**Sněmy české, sv. IV (1574-1576)**

*57. Vyznání víry (nová konfesí česká), kteréž stavové dne 18. května císaři byli podali.*

MS. souč. v museu království Českého., sub. 2. G. 10.

**Vyznání** *[In margine jinou rukou: "Tak mi se zdá, že jest velmi falešně tuto napsána. Co sem po stranách černidlem psal, to jest v exempláři tištěném in 40 léta 79 místo toho co tuto v textu černidlem podtrženo." My takové různé čtení značíme tou měrou, že marginalie v MSu. dáváme pod čáru tisknouti kursivou a podtržená v rukopisu místa tiskneme v textu taktéž kursivou.]* **víry svaté křesťanské všech tří stavův království Českého** *z víry tělo a krev Krista pána* *[In margine: "K Kšaftu těla a krve pána našeho Jezu Krista se přiznávajících a.."]* **pod obojí přijímajících.**

Nejjasnější, nejnepřemoženější a velikomocný římský císaři, uherský a český králi a pane, pane náš nejmilostivější! Nepochybujeme, že jak pánu Bohu všemohoucímu a všecko vědoucímu tak i V. C. M., jakožto pánu všeho křesťanstva, králi, pánu našemu nejmilostivějšímu, o tom dobrá, vědomost, ano také i mnohým jiným známá jest, kterak my náboženství toho a té pravé křesťanské starodávní pod obojí svaté víry jsme, kterážto od syna božího, pána a spasitele našeho Ježíše Krista, svůj začátek má a skrze svaté apoštoly po světě hlásána byla až i do tohoto království Českého jistým božským řízením před několika sty léty prvotně přišla, potom skrze Mistra Jana z Husince, svaté paměti, a jiné svaté muže zase kázáním a učením slova božího obnovena až i také odsud do okolních zemí se jest dostala.

