"Nejsi pravý Arab, nebs mě kázal bíti víc, než právo jest; já sem se poznal a pravdu před tebú pověděl, a protos mne ještě kázal bíti."

Pán se rozhněval na lotra velmi, i kázal jemu třetích sto ran dáti. I velmi veliké rány jemu naposledy dávali, že jej potom musili preč nésti. Ještě pán, jsa přemožen hněvem, poslal za ním do karvasaru, aby lotra na dvé přeťali; neb slyšal sem, že jest to právo v Jeruzalémě a v zemi jich, když kto velmi zaviní, tehdy umrskajíce, jej přetíti káží.

Já pak a tovaryš můj, jsúce strachóv na­plněni, tázali smy se pána, co činiti máme, i rozkázal nám s hradu jíti. A židé se k nám přívětivě okázali a přijali nás k sobě, neb to­varyš muoj byl žid, a také sem tomu srozuměl, že jsú židé z těch národóv najvěrnější křesťa­nem a činí právě jim. Potom té naší příhody, která se nám stala, roznesla se pověst po všem Jeruzalémě, až se to doneslo i k žoldánu do Egypta, která se nepravost stala nám lidem ne­známým v Jeruzalémě, a když sem se tam do­stal, tehdy žoldán rozkázal mi svój list dáti, abychom po jeho zemích chodili nebo jezdili svobodně beze vší překážky.

V Jeruzalémě sem byl tři neděle a ohledal sem všecky věci, kterých sem mohl dojíti, i šel sem k Bosákóm a byl sem u nich několik dní, a pravil sem jim, kterak sem z země z daleké přišel k nim z České. Tu se ke mně přívětivě měli a lásku ke mně okazujíc, všecky potřeby mi dávajíce. A slově na huoře Syon, kdež Bosáci klášter mají, a tu král David měl svój dvór a tu jest bytem byl, a již nyní slove večeřadlo Páně. A již jest na tom místě kostel, kdež jest pán Kristus večeřal s svými učedlníky u veliký čtvrtek a kdež jim nohy umýval, i tu kdež k nim vsel zavřenými dveřmi.

Potom mě vedli před kostel, ukazujíce mi to místo, na kterémž byl ukamenován svatý Ště­pán. A odtud mě vedli na ta místa, kdež pán Kristus s zástupy obýval, uče je a jim zvě­stuje o království božím. A odtud se mnu šli k tomu místu, kdež panna Maria umřela. Byli jsú na tom místě udělali kostel nový, než žoldán kázal jej zbořiti, neb nic nového Arapi nedají křesťanem ani židóm stavěti až do této chvíle, a již na tom místě není než kámen veliký. Také mi ukazovali to místo, kdež apoštolé volili svatého Matěje na apoštolství. Na jiná mnohá mí­sta, kdež se co dobrého dalo, bylo by co o tom mnoho psáti, a u toho každého místa dávali hojně odpustkóv, jimž já počtu nevím, nebo za každé místo, na kterémžkoli zvláštní odpustkové jsú, a tak jsú rozdílní jedni od druhých, jedni menší a druzí sú velicí.

Nazajtří pak šli se mnú do Betléma. A Be­tlém jest městečko maličké jako ves a muož býti od Jeruzaléma jakoby tři čtvrti míle. Před Betlémem jest klášter veliký velmi a v něm jsou Bosáci. A tu se pán Kristus" narodil v jednom údolí, a to jest jakoby pivnice byla, a jest zděné obyčejem sklepovým. A tu sú stavěli velblúdy a osly, neb tam všecko obyčej mají stavěti z kamene maštele, a to v zemi a tepru svrchu nad tím domy. Také jest oltář na tom místě, kdež panna Maria porodila pána Krista; Bosáci na něm slúží a řečtí kněží u velikém klášteře svrchu nahoře slúží. A kdež pán Kristus naro­zený položen byl, jakož my obyčejem svým říkáme jesle, tam místo našich jeslí dřevěných jsú koryta vytesaná z kamene alabastrového a mramorového, a koryta ta jsú místo žlebuov i jeslí, neb tak u nich ten obyčej jest. Než ko­ryto, v kterémž dítě pán Kristus položen byl, jest alabastrové a zšíři muož býti dvú loket a zdélí, co by mohli čtyři oslové státi u něho.

Potom mi ukazuovali to místo, kdež pána Krista obřezovali. Na tom místě jest kámen ve­liký a nad ním jest oltář. Také mi ukazuovali to místo, na kterémž tři králové dítěti pánu Kristu dary dávali. Jiná mnohá místa, ježto sem je opustil psáti, ukazuována jsú mi od Bosákóv, kteréž jsú všecky v tom klášteře, neb jest ve­liký velmi a kaplic v něm mnoho jest. Potom šli se mnú na to místo, kdež andělé pastýřóm zvěstovali o narození Kristovu. Na tom místě jest divná jeskyně z skály vyrostlá, neb jest neznáti, by se jí kde železem dotýkalo. Také znáti, že na té skále byla jest věže veliká, a slyšal sem od křesťanóv,že by ji múřeníné zbořili.

A odtud sme šli na jeden vrch, i ukázali mi ta místa, kdež byla Sodoma a Gomora. Sodoma jest níže z této strany Jordána a Gomora výše z oné strany Jordána, a na těch místech jsou jezera veliká a smrdí jako síra, a sú slaná, a s nich sbírají suol lopatami, chodíce podle krajóv jezer, a tu suol dávají dobytkóm; než k ji­ným potřebám jako k jídlu nepotřebují jí.

A odtud sme zase se vrátili do Betléma a šli sme k tomu domu, kdež bydlil Jozef s pannu Marijí, majíce sebú dítě pána Krista.

V Betlémě jsú všecko křesťané řečští. Ráno vstávše, šli sme zase do Jeruzaléma, a když sme byli od Betléma jakoby mohlo býti čtvrt míle nebo málo víc, ukázali mi to místo, kdež leží Samuel prorok, opět jiné místo, kdež Eliáš měl svú školu, a kde Jakob měl svój duom, akde leží Ráchel židovka. A ta všecka místa nedaleko jsú jedna od druhých mezi Jeruzalé­mem a Betlémem, a ta všecka místa nejsou u veliké slavnosti, jakož znáti i rozuměti, že někdy bývala, ale již tomu všemu pohané překážku činí, a zvláště kdež znají, že by od křesťanóv z toho požitku neměli. A když smy již přišli nad Jeruzalém na jeden vrch, odtud mi ukazuovali dům Symeona kněze, a jest blízko Jeruzaléma a ještě mnoho zdi stojí i věže ve­liká; rozuměti, kdyby bylo nezbořeno, že byl duom čistý, jako by v těchto zemích tvrz dobrá byla. Také mi ukazuovali, kde byl Emaus, jiné kastely a hrádek, o nichžť nepotřebí jest psáti.

A odtud sme šli na huoru Syon, kteráž slově svatá, do Bosáckého kláštera. Pak opět dne ji­ného, ráno vstávše, šli se mnú dva Bosáci do Jeruzaléma, neb hora Syon jest od Jeruzaléma jakoby mohlo býti dvoje hony neb víc A najprv mě přivedli k tomu místu, kdež byl kříž, na kterémž byl pán Kristus ukřižuován. Na tom místě jest věže veliká a znáti, že byli na ní zvonové, ale již jich není, neb již nikděž v těch zemích pohanských zvonóv nemají, aniž sem jich kde slyšal ani viděl. A odtud sme šli k hrobu pána Krista, neb to místo, na kterémž byl ukřižován pán Kristus, a hrob jest obé v jednom klášteře, blízko jedno od druhého. Hrob pána Krista z skály samorostlé a mramorové vytesaný jest a, nezdá se, by co bylo u něho opravováno, než jakž byl prvé udělán, neb jest dílo prosté, staro­dávné, nekřtaltovné, a jest tesaný na čtyři úhly zevnitř, a jest ho málo v zemi, než nad zemí muož býti člověka zvýši prostředního; také jest svrchu celý. Dvéře jsú do něho malé a okrúhlé, že člověk dobře se sehna, těsně tam vejde, než jaký jest vnitř nevím, neb mi tam Bosák jíti nedal, a také mi Bosáci pravili, že tam žádnému nedadí jíti ; jediné sám kardyál ten chod; a to nečasto, než když pútníkóm lámá skálu, a to ještě znamenitějším, když tam přicházejí na pouť. Hrob pána Krista jest prostřed kláštera. Také u hrobu nic není ozdobeného, jako obyčej v jiných zemích mají ozdobovati lečijakés svátosti; ale toho tam není.

Ten klášter podobný jest k tomu, kterýž jest u sv. Jakuba, jedné žeť není tak vysoký a také tak veliký zdá mi se, že není, než zdí a okny k tomu podobný jest dělaný. Okna jsú také užší a nad hrobem pána Krista u vrchu ko­stela jest okno veliké a okrúhlé, a tím oknem najvětší jest světlo do kostela. Také nad hro­bem pána Krista jest vazba na čtyřech slúpích vysoká, a jest okrúhlá, udělaná z rozličného kamení, a to pro to okno, aby neteklo na hrob, neb jest to všecko klenuté a bez krovóv. A dílo všecko jest starodávné; jakž sú někdy dávno křesťané udělali, tak stojí, neb jim již pohané nic nedadí přidělati ani hotového opravovati, leč by jim penězi velmi přeplatili. A teď ne­dávno před tím, než sem já tam byl, ubořilo se kus zdi kostelní, a tak mi pravili, že zabilo dva černé křesťany; a nedadí jim toho zase opraviti.

V tom klášteře jest sedm oltářuov a napsáno jest nade dveřmi vnitř kostela sedm věr kře­sťanských, černých křesťanóv trojí víra: jedni jsú, ježto drží křest, světí sobotu i neděli, a ti mají tři štrychy na tváři, propálené hned pod okem, jeden podle druhého. Druzí jsú křesťané, ježto drží křest, světí toliko neděli; ti mají jedno dva cíchy nebo znamení na tváři. Třetí toliko drží křest a ti nesvětí soboty ani neděle, a ti mají jediné znamení na tváři. Čtvrtí kře­sťané jsou řečští, jiní Arméni, Římané atd. A ta každá jednota má v tom kostele svój oltář a všickni na světlo nakládají, neb jest lamp ho­řících velmi mnoho po kostele, a v těch lam­pách všecko dřevěným olejem pálí, totižto oli­vovým.

