Panovnický dvůr v raném novověku

Funkce, struktura, správní úloha

V politické rovině způsob **řešení rozporu mezi šlechtou (stavy) a panovníkem**. Šlechta je integrována do dvorského organismu, v jehož rámci může naplnit své politické ambice.

Základním **pramenem** pro studium dvora a jeho funkce jsou dvorské seznamy (*Hofstaatsverzeichnisse*) a instrukce

Raně-novověký dvůr spojuje ***tři funkce***, jejichž váha se historicky proměňuje:

***Obslužnou*** (velká „domácnost“ panovníka a jeho rodiny)

***Reprezentační*** (slouží k posílení vážnosti a důstojnosti panovníka: důležitá role ceremoniálu)

***Správní*** (zahrnuje centrální správní úřady a jejich kanceláře, vytvořené v průběhu 16. století; správní úřady se postupně vyčleňují z dvorského organismu a emancipuje, výrazněji teprve po polovině 18. stol.)

Všechny tři funkce zůstávají propojené a jejich poměr a význam je ovlivňován osobností a stylem vlády panovníka.

Vzorem pro formování habsburského dvora byly tradice (kulturní okruhy) **španělské** a **burgundské**. Konkrétní podobu stanovily **dvorské řády** Ferdinanda I. (1527, 1528, 1537) a série **instrukcí** postupně vydávaných pro jednotlivé dvorské úřady.

**Dvůr představuje přísně hierarchickou strukturu.**

Všem členům dvora bylo přiznáno služné ve výši odpovídající jejich postavení.

**V čele dvora stojí nejvyšší hofmistr**, první dvorský úředník, odpovědný za fungování a personální záležitosti celého dvora.

Dvůr se dělí do **čtyř oddělení „štábů“**, v jejichž čele stojí **čtyři nejvyšší úředníci dvora**:

Nejvyšší hofmistr, nejvyšší (dvorský) maršálek, nejvyšší (dvorský) komorník, nejvyšší štolba

Členové **dvorských rad (kolegií),** tj. tajná rada, říšská dvorská rada a dvorská válečná rada (event. úředníci jejich kanceláří) jsou v seznamech dvorských osob (členů „hofštátu“) uváděni hned po nejvyšších úřednících; podléhali pravomoci nejvyššího hofmistra a nejvyššího maršálka (dvorskému soudu), ale stáli mimo (a hierarchicky nad) ostatní(mi) úředníky a služebníky jednotlivých štábů.

Ke **štábu nejvyššího hofmistra** patřili:

* úředníci a služebníci, kteří měli na starost obsluhu u tabule (ceremoniál u tabule řídil *stabelmeister*, číšníci ad.), kuchyni (kuchmistr ad.), sklep (*sumulier* a sklepníci), stolní náčiní (komorníci nad stříbrem), spižírny (dvorský nákupčí) a osvětlení
* personál kaple (i hudebníci dvorské kapely, kteří se od nich postupně oddělili)
* lovci a sokolníci
* osobní gardy (pěší trabanti a jízdní harcíři), vykonávali strážní funkce
* služebníci (*diener auf einem / zwei / drei pferd*): většinou nepříliš majetní příslušníci nižší šlechty; původně doprovázeli panovníka na cestách, jejich povinností bylo „sloužit s jedním či více koňmi“, v době stálých rezidencí už kůň zůstával jen součástí titulu, svou přítomností u dvora přispívali k jeho reprezentativní úloze
* dvorský kvartýrmistr (staral se o ubytování dvora)

**Nejvyšší maršálek** (v hierarchii původně na druhém místě, od začátku 17. stol. klesl na třetí místo za nejv. komorníka) vykonával soudní a policejní pravomoc nad příslušníky dvora. Neměl početný štáb.

**Nejvyšší komorník** spravoval tu část dvora, která sloužila k bezprostřední obsluze panovníka a jeho rodiny (tj. osobní, dobovým jazykem „tělesné“ služebnictvo). K jeho štábu patřili:

* osobní komorníci, měli přímý přístup k panovníkovi (opatrovali garderobu, drželi stráž před soukromými komnatami, asistovali při oblékání, audiencích ad.)
* osobní lékaři, lékárníci, ranhojiči
* pod jeho pravomoc patřilo i stále více služebníků, řemeslníků, umělců, kteří měli uspokojovat záliby panovníka, tedy i správa kunstkomory, knihovny, obrazárny

Ke **štábu nejvyššího štolby** (méně správně štolmistra) patřili:

* personál stájí, včetně osob, které se starali o krmivo (*futtermeister*)
* personál, který pečoval o vozy a kočáry (*wagenmeister*)
* mistr pážat (měl na starosti výchovu pážat u dvora)

**Počet dvořanů** stále stoupal, v době Ferdinanda I. cca 300, jen v období vlády Rudolfa II. se zdvojnásobil a dosáhl počtu cca 900 osob, vrcholu dosáhl za vlády Karla VI., kdy se přiblížil 3.000 osob. Za Marie Terezie byl výrazně zredukován.

Literatura:

Jaroslava Hausenblasová, *Der Hof Kaiser Rudolfs II.: eine Edition der Hofstaastsverzeichnisse 1576-1612*, Praha, Artefactum 2002

Irmgard Pangerl – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer, *Der Wiener Hof im Spiegel der Zeremonialprotokolle (1652-1800) : eine Annäherung*, Innsbruck, Studienverlag 2007

Frank Huss, *Vídeňský císařský dvůr 1658 – 1792. Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II.*, Praha, Knižní klub 2008

Martina Winkelhoferová, *Viribus Unitis. Císař a jeho dvůr: nový pohled na Františka Josefa*, Praha, Euromedia Group 2011

Jakob Wührer – Martin Scheutz, *Zu Diensten Ihrer Majestät : Hofordnungen und Instruktionsbücher am frühneuzeitlichen Wiener Hof*, Wien, Böhlau 2011

Karin Schneider, *Norm und Zeremoniell : Das Etiquette-Normale für den Wiener Hof von circa 1812. Edition und Kommentar*, Wien, Böhlau 2019