Sára Jindřichovská

12. 3. 2021

**Události v Meranu a příchod Karla IV. do Čech r. 1333 – srovnání interpretací**

Jiřího Spěváčka a Lenky Bobkové

 Události v italském městě Meránu bezprostředně předcházely návratu sedmnáctiletého kralevice Karla do Čech v říjnu 1333, kde se poté již trvale usídlil. Karel do města zamířil po delším pobytu v Itálii. Důvodem Karlovy návštěvy Merána mělo být jednání s Jindřichem Korutanským o věně Karlova bratra. Avšak předmětů k jednání zde mohlo být více, než se na první pohled zdá. Hlavní otázkou je, proč Karel po jednáních odjel do Čech a jaké k tomu měl důvody. Než přejdeme k událostem v Meránu, je nutno popsat dění, které jim předcházelo.

 Jan Lucemburský měl v té době ve svém područí množství severoitalských měst (Parma, Brescia, Bergamo, Cremon, Pavia, Modena, Reggio, Lucca). Toto území, jež nazýváme italská signorie, svěřil Jan na dobu své nepřítomnosti v roce 1331 Karlovi. Se svým otcem se nejprve sešel v Parmě, kam nejspíš dorazil i Karlův mladší bratr Jan Jindřich Lucemburský spolu se svým tchánem Jindřichem Korutanským (Jan si vzal jeho dceru Markétu). Šlo o první setkání Karla s jeho bratrem a projednávali se zde podmínky vyplacení věna Jana Jindřicha.

 Karel se usídlil v Parmě a působil jako místodržící. V roce 1332 se však proti signorii vytvořila opozice, lombardská liga spojená pány z Verony, Milána, Ferrary a Mantovy, ve spolupráci s králem Robertem Neapolským. Společně se shromáždili v Modeně, kde se utkali s Karlem, kterému se s podporou měst Luccy a Parmy podařilo Modenu udržet. Karel chtěl mít s italskými městy co nejlepší vztahy (např. v Lucce nechal postavit pevnost Monte Carlo), ale signorie se rychle začala rozpadat.

 Mezitím se snažil král Jan sehnat pomoc ve Francii a spěchal na pomoc svému synovi. V únoru 1333 přijel s početným vojskem, avšak ani s ním se nedařilo města udržet. Lucemburkům docházely známosti a finance a stoupala nejistota. Jan se tedy rozhodl dát na ústup a předat správu zbylých měst místní šlechtě, která ho podporovala v boji proti lize.

Všeobecně známým předpokladem je, že Karel po těchto událostech požádal o cestu do Čech nebo tam byl poslán svým otcem. Důvodem mohly být jejich vzájemné neshody, které se výrazně objevovaly i ve válce o italskou signorii. V tomto období se Karlovi údajně zdál prorocký sen, který ho měl varovat před nemorálním chováním a předpověděl smrt jeho bratrance. Když ho Karel vyprávěl otci, nevěřil mu, což jejich vzájemnému vztahu také neprospělo.

Zde se rozchází interpretace, podle profesorky Bobkové a knihy *Jan Lucemburský: otec slavného syna* poslal Karla do Čech Jan. To tvrdí i parmská kronika z té doby. Měl se cestou zastavit v Meránu, sídle vévody Jindřicha Korutanského, kde jednal o problému věna svého bratra Jan Jindřicha, neboť Jan Lucemburský dosud nesplatil Jindřichu Korutanskému ani splátku synova věna. Ručiteli této svatební smlouvy bylo 12 českých pánů, část z nich proto přijela na jednání. Do Merána zavítal vyšehradský probošt Jan Volek, Petr z Rožmberka, Vilém z Landštejna, Jindřich ml. z Lipé, Těma z Koldic a Ota z Bergova. V jejich doprovodu později Karel odcestoval do Čech. Vše podle domluvy s jeho otcem.