Pro kteréžto náboženství a pravou víru předkové naši veliká sou protivenství snášeti musili, chtíce při poznalé pravdě a čistém slovu božím zůstati a nám svým potomkům pokladu tak drahého a od pána Boha zjeveného pozůstaviti. My také z slova božího to poznajíce, že proto sme od pána Boha našeho stvořeni, abychom jeho jakožto stvořitele našeho na tomto světě ctili, slavili a velebili tou poctou, jakouž on v slově svém ctěn býti chce, jeho božské vůle ve všem šetříce a podle nejvyšší naší možnosti vykonávati a vyplňovati ji hledíce, vždyckny jsme přední o to péči měli, aby pokoj, lásku, i svornost při náboženství v straně naší byla zachována. A když pak teď v těchto letech od mnohých a zvláště od některých bezbožných kněží od takového pravého náboženství a víry křesťanské starobylé i dobrého řádu s velikým lidu obecního pohoršením škodlivě, jest vykročeno a lidem prostým k hřešení jako dvéře otevřeny byly: i jsouce my žádostivy toho, aby křesťanský, starobylý a dobrý řád zase v církev a stranu naši uveden byl, toho sme nejednou při V. C. M. poníženými žádostmi našimi hledali, ano i teď při tomto nynějším sněmě opět touž žádost ku paměti přivésti chtíce prvé sme našim milým pánům a přátelům ze všech tří stavův pod jednou způsobou přijímajícím pro zachování svornosti a lásky úmysl náš s přátelským zakázáním v známost uvedli s tou žádostí, aby podle nás k V. C. M. šli a nám v tom dobrém předsevzetí našem nápomocni byli, o čemž oni mezi sebou promluvivše a s přátelským se zase k nám zakázáním odpověď dávajíce v své řeči toho sou doložili, že proti nim to nic není a o tom nic nepochybují, cožkoliv v věcech našich dobrého obmýšlíme, že V. C. M., vyrozumějíc tomu, v tom se k nám milostivě a náležitě ukázati i zachovati ráčíte, a tak s nimi v lásce a v přátelství srozuměni jsouce k V. C. M. všickni pod obojí přijímající společně sme šli a skrze nejvyššího pana sudího království Českého oustně poníženou a jednomyslnou žádost na V. C. M. sme vznesli, že jsouce my toho pravého křesťanského starobylého (jakž výš dotčeno) náboženství a víry pod obojí, kteráž také předešlých časův odsud do okolních zemí se rozhlásila a potomně v svaté říši při obecním sněmu v městě Augšpurce léta 1530 v jistých artikulích sepsána a slavné i svaté paměti velikomocnému císaři Karlovi toho jména Pátému u přítomnosti tehdáž, slavné paměti, krále Ferdinanda, V. C. M. pana otce nejmilejšího, podána a stavům svaté říše dovolena a od mnohých církví za pravou křesťanskou starodávní svatou víru srovnávající se s písmy svatými prorockými, apoštolskými i s Krista pána učením uznána i přijata jest byla; skrze kteréžto takové jejich snešení, J. M. C. milostivé dovolení, mezi stavy svaté římské říše svornost a láska uvedena a pokoj utvrzen jest, tak že jiná všelijaká škodlivá, scestná a kacířská učení s slovem božím se nesrovnávající takovým vyznáním jako nějakým pravidlem k rozsouzení a k vykořenění přivedena sou. Tím a takovým dobrým stavův svaté říše příkladem my pro vzdělání a zachování v tomto království mezi sebou svornosti, lásky, pokoje a dobrého řádu, ano také dle vykonání naší křesťanské povinnosti, kterouž, jakž o tom napřed dotčeno jest, předně pánu Bohu našemu, potom V. C. M., naposledy i vlasti naší a dítkám našim zavázáni jsouce, abychom předně o ty věci, na kterýchž čest a chvála pána Boha všemohoucího a našich duší spasení záleží, věrně, pilně a snažně vždycky v této naší smrtedlnosti pečovali a se starali, poddaně a poníženě V. C. M., jakožto nejvyšší křesťanské vrchnosti a pána našeho nejmilostivějšího, sme poníženě prosili, abyste V. C. M. nám milostivě k tomu dovoliti ráčili, tak abychom se společně sjíti a vedle naší starobylé víry a náboženství křesťanského o to promluviti a náš křesťanský církevní řád, z kteréhož již v tomto království škodlivě vystoupeno a vykročeno jest, zase v jistý způsob a v spis uvésti mohli, tak aby aspoň již tou měrou učení falešná a všelijaké škodlivé sekty, kteréž sou se stranou naší, nápodobně jako nějakým pláštěm přikrývaly, mohly ovšem k vykořenění přivedeny býti. Kdež k tomu ke všemu, jakž se svrchu píše, majíce milostivé od V. C. M. povolení, všickni z toho velice potěšeni jsme a pánu Bohu všemohoucímu srdečně děkujíce, jeho božské milosti pokorně prosíme, aby V. C. M. za dlouhé časy šťastné, pokojné nad námi panování a všech království a zemí rozšíření, nad nepřátely vítězství a všelijaké štědré časné i věčné požehnání dáti a svým svatým duchem V. C. M. srdce potěšovati, spravovati a k věčnému životu opatrovati i s Její M. císařovou a se všemi V. C. M. dědici nejmilejšími, pány a pány našimi milostivými ráčil.

A protož již podle takového milostivého V. C. M. dovolení měvše těchto dnův naše společná shledání a povolavše mezi sebe některé pobožné a učené lidi duchovní i světské, sumu našeho starobylého křesťanského a pravého náboženství v jisté artikule a spis sme uvedli, kterýžto spis náš se vší poddaností a ponížeností zespolka k milostivému přečtení a vyrozumění V. C. M. podáváme a k tomu se všickni přiznáváme, že my při takové poznalé boží pravdě i našem vyznání víry boží pravdivé i dobrém křesťanském řádu vždycky (nikam od slova božího ani nalevo ani napravo se neuchylujíce a pod V. C. M., jakožto nám od Boha postavenou vrchnosti milostivou ochranou, postaveni jsouce) zůstati míníme a s pomocí boží zůstaneme, nižádného bludného učení nepřijímajíce ani u víře se nesrovnávajíce s těmi, kteréž bychom v čemkolivěk pravdě písma sv. a ustanovení Krista pána odporné býti uznali, buďto že by ti jacíkoliv sektáři, kacíři, sakramentáři staří nebo noví byli. A poněvadž na jistém gruntu a základu písem svatých vedle předkův našich neomylné založené náboženství máme, kteréžto naše křesťanské náboženství a víry svaté vyznání nikterakž nemohlo by bez dobrého řádu státi a jinak trvanlivé býti, protož za to V. C, M. poníženě prosíme, že nás při tom, abychom tak jak předkové naši administrátory a konsistoř naši muži pobožnými, ctnostnými a příkladnými osaditi mohli, kteříž by kněžstvo naše potvrzovali a je při tom našem víry svaté vyznání řádu dobrém a šlechetném obcování drželi a spravovali, milostivě zůstaviti ráčíte, tak aby žádných v církvi naší roztržitostí nebývalo, ale pokoj, láska a svornost aby mezi všemi námi zachována byla; neb my nad vyznáním víry naší, administrátory i konsistoří naší žádného jiného po pánu Bohu defensora a ochrance míti nechceme než toliko V. C. M. jakožto krále a pána našeho nejmilostivějšího a ty, ježto by s povolením a jistým vědomím V. C. M. od nás ode všech tři stavův pod obojí k dohlídání a náležitému opatrování též konsistoře zvoleni a nařízeni byli, tak aby tudy tím snázeji v království tomto a pod správou V. C. M. čest a chvála boží se rozmáhati, slovo jeho svaté v čistotě kázati a rozhlašovati, lid k pravé pobožnosti přivozován a od nepravosti hříchův i od modloslužebenství prostředkem slova božího odvozován býti mohl, jakž pak z tohoto našeho spisu a řádu o konsistoři, kterýž V. C. M. při tomto víry naší vyznání podáváme, tomu na díle vyrozuměti moci ráčíte.

