**Sv. Prokop**

Sv. Prokop se narodil někdy okolo roku 870 v Chotouni u Staré Kouřimi jako syn Víta a Boženy. V té době toto území patřilo Slavníkovcům. Prokop prožil své mládí a dospívání za episkopátu Vojtěcha Slavníkovce. Historické prameny uvádějí, že byl knězem na Vyšehradě a benediktinským mnichem na Břevnově. Jiné zdroje pak říkají, že byl knězem v Kouřimi a snad i někde na Kyjevské Rusi a v Uhrách. Životopisy mluví o Prokopově synu Jimramovi, který se později stal jeho společníkem v Mnišském životě. Podle legend vstoupil po vyvraždění Slavníkovců v roce 995 do kláštera na Břevnově, odkud později odešel do sázavských lesů, aby zde žil život poustevníka. Okolí svého obydlí, jeskyně, začal obhospodařovat. Vymýtil les a obdělával půdu. Zde se také setkal s knížetem Oldřichem, který ve zdejších lesích lovil. S jeho pomocí se mu podařilo vystavět nejprve mnišskou osadu, ve které vzdělával své učedníky a s pomocí Oldřichova syna, knížete Břetislava klášter. Stavba kláštera byla dokončena roku 1039, Prokop se stal jeho prvním opatem. Nový klášter měl být centrem slovanské liturgie, byl vyňat z pravomoci pražského i řezenského biskupa. Sv. Prokopovi bývá připisován tzv. Remešský evangeliář, který je součástí katedrálního pokladu v Remeši ve Francii. Přísahali na něj francouzští králové při svých korunovacích. Jedná se o bohatě iluminovaný rukopis, který císař Karel IV. daroval benediktinskému klášteru v Emauzích. Za doby panování Karla IV. byl rukopis považován za vlastnoruční dílo Prokopovo. V 15. století se rukopis dostal do Cařihradu a odtud pak jej kardinál Karel Lotrinský zakoupil a odvezl do Remeše. Rukopis je významnou staroslovanskou památkou, psanou hlaholicí. Sv. Prokop byl kanonizován roku 1204 papežem Inocencem III. Sv. Prokop je patronem Čech, horníků a rolníků, ochraňuje proti ďáblu a zlým duchům. K jeho atributům patří spoutaný ďábel na řetěze, někdy laň, důtky či model kostela. Zobrazován bývá jako opat s křížem.