Naproti tomu Jiří Spěváček se ve své stati *Meránské úmluvy z r. 1333 a jejich předpoklady* snaží vyvrátit tvrzení, že byl Karel do Čech vyslán svým otcem. Původně se měl totiž z Meránu vrátit zpět do Luccy. Navíc Meránská jednání ohledně věna ještě neměla být aktuální, neboť Jan měl na jeho vyplacení ještě rok času. Proto to mohla být jen záminka k návštěvě.

Dále není jasné, kdo na jednání povolal konkrétně těchto šest českých pánů. Ručitelů svatební smlouvy bylo 12, proč tedy jednal konkrétně s těmito šesti? Podle dochovaných listin není vyloučeno, že je do Meránu pozval přímo Karel. Není náhodou ani to, že všichni tito vlivní čeští pánové neměli příliš v lásce krále Jana a vedli s ním už někdy spor a král jim často musel ustupovat, aby si udržel jejich přízeň. Většina z nich vlastnila velký majetek a měla na českém území vliv, jediné, co jim chybělo, byl schopný panovník, který by s nimi spolupracoval.

Spěváčkovou hypotézou tedy je, že Karla neposlal do Čech jeho otec, ale přesvědčilo ho těchto šest pánů v Meránu. Důkazem o tom může být, že dal Jan Karlovi plnou moc k jednání o věnu Jindřicha Korutanského, ale už mu nedal žádnou zástupnickou moc v českých zemích, což by byl normální postup, pokud by ho do Čech otec opravdu poslal. Otázkou tedy je, jestli Jan o Karlově návratu věděl, a pokud ne, tak jak se o něm dozvěděl. Listiny, zdánlivě nesouvisející s tímto problémem, nám dokládají, že těsně před jednáním v Meránu navštívili Jana v Parmě Jindřich ml. z Lipé a pražský biskup Jan IV. z Dražic. Proto můžeme předpokládat, že zde informovali krále o Karlově odjezdu.

Podle dalších dokladů nezůstalo úsilí pánů bez odměny. Karel podpořil jejich vliv i zisky funkcí a majetku. Jan Volek se stal biskupem olomouckým, Petr Rožmberk byl znovu jmenován do funkce nejvyššího komorníka, Vilém z Landštejna byl podkomořím, později Karlovým zástupcem na Moravě, Jindřich ml. z Lipé nejvyšším maršálkem, proboštem vyšehradským, a nakonec nejvyšším kancléřem. Těma z Koldic byl Karlovým rádcem a důvěrníkem. Jen o Otovi z Bergova už neslyšíme.

Po dobu Janovy nepřítomnosti, podle Petra Žitavského, vládl v Čechách chaos a nepořádek. Jan nechal zastavit nebo rozprodat většinu českých hradů, aby mohl financovat své výpravy, dalo by se říct, že své působení zde už vzdal. Šlechta stála tedy alespoň o symbol panovníka, který měl představovat Karel, ale veškerý majetek a moc si měla držet ona. To se však podařilo Karlovi po příchodu do Čech a během jeho celé vlády změnit.

Karlova návštěva Meránu by se na první pohled mohla zdát pouze jako zastávka na cestě, ne tak zásadní pro české dějiny. Je však důležité dívat se na věci z více pohledů a zkoumat je do hloubky. Nevíme sice jistě, co přesně se v Meránu událo, ale před vyvozováním závěrů je důležité znát především všechna fakta. Spěváček nám dokládá přesvědčivé argumenty o tom, že Karlova Meránská návštěva nemusela být jen nepodstatnou zastávkou, ale důležitým zlomem pro následující české dějiny.

Zdroje:

Lenka Bobková, Jan Lucemburský: otec slavného syna, Praha 2018, s. 169–174

Jiří Spěváček, Meránské úmluvy z r. 1333 a jejich předpoklady, ČsČH 16/2, 1968, s. 153–176

Jiří Spěváček, Karel IV., Praha 1979

Wikipedie.cz