Cestopisy – Vyslanecké cesty v době Jiřího z Poděbrad

Cesty vykonané poselstvy Českého tzv. husitského krále Jiřího z Poděbrad měly za cíl zejména zlepšit pověst Českého království na mezinárodním poli, která byla vlivem husitský válek a nástupem utrakvismu značně démonizována a poškozována. Podle papežské propagandy byli všichni Češi, a to dokonce i ti katolického vyznání považováni za kacíře. S Papežským názorem souhlasila většina evropských vládců.

Jiří z Poděbrad nebyl žádný nováček, ale již zkušený politický a diplomatický matador, protože před svým nástupem na trůn byl více 10 let českým zemským správcem a za pomoci diplomacie se mu také podařilo získat trůn, navzdory faktu, že nepocházel ze žádné královské dynastie, ale byl pouhým šlechticem. V roce 1462 poslal Jiří z Poděbrad do Říma poselstvo vedené Václavem Korandou mladším ohledně platnosti Basilejských kompaktát. Odpověď papeže Pia II.[[1]](#footnote-1)však byla zamítavá s odůvodněním, že kalich byl povolen pouze pro ty, kteří žili v době jeho schválení. Jiří z Poděbrad ovšem po návratu Korandovi delegace přísahal na kompaktáta a tím se protivil papežovu příkazu, který ho následně označil za heretika.

V roce 1464 vyslal Jiří z Poděbrad poselstvo do Francie k tehdejšímu králi Ludvíku XI. Přísnému, aby s ním projednal svůj návrh evropského společenství panovníků, který měl za účelem řešení konfliktů mírovou cestou a vytvoření společné koalice v boji proti rozpínající se Osmanské říši. Výprava vedl významný český kalvinistický šlechtic Albrecht Kostka z Postupic, který byl dobře znám v Polsku kde bojoval na straně království proti řádu německých rytířů. Cestopis byl zaznamenán panošem Jaroslavem.

Poselstvo vyjelo ve středu 16. května 1464 kolem 1 hodiny odpoledne a mířila západním směrem. Jejich první nocleh v Berouně, vzdáleného 3 míle od Prahy[[2]](#footnote-2), cesta měla 22, 5 km. Druhý den urazili dalších 52,5 km do Plzně, kde strávili druhou noc. Čtvrtý nocleh byl první, který trávili již mimo území Českého království ve Wunsidielu. Celkově za čtyři dny urazili vzdálenost 23 mil, tedy v přepočtu přibližně 173 km. Pátou noc trávili ve městě Bayreuth. Významným místem na trase bylo město Norimberk kam výprava dorazila sedmý den[[3]](#footnote-3) této dlouhé pouti po zdolání již celkové vzdálenosti 38 mílí (285 km). V Norimberku strávili celkem 4 dny, přičemž za tu dobu absolvovali prohlídku města za přítomnosti nejprve jednoho a následně dvou měšťanů, kteří jim ukázali zejména místní relikvie uložené v kostele[[4]](#footnote-4). Kostel navštívili v sobotu 26. května. V neděli 27. května opustili Norimberk a pokračovali do Ansbachu, což byla cesta dlouhá 37, 5 km. 31. května dorazili do dalšího významného města, kterým byl Stuttgart, hlavní město Württemberska. Výprava se dostalo vřelého přivítání od tehdejšího Württemberského hraběte Ulricha V[[5]](#footnote-5). Cesta do hlavního města dalšího státu, konkrétně Bádenského markrabství, kterému v té době vládl Karel I. Bádenský trvala 3 dny a dostavili se tam v neděli 3. června. 4. červen strávili v Bádenu a poobědvali s markrabětem a následující den pokračovali v cestě směr Štrasburk, který se nacházel v Lotrinsku[[6]](#footnote-6). Na cestě ze Štrasburku do Lenštotu[[7]](#footnote-7) museli překonat pohoří Jižní Ardeny na což byli ve Štrasburku upozorněni. Mezi Štrasburkem a Luneville se zastavili ve vesnici sv. Mikuláše, kde si prohlédli stejnojmenný kostel. Z Luneville vedla cesta do města Toul, které tehdy leželo na hranici mezi Svatou říší římskou a Francouzským královstvím. V úterý 12. června výprava dospěla do města Bar le Duc, které bylo hlavním městem Barského vévodství. Z Baru le Ducu pokračovali přes region Champagne, kde se zastavili ve vesnici Chalons, odkud pokračovali přes Kampánie do jednoho z nejvýznamnějších měst celé trasy Remeše, kterou sám autor popsal jako podobnou Praze[[8]](#footnote-8).Důležité zastávky na první části trasy už byly jen dvě, Amiens a vesnice Crecy[[9]](#footnote-9). Z Kresčaku už pokračovali jen do vesnice Dompierre, kde se výprava setkala s králem Ludvíkem XI. K setkání došlo 30. června 1464, tedy cesta z Prahy do Dampierre trvala celkem 45 dní.

