DOCTORIS ECSTATICI

DIONYSII CARTUSIANI

OPERA OMNIA
DOCTORIS ECSTATICI
D. DIONYSII
CARTUSIANI
OPERA OMNIA
IN UNUM CORPUS DIGESTA
AD EIDEM EDITIONUM COLONIENSIMUM
CURA ET LABORE
MONACHORUM SACRI ORDINIS CARTUSIANIS
FAVENTE PONT. MAX. LEONE XIII

IN OMNES B. PAULI EPISTOLAS,
IN VII EPISTOLAS CANONICAS (B. JACOBI, B. PETRI I, II)

MONSTR. II
TYPIS CARTUSIÆ S. M. DE FRATIS
MDCCCI
THE INSTITUTE OF MEDIEVAL STUDIES
10 TEMPLE HOUSE
TORONTO 5, CANADA.

3923
ENARRATIONES
IN OMNES BEATI PAULI EPISTOLAS
D. Dionysius Carthusian
Doctor Extaticus.

Benedictus Deus
in secula.
D. DIONYSII
CARTUSIANI
ENARRATIONES PLÆ AC ERUDITÆ
IN OMNES BEATI PAULI EPISTOLAS
HOC EST
AD ROMANOS; AD CORINTHIOS I, II;
AD GALATAS; AD EPHESIOS; AD PHILIPPENSES; AD COLOSSENSES;
AD THÉSSALONICENSES I, II; AD TIMOTHEUM I, II;
AD TITUM; AD PHILEMONEM; AD HÉBÆOS

EX EDITIONIBUS COLONIÆ
(S. T. x.) MDXXX; PETRI QUENTEL. MDXXXII; ITEM MDXXXIII;
ITEM MDXXXVIII; ITEM MDXLV.
Carolus dux Geldriæ et Juliiæ, comesque Zutphaniae, Gruningen-sium, Covordiae, Drenthiæque dominus, eximius dominus Theologis Coloniensibus S.

Quum nihil unquam esse magis proprium et dignius officio nostro existimaverimus, V. P., quam totis semper viribus conari ut fideli christianæ nedef cultus in vigore suo perseveret et crescat, sed etiam doctrina ejus sincera permanens et libera, perfectam teneat sui fulgoris potentiam, qua et haereticorum nebulas discutere et æmula corum fulgura atque incendia possit exstinguere et obscurare: intelligentes itaque non admodum multos ante annos fuisse Dionysium quemdam a Rickel, virum sanctimonialit vitæ admirabiliem, et sacrarum litterarum scientia ultra communem sortis humanae facultatem vehementer exercitatum, qui in oppido nostro Ruremunda, sacri Ordinis Cartusiani monachus quam esset, plurima ibi conscripsisse opera, ad reipublicæ christianæ honum valde condecentia, dicitur (referente scilicet id nobis et indicante pio ac religioso patre Lamberto Pascuali Cartusianorum apud Confluentinos rectore primario, alisque pluribus viris doctis), operaæ pretium esse duximus vestris illud eruditis excellentiis indicare, regantes ut conquisita ejus opera jam dicta, vobis exhiberi faciatis, et doctrinarum vestrarum solita diligentia examinetis, proque utilitate religionis christianæ existimetis ipsa, approbantes auctoritate vestra quaecumque digna sunt ut in publicum edita legantur, ad christianæ
fidei, jam apud plurimos (proh dolor) vacillantis, robur et reparandum et confirmandum. Eorum enim per typographos editionem mox fieri ad limas et approbationes vestras mirum in modum cupimus, sperantes in hoc negotio rem fieri utilem et acceptabilem Christo Domino, qui vos ad Ecclesiae suae sanctae custodiam et defendensionem in doctrina perfecta et vita sancta, sanos et longaevos conservet. Datum ex oppido nostro Arnhem, die vicesima tertia Februarii, anno, etc. XXX.

CAROLUS.

Ut piissimae Principis petitioni morem gerenmus, quando et id studiosissimis quibusque lectoribus arbitrati sumus gratissimum, visum est nobis ut ex innumeris a praefato Dionysio Cartusiano, viro undecumque doctissimo, examinatis operibus, Commentarii in Paulinas epistolas primum omnium prodirent in lucem, ut si illi placebunt, et reliqua postea ederentur.

Decanus et Magistri
Facultatis sacrae theologiae generatis studii Coloniensis.
Aude me, quoniam de rebus magnis locuturus sum; et aperientur tablia mea, ut recta predictum. Justi sunt omnes sermones mei. Prov. viii, 6, 8.

Deus sublimis et benedictus, qui omnium sapieniam fecit, qui dixit de tenebris lumen splendescere, qui ad sui ipsius similitudinem atque imaginem condidit genus humanum propter adiuvicendam vitam aeternam, quae consistit in hoc ut cognoscamus verum Deum et quem misit Jesum Christum, ordinationem quodam Joann. xvi, processu et convenientissimo modo reduxit perditum hominum genus ad felicitatem.

Primo quippe, ab exordio mundi multari multisque modis locutus est hominibus per Prophetas et Patriarchas. A ubi venit temporis plenitudo, misit (sicet promisit) unigenitum Filium suum, ut salvetur mundus per ipsum. In quo quum consummata fuerint omnia quae de eo praemuniala erant per os sanctorum, qui a seculo sunt, Prophetarum ejus: paucis clapsis diebus, misit electus et veris filius Israeetis, sanctis Apostolis, aliis quoque quibusdam primitiae Ecclesiae personis, paracletum Spiritum Sanctum, qui corda corum, omnium veritatum notitia, omnium gratiarum decore, omniumque virtutum sanctitatem implevit. Ipsi neque primitias Spiritus reperiri, quemadmodum Christus passioni jam proximas soppondisse describatur: Paracletus Spiritus Sanctus, quem mittet Fater in nomine meo, ille vos docet omnia.

Inspeclerar, salvator et medicus perditorum. Agnus Dei qui tollit pecula mundi, qui venit quærere et salvare quod perit, demonstrare volens cunctis hominibus artis suae industriae, pietatis suae liberalitatem et operationis suae potentiam, quemadmodum linguadissimam impiusinusque curare aggressum est. Qui quum vastasset Ecclesiam, viros et feminas Iraehens ad mortem, et deum ad aliam urbem transiret ut in ea omnes Christianos caperet, et ad principes sacerdotum dediceret; in ipso itinere, immensa Dei misericordia admonitus est atque correctus, et tanta max sapieniam illustratur, tantaque gratia decoratur, tanta donorum Spiritus Sancti plenitudine perlunantur, ut de ipsa actus et fons gratiae protestetur: Vas electum est mihi iste. Unde et ipse gratias referens Deo: Fui, Act. iv, 17. seq. inquit, blasphemus et contumeliosus; sed ideo misericordiam consecutus sum, ut ut me.
in me primo ostenderet Christus virtutem suam, et omnem patientiam, ad informationem credentium.