Též také, nejmilostivější císaři, kdež sme položeni byli, jako bychom ne všickni se u víře snášeli a zvláště páni a přátelé naši milí, kteříž z jednoty bratrské se jmenují: protož se vší poddanou ponížeností V. C. M. oznamujeme, jakož sou oni předešlých let konfesi svou V. C. M. podali, a aby při ní zachováni byli, ve vší poníženosti V. C. M. sou žádali, že my jich, poněvadž se ve všech podstatných artikulích s tímto naším podávajícím vyznáním víry naší křesťanské snášejí, od náboženství jejich utiskati nemíníme a společně jednomyslně V. C. M. poníženě žádáme, že nad námi všemi svou milostivou a ochrannou ruku držeti a nám, abychom v náboženství našem křesťanském volně a svobodně pánu Bohu sloužiti mohli, toho milostivě příti ráčíte. Toho V. C. M. my jakožto věrní poddaní podle našich nejvyšších možností ve vší ponížené poddanosti vždycky se odsluhovati rádi chceme. V čemž se ve všem V. C. M. jakožto císaři křesťanskému a králi, pánu našemu nejmilostivějšímu, se vší poddanou ponížeností k milostivé ochraně poručena činíme. Actum v outerý po na nebe vstoupení Krista pána *[In margine: "A to na obecním sněmu, kterýž se začal v pondělí po neděli invocavit a držán byl až do outerýho před svatým Václavem."]* léta 75.

V. C. M. věrní poddaní páni, rytířstvo, Pražané i jiná města, všickni tři stavové království Českého pod oboji přijímající.

*61. Stavové katoličtí podávajíce císaři své dobré zdání na novou konfesí českou a jiné spisy v příčině náboženství jim předložené, žádají, aby při starobylém pořádku a víře zůstaveni byli a všem novotám v náboženství přítrž učiněna byla.*

Sine dato. 1575 9. června. *[Datum vysvítá z listu Bratra Černého, viz níže.]* - Opis souč. v archivu arcibiskupství Pražského.