**37**

Také do toho kostela není obyčeje choditi lidu obecnímu a to i domácím, aniž tam slúží jako v jiných kostelích, aby tam šli, kto chtí. Pohané, totiž múře(ní)né, toho brání a nikoli darmo nepustí, neb jest v moci jich, a hrobu pána Krista najlép pohané požívají, než pútníkóm v něm slúžiti dopustí. Než jistě penízeť míti musí, ktož chce při službě býti a hrob pána Krista viděti, ne toliko aby penězi něko­lika odbyl, než několika zlatými. Jinak nic, to jistě věz bez pochybení. Mně se bylo dobře zdařilo, že sem ne tak mnoho dal, jako jiní musili dávati, neb ten, kterýž peníze bére od hrobu, nevěděl jest o mně, ale kardián, maje ke mně milost, uvedl mne jest sebú, když jemu dal klíče ten pohan, kterémuž najvýše jest po­ručen hrob i kostel, aby světla opravil; neb obvčej mají světla opravovati ve čtyřech nedě­lích jednú. Než v bázni sva oba byla, když sme tam byli, však proto nemálo sem musil dáti i po milosti, neb najchudší pútník, kterýž-koli nemá zlatých, jistě hrobu pána Krista vi­děti nebude.

Kostel ten jest vnitř bílý. Malování i jiných okras v něm není žádných ani korúhví nebo postavníkóv i jiných věcí, jako v těchto zemích křesťanských mají, v tom kostele i jinde ne­viděl sem. Ohledav což sem mohl ohledati, šli sme z kostela. A odtud hned šli se mnú k té bráně, kterúž vedli pána Krista k smrti.

Potom mi ukazuovali, kdež byl duom Kai­fáše, a nade dveřmi toho domu jest točenice zlatá, a znáti, že jest skládána, ježto někdy byla zlámána. Pak mi ukazovali ten duom, v kterém bydlil Jozef s pannu Marijí, a ten jest proti domu Kaifášovu. A odtud sme šli tú branú ven, kterúž veden pán Kristus, i šli sme do údolí, kteréž slově Jozafat, kdež jest hrob panny Ma­rie. A na tom místě jest kápla klenutá a okrúhlá, a k hrobu jest jíti jako do pivnice dobře hlu­boko po několiko stupních kamenných, a u dvéří té káply sedí strážný Arab nebo pohan, nebo ho sobě křesťané najímají, aby tam nedal pře­kážeti. A také musí peníze míti, kto chce tam jíti k hrobu; bez peněz puštěn nebude.

I všel sem tam s bosáky a viděl sem hrob panny Marije a ohledal sem jej, neb sú mi se ho nebránili dotýkati. Vytesaný jest z bílého alabastru, a jest nad zemí nízký a od svrchu jest tesaný. V té kapli ozdob žádných neviděl sem než lampy ustavičně v ní hořící. A odtud sme šli do jedné jeskyně, v kteréž se najprvé bohu otci svému modlil u veliký čtvrtek, když měl jat býti. V té jeskyni sem byl, a jest velmi hrozná, neb se nad ní divně skalí samorostlé zavěsilo, a zdá se jakoby hned na člověka mělo upadnúti.

Potom mi ukazovali to místo, kdež se pán Kristus podruhé modlil, také v zahradě, a jest u skály.

**38**

Pak sme šli na to místo, kdež se po třetí modlil, a jest skála na dvě straně rozdě­lena, že mezi ni muož vjíti, a jest podobně jako komórka malá bez vrchu. Také mi pravili, že by tu Jidáš k němu přijda, políbení jemu dal Potom mi ukazovali to místo, kdež *sv.* Petr sedě spal, a jest skála, kdež jest sedě! nad tím místem, kdež se pán Kristus modlil, a praví, že by s té skály Petr skočil a tu Malchovi ucho uťal, neb sem na tom místě hned viďal vyte­sáno v skále, po kteréž chodí, obraz veliký sv. Petra s mečem a Malcha, kterémuž ucho uťal, také vytesaného. A odtud sme šlí z té zahrady, kudy pána Krista vedli, když jsú jej jali, a jest hora příkrá a velmi veliká, a hned se od té zahrady počíná (jiná), Zahrada ta jest veliká; vuoří ji a sejí v ní obilé. Dříví v ní jiného není než oliví.

Potom sme šli na horu Olivetský velmi vy­soká a příkrú, nebo hora Olivetská všecky jiné hory\*) svú výsostí převýšila jest, kteréž jsú okolo Jeruzaléma. A když sme na ni vešli, ve­selo jest nám velmi bylo, až tam milo bylo býti, neb jest tehdáž oliví kvetlo a dříví cedrové. A jiného dříví na ní není, než dvoje to; i byla jest ozdobena vóněmi rozličnými také z bylin mnohých, kteréž na ní rostú.

Potom mě vedli k tomu místu, ukazujíce odkud pán Kristus na nebe vstúpil.

39

Na tom místě jest skála alabastrová, velmi rovná a hladká, a na té skále šest jest šlépějí člověčích a jakoby bosýma nohama vtlačených do té skály dobře hluboko, a jest i prsty znáti. Okolo téj skály udělána jest kaplička maličká. U dveří té ka­pličky jest strážný múřenín, totiž pohan, a nedá tam bez peněz jíti, než ktož peněz nelituje, tohoť hned pustí, neb na ta všecka místa, kteráž sem již jmenoval neb ještě praviti je budu, každý svobodu má jíti, zlý i dobrý; peníze maje, všehoť duojde, než toho sem svědom a tím sem jist, že bez peněz málo tam zví a ohledá. Neb což sem rozuměti mohl, že ta všecka místa svatá a znamení, kteráž jsú od pohanóv dopuštěna křesťanem, je v poctivosti míti pro své veliké užitky, kteréž jich mají, dopustili jsú. Však také i Bosáci toho dosti dobrý užitek mají, a zdá mi se, kdyby toho nebylo, musilo by zpustnuti to všecko, jakož mnoho již zpustlo.

Také s hory Olivetské najlépe sem viděl Je­ruzalém a shléd položení jeho. Zdál mi se tak veliký, což sem rozuměti mohl, jako Králóv Hradec, a něco jest k němu podobný, neb také leží dlúze a ne široce, a jest na hoře dosti vy­soké, jako by mohl býti Tábor, než ještě mi se zdá hora vyšší nežli Táborská.

Jeruzalém okolo sebe se tří stran má rokle veliké nebo údole a na čtvrtú stranu roveň či­stá, a slyšal sem, že by z té strany Titus do­býval jeho.

**41**

Hrob pána Krista, jdúce od těchto zemí, po pravé ruce jest a chrám Salomúnóv byl po levé ruce, nachýliv se k huoře Olivetské, k východní straně slunce. Okolo Jeruzaléma málo rovní než hory veliké a údolé, než proto se jim čistá obilé rodí, ale málo seti mohu, protož jest chleb velmi drah. V Jeruzalémě vína dobrého mají dosti a lacino. Ovoce rozličného mají dosti ale velmi drahé. I jiné všecky věci jsú drahý k živnosti lidské.

Na Jeruzalémských vinicích viděl sem křeví vinné divnější, nežli v těchto zemích jest. Pňoví, z kteréhož réví řeží, jest tak tlusté jako pařeze borové vyspělého boru a některé muož tluščí býti. Vinic nekopají, ale zapřaha dva buvoly do pluhu, i obvorávají je na všecky strany, totižto pňoví, a tři nebo čtyři chodí před pluhem, zdví hájí zhuoru křoví, aby ho nelámali, neb jest réví velmi dlúhé a z hrúbi jest nebo z tlúšti jako dobré holi. Také vinic netyčí. Křoví jest pěkně řády sázené a řídké, protož na všecky strany je obvorávati muož.

Pak zase jeda — bylo ty dny hned po velice noci — o velikých hrozních jakož sem slyšal, i chtěl sem zvěděti. Tepruv se jest zrno zava­zovalo, a bylo jest jako zrno semenečné, a hrozen jest byl na velikú píď. Než mandlóv nových času toho dosti jest na trhu bylo, neb jest to u nich najrannější ovoce.

V Jeruzalémě křesťané a židé žádné zvuole nemají než úzkost velikú. Křesťanovi jest málo, než židóv mnoho, a ty divně a rozličně pohané trápí; a když se kterému židu duom oboří, jiného jemu stavěti nedadí, leč sobě to místo u svého pána zase dosti draze kupí. Také svých domov vlastních sobě opravovati nesmějí, neb jim toho pohané brání a to proto, aby je trá­pili. Také když dlúho déšť neprší, tehdy pohané sberúce se, mezi židy a křesťany jdú a stluku jim nádoby s vínem i jiné potřeby, kdež co najdu, dávajíc jim vinu, že pro ně buoh deště nedává, že jsou pohané a že víno pijí.

V Jeruzalémě křesťané a židé podobně v ta­kovém oděvu chodí jako zde chodci. Sukně do­bré na sobě míti nesmějí ani košile tenké podle jich obyčeje. V domu k své potřebě a k libosti nic měděnného ani cínového, nadto stříbrného nesmějí míti, než čbánky i jiné nádoby všecko hliněné a mísy dřevěnné, krátce že nic okrášle­ného nemají, neb by hned na sobě pohany měli a při tom by jim i jiné věcí pobrali. A tak je trápí, jakž sami chtí, nebo to pohané vědí, že židé drží a prav, že to jest země svatá a jim zaslíbená, a kteřížkoli v ní jsú, jiní židé je za svaté mají, a pro žádné křivdy a trápaní, kteréž mají od pohanóv, odtud nechtí.

Také sem slyšal, že Arapi totižto pohané praví, že žádného" hříchu před buohem z toho nemají, což židóm zlého činí. Než to pravím já, že sem horších židóv nevida!, spolkem i v jiných zemích lidí, jakto v té zemi, kteráž slově svatá, jestli že jsú onino židé světí, tehdy jsú u nás ještě světější.

* Jeruzalémě jest najvíc kupcóv pohanských. Židé a křesťané špatné živnosti mezi nimi mají, neb jest málo řemeslníkóv v Jeruzalémě a to proto, že není na silnici Protož sú živnosti v něm těžké lidem.
* Jeruzalémě nemají vody tekúcí žádné ani studnic, a jest od vody město velmi bídné, než cistern v něm mnoho mají, a když déšť prší, toho jsú velmi pilni, aby každý své cisterny na­plnil jakž to muož podle své pilnosti; a na té vodě dosti míti až do jiného dště.
* Jeruzalémě byl sem tři neděle a ohledal sem v něm všecko, což sem mohl ohledati, ješto sem mnohých věcí nepsal pro umenšení řeči, a některých sem krátce dotekl.

