Sbírka přísloví připisovaná Smilu Flaškovi z Pardubic. Třeboň, SOA v Třeboni, oddělení Třeboň, fond Rukopisy Třeboň, sign. A 4, ff. 42r–46v, polovina 15. století.

celkový rozsah: 5 NS

42r Incipiunt proverbia Flasskonis, generosi domini et baccalarii Pragensis.

Pán peniez všady jest, to počátek jest.

Starý hřiech činí novú hanbu.

Cti Petra pro Pavla.

Straka ze křě, a dvě v keř.

Múdrému i mútev lízati.

Ale umie hrušky klátiti, a však jich nepřevaří!

Nehraď sě plotem, ale hraď sě přátely.

Boje se chřestu, nechoď v les.

Nechvátaj masa, až zelé zjieš.

Mluvíš, anoť řeč peřie.

Mníš trávu, ano zelé.

42v Milý, nestřielej stúpú v nebe.

Červenému sě nerúhaj a červen nebudeš.

Hrabáš jako v kapustu.

Brodíš jako v moře.

Pleteš jako rohoži.

Předeš jako vřesvřes wrez.

Paříš jako smolú sě zžeh.

Běháš jako húby zjed.

Některý chodí jako nekropený, druhý chodí jako nespětnespětý nespětý.

Nečiješ soli na jazyku.

Jako mu chvoje šímá!

Chodí jako kuróm prosypav.

Jak jeho vidie, tak jeho za to mají.

A kde rak, ješto vody nenie?

Komu třeba uhlé, hledaj u popele.

I kámen se na jednom miestě neobalí.

Viz za sě, před sebú uzříš.

Volati, ano nepřevezú, tlúci, ano neotevrú.

Hústi u paprslky, a věžníci chrámy obrážejí. Trúbiti, a ohaři řijí.

Syt chleba neodhoď, a tepl jsa rúcha.

Ač žebrák syt, ale mošna nesyta.

K sobě ruce skloně, sobě ruce krče.

Sobě žába rusa, sobě srna lysa.

Sobě vlk otronos, sobě ježek kadeřav.

Nebýti o střědě doma.

Okolo dále, upřímo blíže.

Živá hlava koblúka dobude.

Ukazuješ mi okno, a já dveře vidím.

43r Neumieš rukavicí zatkati, ale budeš tkáti pláštěm.

Pozdě s čbánem po vodu, ano sě řiedlo utrhlo.

Ne témuž kusékusé kuſſe, jako s ocasem.

Kup sě, a břěhu sě držě.

Den za dnem, a léto za létem.

Jak kdo lécielécěti lécěti, tak vybierá.

Tlačiti povětřie nohami.

Ruosti kvietie pod nohami.

Česati, ano nesvrbí, stonati ano nebolí.

Budeš v lyčeném brodu utopen.

Cizie hoře lidem smiech.

Bláznivá řeč nemá múdré odpovědi.

Dotud vlk nosí, až samého ponesú.

Býti psu, který vlku v ucho podme.

Snadno v pustém lesě hvízdati.

Bitému psu jedno huol ukaž.

Kam vrána letí, tam jie kvákati.

Zlý pes ani sám snie, ani druhému dá.

Zlý pes sám na svuoj ocas štěká.

Cizie rúcho jako plst dráti.

Vie liška, komu řemen ohryzla.

Čije kosa kámen.

Okolo močidla chodě, neujdeš nádchy.

Kdež by měl skot řváti, to kola řevú.

Co kde vidíš, ne všemu chtěj.

Ktož muož umlčeti, ten nezahyne.

Ženeš jako osla na most, an vždy s mostu.

Nejeden v horko nakvašen.

43v Urozumie, až ho brána potře.

Kaž sě lidmi, ať sě nebudú tebú kázati.

Ukazuješ komus kto kto cizí kraj, a sám sě veň nikdy nepostojíš.

Neznámost činí nemilost.

Kdy jeden na vuoz nakládá a dva s vozu, nebrzo ho nakladú.

Nastúpati na holá miesta.

Proto má kovář kleště, aby sě nezžehl.

Ráno třepe chrápáš: mane techel phares.

Uč své děti uhlé hrýsti, a mě mazancóm jiesti.

Ktož tluče, tomu otevrú.