Nejjasnější a nejnepřemoženější císaři! Jakož jste V. C. M. nám stavům katolickým některé obšírné spisy religie se dotýkající, V. C. M. od osob stavu panského, rytířského a městského ze všech tří stavův království tohoto poddaných, milostivě odeslati ráčili: v to všechno se vší pilností, majíce při sobě J. M. pana arcibiskupa pražského, pány preláty a některé osoby duchovní, jichžto při uvažování věcí duchovních a religie se týkajících slušně pominouti nám náležité není, jsme nahlídli a nacházíme, že ti páni přátelé naši v spisu svém, jehož datum v úterý po na nebe vstoupení pána Krista léta tohoto 75., V. C. M. podaném nemalou se ztížnost nad tím míti praví, kterak by ze strany jejich v těchto letech od mnohých a zvláště některých bezbožných kněží z pravého náboženství a víry křesťanské starobylé i dobrého řádu s velikým pohoršením škodlivě vykročeno bylo, toho žádostivi jsouce, aby vedle v království tomto jich starobylé víry a náboženství křesťanského ten dobrý řád zase v církev a stranu jich uveden byl, a také jisté artikule vyznání víry své s důvody z starých sněmů vzatých a z učení předkův svých pod obojí v království Českém, jak jsou víře křesťanské učili, věřili a smýšleli, V. C. M. podali s tou poníženou prosbou, abyste V. C. M. je při té víře zůstavíce, nad nimi milostivou ruku držeti a konsistoř jich hodnými osobami podle dobrého zdání jejich osaditi milostivě dovoliti ráčili, aby aspoň tudy učení falešná a všeliké škodlivé sekty, kteréž jsou se stranou jich nápodobně jako pláštěm přikrývali, mohly vykořeněny býti, s tím doložením, že přátely své z jednoty Bratrské k sobě přijímajíce a s nimiž se v podstatných artikulích víry srovnávajíce od náboženství jich utiskati nechtějí. Jest též také od V. C. M. nám spis druhý dodán, kteréhož též páni, rytířstvo a Pražané víry svaté obecní křesťanské starobylé pod obojí způsobou se přidržující (tak jakž se v témž spisu podpisují) V. C. M. naproti dotčenému spisu prvnímu, jakž z něho se rozuměti může, podali, podle toho ohlášení konsistoř pražská pod obojí přijímající nemalý spis v knihy uvedený artikulův vyznání víry s mnohými výtahy, co jsou stavové království Českého na mnoha sjezdích s povolením Jich M. králův českých před mnoha lety o náboženství jednali, na čem se snesli a jak posavád v tom náboženství stáli, V. C. M. přednésti nepominula, toho zjevně v spisech svých tak dobře páni, rytířstvo a Pražané jako i též konsistoř dostavivše, že by v té nové konfesí někteří artikulové přespolní a neznámí se nacházeli, dokládajíc i toho, že oni svůj způsob a řád pobožný od starodávna v království tomto mají, prvé nežli na tu augšpurskou konfesí myšleno a o ní co věděno bylo; tak jakž ti tři rozdílní spisové sobě na odpor stojící obšírně obsahují a zavírají.

Kteréžto všeckny věci s nejvyšší pilností naší v rozjímání svém majíce veliký a znamenitý rozdíl v mnohých hlavních a podstatných artikulích víry patrně jsme poznali, nad čímž nemůžeme nežli srdečnou lítost nésti, že v tomto slavném království, v vlasti naší nejmilejší, od několika let takové roztržitosti v křesťanském náboženství s zavedením duší lidských s mnohým V. C. M. zaneprázdněním a překážkou v obecních jednáních k umenšení naší společné svornosti, pokoje a lásky vždy víceji povstávají. Neb ti páni a přátelé naši, co jsou strany téhož náboženství na V. C. M. léta 71 též při sněmu obecním vznášeli, na to zase přes jistú jim na to od V. C. M. z milostivého a bedlivého uvážení skrz jeden i druhý dekret odpověď danú (jakž to též V. C. M. příležitě v spisech k milostivé paměti přivozujem) znova nastupují, s nimiž my se v nějaké odporné o víru hádání dávati nemíníme, aniž také toho náležitou potřebu býti poznáváme, než o to snažnú péči z příčin slušných máme, aby proti privilegium zemskému, sněmům obecním o zachování víry svaté křesťanské držaným, též smlouvám a jistým snesením, kterýchž také V. C. M. pro snadší vyrozumění výtah poníženě podáváme, naposledy pak proti zřízení zemskému a V. C. M. království tomuto učiněné přísaze a povinnosti do království tohoto neobyčejné (a jakž od druhé strany se jmenuje) přespolní náboženství uvedeno nebylo, kteřížto sněmové, smlouvy, snesení a zřízení zemské, jaké by v království tomto náboženství býti i zůstati mělo, nejlepší pravidla jsou.