Albrecht Kostka předal v Dompierre králi Ludvíku XI. listy od krále Jiřího z Poděbrad a následně mluvil s francouzským králem latinsky a poukazoval, že by se radši účastnil rytířského turnaje, než jednal s tak mocným, ušlechtilým a vznešeným panovníkem. Předložil francouzskému králi návrh společné rady světských panovníků celé Evropy, která by se scházela a řešila mezinárodní problémy diplomatickou cestou a francouzský král[[10]](#footnote-10) jí měl předsedat. Francouzský král měl mít plnou moc se rozhodnout, kde a kdy mělo domluvené shromáždění proběhnout. Jednání probíhala 6 dní, od 30. června do 5. července. Skrze svému kancléře předal Ludvík XI. odpověď na návrh krále Jiřího z Poděbrad předaný Albrechtem Kostkou z Postupic, že jde o velkou věc a bylo by neslušné na ni neodpovědět. Výsledkem jednání bylo, ale pouze smlouva o přátelství mezi Českým a Francouzským královstvím. Na návrh společné rady evropských panovníků ale přišla zamítavá odpověď s odůvodněním, že takový projekt nemůže být realizován bez posvěcení papežem[[11]](#footnote-11) a císařem římským. Důvod odmítnutí vyvolal mezi členy výpravy, kteří byli z větší části utrakvistického vyznání znechucení a rozčarování. Jeden ze členů pan Antonio pak papeže nazval dost nevybíravým způsobem[[12]](#footnote-12). Předmětem dohadů byl i spor o území Lucemburska. Po vymření lucemburské dynastie totiž vévodství dostala boční linie rodu Valois, která vládla v Burgundském vévodství[[13]](#footnote-13).

Celkově pobyt výpravy na francouzském dvoře trval 23 dní. Dne 22. července 1464 se výprava vydala nazpátek do Čech. Návrat probíhal odlišnou cestu než pouť do Francie. Výprava směřovala na jih skrze centrální Francii. Cesta ve přes město Rouen v Normandii a pokračovala na Saint Denis a na Paříž. Do Paříže dorazili ve čtvrtek 26. července a nejvíce je tam uchvátil masivní chrám sv. Matky Boží[[14]](#footnote-14). Další důležitou zastávkou bylo město Orleans, kam výprava dorazila 29. července a které získalo slávu díky jeho obléhání v roce 1428 za Stoleté války a bylo osvobozeno Johankou z Arku. Dalšího dne, tedy 30. července přišli do Bourges, kde sídlil králův mladší bratr, Karel, vévoda z Berry[[15]](#footnote-15). Dalších 9 dní pokračovali v cestě přes další francouzská města jako bylo lázeňské město Bourbon[[16]](#footnote-16), dále Varennes sur Allier, Lapalisse a Roanne. 8. srpna dosáhli Lyonu, kde se zrovna konal jarmark a kde se od jednoho muže dozvěděli, že bude lepší jít přes Alpy než přes Itálii. Podle rady pokračovali z Lyonu, kteří opustili 9. srpna směrem na Konstanz. 11. srpna projížděli přes Savojsko, aby nemuseli jet přímo přes vrcholky Alp. Pluli po horním toku řeky Rhôny do Ženevy. Ze Ženevy pokračovali přes území Švýcarska, významný body ve Švýcarsku byly města Lausanne, což bylo poslední místo, kde žily Francouzi, dále Freiburg a následně Bern, centrální město Švýcarska[[17]](#footnote-17), poté Konstanz, česky známá jako Kostnice, která měla pro utrakvisty zvlášť velký význam, protože zde byl 50 let nazpět upálen muž, k jehož myšlenkám se hlásili. V sobotu 25. srpna doputovali do města Bregenz na břehu Bodamského jezera. Následující 2 dny, putovali z Bregenzu do Tyrolska, konkrétně do Bludenzu a následně do Innsbrucku[[18]](#footnote-18). V Bludenzu se odehrála pro ně nepříjemná situace, kdy jim místní hospodyně staršího věku nadávala do heretiků. V Innsburku se potkali s vévodou Zikmundem. Z Innsbrucku pokračovali do nedalekého město Hall im Tirol, kde se nalodili na loď a pluli po řece Innu. Pluli přes Rattenberg, Wasserburg, Branau am Inn[[19]](#footnote-19) až do města Passau, kterého dosáhli 5. září. V Pasově se výprava dozvěděla, že během jejich nepřítomnosti v Čechách vypukl mor a král Jiří, že místo v Praze nyní sídlí v Mostu. Z Pasova již pokračovali směrem na Šumavu a později se ocitli zpět na území Českého království, prvním městem na českém území, do kterého přišli byl Frymburk, kterého patřilo pánu z Rožmberka. Z Frymburku pokračovala cesta do Českých Budějovic přes Krumlov a kolem kláštera Svatá Koruna[[20]](#footnote-20). Do Českých Budějovic dorazily v neděli 9. září. Zde se k nim doneslo, že král se nachází v Jihlavě. Když následující den, tedy v pondělí 10. září dorazili do Jindřichova Hradce tak zjistili, že král jede přes Moravu z Jihlavy do Brna. Když dorazili do Jihlavy řekl Albrechta Kostka svým dvořanům, aby jeli do Litomyšle a on sám, že pojede ke králi do Brna. Poslední část cesty vedla z Jihlavy přes Velké Meziříčí a Tišnov do Brna. V Brně se výprava setkala s králem a předala mu lejstra a tím cesta končí.