Potom sem jel s kupci z Jeruzaléma, umysliv sobě jeti do Egypta, a tovaryš muoj žid již dále se mnú nechtěl z Jeruzaléma a tu jest mne cá­kal, až sem se zase k němu vrátil z Egypta. I přijeli sme druhého dne z Jeruzaléma do mě­sta, kteréž slově jazykem jich Hevron a česky Samaří. Na té cestě ukazovali mi Jericho mě­sto, ješto bylo okolo něho sedm zdí, a již nic jiného není než mnoho zdí rozvalených. Od Je­richo také jest nedaleko ta hora, na kteréž Abra­ham obětovati měl Izáka syna svého buohóm.

Potom sme přijeli k studnici, kterúž jest udě­lal Jakob, kteráž jest před městem Samaří. Také mi pravili, že v té studnici mluvil jest pán Kristus s Samaritánku.

**4 3**

Studnice ta jest prostá a okrúhlá; za to mám, že zhlúbi dvú latrú není, a to i s vodu. V té studnici jest voda dobrá; pili sme jí rádi. Také ve všem kraji Samařském vody lepší nemají než z Jakobovy s(t)udnice až do Nilusa řeky, která teče z ráje. V tom ve všem kraji vody sú zlé, slané a píti teplé.

Pobyvše u té Jakobovy studnice a napojivše koně i velblúdy i sami se jí napivše, jeli sme do města Samaří a najali sme sobě komoru v domu hostinském. A opatřiv své věci, šel sem (s) židem před město k zahradě, v kteréž mnoho hrobóv prorockých jest, neb sú tu pohřeb měli a tu se kladli. Tu leží Adam, Eva, Izák, Ja­kob, i jiných těl mnoho svatých (prorokův) a dobrých lidí. U té zahrady každý den dávají tisíc chlebóv pro buoh každému, zlému i do­brému, ktož jedno chce vzíti.

Pohané ty svaté mají u veliké poctivosti, ozdobujíce hroby jich lampami mnohými, hořícími ve dne i v noci, a praví, že jsú jich proroci, a hned je za to drží; Židé se k nim také znají, s velikú je slavností ctí, a k nim putují z Je­ruzaléma i z jiných krajin židé. Než zahradu tu pohané v moci své mají; židóm tam vládnuti nedopustí, než do zahrady jest jim svoboda jíti a netoliko židóm, ale každému, zlému i dobrému, domácímu i příchozí.mu, není tam bráněno.

Ohledavše Ebron, totižto tu zahradu a hroby prorocké, jichžť počtu nevím, o kterých mi pra­vili.

**44**

Také ti hrobové jsú v kapličkách, a každý zvláštní svú kapličku má. A těch kapliček jest velmi mnoho, a jsú klenuté všecky až do sa­mých vrchóv, a vysoké vrchy druhé mají. A v každé té kaple lampy hoří ve dne i v noci. Město Hevron jazykem jich slóve, českým Sa­maří, a místo to, na kterémž zahrada a hrobové, slově Ebron. Ale židé a múřeníné všemu říkají Hevron, městu i zahradě a hrobóm, neb pro slavnost těch (hrobův) u nich v jich zemích město jména nemá.

U toho města jest hora Cedron, a z té hory teče potuoček, a té vody všichni užívají, neb tu okolo města žádné jiné nemají vody tekúcí. A když léto suché, tehdy jim přestane téci ten potóček, i musí se všichni utéci k Jakobově stud­nici, a všichni z ní beru, což komu potřebí. Tak sem od nich slyšal, že jí nikdy nepřeberu Tak z ní neteče nikam, než jest hojná, protož jest velmi vzácná a mnoho jí sobě váží a opravují ji jako veliký poklad.

Z Ebron jeli sme do Gázy, majíce do něho puoldruhého dne cesty. To město leží na hoře písečné, a okolo něho jest zahrad množství, a v nich ovoce, rozličného dříví, než najvíc dříví mandlového, ješto jest jeho tak mnoho, že jej jedva očima přehlédne. A to na všecky strany. A odtud na všecky strany krajóv jeho dodávají, a ktož je kupují, málo že jich darmo neberu.

Gáza to město jest na silnici egipské, i z ji­ných mnohých krajin tudy jedů. A jest neveliké to město, však proto všech potřeb k jídlu, masa, ovoce rozličného jest s potřebu, ale že všecko velmi draho musí kupiti.

V zemi Egipské není pána většího než pán z Gázy, neb sem tak slyšal, že odtud bude najspíš žoldán, neb jest město blízko stolice žoldánovy. Neb v těch všech zemích žoldánových není než pět pánóv po žoldánu najvětších. Je­den ten pán jest v Galatě, druhý v Damašku, třetí v Galilei, čtvrtý v Jeruzalémě, pátý v Gazi, a z těch pěti pánóv, když by žoldán umřel, kterýž by najspíše mohl z nich přitáhnuti a najsilněji, toho sobě Mamalici, žuoldnéři císařuovi, vezmu za pána a císařem bude; neb v těch zemích není tak mnoho pánóv nebo knížat jako v těchto zemích jazyku našeho.

Slyšal sem také, že by všech těch pánóv pět prvé byli nevolníci a kupení lidé, jsúc pobráni z jiných zemí. Také sem slyšal, že by obyčej tento "zachová li v zemi Egipské od Jozefa syna Jakobova, kteréhož jsú bratří jeho prodali, a ten se jest dostal do toho Egipta. Kterýžto byl vladař usazený od krále faraóna najvyšším, za kteréhožto hojnost byla veliká. A to až do dnes zachovávají, aby žádný nebyl žoldánem než z kupených lidí, neb sem se z úmysla a pilně na tu věc ptal, a tak mi pravili, že pro tu příčinu to činí, neb jest hojnost byla skrze něho, a že mocný jest byl i múdrý velmi, a že jest bylo dobře za něho.

**47**

Také mi pravili židé, že by bylo z toho mě­sta Gázy to stádo vepřóv, do kterýjchžto do­pustil jíti pán Kristus ďáblóm, kteréž vyvrhl z člověka. A ti se všickni v moři ztopili, neb Kaza jest nedaleko moře, jako by mohlo býti puol míle. Také žádného dobytka svinského v tom městě není, a netoliko v tom ale v těch pohanských zemích všech žádné svině neviděl sem. A žid jeden, hádaje se se mnú, když sme do Gázy jeli, ukázav mi moře a dav příklad a řekl: „že my Krista vašeho posluchárny víc než vy křesťané; neb na svině Kristus nedbal a laskav nebyl, a teď v tomto moři s ďábly ztopil je, a my jich nepožíváme ani jich v svých zemích mámy, ale vy svině jíte a neposlúcháte v tom Krista vašeho",

V Gáze byli sme týden. Odtud sme jeli dva dny, i přijeli sme k jednomu městečku, a ne­viděli sme ho, až sme do něho vjeli, pro dříví daktylové, totižto palmové, na kterémž daktvle rostú, neb sú všecko lesové palmoví velicí okolo toho města. Dříví palmové jest tlusté jako hrubý smrk a jest vysoké velmi; a kterak jest tlusté u dna, tak i u vrchu jest, a znáti co ho do roka přiroste. A jest ne hladké, ježto jest tak podobně hrbolovaté jakoby hrubší konec k tlustému spuojoval, a tak stupně má až do vrchu. A proto s tím jest dřevo rovné a suku žádného nemá až do vrchu, a tepruv v samém vrchu jsú ratolesti palmové okrúhlé Z daleka zdá se jako nějaké kolo neveliké, a toho jest větvoví málo na palmě, neb když z daleka na ni hledí, zdá se jako voháňka. Pak v tom větvoví sú kola vyrostlá jako mejlí a na tom mejlí bude daktylóv jako chmele, že jich z toho kolečka na­trhá se dva věrtele a z druhého víc, A na jed­nom dříví bude takových kol čtyři nebo pět.

Také v tom městečku zdá mi se, že najvětší živnost jich jest daktyle, neb odtud dodávají daklylóv do všech zemí okolních kupci rozliční. Také daktyloví nebo palmoví, ač jeho jsú lesové velicí, však jeho proto darmo rúbati nedadí ani daktvióv trhati, než pánu z toho plat dávají; a z každé palmy, kteráž již ovoce nese, dávají čtyři aspry každý rok.

Palma jest vždycky zelená. Tak praví, že léta, padesátého teprúv ovoce nese, a když jest stará, také ovoce nenese Tehdy ji podroubí a jí spálí i jiné potřeby dělají, a palmovím totižto větvo­vím ploty pletú, neb okolo toho městečka jiného sem dříví neviděl než palmy. Také v tom mě­stečku nic pěknějšího neviděl sem než ploty z větvoví palmového, kteréž jsú okolo městečka, neb jest palma hladká a bílá, zvláště když uschne; i blýská se plot z ní udělaný a jest zřetedlný velmi.

Městečko to jest bídné velmi. Nemají vněm ani vod dobrých, než sú slané a k tomu teplé.

**48**

Tu nám pravili, že již u nich déšť neprší. K jídlu sme v něm našli najvíc sýra, mléka a tvarohóv, než chleba velmi málo, neb co nás tam přijelo, nevím by se kto z nás chleba na­jedl za peníze; a ačby sobě chtěli síti aneb na­jíti ta místa, ježto (by) na nich mohli vorati, i jest země zlá, ne úrodná, neb jest země okolo nich velmi zlá a písečná, i to ještě písku su­chého, ježto když po něm jedeš, tehdy se velmi práší.

Přibyli sme tu noc. Ráno vstavše, jeli sme pryč. Druhého dne přijeli sme do jednoho mě­stečka k prvnímu podobné(ho) palmovím i zemí. Jest také nuzné;\*) vody mají zlé, slané a teplé Také sme tu měli málo kupiti k jídlu než ptáky mořské a cibuli, chleba málo, než těm, s kte­rýmiž sem jel, zdálo se jim, že jest to dosti. A ti ptáky pekli sobě neslané a jedli sme je bez chleba; mněť sú byli velmi nechutní, ačť jsú je oni velmi chválili.