Z příčin těch přední potřeba toho ukazovala, abychom i v ty sněmy, na kteréž se jedna i druhá strana k ukazování starobylého náboženství potahuje, nahlídli a bedlivě toto v spisu V. C. M. podané vyznání víry s předešlým starým v království tomto od strany pod obojí zachovalým náboženstvím srovnali, a na které z těch dvou náboženství tíž sněmové, mnohé smlouvy, zřízení zemské, mandaty a recessy J. M. králův českých a V. C. M. učiněná přísaha a povinnost se vztahuje, s pilností rozvážili, jakož to všeckno v spis uvedše a jedno s druhým srovnavše V. C. M. poníženě podáváme, z čehož, nač se ty smlouvy, sněmové, zřízení zemské vztahuje a jaké v království tomto od strany pod obojí od starodávna náboženství zachováváno, od Jich M. králův českých obhajováno a kde naproti tomu zapovídáno bylo, milostivě porozuměti ráčíte. I poněvadž pak o tom, nejmilostivější císaři! žádné pochybnosti nemáme, když V. C. M. to předně při sobě milostivě rozvážiti ráčí, jaké uvozováním nových náboženství znamenité nebezpečenství a roztržitosti jedněch mezi druhými netoliko v království tomto prvé povstávaly a povstati by ještě mohly, v čemž nám jiná království a země nynějšího času ku příkladu jsou. A podle toho, když také V. C. M., jakožto císař a pán křesťanský, společná mezi námi stavy království tohoto skrz předky naše milé pracnými sněmy učiněná jistá snesení, též V. C. M. nám učiněnou povinnost a jednou z uvážení císařského týmž pánům přátelům našim na žádost jich danou odpověď k milostivé paměti sobě přivésti ráčíte, že nás, začež také V. C. M. se vší náležitou ponížeností prosíme, při starobylém pořádku a víře svaté, tak jakž od starodávna v království tomto bylo, podle vyměření zřízení zemského a často psaných sněmův a obecných snesení milostivě zůstaviti a na témž dobrém a křesťanském řádu milostivou ochrannou ruku držeti ráčíte. V čemž my se vší náležitou uctivostí, s navrácením těch všech spisů nám od V. C. M. podaných, V. C. M. jakožto císaři a pánu našemu nejmilostivějšímu se poručena činíme, poníženě V. C. M. na modlitbách svých žádajíce, aby pán Bůh všemohoucí V. C. M. v dlouhém zdraví a šťastném a prospěšném panování k zachování všeho křesťanského dobrého zachovati ráčil.

*93. Mandát Maximiliana II., kterýmž na gruntech stavův království Českého zbory, náboženské schůze a kázání zapovídá.*

V ŘEZNĚ, 1575, 5. října. MS souč. v českém museu.

Maximilian Druhý. Věrní milí! Vězte, že nás jisté zprávy docházejí, kterak by přes jisté a přísné předešlé zápovědi mnohé osoby z vyšších i nižších stavův v království našem Českém na gruntech svých zbory a schůze dopouštěti měly, tak že u velikém počtu netoliko lidu obecného sedlského, ale také stavu panského, rytířského i městského z mužského i ženského pohlaví sjíždějí a scházejí se, a tu svá kázání a jiné náboženství provozují a nejednom v městečkách a ve vsech ale také na zámcích a tvrzích to činiti dopouštějí; čehož sme se do těch osob, aby na gruntech svých toho dopouštěti i také, kteříž se tam, mimo taková jistá a přísná poručení, scházejí, nikoli, aby takovou neposlušnost zachovali, nadíti neráčili. I poněvadž takové schůze a kázání proti zápisu krále Vladislava, slavné paměti, dskami stvrzeného, proti zřízení zemskému v přísaze naší císařské, kterouž sme stavům učiniti ráčili a proti mandátům a přísným poručením předešle vyšlým jsou: a protož nechtíc takových věcí trpěti, všem stavům království našeho Českého a obyvatelům v něm ještě přísně poroučeti ráčíme, aby takových schůzí postranních, kázání a náboženství na gruntech svých buď zjevně nebo tejně nikoli nedopouštěli; a pakli by se který přes toto naše jisté poručení tak nezachoval, to, jak se svrchu píše, přestoupil a týchž zborův a schůzí na gruntech svých kdežkoli tajně nebo zjevně dopustil, k tomu jednomu každému podle předešlého snešení a vyměření ráčíme se věděti jak náležitě zachovati. Kdež věda jistou konečnou a přísnou tuto vůli i také milostivou výstrahu naši, tím se všickni i jeden každý z Vás spraviti a před dalšími těžkostmi, kteréž bychom žádnému příti neráčili, uvarovati bude moci. Dán v městě našem a říšském Řezně v středu po sv. Jeronýmu léta 75. *[Při témž mandátu psaní učiněno k místodržícím království Českého v tato slova:*