Vítězi k Piesku neměřiti.

Ještě s býti býti sě nepřevezl, až sě převezeš.

Nes česnek, kam chceš, česnek i bude.

By vedl osla do Paříže, komoň z něho nebude.

Svoji se psi hryzte, cizí nepřistúpajte!

By svoji i ličkami lička lička vládli.

Kolik hlav, tolik i smysluov.

Kolik chytrcuov, tolik mudrcuov.

Již vajce múdřejšie než kuře.

Zdá se mu do dna v mléce tápati.

Mní se mu moře do kolenú.

Žádaje medu, rozléš pivo.

Komu cizie žádno, toho své mrzí.

Sbožný sě lidmi káže, a hubený sám sebú.

Kto chce brzo pánem býti, bude dlúho panoší.

Přebuď z dobré vuole v hoři zamladu, a nebudeš na starost bezděky ve psí.

Bylo by ranie tele lepšie, nežli raný pán.

Nejednomu mysl na koně a paty u popele.

44r Ač koně nabude, ale sedla nebude.

Jedno k druhému, zlá žena k chudému. Komu sě dostane, vždy jemu bieda bude.

Ni u otce, ni u děda, ktož nemá, tomu bieda.

Ktož moc má, ten právo.

Moc železo lámá.

Núze nenie sestra ani bratr.

Núze i na macechu vžene.

V núzi přietele poznati.

Sbožný má přátely, hubenému jich třěba.

Již blízko k Telcoma Hora.

S cizieho jest prostřěd moře ssiesti.

Ne včera jest před húserem běhal.

K starosti i chromá přiklece.

Starým třikrát nesmysleti, že byvše, i nebývati, jako by sě dne nepostál.

Slyše neslyš, a vida neviz.

I ten li med pie, ješto na brti brt brt leze? Neb ten li víno pie, ješto je kopá?

Nepleť se rád u pěší provod.

Když se lýka derú, nu na ně s dětmi.

V trh i pšenici prodati.

Nevylúdíš u vlka kuože.

Věkem vlkem orati nebudeš, an rohuov nemá.

Co vlk osiehne, nebrzo pustí.

I liška svuoj ocas chválí.

I kokot na svém smetišti udaten.

Stála hra, buben sě otrhl.

Kopáš družci hrob, sám se veň vložíš.

Každému svoje Poděbrady.

Ne jeden den Praha ustavena.

44v Lepý pták v ruce, než dva letiece.

Ovci střihú, koze řiť lúpá.

Dáš se za hrst ujieti, ujmeť za celú ruku.

Dadie kuřeti sedadlo, ano se samo domyslí.

U přietele i ckety zbíti.

Ktož nechce práce zbýti, uruč se za druhého.

Vyňma z cizie ruky trn, vsadiž v svú.

Hraj a neurážej, klamaj a nehaněje.

Starého psa nevoď u póvod.

Nehledaj ve šťávě loje.

Mnoho by bylo plátna mieti, by chtěl každému ústa zastřieti.

Dva jsta jednomu pán, a třie celé vojsko.

Lačný i těsto snie, núze ke všemu připudí.

Nepíle volovi teletem.

Žádná kráva nenie, by telátkem nebyla.

Kde se nocí nekladeš, budeš dvěma.

Nesázej blázna nad herinky.

Kuoň do koně, rek do reka, muž do muže.

Jesle k skotu nechodie.

Ze zlého dluhu dobrá i sláma vzieti.

Staré sbožie činí novú šlechtu.

Rovně kováno, brzo zbrúšeno.

Toho sú ptačenci, ktož je prvé vybéře.

Zlý nevie, čím se dobrý obchodí.

Kto sám rád v pec lazí, ten do druhého to také mní.

Zmek močidla nezuostane, ani žába.

Kde milost, tu oči, kde bolest, tu ruku, kde poklad, tu srdce.

Lapíš lahody.

45r Ukazuješ mi ryby u vodě.

Prvé než tráva zroste, až kuoň umře.

Vidíš v ciziem oce drástu, a v svém břevna nevidíš.

Dobr kocúr švihaný.

Mažeš mi rty medem, a kydáš mi dehet v usta.

Chučeno chučěti chučěti naň z konopí.

Ktož má koláč, ten družbu nalezne.

Sytý vody doteče.

