**PŘEPIS PÍSEMNÉHO PRAMENE**

**Schönfelderovo kázání**

Sollen demnach alle fromme hertzen, denen umb Gott, sein Wort, und dienst ein ernst ist, ihre Hende und Hertzen auffheben, und Gott im Himmel, den warhafftigen, rechten Bawmeister, ehre und preiß geben, das er diß löbliche werck, so gnedigst befördert, unnd so weit kommen lassen, das wir heute ihme zu ehren, in dieser ansehnlichen versammlung können erscheinen unnd zusammen kommen.

Překlad:

Všechna zbožná srdce, která smýšlí vážně o Bohu, jeho slovu a službě jemu, mají zvednout své ruce a srdce a vzdát čest a chválu Bohu na nebesích, skutečnému a pravému staviteli, že nejmilostivěji podporuje toto chvályhodné dílo, a to tak dalece, že my dnes mu prokazujeme úctu v tomto okázalém shromáždění, kde se společně setkáváme.

Schönfelderovo kázání reflektuje výstavbu kostela jako několik desítek let trvající nákladný podnik. Farář v něm vzdává čest a chválu patronovi kostela i všem dárcům, kteří na stavbu kostela přispěli, nejvíce však Bohu. Bůh je ve farářových představách tím opravdovým a nejvyšším stavitelem, jemuž patří největší zásluhy o vybudování nového kostela.