Odtud sme jeli a třetího dne přijeli sme do jednoho města velikého, kterémužto jazykem arabským říkají Ages. Jest město veliké, nevím co by menší bylo Prahy, a není hrazené. Ku­pectví rozličného v něm dosti, plátenníkóv a běličóv, ježto plátno čisté dělají a bílí, jest velmi mnoho, kteréžto plátno slově kolč. V tom městě jsú všecko Arabi pohané; nevím, bych v něm slyšal o jednom křesťanu, by v něm bytem byl.

49

Tu sme se měli dobře, neb sme se chleba na­jedli všichni, což nás bylo, a vody dobré na­pili z Nylusa z řeky veliké, kteráž teče z ráje, neb teče mimo to město.

O dobrotě té vody musím pověděti, že jest tak dobrá píti Chutná a sladká jest voda, ne opravovaná, tak prostá; nevěřím by mohla lepší býti

Také, jakož sem slyšal v Čechách obecné rozprávky o potocích rajských, domníval sem se něco malého býti, ale tento potok jest řeka veliká, a krom moře vody větší sem neviděl.

Nazajtří jeli sme pryč a toho dne přijeli sme do města slavného a velmi velikého Egipta a jich jazykem do Misera. I přijeli sme do Egipta jako do jiné vsi, neb do něho není žádné brány ani které zdi okolo něho jest, než najprvé sem viděl před městem zahrady velmi čisté, zdmi vysokými ohrazené, kterýmžto okolo města slu­šelo býti. A jsú z rozličného kamení tesaného dělány, a na ty zdi chodí po stupních kamen­ných; ktož chtí, procházejíce se po zdech, dí­vajíce se zahradám přečistým a dříví a rozlič­nému ovoci, jakož sem se také díval, a jest to­liko z té zdi do zahrad okny hleděti.

Pak kdy(ž) sme do najprvnější ulice Egipské jeli, kteříž sme koli křesťané a židé byli, ktož na čem jel, bud na koni neb na oslu, s těch sme sésti musili a pěšky jíti až na hospodu a koně podle sebe vésti. I šli sme tou najprvnější ulicí, tak mi se zdálo jako by bylo puol čtvrti míle zdáli, kterážto ulice jest všecka klenuta jako sklep, a po stranách jsú vokna do ní.

5 o

Jest ten obyčej a právo města Egipta, kte­rýžto ustanovil některý žoldán, aby žádný kře­sťan ani žid nejel do Egipta jakž koli, než pě­šky šel až na svú hospodu, a to jest uloženo pod pokutu a to pod tuto, aťby vzali to, na čem by jel, a k tomu aby kyjem bit byl.

I šel sem na hospodu pěšky vždy i s jinými, veda kuoň podle sebe, na kterémž sem k městu přijel; tak mi se zdálo, že jest toho bylo za míli od toho místa, kdež sme s kuoní sedali, až na hospodu. Tak sem byl velmi ustal, veda ten kuoň, až sem se hněval na toho císaře, kterýž jest takovú práci lidem pocestným zamyslil. Přivedše se na hospodu, jíž sem ten den od­počíval. I myslil sem na to, abych do tak slav­ného města nadarmo nejezdil, ale abych chodě ohledoval, co bych kde mohl ohledati a vy­ptati se. I pravili mi o velikosti města Egipta, kterak jest velmi dlúhé a veliké a široké na všecky strany, že ho člověk odnikud očima ne-móž přehlednuti ani právě shlédnuti. Potom mi pravil ten hospodář a řekl jest: „V našem městě jest dvanácte ulic naděl města krom ji­ných příčných a stranných, a v té každé ulici jest dvanást tisíc domov a je žoldán pán náš tak popsané má, neb jemu všichni daň dávají, když by měl na vojnu poslati." Potom sem se ptal jiných měšťan i žoldnéřóv žoldánových, jestli tak, jakož mně jest hospodář zpravoval atd.? Neb se ta věc nezdá podobná, a oni nám též pravili, neb sem byl (s) židem, kterýž jazyk jich uměl, když sme o tom mluvili.

Jiného dne vstal sem ráno a hned sem šel jednu ulicí, chtě zvěděti, kterak jest dlúhá; i přišel sem, kdež z Nylusa vodu beru na vel-blúdy, a tehdáž nešpor volali, když sem tu byl,. neb Nylus řeka teče skrze Egipt. A když sem zvěděl, že tak pozdě jest, velmi pospíchaje, šel sem zase k hospodě, neb sem se bál, abych se nezpozdil, neb jestli že by mne noc zašla, úzko by mi bylo; i přišel sem do hospody, ano se již setmívá. Hospodář se mne otázal, kde sem byl. Pověděl sem jemu, co sem chtěl zvěděti, a dal sem jemu znamení, odkud sem se zase vrátil Hospodář se tomu velmi zasmál a řekl mi: "Pohane, cos chtěl naše město pěšky přejíti za den? Aby to věděl, že by musil dobrý kuoň míti, aby je přejel; a odkudž ty se zase vrátil, aby to věděl, že jsi ledva puol města přešel."

I nezdálo mi se na tom dosti míti, Opět na-zajtří vstav ráno, chtěl sem vždy zvěděti, kterak bych mohl porozuměti velikosti Egipta. Najav sobě jednoho muže, i šel sem s ním, aby mi ukázal, odkud bych mohl najlépe shlédnuti mě­sto a položení jeho. A muž ten byl jest svědom Egiptu a uměl jest roušky, tak že sem se mělu s ním smluviti, a byl žid.

I šli sme najprv k hradu žoldánovu, na kte­rémž jest žoldán dvorem. A když srny přišli k hoře, šli sme na huoru po stupních kamen­ných až k první bráně. Odtud sem najlép shléd Egipt a stoje u zdi, díval sem se jemu, ano leží v čisté rovni písečné, a nikdež vrchóv ani lesóv očima neviděl sem, než čistá krajina písečná. I přehled sem Egypt na jednu stranu, na tu, kterúž sme do něho přijeli, a jedva že sem mohl znamenati, kde jest počátek města. Na druhů stranu, na šíř města k východu slunce, opět jedva sem je přehled, ale druhých dvú stran nadél i na šíř nemohl sem přehlédnuti. A to dívání naše bylo před samým polednem, a jasno přečisté bylo, však mi k tomu nespomohlo, abych jej přehled. Tepruv sem srozuměl i viděl, že Egipt jest město veliké příliš.

Hrad žoldánóv jest na čisté skále bílé a pro­středně vysoké, a okolo hradu jest pět zdí a vysokých velmi, a skrze každú zeď jest brána, a u bran vrátní mnozí. A vohradú mi se zdál mnoho větší než Chrudim. I Šli sme do prvníbrány, po­tom i do druhé; a k třetí strachem (než do ní) ne­směli sme jíti, neb sem se bál, abychom tázáni ne­byli, čeho hledámy, aneb co tam chceme; a já ja­zyku jich neuměje, nevěděl bych co odpověděti. Než proto sme tu seděli chvilku a tu sme se dívali rozličným služebníkem žoldánovým a úřed­níkem mnohým, ježto ustavičně chodili jedni s hradu a druzí na hrad v mnohém počtu. Úředníci jsú jedni múřeníné a jsú kleštěnci. O těch sem slyšal, že jsú najvyšší úředníci, ježto mohú každého súditi i trestati, a netoliko obecné lidi, ale i pány, a ti úředníci chodí s zlatými holkami, a za jedním veliký húf služebníkóv jde, když jede po městě. A těm úředníkóm žoldán najvíc věří.

Druzí jsú úředníci menší a ti nosí hole v ruku větší než první, a ne zlaté, ale jsú malované, a ze zpod nevím jaké jsú.

A třetí úředníci mají hole bílé. O těch nám pravili býti jich několik tisíc. Úředníci ti chodí všudy po Egiptě, řídíc komu co kde potřebí jest, a žádnému neodpustí křivdy učiniti aneb aby uškodil druhému. Jiných úředníkóv žoldá-nových, o kterýchž sem slyšal, v Egiptě mnoho jest, jichž sem zanechal psáti : Neb žoldán zpráv-cóv ani úředníkóv obyčejem městským v Egiptě nemá, než všecko z lidu služebného od žoldána ustaveni jsú.

Tak pobyvše tu chvíli, šli sme těmi branami zase. A v každé bráně viděli sme žoldnéřóv mnoství a bráni rozličné, stojící a visící, ješto tomu já počtu nevím. Sedše s hradu, šli sme na rynk, kterýž slove jazykem jich taktagal. Rynk ten, tak po rozumu hádaje, zda mi se, že jest za puol míle vzdéli. Tu sem viděl hráče rozličných her, hrající šermy divné, kajkléřství rozličná, kolby, honby, jiné hry divné, nám *v* na­šich zemích neobyčejné a o mnohých neslý­chané; o nich by bylo mnoho psáti.

**54**

A odtud sem šel na hospodu. Pravili mi, že jest v Eg(y)ptě sedmnást tisíc velblúdóv toliko těch, na kterých vodu berú z Nylusa a roz­nášejí po Egiptě a prodávají ji. Opět mi se ta věc nepodobná zdála, i ptal sem se ne jednoho o té věci, a každý mi jest tak pravil jako první a že z toho každého velblúdu na každý den platu dávají majdynu ten peníz, kterýžto peníz tak mnoho platí jakoby vosm peněz bílých. Než to vím, že těch velblúdóv na všecky strany mě­sta, kamž se obrátíš, ano se s nimi všady ženú; než počtu já jim nevím, než od lidí slyšené pravím.

Pak sem šel k Nylusu té řece na procházku. A okolo břehóv Nylusových roste tříí veliké a vysoké velmi, kteréhož mnoho jest na obě straně břehóv za několik mil zdéli, a to třtí sladké jest velmi. To sítí sekají kosami, kteréž mají k tomu připravené, a na velblúdích do Egipta nosí, a dělají z něho cukr dvoj, cukr Kandv a druhý tento obecný, a z toho třtí také plat žoidánovi dávají.

Okolo Nylusa jest dříví rozličné, svatého Jana chléb, daktile, gariafistule, jahódky veliké černé atd. Odtud sem šel na hospodu.

Pak jiného dne, vstav ráno, šel sem s židem jedním k do(mu), kterýž udělal Jozef syn Jako-bóv za času vladařství svého, kterýžto jest velmi divně dělán neobyčejně a netoliko v zemích na­šich, ale i jim v jich zemích divný jest.