Itaque propter profunditatem et excellentiam epistolarum Pauli, merito in ejus persona dicitur, quod modo pro themate est assumptum: Audite me, quoniam de rebus magnis locuturus sum, etc. In quibus utique verbis, primo monemur ad sollicitam advertentiam scripturarum sancti Apostoli. Deinde ratio hujus admonitionis annexitur, quoniam de sublimibus rebus tractatur. Quam enim sublimia sint de quibus in libro Epistolarum Apostoli agitur, in processu clarebit. Praeterea, ne putemus haec sublimitatem esse veralem ac frivolam, subditur: Et aperientur labia mea, ut recta prædicent.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI

AD ROMANOS
ENARRATIO
IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD ROMANOS

ARTICULUS PRIMUS

DE VERITATE, FIRMITATE AC CERTITUDINE CHRISTIANE SAPIENTE.

_Scio_ hominem in Christo raptum usque ad tertium colunm; et seio quo-
niam raptus est in paradisum, et audivi arcana verba quae non licet homini
loqui. Hac de se ipso asserei sanctus atque divinus Apostolus. Sed dicet ei alii-
quis: Tu de te ipso testimonium perhibes, testimonium tuum non est verum. Ad
quod respondere potest Apostolus verbis Salvatoris, dicentis: Elsi ego testi-
monium perhibeo de me ipso, testimonium meum verum est: quia non sum
sols, sed ego, et qui misit me Christus. Denique ipse testimonium perhibet de
me, quoniam opera quae dedit mihi, testantur me verum esse famulum Dei. De
his eum operibus miraculosus scribit Apostolus iis quibus mentiri non potuit,
puta Corinthiis, in quorum conspectu patrata sunt: _Signa (inquit) apostolatus
mei facta sunt super vos, in omni patientia, in signis et prodigiis et virtuti-
bus; itemque: Pradicatione mea fuit, non in persuasibilitus humanae sapientiae
verbis, sed in ostensione spiritus et virtu-
tis, ut fides vestra non sit in sapientia
hominum, sed in virtute Dei. Hae sunt
christianae fidei supernaturalia argumenta-
da, de quibus alibi ait Apostolus: Quo-
modo effugiemus, si tantam neglexeri-
nus salutem, quae in nos confirmata est,
contestante Deo signis, et portentis, et
virtutibus, et Spiritus Sancti distributio-
nibus? Quae autem fuerint magnalia ista
Apostoli opera, in Actibus Apostolorum
pleniis edocetur.

Denique testimonium perhibet Paulo
Christus, qui ait: Vas electionis est mi-
hi iste. Sed et princeps Apostolorum in
fine secunda serie Canonicae gloriosum
testimonium perhibet Paulo: Carissimus
([_Hebr._] v.3, 4. v.3, 4. v.3, 4. v.3, 4.)
Sed dicet ei alius, et Spiritus Sancti dis-
tribuit, qui ait: _Quis enim_ frater nostri
Paulus, secundum datum sibi sapientiam
scripsit versus in epistolis, in quibus sunt
quadam difficilia intelletu. Lucas quoque
evangelista quid protestetur de Paulo, in Ac-
tibus Apostolorum recollitur.

Proinde ipsa tam subitanea Pauli con-
versio, nonne evidentissimum signum est
veritatis sue doctrinae? Ex erudissimo
persecutor, mutatus repente est in fi-
delissimum praeclaram; et in omni
catholicae fidei theoria, omniumque lin-
guarum notitia, imo in omni sanctitate
et justitia, copiosissime adimpletus est intra triduum quo erat non videns, nec veseens, nec cum homine loquens. Unde constat verissimum esse, quod ipse ait ad Galatas: Notum vobis facio evangelium, quod evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem. Neque enim ego ab homine accepti illud, neque diici, sed per revelationem Jesu Christi. Hinc ergo firmissime credimus sancto Apostolo de semetipsa testanti, quod rapit sit in tertium ceulum, audieritque in contemplatione illa cestatica verba arcana.

Ex quo innotescit fides christianam, non humanae rationi, sed increatae veritati inniti, et in divino ac supernaturali lumine stabiliri. Propert quod tanta est certitudo et firmitas ejus, ut nec angelo credendum esset si quidquam contra eam proferret. Ideo namque ait Apostolus: Liceat angulos de ccelo evangelizet vobis prater id quod audistis, anathema sit. Imo, quam certum est Deum non esse confirmatorem aut testem falsitatis, tam certum est fides apostolicam esse a Deo. Ipse enim per infinita miracula dignatus est eam confirmare, quemadmodum de Apostolis scriptum est: Illi autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmande sequuntibus signus. Quae utique signa in A suo effectu, videlicet in conversione mundi ad tam supernaturalem et arduam legem atque incomprehensibilem fidem, sufficienter relucent, nec opus est ea repetere, quamvis uterum repetita sint ad instructionem humanam.

Ex his innotescit verum esse quod expositores dieere solent, videlicet, quod scriptura seu libri Epistolaram Pauli, pra ceteris Scripturis in tribus, et forte in pluribus, preeminent, scilicet, in profunditate sententiae, in fidei assertione, B et in spei sublevatione, seu gratiae commendatione. Quemadmodum enim in ipsum pelagus lucis divinae ineffabili et excellentissimo modo absorptus erat in raptu praefato, sic rediens profundissime est locuntis. Et quia non solum a Spiritu Saneto, sed etiam ad pedes Gamalielis Aet. xx. 3, instructus fuit in lege et Prophetis; id est ad fidem probandumvenientissima et copiosissima introduxit testimonia ex Prophetis et lege. Postremo, sient in semetipsa specialiter expertus erat mi-C sericordiam Salvatoris, sic prae ceteris gratiam Dei specialius commendavit, ostendens eam non esse ex meritis, nec aliquem propriis viribus posse salvare. Sicque totam spem nostram erexit ad elementam Creatoris, quatenus in sola bonitate ipsius speremus, ejus gratiam incessabiler invocantes.

ARTICULUS II

DE PROLOGO IERONYMI SUPER EPISCOLA PAULI.

SECUNDUM Hieronymum, quae perier primo, cur post evangelia, que legem perficiunt, in quibus praecepta, consilia atque exempla vivendi plenissime proprietur, scriptis Apostolis istas epistolae. Cujus rationem assignat Hieronymus, scilicet ut in exordio nascentis seu primitiae Ecclesiae, novis causis emergentibus, tam presentia quam futura vitia extirparet, inutiles quasiones excluderet, contra haereticos quoque armaret Ecclesias: sequens in hoc vestigia Prophetarum, qui post scriptam Moysis legem, libros scripserunt quatenus rediviva populi refre-
narent peccata, virtutes instruerent, et ad cultum divinum auditores indicerent suppliciorum comminatione, beneficiorum divinorum commemoratione, premiorumque sponsione.

