest domuov učiniti, cihel z domuov nedati zbierati, domuov nedati bořiti, nikdyž, ani na Hradčanech, ani na Malé Straně, ani u svatého Apolinariše, ani na Vyšehradě, neb ještě bohdá přijdú časové, že to lidé rádi opraví. Vaše Jasnost kostel na Tajně dodělala, most opravila, věži pěknú na mostě udělala, to věčná bohdá památka Vašie Jasnosti bude. A kdyby Vaše Jasnost na starú zeď staroměstskú zeď pěknú ustavila, věží pěkných na ni vzdělala až do Podskalé nebo až na Vyšehrad, velmi by pěkné město se z té strany ošlechtilo, a nebylo by potřebie v zimě ledu sekati, ani ponocovati. A kdyby u svatého Václava Vaše Jasnost hospodařila, aby plnost bylo kněží i arcibiskup a sluha božie se dála, též na Vyšehradě, u svatého Jiljí, u svatého Apolinariše a ve všech klášteřiech, seslal by Pán Buoh anjely své svaté, aby koruny věčně drželi na Vašie hlavě a Vaši Jasnost na věky ve všem dobrým ostřiehali i plod Váš.

Třidcáté, oznamuji tuto, že viec nežli třidceti kapitol opustím, dobře potřebných, pro ukrácenie, co se tkne všeho králov44stvie, a také pro nebezpečenstvie mého života. Neb jako ďábel v Římě řekl jest, že nesměl pravdy pověděti, řka: Qui veritatem loquitur, caput sibi concutitur. Též já pravím, neb ještě neviem, kterak mi to projde, ačkoli k Vaší Jasnosti a žádosti, najjasnější králi a muoj pane, píši. Pán Buoh vie, že z dobrého srdce pro dobré a zvelebenie Vašie královské Jasnosti a dobré tohoto královstvie, neb se v této věci bojím příhody svatého Jana, který z lesu přišed k Herodesovi, hlavu ztratil pro pravdu, řka: Neslušie tobě mieti ženu bratra tvého, i proto ač sem dosti dotekl pravdy nelibé, však věcí nelibějších sem opustil, prose, aby Vaše Jasnost neráčila za zlé mieti, ale za vděčné přijíti a mně pro to naučeníčko žádnému nedala škoditi.