5 5

Sklepy v nich divně ztočené a nevím vkolikeronásob jsú jedny nad druhými, a mezi ty sklepy teče . voda, kteráž jest přivedena z Nylusa, a teče pod sklepy i nad sklepy. A do těch sklepóv jsou šneky divně ztočené a velmi mistrně dělané, a všecko jest v nich kamení mramorové a ala­bastrové, a to jedné napsati sem kázal, což sem před domem jsa, viděl voknem, neb sú vokna veliká ale dvéře jsú zadělané, neb tam žádný nechodí. A tak sem slyšal, že by Jozef v tom domu poklady veliké měl, kteréž byl shromáždil, stříbro a zlato, za krále faraóna. A nade dveřmi toho domu jest hrubý text, i praví, že jest psáno jazykem jich, že těmi poklady nebude hnuto až do druhého času. Na ten čas ptal sem se židuov, rozumějí-li, co jest tím časem mínil, a který by to čas byl? Praví, že sami nevědí a o něm pra­viti neumějí.

Protož do toho domu nechodí ani smějí, a jsú dvéře zazděné. A tak pravili, ktož se tam koli pokusil, každého mrtvého zase oknem vy­táhli. To jsú nám múřeníné jistili, že se tak stává.

A odtud sme šli k jednomu kostelu tureckému, kterýžto jest veliký velmi, a ten jest připravený a vzdělaný vnitř i zevnitř nad obyčej; zkamení mramorového a alabastrového velmi čistého dě­lán jest, a vnitř v něm jest kamení všecko pu-lérované a to rozličných barev, tak že se svítí.

56

Jiných příprav drahně v něm i okolo něho, než tak v náhlosti spatřiti sem nemohl, abych směl v celosti o tom praviti anebo rozumně o tom • vypsati, neb sme do kostela jíti nesměli a před kostelem strachem sme (se) dívali, a v kostele což sme jedno dveřmi viděli, kterak jest. Nebo do p(oh)anských kostelóv žádný jiný nechodí a jíti nesmí, leč by jich víru přijal a obřezati se dal, neb sú od toho hned usazeni, aby to pilně opatrovali. Také žádný člověk Arabóv ne-haněj u víře jich ani o jich víře mluv, zvláště ne­známý, chcelí život zachovati; a také oni jiným nebrání věřiti, jak kto chce K své víře nenutí lidí bezděky, leč kto dobrovolně chce. Než po­hanem jest svoboda jiné všecky lidi haněti, jakž oni chtí, a činí toho dosti, dávajíc křesťanem pohany a jsúce samí jimi. Než odporu jiného proti nim není než trpěti a příčin, což byl mohl, uvarovati se, bez kterých by mohl býti. O tom kostele pravili mi múreníné, že v něm spalují tři tisíce centnéřóv oleje olivového každý rok, než já nevím, tak-li jest, než to vím, že jest velmi veliký a světla mnostyí v něm hořalo jest. A odtud sme šli k jednomu domu, kterýž jest veliký velmi a připravený nákladně příliš, maje v sobě pokojóv rozličných mnoho; a jest dělán z kamení alabastrového a mramorového, a vnitř jsú pokoji pulérovaní a rozličných barev kamení v některých pokojích jest, až se velmi čistě svítí. A pravili nám o tom domu, že by na ten duom naloženo bylo sto tisíc zlatých. A ten duom ustavil jest od žoldána kancléř na svój náklad ke cti žoldánovi pánu svému a sobě na pamět, kteréhožto kancléře viděl sem i. skrze tlumače mluvil sem s ním, a dobře učinil jest mně, neb mi dal žoldánóv list fedrovní; i také svój aneb od sebe list dal jest mně.

Ten duom jest tak prostranný jako dobré městečko a v tom (domu) jest i obora, v kte­réžto zvěř chova(jí) rozličnú ; některú sám sem viďal a díval sem se jí. Také jest do toho domu přivedena voda z Nylusa po trubách, a kdež již z trub teče, tu jest koryto veliké kamenné, mřeží železnú ohrazené, a do toho voda z trub teče. A u toho koryta sedíta dva starci, a ktož koli přijde k té mříži a chce píti, každému dadí číši vody a to pro odplatu buoží. Neb jest voda v Egiptě vzácná, a v jiném v žádném domě vody přivedené není ve všem Egiptě než ta, o kteréž sem napsal, neb sem tak slyšal, že žádnému nedopustí vésti do domov pro umen­šení platu žoldánova.

O tom kancléři praví, kterak jest velmi bo­hatý pán na zlato i na drahé kamení i na jiné věci.

Pak jiného dne šli sme k zahradě, v kteréž balšám roste. Ta zahrada muož býti míli od Egipta. A když srny přišli k zahradě, uzřeli sme okolo ní tři zdi vysoké jako okolo města některého.

**58**

Na první zeď šlí sme po stupních ka­menných, a chodili sme po ní, a hleděli smy vokny do zahrady první i přes druhů zeď pře­hlédnuti sme mohli. A viděli sme zahradu druhů, v který(ch)žto zahradách mnoho jest dříví roz­ličného a ovocí i koření předivných, a voně pře­čistá z těch zahrad voněla jest.

Třetí zeď také sme viděli, kteráž jest okolo té zahrady, v kteréžto balšám roste. Ta zeď vysoká jest velmi, že pro výsost její nic sme zahrady neviděli než samu zeď. Nadívavše se dosti na té zdi těm zahradám, i šli sme dolov k první bráně zahradní; a u brány seděl vrátný nebo strážný, kteréhož s velikú pilností prosili sme, aby nás do zahrady pustil, abychom ohle­dali, kterak balšám roste, a oznámili sme jemu, kterak sme z dalekých zemí přišli ohledávat za­hrady téj, a chtěl sem rád i zaplatiti.

Strážný tlumači odpověděl, že by to učiniti chtěl, "než nesmím, neb přikázání od svého pána mám, kterémuž najvýše zahrada poručena jest, abych žádného nepúštěl". A pán ten byl jest v Egiptě. I dopustil nám do zahrady vokny hleděti. Viděli sme všecky tři brány, a skrze každú zeď jest brána, a u každé brány jest duom kamenný. A ten strážný dal se nám vody napíti. Pobyvše tu chvíli (a) ohledavše, což nám muožné bylo, i šli sme zase do Egipta.

Potom jiného dne šli sme mezi zlatníky, kteřížto zlatníci jsú bohati velmi a duoložíti v svém ře­mesle příliš. A což by člověk snad pomysliti chtěl kupiti sobě od zlata neb od stříbra i od kamení drahého a to rozličného nebo cožkoli jiného, tu najde hojně dosti. A těch zlatníkóv jest velmi (mnoho), a hned jsou zvlášť, a mají své město tak podobně jako v Praze židé. A ač sem mezi nimi býval často, však proto mezi nimi zablúdil sem jednu také; i podle toho zdá mi se, že jich město není malé.

Odtud sme šli do jedné ulice, kteráž slově basar, tak právě jakoby řekl tržná ulice. Každý den vždycky jest mnoho lidí, že se trú a tlačí převelmi a že málo muože postáti pro veliký dav.

A slyšal sem o té ulici, kto by ráno obleka na se sukni novů a chodil v ní po té ulici až do večera, že ji lidé na něm zderú, a jestliže nezderú, ale otrú mu s ní barvu, že bude jako stará, neb jest v té ulici lidí velmi mnoho pře­veliké mnoství, ježto jest nepodobné k víře o tom praviti.

V té ulici všecky věci prodávají k jídlu i jiné věci krámské, ježto, mi se tak zdálo, co by sobě člověk mohl pomysliti, že tu najde kupiti, však tak obyčejem jich. Než budeli kto slyšeti oby­čejem těchto zemí, daleko chyba bude, zvláště co se jídla tkne. Než toto vím, ač toho pře­veliké mnoství jest, což se prodává, ješto není podobně praviti o tom, však i to proto ty všecky věci jsú převelmi drahé, také ne podobně zvláště proti zemím zdejším a jazyku našemu a městóm. Nebo za majdynu ten peníz kupil sem sobě chleba čtyři pecníky, nerovně jsú menší než pražská žemle, a majdyna jich peníz platí tak mnoho jakoby vosm peněz bílých; a tak kúpě jeho za majdynu pacholek, nemá se ho co na­jísti. Jiné věci všecky jsú drahé. A tak mi se jistě zdá, že mnohých věcí v Čechách kúpí více za bílý peníz než v Egiptě za majdvnu a více za bílý groš než tam za osym majdyn. A z těch všech kúpí, které se prodávají v té ulici, nic lacinějšího sem neviděl než daktyle a cukr. Neb sem ho kupil, jako puol čtvrti libry české za čtyři majdyny a to předního a vybraného cukru Kandy.

Ta ulice jest široká velmi. O dlúhosti její nevím co praviti, neb sem se nesměl pokusiti, abych ji přešel, neb pro mnoství lidí stesklo by se jíti a zatím by noc byla.

V té ulici udělána " jest brána velmi vysoká nepodobně a široká tak že by čtyři vuozové pořád do ní vjíti mohli. Také jest na ní udě­lána věže okrúhlá, podobná k stohu velikému, kterážto jest nad branú velmi široká a potom čím vyšší vždy užší, a jest všecka zděna i vrch té věže a jest velmi u vrchu špičatá, a dělána jest z kamene alabastrového velmi hladkého. O té bráně slyšal sem, že by ji dala jedna ži­dovka ustavěti na svój náklad a to jedné proto, aby pamět její zuostala po ní, neb tu brány na tom místě potřebí nic nebylo jest, neb jest mezi domy. A slově až do dnes židovina brána, a jest nedaleko města zlatnického a proti hradu žoldánovu.

**61**

V Egiptě trhu dne určeného žádného není ani jarmarku, než každý den, vždvcky jakž se počne, (jest) trh a jarmark až do noci, a to na všecky věci, ješto sem se tomu nadiviti mohl, ano vždvcky den ode dne lidí veliké mnoství sem i tam přelévá se jako vodu.