Deinde quæritur de causa numeri epistolarum. Decem enim scripsit Ecclesiis, quatuor vero discipulis, sicut patebit. Hujus ratio est, ut ostendat utriusque Testamenti plenam esse concordiam, summanque utriusque legis in harum epistolarum scriptura includi. Per decem quippe figuratur Testamentum antiquum, propter Decalognnum mandatorum Moysi datum; per quatuor vero signatur Testamentum novum, propter quattuor evangelia. Decem itaque scripsit epistolas ad Ecclesiias, ut demonstraret se non discordare a Moysi; quatuor vero misit discipulis, quoniam eadem est materia evangeliorum et epistolarum, videlicet documenta et opera Christi. — Porro epistolam ad Hebreos quidam dixerunt non esse Pauli, sed Lucce, vel Barnabe, vel Clementis, eo quod, contra ceterarum consuetudinem epistolarum, titular carcat, facundiorque sit. Hoc autem a sanctis doctoribus reprehatur. Tacuit enim Apostolus in illius epistole principio nomen suum, ne Hebrei, nomine suo audito, ipsam epistolam spernerent atque rejecerent, quoniam Paulus apud eos habebatur suspicatus, tantum legis destructor. Praeterea, mirum non est quod eloquentior fuit in idiomate proprio, id est Hebraeo, quam alieno, utpote Graeco, quo scriptae sunt epistole ceterae. Nam et gratia perfectat naturam, secundum dispositionem ipsius. Unde donum linguarum, seu gratia sermonis, magis perfectat Apostolum in idiomate proprio quam alieno.

De ordine quoque epistolarum inquiritur, cur epistola ad Romanos ceteris praecedentibus, quorum ante ceteras non fuerit edita. Quod ideo factum est, quoniam ista epistola ceteris est profundior; vel, quia Romani monarchiam orbis tenabant; vel, quia in ista epistola contra primum peccatum, quod est superbia, disputat. In Ecclesia enim Romanorum, mixti erant conversi ex Judaismo et gentilitate, et hi inter se contendebant de dignitate, et quidam ceterum proprius meritus se putabant salvandos. Horum ergo errorem atque superbiae reprobans sanctus Apostolus, revocat eos ad unitatem, humilitatem ac pacem, ostendens Judaeos legem scripturn, gentiles vero legem naturalen transgressos.

Postremo, omnium epistolarum generalis intention principalisque finis est, ad plenam observantium evangelicae doctrinae, ac per hoc ad vitam aeternam inducere. Singulae quoque epistole proprias sortimtur materias ac proprium finem.

**ARTICULUS III**

**EXPOSITIO PRIMI CAPITULI EPISTOLE AD ROMANOS.**

Paulus, servus Jesu Christi, vocatus apostolus, segregatus in Evangelium Dei, quod ante promiserat per Prophetas suos in Scripturis sanctis de Filio suo, etc. In hac epistola, sicut in conscriptione epistolarum fieri solet, praemittit sa-
mendat quoque eam a dignitate, quum dicit, Vocatus apostolus. Commendat etiam eam ab officio, subdeun, Segregatus in Evangelium Dei.

Itaque, Paulus: qui secundum Origenem binomius erat (ad quod allegat illud Actum: Saulus, qui et Paulus), secundum alios primo appellatus est Saulus, dein de post conversionem dictus est Paulus, id est parvus seu modicus. Sic enim, secundum Augustinum et Bedam, ex humilitate vocavit se ipsum. Secundum Hieronymum autem, dictus est Paulus, a Sergio Paulo, quem convertit. Servus, servitute spontanea, non coacta, servitute caritatis, non puri timoris. De servo enim qui servit solo timore aut solo mercedis intuitum, ait Salvator: Servus non manet in domo in aeternum; et iterum, Jam non dicam vos servos, sed amicos meos. Quoquando autem de servitute amoris, electi sunt servi, quoniam Deo obedient. Itaque, Servus Jesu Christi: cui servire, regnare est; et sic est beata Agatha dixit, Summa ingenuitas sive nobilitas est, Christi servum existere, atque sub ejus dominio permanere.

Vocatus apostolus: vocatus, inquam, a Deo, non ab hominibus, id est per gratiam Dei ad apostolatum promotus, atque a Deo immediate in apostolum consecratus. Unde de se ipsi hoc modo scribit: Paulus apostolus, non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum et Deum Patrem. Nemo quippe assumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron. Puto autem quod ait, Vocatus apostolus, ex humilitate, quasi dicere volens: Existent apostolus, sed vocatus, id est ab hominibus me estimatus et dictus; quamvis ego me ipsum non arbitrer dignum apostolae nomine. Ideo namque alio loco datur: Ego sum minimus Apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus. Vocatur quoque Paulus per excellentiam quamdam Apostolus, non propter anci-ritatem, sed pravicationis efficaciam seu generalitatem. Juxta quod ait: Plus omni- nibus laboravi.

Segregatus in Evangelium Dei, id est ab aliis separatus, quatenus evangelicum legem annunti. Dicitur autem, Segregatus, id est a gregge infidelium Judaeorum divisis, mente seu fide, loco et corpore. De quibus loquitur: Non acquevi carni et sanguini. Vel, Segregatus a gregge Apostolorum et ariorem disciplorum, secundum quod aiebat Spiritus Sanctus: Segregate mihi Paulum et Barnabam in Bopus ad quod assumpsit eos. Ab his segregatus est corponore, non mentis unione. Denique nomine Dei, hoc loco intelligitur Deus Pater. Subditur enim:

etiam unum sacram corporis Christi, erat purissimum sanguis sanctissima Virginis. Si vero sumatur semen pro solito semen quod ceterae matres in generatione ministrant, videlicet pro superficiali illo naturae consolato impuroque sanguine: sic non est natus ex semine virginis Mariae, quae quum mundissima fuerit, tale semen non praebuit: sed neque ex semine David, nisi mediate, non immediate.

Cur autem Apostolus dicit Christum ex semine David factum secundum carnem, et non potius natum? quo et alibi loquitur, Misit Deus Filium suum factum ex muliere: quom tamem ab Evangelista dictatur, Quod ex te nasceatur sanctum, vocabit Filium Dei: et Isaïas, Parvulus natus est nobis. Et respondendum, quod ideo, ut ostendat humanum Christi generationem non fuisset naturali et solito modo, sed supernaturaliter quodam Spiritus Sanctus artificium, justa illud propheticum: Novum creat Dominus super terram, b

Mulier circumdabit virum; et illud, Spiritus Sanctus superveniet in te. Verum tamen adventendum, quod licet Christus secundum carnem factus esset natus sit ex semine David, atque ex materissima Virgine, non tamen simpliciter et absolute conceditur quod Christus sit creatus vel creatura, quoniam non subsistit in esse creatum, nec per generationem temporaliter adeptus est novam subsistentiam. Et etiam ne videamus aliquo modo communicare Arianis, ceterisque haereticis, qui Christum dixerunt esse puram creaturam. Ipsaeque idem est verus Creator ac Deus, et Verbum quod erat in principio, per quod facta sunt omnia. Quum ergo sancti doctores legantur Christum vocare creaturam, exponendi sunt sapienter.