V následujícím roce 1465 vyslal král Jiří z Poděbrad zcela novou výpravu, která měla mnohem ambicióznější cíl než výprava předchozí. Cílem nové výpravy bylo vylepšit image Českého království a ukázat, že katolíci nejsou v Čechách utlačováni a Češi nejsou žádní heretičtí barbaři, ale svobodní lidé rytířských mravů. Vyslání této výpravy ještě dopomohlo, že ke změně na Svatém stolci. V roce 1464 totiž zemřel papež Pius II. a na jeho místo byl zvolen kardinál Pietro Barbo, který přijal jméno Pavel II. a byl vůči Čechům daleko méně shovívavý než jeho předchůdce. Jiří z Poděbrad ještě zařídil, aby většinu tohoto poselstva tvořili osoby katolického vyznání. V čele výpravy stál Jaroslav Lev z Rožmitálu[[21]](#footnote-21) a dalšími byli například páni Jan Žehrovský z Kolovrat nebo Burian ze Švamberka. Cesta byla zaznamenána v denících dvou účastníků výpravy, a to konkrétně Václava Šaška z Bířkova a Gabriela Tetzela.

Výprava vyrazila z Prahy dne 26. listopadu 1465 a šla západním směrem na Plzeň, kde strávila první noc. Druhou noc strávili oproti první výpravě v klášteře v Teplé, místo v Tachově. Třetí den putovali z Teplé do Chebu a čtvrtý den již opustili České království. Z Chebu pokračovali přes Neustadt do Bayreuthu a z Bayreuthu přes Gräfenburg do Norimberka. Na cestě do Norimberka pověděl Jaroslav Lev Václavu Šaškovi své plány na cestu, kdy měl v úmyslu navštívit všechna nejen evropská království, ale i knížectví a celky spravované církevními preláty, jako byli biskupové nebo arcibiskupové, ale jeho hlavním cílem byl hrob sv. Jakuba v Santiago de Compostela. V Norimberku nechal všechny členy výpravy i služebnictvo[[22]](#footnote-22) pěkně obléct, aby budili důležitý dojem. V Norimberku si stejně jako předchozí výprava prohlédli relikty uložené v katedrále. Samotnému Jaroslavu Lvovi bylo umožněno si prohlédnout další věci, jako byly zbraně a jiný válečný arzenál, který město disponovalo. Z Norimberka, kde pobyli dva dny pokračovali pánové do Heilsbrunnu[[23]](#footnote-23) a dále do Ansbachu[[24]](#footnote-24). V Ansbachu se účastnili turnaje. Po dvou dnech tam strávených se vydali na další cestu z Ansbachu přes Feuchtwanger, kde přespali až do Hallu[[25]](#footnote-25).Z Hallu jeli přes město Waldenburg do Neuensteinu, kde přespali. Z Neuensteinu pokračovali do města Öhringen a následně do Neustadtu. Když projížděli touto chtěli je přepadnout banditi, ale když viděli, že mnozí členové výpravy ozbrojeni samostříly, tak si to rychle rozmysleli. Neuenstein, Öhringen a Neustadt[[26]](#footnote-26) byly ve vlastnictví hraběte z Hohenlohe. Cestovatelé mu předali dary v podobě kančí zvěřiny a ovsa a on jim na oplátku dal vzácné víno. Dalšími městy a vesnicemi na trase výpravy byly Heilbronn, Wimpfen, Kronbach a následně důležité město Heidelberg. V Heidelbergu sídlil falckrabě rýnský, jeden z kurfiřtů, v té době Fridrich I. Navzdory štědrým nabídkám, ale Fridrich I. odmítl delegaci přijmout a jednat s ní. Heidelberg měl dva hrady starý a nový. Cesta z Heidelbergu do Frankfurtu trvala dva dny, noc strávili v Besheimu.