Dobrého druha pod koněm poznati.

Doba doby hledá.

Svój svému, a psu kost.

Nevždy rak na mlýně, někdy račice.

S kým s nerostl, s tiem neklamaj.

Jeden nevie, co druhého v škorni hněte.

Oheň bez podněta nehoří.

Neboď koně z krčmy, ale do krčmy.

Otec jablka hryze, a synu laskominy.

Lepší mlčenec, než volanec.

Jazyk hlavě nepřeje.

Nevždy se pravda hodí.

Poznáš Siracha v básniech.

Zvieš, kam pěnice nosem sedá.

Poznáš Pehmiše Pehmiš Pehmiš v slaměném koblúce.

Pí a smiechu nepropíjej.

Vše vhod dobro.

Všie múdrosti počátek.

Na všěch miestech buď ostražit.

Nezpievaj, až z krčmy puojdeš.

Všech her nebuď pastýřem.

Sbožný se ctí mladosti zbude.

45v K starosti jest bezpeč veliké.

V kostele se modliti a v lázně zdrávo jest se mýti.

Na trhu potřebie kupovati a tobolky chovati.

Kdež se mníš v čisté trávě seda, varuj sě tu lítého hada.

Kdež mníš všicku svú péči slože, chovaj se tu vlka z ovčí kuože.

Máš li přítele milého, treskci ho vždy, pakli nechce slyšeti tvého tresktánie, vždy treskci bez přěstánie.

Netřěsku bradu holé.

Kde škop, tu pivo, kde zvonie, tu kostel, kde oběd, tu milá, kde večeřě, tu jiná.

Ač co s bláznem ulovíš, ale neprávě rozdělíš.

Voláš jako nesemlev.

Střielieš jako po holubu.

Nežeň se očima, ale ušima.

Nekupuj koně ušima, ale očima.

Na krásném pazdeří rádi psi léhají.

Bez peněz na trh, bez soli domuov.

Zprav se, jako řemen v uhlí.

Práv s jako srp, až zpravíš, budeš jako podkova.

Chud nevěren, chudoba vieru lámá.

Blázni Blázni Blaznij brodu pokúšejí.

Jidech v les, chtě nabrati hub: mně húby, i nabrach třiesk; mně perník, podšev sněch.

Staři nebudem, až ve psí pobudem.

Štědrý jako svatý Mařata.

46r Dobrá řeč dobré miesto nalezne.

Dobrá řeč zjiedá jáhly v mléce.

Komuž odpuštěnie od dvora dadie, na toho vrány kváčí.

Raději bych chtěl sto mil jeti, než bezděky u dvora býti.

Nenie co šíti, ano vše děravo.

Buď kárán v krčmě, nepleť se mezi opilce.

V stuoh masa nedějí.

Ve mlýně hudba neplatí.

Svá mysl peklo i ráj: a potom jej v patu ukline.

Když slíbie prase, vezmi hned pytel na sě.

Čie pivo pieš, toho pieseň zpievaj.

Syté prase věchtem hrá.

Sytý lačnému nevěří.

Peniez pán, chmel hrdina, oves komoň.

Popravil sě jako pes v chrústech.

Prázdný i vodu měří.

Těžce vránu věchtem zabieš.

Sám sobě hude, sám sobě vesel bude.

Z drobných ptáčkuov najlepšie hus.

Kdy naši zajiec, jedno vždy lišku.

V ničem nic, a kukla v šesti.

Ktož málo má, ten viece hledá.

Která kráva mnoho řve, ta málo mléka dává.

Která myš do mých pastí příde, žádná neuteče.

Která do školy chodí, žádná bez svátosti neumře; vždy jie hromnici v ruku dadie.

46v Tak suď každého, ať jest vlk syt, a koza cela.

Z zlé kuože nemuož býti dobrý kožich.

Laciné maso rádi psi jedie.

Lepší klín lípový a hospodář, nežli šafář ocelivý.

Krmie sě liškú, zasekávajíc vlkem.

Na zajieci sedí, ktož se zadkem vrtí.

Nebo tě kvísti, nebo z zahrady jíti na noviny.

Rád listy nese v ústech.

Byl sem, kde dobrý žáden, kde sě dobří nestarají.

Chud v brašnu neb v měšecměšec mieſſiecz.