Ješto nevím by bylo v Egiptě tak mnoho lidí jako v některé celé zemi a nic nebudu míti za zlé, jestli že se co komu bude zdáti nepo­dobného proti obyčejem těchto zemí, věřiti že mi nebude. Neb i já, již na cestě jsa, slyše rozprávky mnohé, a některé tam jsa, věřiti sem nemohl; a potom sem sám více viděl a protož mnohé ještě věci níže (jsem) psáti kázal. To jest všecko vskutku shledáno a mnoho jest, co sem viděl nepodobného; hned sem nechtěl, aby to psáno bylo a zvláště v té židovčině ulici a v tom slavném městě, i jinde, kdež sem byl, než což znamenitějšího, toho některého ještě velmi krátce sem dotekl, ješto nevím, budeli moci mnohému srozuměno býti.

Žoldán jest pán bohatý na zlato a na stříbro převelmi i na rozličné klenoty, a jest pán mocný převelmi. I na lidi jest bohatý, neb jich mno­ství u svého dvora chová a hojný žold platí jim neb dává žoldnéřem svým. A u jeho dvora jsú dvořané nebo žoldnéři velmi bohatí, neb mají zlatých dosti, jakož sem se jim díval a byl sem mezi nimi, i seznámil sem se s jedním, kterýžto uměl roušky.

**6 2**

A ten byl jest z země Vlaské. I ptal sem se ho, kterak se jest dostal do Egipta, kterýžto pověděl mi : "Byl sem ma­lým pacholetem, když sem byl vzat do Turek, a potom ten, číž sem byl, prodal mne do Egipta. I kúpil mne jeden Mamalik, jakoby řekl žoldnéř, kterémužto choval sem kuoň jeden. A když sem toho pilen byl, potom mi poručil dva a tak dále, až mi i jiné věci porúčel. Pak když sem jemu vě(r)ný byl a toho pilný, což mi porúčel jest, porúčel mi lidi, abych jim rozkazoval. Potom skrze milost jiných a dobrú pověst dostal sem se k dvoru žoldánovu. Potom mě vedli a učili kusóm dvorským a obyčejóm jich, šermovali, z lučiště stříleti pěšky i na koni, z buoku, z předu i zadu, jakž obyčej u nich jest, potom s dřevcem jezditi a jím se učiti, což potřeba káže, neb jiným kusóm mnohým," jich(ž) já ukrátím, neb oni jich tam příliš mnoho mají těch žertóv. Jakož od toho dvór jest žoldnéřský, a jest jako obora veliká a ohrazený zdí vvsokú, neb tam jiným nedadí zvláště darmo, a tu se těm věcem učí. Jakož sem se chtěl také podí­vati, a šel sem k tomu dvoru, i nebylo jich tam. A tu sem tepruv zvěděl, že se tomu ne­učí než v pátek, i nevím co praviti, když sem neviďal; a také na ta divadla nepustí nezná­mého, leč dá majdynu ten peníz.

Potom mi dále pravil: "Když sem se již těm kusóm naučil a že již jiní rozuměli, že se k tomu hodím, i vydávali o mně to svědectví před žol-dánem, že sem hodný. Tehdy žoldán daroval mne, dal mi kuoň, zbroji a šaty nové i všecky věci nové, což k tomu příslušelo jest." Neb ten obyčej u nich jest, že koho daruje a k dvoru přijímá, tehdy všecky věci jemu nové dává. A hned při tom času kázal jemu zapsati žoldán dvanást zlatých služby na měsíc a libru masa na den a dvě libře chleba a ječmene kuoni měřici, slámy ječné, cuož potřeba káže.

A v těch dařích rozkázal ho po městě voditi s piš(t)ci a s bubeníky. Jakož sem se tomu sám díval, neb jednoho tak za mne vodili s piš(t)ci a s bubeníky, a před ním šel houf lidí a za ním druhý, a ten darovaný jel na koni a kaž­dému se hlavu klaně a děkuje žoldánovi pánu svému, že jej daroval, a sedě na koni, vždycky hlavu kýve na všecky strany.

Potom pravil ten Mamalik mně, že obyčej jest v zemi Egipské, že každý žoldán má právo chovati u svého dvoru padesát tisíc žoldnéřóv, ale že je ne vždycky při sobě má, než rozsešle je na čtyři strany země, jakž kde jemu potřeba jest. Než ustavičně při sobě třiceti tisíc jich má a již pak najméně dvaceti tisíc, a již pak méně při sobě míti nesmí, neb tomu rozum káže, že při takovém městě a mnoství lidu toho potřeba veliká jest.

Jakož což sem rozuměti mohl, že tak konečně jest, že velikú mocí žoldán panuje a trvá opatrností mnohu k tomu, nebo jeho služebníci nebo žoldnéři veškeren Egipt spravují a řídí podle sobě svěřených úřadóv. Měšťanem Egip-ským žoldán vládnuti nedopustí, ani v kterých úřadech jsou, než každý opatruj duom svój aneb to, *což* jeho samého jest. Nebo Egipt nespra­vuje se aniž se řídí obyčejem jiných měst, ovšem daleko chyba obyčejóv těchto zemí, neb i rych­táři jsou z služebníkóv žoldánových.

Také sem slyšal, že by toto právo bylo Ma-rrralikóv, že když mají na pole vytáhnuti proti nepřátelóm z rozkázání žoldánova, že se z míst svých hnuti nechtí, leč jim žoldán zavdá na čtyři měsíce, a to každému tři sta zlatých na kuoň; než praví, že taková vojna někdy v několiko létech jednu nebude; a jestliže by se vojna zru­šila kterýmž koli obyčejem aneb bitva vyhrána by byla, a že by se jim ve čtyřech anebo v pěti nedělích dostalo domov vrátiti, ten žold při nich zuostane, a služba první, kterúž zapsánu mají, tam jim vždy před se jde.

Protož jsou Mamalici bohati velmi, a z mno­hých páni bývají znamenití; a zlatých mají rrnoho a nesmějí jich utráceti jako Čechové neb jiní služební v těchto zemích.

Také sem viďal, když jest Mamalik setník neb třicetník, má všecko pozlatitá udidla a strmeny z samého zlata; pošva na šavli i jílce všecko položené zlatem, palcát, s kterýmž jezdí, všecek zlatý jest. Pakli který pán po městě jede, který jest vyšší než setník, tehdy před tím pět neb šest pacholkóv jde s sekyrami zlatými a s bulatnými. A bulat jest vocel čistá, ježto se svítí převelmi, že se v ni vzhlédnuti muož jako v zrcadlo, a jest tvrdá, k tomu velmi vostrá, že jí železo rubají. Ty sekyry jsú velmi vzácné u nich, neb řídcí je mají, kteréžto sekyry najprv sem viďal v Damašku, když pán Damaš-ský jezdil proti kancléři žoldánovu, když jel od Tureckého císaře. Potom v Egiptě často sem je viďal.

Mamalici všecko oděv bílý mají a nesu, z plátna z čistého dělaný, kteréž slově kolč; a vyšívané jsú sukně jich podobně k hazukám, než jsú oby­čejem jiným dělané, neb sú u nich obuojkové, že všecko hrdlo přikryjí, a jsú dlúhé, až se po zemi vlekú. A po těch se sukních opasují tka­ničkami hedbávnými velmi čistými, a neumějí se oni opasovati a velmi nekřtaltovně se opa­sují. Také žádný Mamalik nechodí v botkách ani v střevících, než bos chodí a na trepkách jako Bosák. A když na kuoň vsedne, tehdy bos i bez trepek jede a pacholek za ním trepky nese, neb sem nato častokrát hleděl a díval sem se tomu. Pak toto sem slyšal, že když na vojnu jedú, tehdy mají na nohách zámišové botky, než doma zhola bosi chodí a jezdí.

Také sem slyšal, že by Mamalici, totiž ti Žoldnéři, takové právo k žoldánovi pánu svému měli, když by žoldánová porodila syna nebo dceru, tehdy žoldán s velikú snažností to opa­truje, aby dítě nebylo vyhlášeno až do roka, a hned po roce zjeveno bude. A žoldnéři již práva k žoldánovi míti nebudú a již jim koláče povinen nebude dáti. Mamalici jsú toho také pilni, aby to zvěděli; jakkoli mohú, (s)rozuměti toho hledí, a když by se dověděli, rádi tu no­vinu slyší. Tehdy tajně se sberú všickni, což jich tu při žoldánu doma bude, i přitáhnú v noci vojskem pod hrad žoldánóv a odtad pryč nechtí, až jim koláč dán bude od žoldána za syna nebo za dceru jeho. A sběře se jich XX nebo XXX tisíc.

Tehdy žoldán, dověda se toho, káže zvěděti, co se to děje a proč jsú přitáhli, co se jim ne­dostává. Tehdy žoldnéři zvolají: "Chceme, aby žoldán pán náš dal nám koláč právo naše za syna svého atd." Tehdy žoldán rád i nerad musí jim ten koláč dáti, každému zvlášť tři zlaté a berana k tomu.

A když sem to slyšal, velmi nepodobné mi se to zdálo věřiti tomu, i ptal sem se nato velmi pilně, tak-li jest to v pravdě čili jsou jaký žert složili. I pravili, že jest tak v pravdě, a dovo­dili toho, že by se za toho žoldána stalo, který nyní jest.