Præterea Christus Filius Patris, dicitur factus secundum carnem ad gloriam Patris, æquum ob id incarnatus et in mundo conversatus est, ut nomen Dei Patris hominibus revelaret, cosque ad cultum ipsius induceret. Justa illud: Ego non quero gloriam meam, sed glorifico Patrem meum. Et alibi Joannes ait: Paterni manifeste nomen tum hominibus; opus consummavi quod desistit mihi ut facerem.

Circa hunc locum sie ait Origenes: Factus est autem Filius Dei, sine dubio quod prius non erat secundum carnem; secundum divinitatem vero erat prius, et non erat quando non erat. — Postremo secundum quod in Christo sunt duas generationes ses natiivitas, videlicet divina et humana, sed una duxtaxat filiatio. Generatio enim concernit naturam, quae in Christo duplex consistit; filiatio vero personam, quae non est nisi una in Christo. Nihilominus Christus vere est filius Virginis, quia ex ea veraciter natus.

Qui prædestinatus est Filius Dei in virtute, secundum Spiritum sanctificantium, ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini nostri. Verba haec diffculturibus plena sunt. Venique de ipsa prædestinatione multa diei posse: qua infra tangentur. Nunc vero, breviter percurrere, secundum quod divina providentia universa complectitur, ita quod Deus gloriosus et sapiens, omnium rerum providentiam habet. Singula namque propter certum finem creavit, eisque desiderium finis impressit, atque de mediis ad finem adeptionem requisitis providit. Quemadmodum vero intellectualis creatura ceteris rebus est subdilinor, sic providentia Dei nobiliori modo et adscribitur, ita

Quam ergo sit igitur, mirum velitur quomodo nunc sanctus Apostolus dicat, Filium Dei praedestinatum in virtute, etc. Unde, ut tertur, Origenes corrigit litteram, loco praedestinat ponens destinatum, quia ut ait, praedestinatio est nondum entis, destinatio vero est entis. Filius autem Dei est cum aeterno lumine. Aliqui quoque sic securunt textum: Qui praedestinatus (ut ibi sit punctus), est Filius Dei in virtute. Sicque praedestinatus nominaliter sumitur, et est sensus: Qui Filius, existens praedestinatus secundum humanam naturam, est Filius Dei unigenitus secundum naturam divinam, in virtute, id est in divina potentia, qua sibi et Deo Patri communis est.

Verumtamen, quoniam littera nostra habet, Qui praedestinatus est, considerandum quod homin是什么样的. Haymo ergo igitur exponit: Quia, id est Christus sanus Filius Dei, secundum quod homo praedestinatus est, id est, ejus humanitas praedestinata est et praecognitata sine suis meritis, ut esset Filius Dei in virtute, hoc est assumpta a Verbo existente in cadem virtute divinitatis cum Patre, et esset unita illi in unitate personae. Quod vero subjungitur, secundum Spiritum sanctificationis, refert Haymo ad ilium quod A dictum est, Qui factus est ex semine David secundum carnem, ut sit sensus: Filius Dei factus est homo ex semine David secundum Spiritum sanctificationis, id est secundum operationem Spiritus Sancti hominis sanctificantis. Ipsa enim operatus est hanc superbenedictam Verbi incarnationem et humanationem. Nam, quamvis facta sit a tota supergloriosissima Trinitate, tribuit tamen Spiritui Sancto. Unde in Symbolo legitur: Qui conceptus est de Spiritu Sancto. Incarnatio etenim B Verbi, est opus summae pietatis: pietas autem appropriatur Spiritui Sancto. Quod vero mox sequitur, ex resurrectione mortuorum, refert Haymo ad illud quod dictum est. Praedestinatus est Filius Dei. Eritique sensus: Quod ipse sit Filius Dei, cui natura humana unita est, manifestatum est ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini nostri, hoc est corum qui simul cum Christo surrexerunt. De quibus scribit Matheus: Multa sanctorum corpora qui dormierant, surrexerunt, et venientes in sanctam civitatem, apparuerunt multis. Per hoc enim quod Christus secum mortuos surgere fecit, tantum ex praelabo miraculo putuit eum esse verum Filium Dei, de cujus passione necinerunt Prophetae. Quamvis autem expositio igitur sit vera atque catholica, videtur tamen a verbis litterae aliquid aliter aliena. — Ambrosius vero refert praedestinacionem hanc Filii Dei, ad manifestationem hominibus factam, qua ab aeterno praecitum est ut in tempore manifestaret esse Filius Dei in virtute.

Sed ut maneamus in ipso textus tenore atque contextu, quantum possibile est, advertendum quod esse praedestinatum competit Christo secu Filio Dei secundum quod homo. Dictum est enim, quod praedestinatio est aeterna praecognitio horum que per gratiam sibimet in tempore. Quod autem homo est Deus, et Deus homo, in tempore factum est per gratiam unionis, non tantum per gratiam habitualem. Et hoc igitur quod aeterno fuit praecognitum.
Quamvis ergo non concedatur simpliciter, Christus factus est Filius Dei (sensus enim est, quod persona quae Christus est, facta est Filius Dei, eo quod fieri referatur ad rem secundum quod in se est), hoc tamen conceditur, Christus praedestinatus est Filius Dei esse, quoniam praedestinari conventit rem prout est in apprehensione praordinantis. Perso autem seu hypothesas Verbi apprehendi potest prout in humana natura subsistit. Sed, ut dictum est, praedestinatio ista descriptur Christo ratione naturae assumpta. Nam antecessio et donum gratiae Christo conveniunt ratione humanitatis duntaxat.

Sic ergo exponenda est litera: *Qui Filii Dei* filii deus, scilicet Christus, in duabus naturalis subsistentibus, secundum quod homo praedestinatus est, hoc est, sola gratia seciunm naturam benevolentia sine propriis meritis praecedit est, non solum ut sit caput Ecclesiae, et a principio sua conceptionis in Virgine confirmatus esset in bono et comprehensur perfectus, verum etiam ut esset Filii Dei, non adoptivus, sed naturalis, *in virtute*, id est divina potestate, per quam praedestinatio ista effectum sortita est, seu ad actum deduxit, *secundum Spiritum sanctificationis*, id est per Spiritum Sanctum; quoniam operatione Spiritus Sancti facta est incarnatio Christi, juxta illud, *Quod naturae in ea, de Spiritu Sancto est; incarnatio autem est praedestinatio effectus, secundum Spiritum, inquam, sanctificationis ex resurrectione mortuorum, hoc est secundum Spiritum Sanctum*, per ejus sanctificantem gratiam spiritualiter mortui reviviscens: quem vocantur mortui *Jesus Christi Domini nostri*, quoniam merito ejus gratiam Spiritus Sancti recipiunt, atque salvantur.

