## EBERSONOVÁ, Adéla, *Roudnická statuta: zvyklosti augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem: (komentovaná edice a překlad)*, Vydání první, Dolní Břežany: Scriptorium, 2021.

Řád augustiniánů–kanovníků si povrchně zasvěcený čtenář spojí s osobou svatého Augustina a korpusem textů, které byly v průběhu středověku spojovány s jeho řeholí. Ta nebyla normativní, neobsahovala konkrétní předpisy pro denní chod života v klášteře, a proto si jednotlivé kanonie na jejím základě začaly vypracovávat konstituce z řehole vycházející, jinak také *statuta*, *zvyklosti* či *consuetudines*. Jejich primárním účelem bylo poskytnout praktická pravidla pro život komunit. Doktorka Adéla Ebersonová, jež se zabývá tématy z církevních dějin, mezi nimi např. problematikou pozdně středověké zbožnosti či výzkumem klášterních knihoven, sestavila edici a překlad konstitucí kláštera v Roudnici. Roudnický klášter je významný především proto, že byl prvním klášterem řádu augustiniánů–kanovníků, založeným v českých zemích, a že se stal mateřskou institucí pro další kanonie v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Ty od Roudnice přejaly i její *consuetudines*. Význam roudnických *Zvyklostí*, jejich edice a překladu je tedy nasnadě. Autorka v úvodu navíc poukazuje na nesnadnou dostupnost středověkých augustiniánských statut obecně, jejichž většina postrádá moderní kritické zpracování, a v souladu s tím vyslovuje svou intenci: zpřístupněním roudnických statut sleduje především vytvoření prostoru pro pokračování a rozvoj dalšího bádání nad těmito texty. Za základ edice si z desítky rukopisů ze 14. a 15. století zvolila ten, který obsahuje jejich nejstarší dochovaný opis. Kromě toho v edici rovněž zohledňuje dalších dvanáct dosud identifikovaných zápisů – deset rukopisů a dva tisky z 18. století.

Autorka nejprve přibližuje okolnosti vzniku statut a jejich inspirační zdroje, strukturu textu a jeho zevrubný obsah a význam a další šíření *consuetudines* nejen v rámci Českého království, ale i v okolních zemích. Krátce rozebírá několik nejvýznamnějších institucí, jež roudnická statuta přejala za jádro vlastních zvyklostí, okolnosti, za kterých k tomu došlo, a obsahové úpravy oproti roudnickému originálu. Dále následuje přehled rukopisné tradice roudnických statut, který je po obšírné analýze jednotlivých opisů doplněn přehlednou shrnující tabulkou, zjednodušující orientaci v textu. Autorka uvádí detailní charakteristiku opisů především po stránce obsahové, ale i z hlediska datace, původu a jejich úplnosti, či umístění v klášterních knihovnách. Nejprve se věnuje obsahovému rozboru statut ve zmíněném nejstarším opise, značnou pozornost přitom věnuje i dalším textům, které je v kodexu doprovázejí. Kromě očekávané Augustinovy řehole a excerpt z jeho kázání zde narazíme na různé modlitby a modlitební řády, traktáty, martyrologia a jiné kalendářní údaje a v neposlední řadě také na opisy listin roudnického kláštera, či jeho nekrologium. Stručněji pojatý výčet autorka podává i u ostatních rukopisů, zvláštní pozornost přitom věnuje těm, jež pocházejí z domácí provenience. Dopřává značný prostor např. charakteristice děl roudnického převora Petra Clarificatora, či olomouckého kanovníka Jana Šťávky.

Poté již následuje komentovaná edice a překlad *Zvyklostí augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem*. Vlastnímu textu předchází prolog a samotné *consuetudines* jsou členěny na dvaatřicet kapitol, které jsou za účelem předčítání dále rozděleny mezi jednotlivé dny; delší kapitoly jsou tak často vyhrazeny na vícero čtení. *Zvyklosti* se věnují otázkám noviciátu, liturgické praxe a mše, jejíž ideální průběh popisují do nejmenšího detailu. Rovněž předepisují speciální povinnosti bratří a jejich každodenní rozvrh. Ten se prolíná statutami ve vícero kapitolách a pokrývá především první část dne včetně režimu v dormitáři, zvláštní pozornost je přitom věnována také jídlu a studiu. Vůbec nejvýraznější zastoupení má ve statutech symbolika, z níž se odvíjí postavení daného bratra v rámci kláštera – pravidla jasně vymezují např. způsob a místo, jak a kde mají při různých příležitostech bratři stát či sedět. Dále *Zvyklosti* řeší praktickou stránku provinění bratří a jejich přiznání, zpovědi a přijímání, včetně toho, kdo a jak smí kanovníky soudit v případě těžších zločinů. *Consuetudines* mj. stanovují pravdila ohledně silencia a soukromého majetku a v neposlední řadě se vyjadřují ke způsobu, jakým má být uctívána památka zakladatele a jiných dobrodinců. Statuta jsou zakončena praktickými radami ohledně okolností, kdy má být udělováno „*bratrství*“. Pasáž, která celý text uzavírá, popisuje ceremoniální stránku tohoto obřadu včetně modliteb, z nichž některé jsou zde zapsány v plném znění.

Doktorka Adéla Ebersonová si při zpracování edice vymezila vcelku jasný cíl: badatelsky zpřístupnit statuta jednoho z nejvýznamnějších klášterů augustiniánů–kanovníků v Českém království. To se jí podařilo. Nejenže přeložila latinský originál roudnických *Zvyklostí* do českého jazyka, ale zpřehlednila i jejich šíření a přejímání, rukopisnou tradici jednotlivých opisů a obsah kodexů, kterých jsou tyto opisy součástí; veškeré pasáže navíc opatřila pečlivými odkazy na signatury a příslušná folia, čímž zjednodušila práci příštím badatelům. Význam edice a informačně nabitých úvodních pasáží je mnohanásobný. Dále rozšiřuje a přispívá k v současnosti ne zrovna bohatému bádání o klášterech augustiniánů–kanovníků u nás, potažmo v sousedních zemích, a poskytuje vhled do jejich idealizované každodennosti, do liturgické praxe, či, alespoň ve střípcích, do jejich skriptorií a knihoven.

Bc. Zuzana Macháčová