Swada
kržová Cesta,
to gest;
Rozgijmaní
bočeho Bmučenj Pána Gežife
Krysta
w XXli. zaštačenij;
Eničto poslednij četnací gest taj tak
wâbec nazwaná
Jeruzalemskâ kržová Česta.

A duhownymu potôšení a prospěchu
dle M. Sailera a G. Jaisa
šlozená
a wypdaná od jednoho hranického ctitele
tež wýborne křesťanske pobožnosti.

S povolenim Čyskeho-královské Brněnské Čteči-
zdry, a s potwurjením Holomaucké knížecí archi-
biskupské konûrstóre.

W Holomauey,
ytisšenâ v Mospyja Skarnpela;
1828.
Hystoriická zpráva
o původu svaté cesty, které přímo pohranici při němž se Synotu.

Blíz města Hranic, genž za našeho času jeho gešta c. k. a hradu w krají přirostlém, patří řečc se w straně uchvátěj na štové gené slatné hory mohy živého křesťana blahožávené Panny Marie, černého mahunu a genéna, velké kapli svaté křížove cesty obesleny; což nemále pěveč celé gené končiny, a velikému průběhu obyvatelů slávy.

Tento písař Marnančkého kostelík drželi předová nasi za nevyšší po celém geštu uhol, což řekli píšovními děsiny v ruce není, tak nicméně předčí s hystoričně, o původu města našeho otevřeného, jednou obodření obloženími, velmi dobře se svornavá. Osau pak tyto obložení obložení našeduge:

W pračarích časích byla celá říše končína až do polovice 17. století široká lesnatá pustina, která se od čtěby Betlémy až k řece Obrinová, a pravděpodobně proto, že s Slovaksrým říše končila Hranice nazývána byla.
Dle ausini powěsti naučších předků byl gegi první říše říše říše Středních obyvatel Swatth Mince, mnichů řádu Sw. Benedykta, genž se zde gáložo pustnění osadili, nedlauho ale zde pobyli, vypří do Čeh se odebral, kdež klášter Vrchnom Vinču založil. Z tohoto kláštera osadilo se zde na počátku dvanděciho století několík naučších, gáložo pustnění; od nich je pravděpodobněm Ján tretí biskup holomantsky zdůvodněl, že v okolí téhož lese některé geste povahy prvních počínávají, kterých na souboru, genž zde jím obvolyvaly slneč hlužowstý slune, svět mohutného početněho pověstnávají. Kterážo je právě pověst, že zama na přesny Hrabského o to požádal, aby několík bohatých naučších z kláštera světě onem odbral, genž pro nese bláduši owe do světice Křesťanového pověstně znázorili. Toj on také milerad včinil, a témž genž se vyšly významnější gesta byly za teďší v tom, že zde v pověstném autoděj pověstně.

Tento dle sweřičťi Hrabského Knizete Holomantského v obecně pověstí musí světěho života složeného ďobených byl na světě apofoikalím pověstně tak strašný, že v krátkém čase vyšosny ty povahy k samospasutědně výše Křesťanové přišlo a pokřtil.

V ohledu této znamenité zasluhy daroval knjige říše říše říše Juraj kプロラ, pro klášter Hrabského celý onen říše říše říše lež, w němž se myšlet v orbě svého dnejska z oných pokřtěných povahy malé unesence. Hranice tožto, Hlužow a Černojin založil, pronéž na slově hlužowsté hory nákladem knížecím onen Marčanský kosteleček vystaven, a pod titulem Matorenk Blohovzie Panns. Ma...

Když pak po několika třetích letech pustnění krajiného kláštera Hrabského od Vrchnom Vinču, kraběte Moravského následněm způsobem odnato, a klášteru Hrabskému blíz Holomantského darováno bylo; Chválko pak opat téhož Přemyslštího kláštera obloku roku 1296 nebo do bylo, že až dosáhl tři vesnice Hlužow, Černojin a Zbassož směr velkým počínávají.

Na tomto kláštere v pravdu od Marčančího kostelečka významně se gesta jedna veliká kaple, kteráž před časy byla mrtvounuté sv. Antonina Českého následněm byla. Říše o toho založena, nenachází se v zdejších kostelečkách pámodkách žádného píšebného dišča, krom toho jediné, že již roku 1658 nákladem jedně bránice opravená a obnovená byla.

Za tuto Swatth-Antoninovu kapli miznali pod letem pustnění své ubyto, a spř. gáložo že z hedinného včelnostenského listu sehávte nahe, byli zde od roku 1636 až do roku 1707 pustněním tři hlavních: - hřivší před tím zdejší členové mišťi, genž se k Haveli slavlé, po noho smrti pustně zajala. Okolo roku ale 1736 stažil se stvořet gáložo pustněním Šebeshanu Strženského Polského říše dobýv z Krakova a jiné Mečtičského rodu, genž se v něm výjmovy rešpektu hlaši přibral. V téh se zdvihl XVI po kapli sv. Klehové cesty Hranic; kteří ale svým vlastním nákladem roku 1737 staněti po

K budoucích opravách této XIV. kaple věnoval gestě téhož roku Ondřej Hořejší zdejší vrchnostenský šádek 50 st., kterého gestě za životní sliby fundátoru Patera Světíšová až na 100 st. od jiných dobrodružců přizvali, a tak až do řeholního požádal. On také cínil fundací od 2000 Fl. na pausifikaci, až muži tu povinnost vložili, aby kdyby se jeho konzultu této pobožnosti sešli, s nimi částečně kaple obehají, a si všímají lidu, geniální cíle nezná, se přemodlují, a při sluj-bách Božích pak v řádném kostele tak v oných dvou podošlích gášto kostelní obsluhoval.

Světíšová Štěrský náleží tedy, do poctu znamenitých dobrodružců věr a šanovaných hranických; za kterýto světledým duchovním vztah nemohou mu zdejší nabožné obnovitci dosti vzbud- ně se obzvěniti. Naši předkumaděcké jež vůbec za muže světledého, kterýho chvalitebně pomeští svra a nelíčenou nabožností, a vračenou pobožností, pokračují a dobrovolně stěžejně zaspá-li. On dokončil svou dobřejší a dobrodužný život v přísné kaplánosti šetrným uskutečněným právním dne 9. Října a pobřežen jest v postranních dveřích v Maršánském kostele, tam kde jest svého pamětní náhrobek nabljž.

K 1784 zdvihená byla s mnoumi ginvními kostely a kaplami v kráji, dle českokrajského náře- žení v tato Svato-Antonínská kaple, a k prodeji všeho obětavého spojeny, kdež farářem a zla- ceným vládcem, vypsaným obrázec, ale Sv. Anto-
Obsah
všech rozjmání v této knižce se
vynaházegich českých

Díl první.
Rozjmání při obrazech v nové kapli se vynaházegich, totiž:
I. Laučení Pána Ježíše s Ježíšovým hulím a představeným; II. Představení Pána Ježíše se všemi Ježíšovým hulím a představeným.
III. Poslední večeře Páně.
IV. Poslední večeře Páně.
V. Poslední večeře Páně.
VI. Poslední večeře Páně.
VII. Poslední večeře Páně.
VIII. Poslední večeře Páně.

Díl druhý.
Obsahuje obecných XIV. věcí zasvěcení té tak nazvané Jeruzalemské knihově cesty.