*"Psaní Vaše, při kterémž ste nám vedle milostivého poručení našeho mandáty tištěné strany schůzí pikhartských do zborů odeslali, k dodání nám přišlo, kteréžto mandáty podepsavše a shotoviti davše, teď je Vám příležitě zase s listy všem městům našim a Její L. paní manželky naší nejmilejší v království Českém svědčící, jakby se strany religí, kázání a kněžstva chovati měli, čemuž z příležícího výpisu šířeji vyrozumíte, posílati a milostivě poroučeti ráčíme, abyste ty mandáty a listy ihned po přísežných poslích rozeslali a tu kdež náleží, přibíjeti dali, i také nad tím, aby se tomu všemu zadosti stalo, jménem a na místě našem skutečně ruku drželi; na tom milostivou a jistou vůli naši císařskou naplníte."]*

*94. Císař Maximilian II. nařizuje obyvatelům měst v království Českém, aby žádných novot v náboženství činiti a tajných schůzek odbývati nedopouštěli.*

*[Podobný zákaz vydán byl z kanceláře císařské již dd. na hradě Pražském 16. září 1575.]*

V ŘEZNĚ. 1575, 5. října. - Opis souč. v c. kr. státním archivu ve Vídni.

Maximilian. Ehrsambe, liebe Getreue! Aus gewissen und erwogenen Ursachen thuen wir euch wie andern Städten des Königreichs Böheimb dies zuschreiben und ernstlichen befehlen, dass ihr bei euch wegen der Religion, Predigen und Priesterschaft nichts neues und zuvor ungewöhnliches in keinem Weg, wie dasselbe erdacht werden kann, füernehmbet oder füernehmben, noch andern heimbliche Zusammenkunften zulasset, sondern diessfalls euch in allem, wie vor Zeiten und bis auf jetzo gehalten worden, also und nicht anderst ohne alle Änderung verhaltet und in allem euch nach uns bei Vermeidung unserer kaiserlichen Ungnad und wirklichen Straf richtet und kein anderst thuet....

*Post scripta.* Es ist auch unser endlicher Will, dass ihr diesen unseren Befehlch der ganzen Gemein bei euch wissen machet, also dass ihr nit allein vor euch selbsten, sondern auch alle in gedachter Gemein dessen Wissenschaft haben möget.

*97. Císař Maximilian II. nařizuje všem městům Pražským, aby ode všech novot náboženských upustili, zvláště že některé farní okršky na Novém a Starém městě od utrakvistické konsistoře jim podávané kněze přijíti nechtí, ale samovolně "nepořádné" predikanty si usazují anebo docela bez služeb božích zůstávají.*

V ŘEZNĚ. 1575, 4. listopadu. - Opis souč. v c. kr. archivu státním ve Vídni.

Maximilian. Ehrsambe getreue Liebe! Ob wir wohl euch und andern Städten unsers Künigreiches Beheimb unlängst ein endlich und ernstlichen Befehlich gethan haben, dass ihr bei euch wegen der Religion, Priesterschaft und Predigen nichts neues und zuvor ungebräuchliches zu lassen, sondern euch in allem, wie vor Alters gewesen, und nicht anders verhalten sollet, inmassen unser kaiserlich Schreiben, einer jedwedern Stadt absonderlich beschehen, mit mehrem in sich hält; nichts desto weniger werden wir glaubwürdig bericht, dass in der Alten und Neuen Stadt Prag etliche Kirchenspiel ihre ordentliche Pfarrherr, welche ihnen jetzo umb Galli von dem Administratore und Prägerischen Consistorio sub utraque gegeben worden, nit annehmben wollen, sondern ihnen selbsten aus eigener Macht unordentliche Priestern auf ihre Pfarren gesetzt, andere aber, ehe sie dieselben Pfarrherren, welche ihnen vom gedachten Administratore und dem Consistorio furgestellt worden, annehmen, wollten sie lieber ohne Seelsorger und Gottesdienst verbleiben. Welches uns von euch, dass ihr dergleichen zulassen dürft, sehr beschwerlichen fürkombt.

Und wollen euch derowegen wie vor also auch jetzo wiederumb ernstlichen befohlen haben, dass ihr nach Abschaffung zuvorderist derselben unordentlichen und ohne Verwilligung des Administratoris und des Consistorii anfgenommenen Priester euch in allem, wie von Alters her gewesen, verhaltet und nach dem prgerischen Consistorio sub utraque, die ihr darzue gehörig, richtet und hieraus, da ihr unsern kaiserlichen Zorn und ernstliche Straf vermeiden wollet, nit schreitet, anderst nit thuet.