_Quoniam autem non concedatur_, ... _habitus supernaturalis, a solo Creator per creationem infusus, essentiam rationalis creature immediate pericienium, canaque in esse divino ac meritorio statuens_. Hae est gratia gratum faciens, quae a virtutibus, fructibus ac donis Spiritus Sancti distinguuntur. *Et apostolatum*, id est postestatem secundum auctoritatem, praecipuamque commissioneum ac legationem praedieandi Evangelium Christi. *Ad obedientiam fidei*, id est ad hoc, ut eos quibus evangelizamur, hortemur et faciamus obedientiam fidei christianæ, videlicet, ut naturali ratione posposita, intellectum suum humilitatem subdant incomprehensibilitatem et supernaturalitatem testimonii fidei. *Endo inferius ait Apostolus*: *In captivitatem II Cor. x. 3.* redigentes omnem intellectum in obsequium Christi.

Hae autem accepimus facere _in omnibus gentibus_, id est ubique terrarum, non solum in una aut paucis nationibus: ut impleremus quod de nobis previdit Prophetæ, *Hoc enim Christus aiebat Apostolus*: *Eritis mili testes in omni Judea et Samaria, et usque adultimo terræ. Qui etiam per Isaïam de Apostolis loquitur: Mittam ex eis qui salvi fuerint ad gentes in mare, in Africam et Lydiam, tententes sagittam, in Italiam et Graeciam, ad insulas longe: et annuntiabunt gloriam meam gentibus. Omnia vero habe fecimus pro nomine ejus, id est pro nomine Christi glorificando ac dilatando, ut omnes convertantur ad ipsum. Denique de Romanis, qui erant Italiici, subdit: _in quibus_, id est inter quas gentes, ad quas missi sumus, *estis et vos, Romani, vocati Jesu Christi_, id est, vocati ad Deo per inspirationem et gratiam ad fidem catholicam, ut sitis Jesu Christi, peregrinando ad oves servosque ejus._

_In Evangelio scriptum est, quemadmodum Christus vocaverit ad se duodecim discipulos, eos appellantur Apostolos, quibus et ait, Nonne ego vos duodecim elegerint quomodo ergo nunc dictum est Aposto- _Joan. xii._
los acepisse apostolatum a Deo Trinitate A
per Jesum Christum? Et respondendum, quod apostolatus, qui est gratia gratis dat, et gratia gratum faciens, sunt quidem a Deo, et etiam a Christo secundum quod Deus est, auctoritative, primo et principaliter. A Christo autem secundum quod mediator est Dei et hominum, sunt mediate et executiva, seu dispositiva, et quodammodo instrumentaliter. Per Christum enim se per meritum ejus, omnia divinarum munera gratiarum nobis praestantur, secundum quod ipse testatur: B

Ps. 110, 5. Qui dixit Patrem in nomine meo, dabit vobis. Propter quod in conclusionibus Oratioem Ecclesiae communiter dicitur: Per Dominum nostrum Jesum Christum. 7 Omnibus qui sunt Romae dicitur Dei, quia est a Deo aeternaliter praematis: ipse enim prior dixit nos; vocatis sanctis, id est fidelibus per divinae vocationis gratiam sanctificatis, qui etiam veracter sancti appellantur.

Gratia, de qua nunc factus est sermo, quae est principium omnis actionis meritoriae, ponens animam in esse spirituali et grato, obis, et pax interna, quae est tranquillitas mentis, et quies in debita interiorum ordinatione consistens, de qua Propheca, Non est (inquit) paci impii, dicit Dominus: et in Psalmo, Pax multa diligentibus legem tuam: praestet et insit obis a Deo Patre nostro, qui est Pater Christi per naturam, et Pater noster per gratiae infusionem, sive adoptionem: inducit Dominus in Evangelio, Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum. Quum ergo sit Pater noster, cum omni fiducia ab eo gratiam postulare debemus, quia ut indulgentissimus pater, liberetur tribuere egens mendicisque filiis quidquid rationaliter petunt ac jugiter, Ideo nunc quod Evangelio ut Salvator: Si vos, quum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris, quanto magis Pater vester colentes dabit spiritum honum potentibus se? Et Domino Jesu Christo. Ex hoc ar-

Augustus Christianum esse verum Deum, quam nullus sit actus aut dator pacis internae et gratiae, nisi Deus omnipotens. Sequitur quod, Deum Patrem et Christum esse unum ac idem causale principium pacis et gratiae, quoniam solus Creator est causa hujus pacis et gratiae. Unde constat utrinque esse candum deitatem, condemque virtutem et operationem, juxta illud: Quaeunque facit Pater, fecit et Filius similiter facit. Et idem erte sentitur de Spiritu Sancto, qui hic non expirabit, quoniam Patre et Filio nominatis, intelligentur tanquam amor et nexus osculumque ab omnibus. 

Praemissa persona scribentis, et eis quibus scribitur commemoratis, forma quo-5
sa salutationis praehabita, sequitur narratio. Primum quidem, id est ante oetera quae dicta sunt auctoritatem sum: vel, Primum, id est praecipe: gratias agas Deo meo, simplici in essentia, et trino in Personis: qui licet sit omnium Deus ratione creationis, est tamen specialiter Deus mens, propter singularern caritatem et pietatem ejus super me: et item propter praecipium spectabilem et cultum quibus ei inhaeret, dicens eum Psalmista: Deus cordis mei et pars mea Deus in aeternum. Solet autem Apostolus (et ita fieri decet) a gratiarum actione incipere. Per Jesum Christum, secundum quod homo est et Dei ac hominum mediatore: ita quod Christus est mihi causa gratias agendi Deo meo, quoniam beneficia ejus, et omnia quae ipse pro nobis fecit et pertulit, excitant et obligant me ad gratias Deo altissimo referendae, qui tanta bona hominibus per Christum largitum est. Pro omnibus obis, id est propter beneficia Dei obis collata: vel, Pro omnibus obis, id est pro vestro profecto atque salute, quatenus me pro obvis gratias referente, augeatur in obvis salus et gratia Christi: vel, Pro omnibus obis, supplendo vestrum imperfectum: vel, Pro omnibus obis, id est in persona omnium vestrum, seu vice vestra. Quia
fides vestra annuntiatur in universo mundo, id est in multis ac principaliibus finibus mundi. Romani enim, quoniam toti mundo praeidebant, famosisissimi erant, et ideo fides eorum per omnia ora fidelium voluntat. Dixerunt enim aliæ Ecclesiæ gentium: Ece Roma, quæ est capita ac domina mundi, fidem suscepit. Sicut confirmabantur in fide exemplo fidei Romanorum.

