Marie Gregůrková, oktáva

Pýcha předchází pád

Byl jednou jeden bohatý šlechtic. Vlastnil malé, zapadlé panství, přes které vedla obchodní stezka. Ta zaručovala zdejším panovníčkům neustálý příjem z přemrštěně vysokého cla. Peníze se ale časem začaly hromadit ve státní pokladně a za chvíli už na ně ani pokladna nestačila.

Když už byl i sklep zcela pohřben pod nánosy zlata, přetekla našemu šlechtici trpělivost. Svolal své nejlepší rádce a dlouze se s nimi radil. Nakonec přišel ten nejvousatější z nich na geniální řešení:

„Ať se milostpán ožení! Ženské prý vždycky všechno bohatství rozfofrujou, čili o hromadící se jmění už nemusí mít jemnostpán strach. Navíc, pokud si veličenstvo uráčí vybrat nastávající z řad dcer pánů sousedních hrabství a knížectví, získá tím také nemalé území.“

„To je vskutku výtečný nápad!“ zaradoval se kníže. „Ihned rozešlete zprávy lordům okolních krajů a vyřiďte jim, že všechny dcery v odpovídajícím věku mají jedinečnou příležitost provdat se za mě. Jako věno poslouží jejich krása a půl království k tomu.“

Zanedlouho přišla odpověď- všichni do jednoho návrh zamítli se slovy, že až bude mít do manželství co nabídnout kromě zlata, tak možná začnou o jeho návrhu uvažovat.

Knížeti se po přečtení jejich nabubřelých slov vařila modrá krev v žilách. To si nenechá líbit! Opět svolal své nejlepší rádce a dlouze rozprávěli. Konečně přišel nejbradatější z nich se skvělým nápadem: „Což takhle založit chov ušlechtilých koní? Takový chov by mohl milostpánovi přinést velkou slávu a uznání.“

Šlechtic se zaradoval a udělal, jak mu radili. Od té doby se zásadně nechal oslovovat kníže-jezdec a do znaku si přidal koňskou hlavu. Jeho stádo se rok od roka rozrůstalo a společně s ním rostl i jeho věhlas. Dokonce i páni sousedních panství prosili o oře z jeho stájí. Šlechtic však nezapomněl na svou uraženou hrdost a hodlal se před nimi nejprve náležitě předvést. Uspořádal proto rytířské klání, na které sezval lid z široka daleka.

Na ten den se vyšňořil, jak se patří na zbohatlíka a s pomocí dvou statných podkoní se vyškrábal do sedla jednoho mladého, bujného hřebce. Okamžitě se strhnul bouřlivý potlesk. Lidé jásali a natahovali krky, aby lépe viděli to krásné stvoření. Pánové sedící v první řadě bledli závistí a zatínali ruce v pěst, zatímco dámy, celé rozrušené, se ovívaly vějíři.

Hleďme, jak se role vyměnily, pomyslel si šlechtic a se samolibým úsměvem okázale kynul burácejícímu davu. Tohle byl okamžik, na který tak dlouho čekal, okamžik dokonalého triumfu a vítězství. Vychutnával si ten pocit a celý zářil zlomyslnou radostí z výrazů těch, kteří ho kdysi tak ošklivě potupili a zostudili.

Vtom se ozvalo výstražné zabzučení a přímo vedle knížete proletěla včela. Než byl ovšem s to jakkoliv zareagovat, bodla včela koně přímo do chlupatého zadku. Kůň poděšeně zařehtal a vzepjal se na zadní. Pak vyrazil tryskem vpřed a přitom divoce vyhazoval. Ale to už milý šlechtic plachtil vzduchem, opisoval ladný oblouk a s hlasitým žuchnutím přistál na svém urozeném pozadí. Obecenstvo na chvíli oněmělo, pak se ale z různých koutů hlediště začalo ozývat slabé uchichtávání, které postupně přerostlo v hurónský smích. Šlechtic chvíli jen zmateně seděl. Když mu konečně došlo, co se právě přihodilo, zrudnul jako rak a nejvyšším tempem, jakého byl v tu chvíli schopen, odkvačil z dohledu a za chůze si třel bolavou zadnici.

Klání bylo ze zjevných důvodů zrušeno. Urození páni se rozjeli zpět do svých zámků a pro chudinu, která tam ještě před setměním okouněla, byl k večeři podáván koňský salám. A přestože se po tomhle otřesném zážitku kníže svých koní zbavil, jak rychle to jenom šlo, koňská hlava mu ve znaku zůstala. To na památku toho nebohého hřebce, který za knížecí pýchu zaplatil životem.