Mamalici jsú lidé dosti stační, což sem roz­uměti mohl, na koních svých velmi hbití a čer­ství obyčejem svým, kterýž oni mají; já jim lidí rovných neviděl sem v čerstvosti na koních. Dříví své mají dlúhé, některé jest na tři sáhy; a jedno sem měřil, bylo jest na mé čtyři sáhy. A to jest dříví z mořského trtí, a zhrúbi jest jako dobrá chmelová tyč, a hrot jest na každém konci z obú stran. A když je sobě na rámě vloží v puoli, tehdy se shýbá, a s tím dřívím dlúhým obyčejem svým dosti hbitě sobě činí. Také o zlodějích a zločincích, kteříž jsú v Egiptě, pověděti musím, že žoldán, ač jest pán mocný velmi, však smrtí nad zloději i nad jinými zločinci nemstí se, ale s velikým jich trá­pením milosrdenství činí, že jich zhubiti nekáže. A to sem jedno v Egiptě viďal, než jinde, kdež sem byl v těch zemích pohanských a zvláště arabských, všady je věsí. V Egiptě od toho jsú zvláštní úředníci, kteří toho velmi pilni sú, když takové zlé lidi kde najdu a nepravé, ježto jiným škodí jakýmižkoli nepravostmi činíc, hned zjí­mají a do věží vsázejí. Pak opět jsú jiní úřed­níci, ježto ohledajíc tv věže jezdí,\*) v kterých(ž)to takové vězně chovají; a když jich již mnoho nachovají, tehdy zvědúc viny jich na nich, každé spuolu jednostajných vin skují je za hrdla jedny k druhým, kolikožkoli jich jest, a ruku jim svo­bodných nechají. A takových lidí jest po městě velmi mnoho. A slyšal sem o nich, že by jich bylo na tři tisíce nebo víc, neb praví, že je všeckv v počtu mají. A ti chodí po městě žebříc, a jiného nic nemají, než kto jim co dá, a v žádných domích neobývají a leckdes po ulicích leží jako psi a pravím, že huoře než psi; a sukně, kteréž na sobě mají, těch s sebe nesvláčejí, až je zderú. A tak jich uzříš (v) mnohém počtu chodíc někde po třech, po pěti, po desíti, po XX; někde jich bude víc než XX v hromadě. A když [sem.se](http://sem.se) chtěl jim podívati a jich mnoho viděti, jedno bylo jíti do tržné ulice, kteráž slově basar, zvláště k židovčině bráně; v krát­kém čase načetl by jich některé sto, ježto chodí sem i tam žebříc, jedni za druhými. Tak je velmi těmi okovy trápí, že by radši zemřeli aneb zvěšeni byli, než takovú psotu a bídu by měli, a z toho vyproštění nečakají leč smrti.

V Egiptě jest rozličných řemeslníkóv velmi mnoho a každé řemeslo spuolu se drží jednoho umění, a hned své ulice zvláštní mají Také jest velmi mnoho těch řemeslníkóv, ježto dělají to plátno, kteréž slově kolč, ježto nad to plátno čis(t)čí ani pěknější býti nemuož.

Okolo Egiptu vinic není žádných ani ve všem v kraji Egipském, protož v Egiptě vín nemají žádných. Také o víno Arapi nestojí, neb ho sami nepijí, než křesťané sobě víno z hrozníkóv dě­lají, vydavujíc je i pijí. A jest píti velmi zlé, ježto jest hořké, a proto i to jest drahé, neb i takového málo jest.

V Egiptě jest kupcuov křesťanských velmi mnoho a hned mají svého rychtáře, ježto je soudí a opatruje podle potřeb jich. A jest Vlach ten rychtář, a ten má přístup k vyšším úředníkóm mluviti o ně, když by se kterému křivda dala an\*b jakáž koli potřeba jich byla. Také kupcóv křesťanských najvíc jest Vlachóv. Také mi pravili, že by bylo mnoho židóv v Egiptě a že by několik tisícóv domóv židovských bylo, ýakož sem já jich mnoho viděl po Egiptě, a jsú kupci velicí'a velmi bohatí. Pohané jsou na ně laskavější než na křesťany a židóv jest mnoho písařuov u žoldána, zvláště Samarytánóv, neb pohané praví totižto Arapi, že jsú věrnější než tito obecní židé. Také ta každá jednota, což jich koli jest v Egiptě i hostinských lidí, aby po­znáni byli, co jsú kteří, i nositi musejí rozdílný oděv jedni od druhých, a nebude-li sukní, ale kloboukem a zavitím, kterýž tam obyčej mají nositi.

Samarytáni mají červený oděv aneb zavití, židé žluté, křesťané mají modré. Než Arapi nebo pohané ti nosí jaký oděv chtí, neb jim svoboda podle moci jest, kterúž mají; však proto z uoby-čeje svého najvíc rúcha bílého nesú, a jestliže chtí změniti, žádný jim nemóž brániti, ale oni jiným všem brání. Pakli by kto z jiných bez znamení viděn byl, tehdy vina a pokuta ulo­žena jest, a když cestu jede nebo jde křesťan nebo jiný atd. kdež koli po zemi jich jede, v čem chce, svoboda jest; než kdy by k městu přijel, vezmi znamení a jinač nic.

V Egiptě byl sem XX dní a v těch dnech nikdež jest déšť nepršal. I ptal sem se někte­rých, „bývá-li deší u vás, aneb prší-li kdy a zima u vás veliká-li bývá?"

**70**

O zimě, o kteréž sem se tázal, pravili: "Co jest to? Pověz nám!" A když sem jim pravil, kterak se země zavře zimú a voda se stydne i řeky veliké tak velmi, že po nich chodí i s vuozy jezdí, velmi se tomu smáli, a kteříž z země své nikdež nebývali, vě­řiti nechtěli. O dešti mi pravili, že u nich ni­kdy nebývá nebo neprší. I tázal sem se jich, kdež pak vodu berú po krajinách aneb čím se země svlažuje, aby vzrost úroda dávati mohla, i zpravovali mě tak, že když najvětší horko, že tehdyž najvíc vody mají, nebo když jest horko veliké, tehdy Nylus řeka rajská rozvodní se a vystúpí z břehóv svých, a najméně vystu­puje nad břehy své loktóv XVI a také více XX loktóv nevystupuje výše, totižto nad břehy své, i rozlej)e se po všech údolích i po rovi­nách, i naplní všecky cisterny i studnice naše a svlaží zemi, a tak dá vody dosti mnohým krajinám a zvláště v těch krajinách, které jsú blízko moře. Neb moře vzepře Nylus řeku, že jí vší téci nedá, a tak se zpátkem zdúti musí a rozvodní se.

V Egiptě domu dřevěného žádného sem ne­viděl a netoliko domu jednoho ale ani kterého krovu na domu z dřeva a tak krátce nic od dřeva, než domové jsú všecko kamenní, a to z čistého kamení jsú všecko klenutí od země až do vrchu. Obyčejem jich jsú dosti pěkní. Nízcí jsú, neb jich mnoho v zemi jest, a ně­kterých jest tak mnoho v zemi jako nad zemí.

71

neb jsú tak děláni pro veliké horko, kteréž u nich jest. A také do těch domov vrchem naj­větší světlo jest. Protož proti domov těchto zemí našeho jazyka jsou velmi nekřtaltovní zvláště na pohledění, ale proto sú velmi nákladní. A v dóm jest jíti po stupních kamenných jako do pivnice a to dobře hluboko, a tepruv tam v zemi sú pokoje pěkně a rozličně dělané. Ně­kteří jsú velmi pěkní a ozdobení drahými věcmi, a kteří sú chudších, ti sú toliko vnitř vydyn-chováni, a jsú velmi bílí, ješto jich ničímž ne-očadí zvláště v ohni, kteřížto v domích svých nemívají leč někteří pro svá řemesla.

Také v Egyptě dřev málo mají a jsú velmi drahv, neb okolo Egipta není lesóv v několiko místech. Protož jsú drva velmi drahá, a když do Egipta dřev na oslu přinese, ta drva dá, kteráž ten osel přinesl, prodá je za sto aspróv a druhdy za puol druhého sta aspróv, a to učiní víc než puol II zlatého. Protož nemnoho mí­vají ohňuov v domích svých aniž dřev potře­bují. V Egiptě obyčeje nemají tak velmi pečo­vati o své životy, aby je rozkošně chovali, va­říce a připravujíce jim mnohé pokrmy jako v jiných zemích a zvlášť v zemi České, kteříž jsú v tom převýšili všecky národy. Protož hned té péče zbaveni jsúce, doma sobě nevaří, než hotové vařené sobě kupují, a kto sobě kúpí krmi nebo dvě, hojnost sobě činí, pakli sobě kúpí krmě tři, jest to již velmi bohatý a strávný.

V Egiptě jest kuchyň mnoství všady po městě na všecky strany. V nich sú kuchaři, ježto vaří krmě a prodávají, živnosti z toho majíce. A těch jest velmi mnoho po Egiptě jako kterých ře-meslníkóv, a řád mezi sebú mají, že ne to, co by chtěl, vaří a peče; než v jedněch kuchyních toliko samy berany pekú a jiného nic, a toho sobě kúpí zač kto chce, neb chceli za peníz, tehdy ho ukrojí. A toho berana pečeného druhdy jednoho bude tři dny prodávati. Také sem ho sobě jednu kúpil za aspru; tak jest byl ne­chutný, že sem ho jísti nemohl. Opět sú ku­chyně jiné, v který(ch)žto jediné beraní maso vaří a rýži k polévce, kteráž jest na tom mase, a třetí krmi hrách bobový. Jiné kuchyně, ješto toliko v nich ryby smaží, a v jiných pak samy kaše rýžové a jiné, a všecko kořeněné. A tak jiné kuchyně jsú mnohé.

Pak kuchyňky opět mají jiné, kterúžto vezma na hlavu Arab, jde po městě lečkudy a zvláště do hostinských domuov, a volá hlasem velikým, že má čisté pečité v ní, kto by chtěl kúpiti, že čisté a dobré jest, a jiný jda volá, nesa ku­chyni na hlavě, že má dobré skopové šišky. A tak rozličných těch kuchyněk a v nich krmí rozličných a nám neobyčejných a k tomu velmi prostných jest mnoho toho, ješto by bylo dlúho o tom rozprávěti.

Ovoce pak tak podobně prodávají jako i krmě: jde po městě a krám nese na hlavě, chceli kto pomoranče kupiti, že má čisté. Jiný jda volá, že má dactille prodati; a tak s rozličným ovo­cem chodíce, volají všady po městě, a všecko muži. Žena žádná neprodává, jako obyčej mají prodávati v jiných zemích a seděti bude žena nad krámem ; tam toho není.

Arapi totiž pohané muřeníné jsú lidé dosti tvární v mravích, zvláště kteříž jsú nábožní a rozumuov požívají. V jídle v pití sú velmi skrovní, než rozkoš jich najvětší jest v pěkném chození a v drahém rúše, převláčejíce se z jed­noho do druhého, a na to najvíc nakládají, každý podle muožností svých.

Také jsú Arapi velmi rozmazáni. Děl obec­ných, hrubých a těžkých, nedělají, než řemesl­níci jsú čistí a velmi mistrní na věci pěkné a drahé. A nemají obyčeje mnoho choditi na tu-lačky aneb na procházky jako jiní lidé, ale což by měl choditi, radši sedí aneb což nábožněj­ších před svój dóm vyjda, i čte na knížkách a jiní ho poslúchají. Pakli jest kterému jaká po­třeba, tehdy velmi znenáhlí se béře.