In his verbis commendatur nobis caritas sancti Apostoli, qui de proximorum salute sicut de propria exsultavit et gratias retulit, ita et nos agere competet, ut seilicet gratias Deo agamus, quum animus aut seimus proximos nostros spiritualiter prosperari. Unde infra scriptum Ephes. v. est: Gratias agentes Deo pro omnibus semper. Asserit quoque Apostolus se gratias agere de fide Romanorum, quoniam fides fundamentum est universarum virtutum. In fide tamen includit cetera dona gratiae Dei.

Testis enim mihi est Deus, cui servio cultu latrible in spiritu meo, id est in superioribus viribus animae meae, videlicet in intellectu, credendo, orando, contemplando; et voluntate, sperando, amando, et cetera bona opera agendo; in Evangelio Filii ejus, quod aliiis prædieo, eum obedio, et pro quo multa sustineo. Evangelium autem Filii Dei seu Christi, est annuntiatum bona, et sancta doctrina, quam Christus primo edocuit, et per Apostolos aliiis munitant. Hoc loco, sicut et alius sepe, jurat Apostolus, quatenus melius sibi credatur. Quod fecit propter infra tatem eorum quibusque loquebatur. Nee tamen fecit contra illud Salvatoris in Evangelio: Ego dico vobis, non jurare omnino; et iterum: Sit sermo vester, Est, est, Non, non. Unde et Jacobus dicit: Ante omnia nolite jurare. His enim verbis prohibetur juratio falsa, consultatur juratibus disuersae factio, permittitur juratio necessaria. Propter quod Christus adjiciit: Quod amplius est, a malo est. Non dixit, Malum est, sed, A malo est, id est ab imperfe-

tione vel incredulitate ejus propter quem juratio adhibetur. Imo juratio debite circumstantiata, est actus virtutis quo latria numecritur. Unde scriptum est: Do Deut.xv.13. dominum Deum tuum timebis, et per nomen ejus jurabis; et in Psalm. Laudahuntur Pr. xxi.12. omnes qui jurari in eo.

Hujus itaque rei testis est mihi Deus, quod sine intermissione, id est omnibus congruis horis seu aptis temporibus, memoriam vestri facio, id est, vestri renisecor, et cetera Deo memori sum vestri, semper, id est in omni tempore convenienti; justa quem sensum ait Salvator. Oportet semper orare, et non deficere; in Luc. xviii.1. orationibus meis. Ex eis eluciscit, quod interdum licet et expedat ut nonnis alii manifestet dilectionem, sollicitudinem et laborem, quibus pro ipso affectus et ftagatur, non ad accipendum humanum favorem, aut temporalem mercedem, sed ut alius ex hoc ad meliora provoectur, atque de proximo suo melius sentiat et confidat. Quod tune maxime fieri debet, quum unis de alio sinistre aut impie suspiciaret. Observans, hoc est, per sacrarum commemorationem orans: sicul quum dicitur, Per passionem tuam liberare nos; si quo modo, id est ut aliquo modo, tandem aliquando, post multa ac longa desideria, prosperum iter habeam in voluntate Dei, hoc est seconum divina voluntati beneplacitum: non enim illud absolute oro aut appeo nisi divina voluntate supposita, semper dicens. Fiat voluntas tua: veniendi ad vos, o Roman. Nam et ideo eruditur Paulus Casa, rem appellasse, etc., quatenus occasionem haberet veniendi Romam.

Desidero enim videre vos, ut aliquid impartiar vobis gratiar spiritualis, id est, gratiam mihi collatam vobis communicem, instruendo vos plenius de evangelifca lege, et dispensando corda vestra per mean exhortationem ad abundantiora dona Spiritus Sancti: quendammodum Petrus monet. Unusquisque sicut accepti gratiam. in alterum illum illam administrantes. 

Matt. xvi. 10. Rom. xvi. 11. 


Joh. 37. 

Joh. 37. 

1 Pet. iv. 10.
sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei. Non enim debet homo, præscriptum præcator, prædicator, aut doctor, talentum sibi concessum abscondere, quia ut in Ecclesiastico habetur: Sapientia abscondita et thesaurus invisus, quæ utilitas in utrisque? Ad confirmandos vos in veritate fidei, et observatione evangelice legis. Id est simul consolari in vobis, hoc est, ad hoc cupio vos gramin imperti- ri, ut ex vestræ confirmazione, ego quoque in vestro profecto consoler et gaudeam: quoniam sicut de vestræ imperfectione contristor, ita de vestræ perfectione ju- cundor: per eam quæ invicem est, fidein vestram atque meam. hoc est per commenum ac mutuum fideum nostram: quæ est fides catholica, in qua fundatur, et ex qua oritur consolatio, qua anus fi- delium de profectu et bono alterius consolatur. Hæ quippe consolatio fundatur in hoc, quod credimus et speramus simul ad æternam felicitatem pertingere. Loqui- tur autem de fide formata, quæ per di- lectionem operatur, non de fide informi.

Nolo enim vos ignorare, fratres, quia serpe proposui venire ad vos, si tamen Deus permetteret, et prohibitum sum, id est, impeditus, vel ex divina revelatio- ne vetitus sum ab executione propositi mei, usque adhuc quem praesentem scribo epistolum. Impeditus autem fuit Apostolus per captivitatem seu alien occupa- tionem. Vel propter Romanorum peccata nondum permisit eum Christus pergere

A Romam, quomodo in Actibus legitur:

Vetati sunt Paulus et sui a Spiritu San- cto loqui verbum Dei in Asia; et non permisit eos Spiritus Jesu. Postea tamen prædicavit Paulus in Asia.

Ideo autem proposui venire ad vos, ut aliquem fructum habeam in vobis, id est, spiritualem profectum in vobis produ- voscque in gratia Dei ac bonis operibus fnnetificare faciam, et etiam ut vobis prædicando, majus meritum in præ- senti, majusque præmium in futuro ac- quiram: quæ omnia finaliter refero ad gloriam Dei sublimis ac omnipotentis; sicut et in ceteris gentibus quibus præ- dicavi, fructum aliquem habeo. Gracis qui naturali ingenio pollent, et philosophiæ inventores fuerunt, ac Barbaris, id est hominibus duris, et quasi sine lege viventibus (omnes autem præter Latinos, Iberiacos et Graecos, Barbari appellantur), saepitibns et insipientibus, id est fide- libus et infidelibus, doctis et indoctis, unum Deum verum noscentibus, et idola C venerantibus, debitor sum prædicare eis Evangelium regni celestis, non propter eorum merita, aut dona ab eis recepta, sed ex commissione divina, et propter beneficia mihi divinitus condonata, quæ ordinantur ad hoc ut omnibus prædi- cem. Gratia enim gratis date, ordinantur ad proximum. Ita quod in me promp- tum est, id est, sic quod ego ob hanc obligati- onem, magis tamen ex caritate, paratus sum et vobis qui Rome estis, evangelizare.