Zdroj:

JAROSLAV, Václav ŠAŠEK Z BÍŘKOVA a Rudolf URBÁNEK. *Ve službách Jiříka krále: deníky panoše Jaroslava a Václava Šaška z Biřkova*. Praha: Evropský literární klub, 1940. Národní klenotnice (Evropský literární klub).

1. Eneáš Silvio Piccolomini, který Čechy celkem dobře znal. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tehdejší česká míle měla délku přibližně 7,5 km. [↑](#footnote-ref-2)
3. Středa 23. května [↑](#footnote-ref-3)
4. Mezi relikvie patřili boží kopí, řetězy, kterými byli spoutáni sv. Petr, sv. Pavel a sv. Jan Křtitel, ostatky sv. Jan Evangelisty a sv. Anny, meč sv. Mauricia a koruna Karla Velikého. [↑](#footnote-ref-4)
5. V té době bylo Württembersko rozděleno mezi Ulricha a jeho synovce Eberharda I. Jeden z panovníků sídlil v Urachu a druhý ve Stuttgartu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lotrinsko, původně Lotharingie, pojmenovaná po Lotharu II., králi v letech 855–869. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dnes francouzské město Lunneville. [↑](#footnote-ref-7)
8. Remeš měla pro Francii velký význam, jakožto korunovační město francouzských králů. [↑](#footnote-ref-8)
9. Česky překládaná jako Kresčak, proslulá zejména bitvou z 26. srpna 1346. [↑](#footnote-ref-9)
10. V deníku byl označován jako franský král, navzdory faktu, že ke změně titulu z krále Franků na krále Francie došlo již v roce 1190. [↑](#footnote-ref-10)
11. Papež králi hrozil zrušením Pragmatické sankce z Bourges z roku 1438. [↑](#footnote-ref-11)
12. Označil ho za nejhoršího a nej nešlechetnějšího člověka, bez něhož nejde nic dobrého vyjednat. [↑](#footnote-ref-12)
13. Burgundský vévoda vládl v Dijonu, vévodou byl Filip III., který znám aktivitami proti Ludvíkovu otci, králi Karlovi VII. [↑](#footnote-ref-13)
14. Notre Dame [↑](#footnote-ref-14)
15. Karlovi z Berry bylo tou dobou 17 let, umírá bezdětný v roce 1472. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zde sídlili vévodové z boční linie Kapetovské dynastie, která se stala královskou v roce 1589. [↑](#footnote-ref-16)
17. Bern není oficiálním hlavním městem Švýcarska, ale pouze sídelním městem centrální vlády. [↑](#footnote-ref-17)
18. V Tyrolsku vládla boční linie Habsburků, v roce 1464 to byl vévoda Zikmund zvaný Bohatý. [↑](#footnote-ref-18)
19. Toto město se později nechvalně proslavilo jako rodiště Adolfa Hitlera. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dnes se jmenuje Zlatá Koruna. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jiří z Poděbrad ho vybral záměrně protože byl jeho tchán, otec jeho druhé manželky Johany z Rožmitálu. [↑](#footnote-ref-21)
22. Služebnictvo tvořil kuchař, šafář a hofmistr. [↑](#footnote-ref-22)
23. V Heilsbrunnu překvapilo Václava Šaška přijímání pod jednou. [↑](#footnote-ref-23)
24. V Ansbachu sídlila boční větev braniborských markrabat. [↑](#footnote-ref-24)
25. V Hallu jevíc zaujala studna se slanou vodou, kde obyvatelé prováděli těžbu soli. [↑](#footnote-ref-25)
26. Město se dnes jmenuje Neuenstadt am Kocher. [↑](#footnote-ref-26)