Ženy své velmi úzce múřeníné chovají, ne-dadúce jim po městě choditi, jakož jinde oby­čej mají ženy choditi v zemích křesťanských kupovat nebo prodávat nebo do kostela aneb po kterýchkoli potřebách. Tam toho není oby­čeje, než doma se ženy buohu modlí, a do­ma také své lázně mají, v nichž se myjí; a jestliže by jí totiž ženě jaká potřeba byla, v dóm co kúpiti na trhu, ve všem v tom muži jich zastúpí je a jím kúpě ujednají.

Také všecky věci, kteréž se koli na trh nesu k prodaji, všecko muži prodávají buď v krámích buď v sklepích neb kdežkoli jinde tu po městě mnoho chodí. Arapky ženy nebo Turkyně ne­snadně uzříš. Pakli by které jaká znamenitá po­třeba byla, tehdy na osle jede a okoio ní jdú služebníci dva nebo tři, a tvář její jest všecka zakryta čistým tafartem černým, kterážto žena skrze něj každého vidí, ale člověk tváři její vi­děti nemuož.

Také když by kto z nich znamenitý umřel, tuť najvíc arapských žen uzří, ježto jim k pohřebóm odpúštějí, jakož sem já jich ve všem tom času, kterýž sem byl v Egiptě, neviděl více, než když za jedním mrtvým šli, za kterýmž jest mohlo býti pohlaví ženského LX nebo LXX. A tehdáž sem se díval pláči jich, ješto všecky skákaly, tepúce se v tváři své, vyčítajíc všecka dobro­diní toho umrlého, kterak byl dobrý, krásný, bohatý, štědrý, milosrdný atd." A když tak buoh chtěl míti, musí tak býti", a tak řekše, skočily všecky pojednú nahoru a bily se v tváři své. V jiných zemích, když sobě lak lidé činí, jsú veselí a někteří, když se zpijí. I bylo mi to velmi divné a pilně sem se tomu díval, jak sú sobě při tom smutku činili.

V Egiptě sú lázně velmi čistě připravené a jsú velmi veliké. Podobné sú k té lázni, která jest v Konstantinopoli, kteráž slově císařská lázně, o kteréž jest napřed psáno. A v těch lázních všecko koňským hnojem topí, a v nich vždycky hoří z rok do roka, ve dne i v noci, a drvy žádnými v nich nepálí. A,v těch lázních vždycky se myjí každý den, nebo oni nemají žádné neděle ani kterého svátku ve všem roce krom toho svátku, kterémuž říkají Bayram. A k tomu se svátku čtyři neděle postí, a ty čtyři neděle nikdež ve dne nejedí než v noci a to až do toho svátku. Než vyměřeno nemají, co by v ty posty měli jísti, jako v našich ze­mích, než též pokrmy jedí jako tehdáž, když se nepostí.

V Egiptě viděl sem zvíře velmi divné, které­hož sem prvé nikdy neviděl ani o něm slyšal; kterémuž zvířeti říkají dyavant. To zvíře jest předku vysokého, což sem já mohl ruku nad se vysáhnúti, jedva že sem jemu prší dosáhl. Od prší k hlavě, tak za to mám, že jest tak vysoké jako od země k prsóm, nebo sem se díval, když mu z domuov vokny chleba podá­vali; by bylo dvú látrú od země, všudyť jest dosáhlo. Zadku pak jest velmi nízkého a krát­kého, protož 1c té velikosti s tím životem krát­kým jest velmi nekřtaltovné. Kóži má na sobě velmi pěknú, peřestú, něco nápodobnú k leo-pardu, ješto sú jedna místa bílá pozbádaná a druhá černá, a tak sú jedna podle druhých po všem těle i po nohách. A srst jest na něm velmi hladká a hlava jest jeho k zubru podobná, než o tom sem nic neslyšal, by statečné bylo anebo co divého činilo ; než vodili se s ním po městě, ukazujíce je lidem.

Pobyv v Egiptě XX dní a ohledav, což sem mohl ohledati, než mnoho jest, ježto sem ne-ohledal než toliko slyšal, a o mnohém viděném i slyšeném sem nepsal pro ukrácení řeči a ne­dostatku paměti i jiných věcí. I bral sem se z Egipta času měsíce března s kupci zase k Je­ruzalému první cestu. Z Egipta až do Jeruza­léma mýta sú malá než častá. V Egiptě sem dal čtyry majdyny, od sebe dvě a od velblúda dvě, a těch všech mýt, malých i velikých, z Egipta až do Jeruzaléma jest jich XXIII.

Z Egipta vyjevše, na téj cestě byli sme u ve­likém strachu, a netoliko já ale všichni kupci. Byla se nám dva pacholky roznemohla, kteréžto tajně mezi sebú chovali sme a nemocné vždy sme je na velblúdích nesli. Kteřížto nám zemřeli na cestě, i schovali sme je tajně na poli a to v noci. A proto sme to učinili: jestliže by se toho úředníci dověděli, že jest který z hostí umřel, zvláště z cizozemcuov, že by se s námi divně naháněli a věci by naše přemítali, i podle toho škoda by se nám od nich stala i nebez­pečenství hrdla. Neb to právo jest v zemi Egip-ské, když by který kupec nebo pútník umřel aneb který člověk jiný, tehdy všecek jeho sta­tek, což jest měl, málo nebo mnoho, to všecko žoldánovi berú, a k tomu ještě těm, s kterýmiž jel a s nimi na cestě byl, věřiti nechtí, domní­vajíce se, že jest více měl, než jsú našli, a podle toho i jiným statky pobírají.

Pak z Jeruzaléma až do Damašku jest mýt XXV, a na těch žádné milosti není, než což na kom vydříti mohú, to vezmú a bez milosti. Hned sú na některém mýtě pět zlatých, někde VII a někde deset zlatých, nebo žádných mýt vysazených není. Potom z Damašku do Galaty tak velikých a ukrutných mýt není než po pěti asprách neb po VI a to ještě, jakž na kom vidí, mají v tom umění; než více šesti aspróv nedá.

Také odtud až do Bursy ze zbuoží,- kteréž nese, žádného mýta nedá, než od sebe a s koně nebo s velblúdóv. Potom v Turecké zemi se zbuoží platiti musí; přijeda do Angarie, dáš pět aspróv, potom v Burse, jestli že chceš zbuoží prodati a po moři se plaviti, ze sta zlatých musíš pět zlatých dáti; pakli zemí pojedeš, nic nedáš až do Konstantinopole, nebo to právo u nich jesti.

Protož ktož by chtěl do Jeruzaléma jíti aneb do Egipta, musí se k psotě a k mnohému ne­bezpečenství přichystati, kteréhož bez pochybení bude potýkati, a cestu nesnadnú bude míti a hladu přimírati a dobrého se bydla nebáti, až se zase vrátí do země, z kteréž jest vyšel, kte­rážto nám křesťanóm jest zaslíbena, zvláště Če­ská nebo Moravská i jiné okolní země, ale ony-noť sú byly země židóm zaslíbené.

Protož nám Čechóm zvláště velmi není po čem túžiti ani oč státi, nebo v těch zemích jsa, totižto host, by měl peněz dosti, chtě se uva­rovati psoty; však proto křesťan mezi nimi jsa, dobrého bydla anebo ještě k své potřebě sobě učiniti nesmí; a někde by směl, nemóž pro mnohé příčiny, o kterých jest napřed pověděno. Ktož to čta, muož porozuměti něco tomu, nebo v těch zemích by člověk najskrovněji se muohl míti v jídle a v pití, ovšem i v mluvení, a cho­diti v oděvu chatrném, a na péči míti zachovati obyčeje, kteréž oni mají, svobod a všetečností pilně se vystříhati. Jinak člověk nemysl sobě ktož koli, aby země ty mohl projíti; však ty všecky věci maje do sebe cnosti i obyčeje jich. k tomu mnohu opatrnost, který(ch)žto jest krátce dotčeno, ještě v mnohé úzkosti a v nebezpečen­ství musí býti od nich.

Poněvadž jest těm židóm i křesťanem mezi těmi národy úzko, kteřížto jich jazyky umějíce, a mezi nimi obývají, věz to každý, jestiť daleko úže hostem a příchozím mezi tím vším náro­dem, ovšem pak těm jazykóv jich neumějícím; jáť sem toho zkusil a mnoho sem příhod a sta­rostí měl.

Však někteří lidé jsú, ježto na dalekost té cesty se ptají a rádi o tom slyší, protož ten počet napsati sem kázal, ač pak ne plné v ji­stotě, než podle rozumu (a) paměti pravím jej býti, počítaje z země České, odkud sem já vyjel, až do Egipta města, o kterémž jest mnoho napřed psáno, i zdá mi se v počtu devět set mil, však proto pro mýlku a chybu nechť jest neplně.

79

A ač sem dosti pilně počítal dny a téhodny i míle, což srny kdy ujíti nebo ujeti mohli, však pro změnění obyčeje v plné celosti pověděti ne­umím, neb na míle v těch zemích pohanských nečtu než na dny, což by litery ujeti neb ujíti mohl. A také vypraveným na takovú cestu ne­dostane se jíti podle uložených úmyslóv jich. Také porozuměv tomu, že kterážkoli věc ne­známá a neobyčejná vypravuje se lidem, i jest mnohým k víře nepodobná, zvláště ta, kteráž věc jest neslýchána.

Protož sem to na péči měl, abych řečí ne-rozmn(ož)uoval věci mnohé, lidem v těchto ze­mích neslýchané, kteréžto sem viděl a o mno­hých slyšal. Psáti sem jich zanechal a některých krátce dotekl; a někomu se muož zdáti dlúze, až se toho bojím, že mnohému pro ukrácení rozuměno nebude. Jako o svých mnohých pří­hodách, kteréž na mne jsú s velikú starostí a s nebezpečenstvím hrdla přicházely se mně, mnohých sem nepsal, zvláště těch, kteréž měl sem zase jeda, ješto sem v ruku lotrovských byl; a jestliže by se komu co nepodobného zdálo nebo klamavého v tom spisu, já jemu za zlé míti nic nebudu, než kto by chtěl ohledati a pokusiti, tenť by zvěděl, a za toť mám, žeť by více našel, než já vypisuji. Vyjízda má Martina Kabátníka na cestu do Jeruzaléma a do Egypta z Čech z Litomyšle léta syna Buožího čtyřistého devadesátého prv­ního měsíce března, a prijízda má zase do Litomyšle léta druhého měsíce listopadu.