ARTICULUS IV

PROSECTIO EXPOSITIONIS HUJUS PRIMI CAPITULI, AB EO LOCO QUO DIGITUR:
NON ENIM ERUBESCÆ EVANGELIUM.

MERITO dixi me esse paratum evan- gelizare et vobis Romanis: Non enim erubesco Evangelium, hoc est, non confundor publice annuntiare erucem et passionem ac cetera mysteria Christi, quæ in Evangelio describuntur, atque a re- probis irridentur. Paratus sum namque pro nomine Jesu contumeliam pati, quo- Act. v. 41.
Luc. xix. 25. niam ipse ait: Qui me erubuerit et meos sermones, hunc Filium hominis erubesceet. quum venerit in regno suo. Hic conso-

Matth. xvi. 16. sum. Ideo Paulus aiebat Judaeis: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei. Deinde et Graecos, hoc est ex gentilitate con-

1 Cor. i. 24. Quod autem Evangelium sit virtutis Dei, proficiens in salutem omni credentis, con-

seuquam sequentur declarat. Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fide. Hae justi-

tia Dei, quae revelatur seu manifestatur in Evangelio, sicut in scriptura veracii, vel in Judaeo et Graeco, sicut in subjecto justificato, tripliciter intelligi potest: Primo, de innata justitia Creatoris, quae est ipsam Dei sanctus et justus. In Evangelio quippe innata justitia Patris justitia declaratur sive describitur: quo-

modo sed ille maluit Unigenitum summi pati et mori, quam peccata manere in-

ulta: et quomodo Christus per viam justitiae mundum redemit; quomodo etiam Pater omne iudicium praeedit Christo, et per ipsum iudicaturus est omnes, da-

turnusque singulis quod merentur. Nec tamen potissimum loquitur sanctus Apostolus de justitia Dei qua infideles et impii justificati sunt gratis. — Sed quum hoc ad misericordiam Dei pertineat, mi-

rum videtur quomodo illud justitiae adscribatur. Et respondendum, secundum Anselmum, quod tanta est bonitas atque B benignitas Dei, ut justum sit eum etiam indignis et impis misereri ac parare. Sicque, ut hujusmodi actus attenditur justitia ex parte bonitatis divinae secundum se ipsam acceptae, misericordia quoque in eo attenditur ex parte bonitatis divi-

nae ad indignos relatae.

Secundo expunitor de justitia Dei creata, quam ipse causat in nobis: per quam justificamur formaliter, quia per eam Deus justificat nos gratis, per fidem sine operibus legis. Dando enim animae fi-

c dem et gratiam, confert justitiam, per quam anima justificatur. Hae justitia in Evangelio revelatur, et in Christianorum cordibus manifestatur. — Tertio expunitor de fidei ut ea divinarum promis-

sionum adimpletione, quae Deus in Ecclesiam in Evangelio adimplevit quod in veteri Testamento praelixit, atque in populo Synagoge presignavit. Hae justitia in Evangelio revelatur, Christo testan-

te: Oportet impleri omnia que scripta sunt in lege et Prophetis et Psalmis de Dei me; et alibi. Unum iota non peribit de lege, donec omnia sint.

Philem. 8. De predicta justitia Dei secundo modo accepta, alio loco dicit Apostolus, lo-

quiens de Judaeis: Ignorantes Dei justitiae, et unam volentes statuere, justitiae Dei non sunt subjecti; et cursus, Inve-

nier in illo, non habemus neque justitiam quae ex lege est, sed quae ex fide, unde per Prophetam Dominus ait: Prope est in justitia mea ut reveletur. Erat nuncum in veteri lege velata, sed in Evangelio
est revelata. De qua justitia dicit Salvator: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: et alibi, Fides tua te salvam fecit: itemque, Qui credit in me, habet vitam aeternam. Quaelibet justitia Dei nunc praeiecta, revelatur ex fide in fide, hoc est, ex fide Prophetarum et Patriarcharum, in fideum Apostolorum atque Ecclesiæ; quia quod illi crediderunt futurum, isti crediderunt impetum. Vel, Ex fide, id est ex actu fidei unius articuli, in fideum. hoc est in actu fidei alterius articuli. Omnia namque testimonia fidei sunt conexa, et unum ex alio magis credibile redditur, imo et quodammodo declaratur, magisque planum ac rationale judicatur. Sicut scriptum est: Justus autem ex fide vivit. Hoc allegat Apostolus ad probandum, quod justitia Dei revelatur in Evangelio, vel in Christiano, ex fide in fideum.