*103. Král Maximilian odpovídá na ztížný spis osobám ze všech tří stavův království Českého zvoleným k opatření kněžstva a náboženství, že nově vyšlá nařízení královská toliko na schůze pikhartské se vztahují a psaní městům královským a věnným učiněná stavův vyšších se nedotýkají.*

VE VÍDNI. 1575, 30. listopadu. - MS. v českém museu. 2. G. 10.

Maximilian. Urození, stateční, slovutní věrní naši milí! Psaní Vaše, jímž nám, jaké by se oznámení Vám, když ste teď do Prahy přijeli, od mnohých osob ze všech tří stavuov a zvláště od Pražan a některých jiných měst religí se dotýkající, žalostivě s nemalou ztížností státi mělo, v známost uvozujete, včerejšího dne nám k dodání přišlo, kteréž sme dnes slovo od slova přeslyšeti, tomu všemu, co v sobě obsahuje, obšírně vyrozuměti i také v radě v bedlivém uvážení našem císařském míti ráčili: a z toho všeho tak mnoho nacházeti ráčíme, že největší ztížnost strany mandátův tištěných od nás, vůbec zborů a schůzek se dotýkajících, vyšlých a potom psaní, všem městům našim, tudíž také římské císařovně, paní manželce naší nejmilejší, Její Lásce, v království Českém náležejících učiněných býti a se předkládati chce: ješto my se jinak upamatovati nemůžeme, než že jest to v radě naší u přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských téhož království víry pod jednou i pod obojí způsobou přijímajících, aby takové mandáty obnoveny a ty schůzky postranní, kázání a náboženství, tak jakž za živnosti J. M. císaře Ferdinanda, pana otce našeho nejmilejšího, slavné paměti, nejednou se stalo, zapovědíny, zavříno bylo, *[In margine: "Pan sudí té radě odpírá, že nebylo toho zavříno, a odpírá tomu i přípověď všechněm stavům učiněná, aby volně náboženství své konali."]* kdež se toho snešení, kteréž se mezi námi a stavy stalo, nic nedotýče, než na samé zbory a pikhartské schůze se vztahuje, tak jakž ty mandáty svědčí a v sobě zavírají. Ta pak psaní od nás toliko městům našim a Její Lásky paní manželky naší nejmilejší z jistých a slušných, též v radě uvážených příčin, vyšlá, stavův vyšších, měst a poddaných jejich nic se nedotýkají, neb dotčená města naše i Její Lásky na nás, jakožto krále českého, pozor a zření své míti a kdyby jim jaká potřeba nastala, na nás to vznésti a o to se utéci mají. Za kterýmižto příčinami snáší se při nás, poněvadž Vy s dotčenými městy našimi a Její Lásky paní manželky naší nejmilejší nic činiti nemáte, *[In margine: "Ba máme činiti jakožto s jedním svobodným stavem."]* že v tom v ničemž, jakž sme Vám i jiným stavům království Českého za bytu našeho císařského teď na hradě Pražském oustně předkládati ráčili, žádné reformací činiti nenáleží; neb se stavům dvoum vyšším, *[In margine: "Ne dva stavové ale tři jednali."]* jakž o tom jináče nevíme, strany far jich, když toliko ty, kteréž sou od starodávna a zvláště pak od toho času, jakž jsou stavové pod obojí nejprvé strany augšpurské konfesí při nás hledati začali, víry katolické pod jednou bývaly, též také pod obojí, kteréž se konsistoří pražskou spravovaly, v tom prvním způsobu zůstanou, žádná překážka nečiní. Než kdež toho dokládáte, že by někteří lidé vězením skrze to ztěžováni a jim všelijaké pohrůžky činěny býti měly, ráčíme o to, též také strany těch některých řečí zbytečných komory naší i jinak se dotýkajících (nad kterýmižto řečmi slušné ztížnosti nésti ráčíme) nejvyšším ouředníkům zemským, radám našim, nyní od nás na hradě Pražském nařízeným, jisté poručení činiti, aby nám o tom zprávu dali a na to, od kohož by takové zbytečné řeči procházely, všelijak se vší pilností se vyptali; v čemž že se tak zachovati věděti budou, o tom žádné pochybnosti neneseme, a toho všeho před Vámi pro zprávu milostivě tejna neučiníme. Datum v městě našem Vídni v středu den sv. Ondřeje léta 75.