Sed quum fides sit una, juxta illud, Unus Dominus, una fides, unum baptisma: quomodo nunc dicitur. Ex fide in fideum, quasi sint fides diversae? Et respondendum, quod fides est una ex parte objecti. Numeratur autem et diversificatur ex parte subjectorum: in eodem tamen fidei non est nisi una numero, sicut et caritas. Unde, ut dictum est, per fideum intelligitur actus fidei, qui diversificatur. — Auctoritas vero ab Apostolo introducta, habetur in Habacuc, ubi legitur: Ecce qui incredulus est, non erit recta anima ejus in semetipsa; justus autem in sua fide vivet. Cui concordat illud quoque Isaiae: Qui incredulus est, infideliter agit. Unde in Ecclesiastico inducitur: Qui timetis Dominum, eredit illi, et non evacuabit merces vestra. Nullus etenim proprie justus est, nisi referat opera sua ad ultimum finem, qui est supernaturalis felicitas. Hunc autem finem non agnoscimus, nisi per fideum, quae in omni actu meritorio dirigit rationem. Idcirco in fide, tanquam in basi seu fundamento virtutum, vivit justus. Hinc etiam ait Scriptura: Domine, oculi tuui respicient fidem. Porro, quod ex fide sit salus justitiae, quod credientium, declarat consequenter Apostolus ex opposto. Revelatur enim ira Dei, id est justa ultio divinae justitiae, de coelo, per revelationes coelestes ab angelis factas, qui hominibus divinam distinctionem ac ultionem, suo passu, revelaverunt. Vel, Ira Dei de coelo, id est Dei coeli, seu Dei coelestis, de quo cantatur. Laudate Dominum de coelo: vel, Dei judiciis, de coelo venturi. ad judicandum vivos ac mortuos. Vel dicitur ira Dei revelari de coelo, quia in die novissimi coeli ardentis (secundum Il Petr., Petrum apostolum), et angelici cum Judice venientes, ostendant iram Dei contra ini to. quos. Itaque revelatur ira, indignatio, testatio Dei, super omnem impietatem, qua peccatur in Deum, et injustitiam, qua peccatur in proximum, hominum perverso, corum videlicet qui veritatem Dei quam agnoscunt, hoc est divinorum nostrorum, seu divinam justitiam, qui frequenter veritas nominatur, in injustitia detinet, id est, justae vivendo apud se retinent, non procedentes in actum virtutis, sed ipsam veritatem ab operis exsecutione retrahunt atque abscendunt: quibus competit illud, Scienti bonum et non facientes, peccatum est illi; et illud, Melius erat non cognoscere viam justitiae, quam post agnitionem rei rei vest, rever questione. Hoc loco incepit loqui Apostolus contra peccata gentilium idololatrarum. De hac revelatione irae Dei super impietatem et injustitiam hominum, ipse Dominus per Prophetam protestatur: Visibat super orbis mala, et contra impios iniquitatem ipsorum; et requiescere faciam superbiam infidelium, et arrogantiam fortium humilibi. Insuper causa punitionis istorum sub jungitur. Quia quod notum est Dei, hoc est, quod per naturalem rationem de Deo sciri potest, videlicet quod Deus sit justus et sapiens, approbans bona et re
probans mala, et quod ipsi soli sit cultus perfectissimus, utpole honor latreia, exhibendum, manifestum est in illis, hoc est, gentilibus notum fuit. Deus enim illis revelavit per influentiam luminis naturalis, per quod anima rationalis ex creaturis intelligit Creatorem. De quo lumine scriptum est: Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. Unde Origenes ait: Notum Dei, est hoc quod ex mundi lux dispositione et naturali ratione assequi possamus; ignotum vero Dei, est ratio substantiae ejus, quae omnes latet creaturam, similiter et mysterium humanæ liberationis.

Pluribus autem modis Deus revelavit hominibus veritatem, videlicer per sapientiae infusionem, per angelicam revelacionem, per Sanctorum instructionem, per naturalem rationem. Secundum Damascenum quoque, omnibus naturaliter inserta est cognitio existentis Dei. Nunc tamen agit Apostolis de revelatione quae fit per naturalem rationem, quae ex creaturis ascendit ad Creatoris notitiam. Subditur namque: Invisibilia enim ipsius, id est divina natura incorporea, simplex et invisibilis, et perfectione ejus quae naturaliter sciri possunt, videlicet justitia, potestia, providentia, etc., quae dicuntur invisibilia Dei, quomodo licet sint umnum in Deo et ipsa divina essentia, tamen secundum rationem distinguuntur, diversimode significantur, et per diversa cognoscentur. Hec ergo invisibilia Dei, a creatura mundi, id est ab homine, qui inter creaturas luxjs sensibilis mundi primatum sortitur: de quo Dominus dicbat, Prædicte Evangelium omni creaturae, id est omni homini; per ea qua facta sunt, id est per res creatas, intellecta, id est intellectualiter contemplata; oportet enim invisibilia Dei intellectualiter paroque oculo intueri; conspiciuntur, id est, agnoscentur. Vel, per ea quae facta sunt intellecta, id est per creatu rite considerata. Sepulturae quoque virtus ejus, id est aderna potestas Dei, et divinitas, A ab homine conspiciuntur per ea quae facta sunt, non utique per speciem, vel quid sit, sed quia sunt, et quid non sunt.

Quum enim omnis creatura sit quidam radius sui creatoris, et omnis effectus sit quaedam participata simulitude sue causae, quomodo unumquodque producet sibi simile: hinc certum est quod ex naturis creatis aliquo modo cognoscatur increate natura. Videntes quippe philosophi ordinem esse in rebus, et quod unum procedit, causatur et gubernatur ab aliis, et pervenuerit ad notitiam primi summique entis, quod aportuit esse aeternum, perfectum et independentum. Et uniforme quoque motu coelestium corporum, et stabili consistentia mundi atque gubernatione inferiorum a superioribus, perpenderunt esse in universo unum quemdam summum provisorem, dominatorem et principem. Quam multa autem vera, profunda ac mira agnoverint Plato eum suis, et Aristoteles eum Peripateticis, de invisibilius Dei, de sempiterna virtute ac divinitate ipsius, patet in libris eorum. Sed et Proclus Platonicus in Elementatione sua theologica, de Deo atque divinis substantiali loquitur, quamvis in multis aberrat.


In tantum igitur cognovissent Deum, ita ut sint increasabiles de suis pecatis, precertim de idololatria. Non enim exspectat eos ignotarn. Quia enim cognovisset Deum per naturalem rationem, se-
cundum modum præactum, non sicut Devum glorificaverunt, serviendo ei cum debita reverentia, aut gratias egerunt Deo pro beneficiis suis; sed evanuerunt, hoc est, inanes effecti sunt. In cogitationibus suis vanis ac frivolis, glorificantes et magnipendentes se ipso: et obscuram, lucce gratiae privatam, et splendore divinae sapientiae desitutum, est insipiens cor eorum, impletumque est caligine vitiorum, propter vanitatem cogitationum suarum.

Unde scriptum est: Vae qui cognitatis utilis. Et alibi admonet Dominus: Auferete malum cogitationum vestrarum ab oculis meis. Per Salomonem quoque Sapientia Dei, Christus Dominus, contestatur: Ego, inquiens, Sapientia habitus in consilio, et eruditis intersum cogitationibus.

Dicentes enim se esse sapientes, id est, se ipsum de sua sapientia jactantes, atque in se insipis. non in fonte sapientiae gloriantes, nulli facti sunt coram Deo seu divino judicio, qui stultam fecit sapientiam hujus mundi. Qui enim scientiam creaturarum et naturalem sapientiam divinorum non ordinat ad salutarem ac supernaturalum sapientiam, et Dei honorem, verae veritatem sustinebat, et unius etiam stultus est, tamquam contra ordinem rerum faciens, et contra censuram aeternae sapientiae agens. Propter quod scriptum est: Stultus factus est omnis homo a scientia sua: et iterum, Sapientia tua et scientia tua deceptione: et rursus, Vae qui sapientias estis in oculis vestris. — Sed videntur haec de philosophis verificari non posse. Quum enim quidam interrogasset Pythagoram, an sapientis esset, dixit se sapientem non esse, sed philosophum, id est sapientiae amatorem. Et ejus exemplo posteri ejus se non vocaverunt sapientes, sed philosophos. Et respondendum, quod licet non dicerec ore. corde tamen dicebant se sapientes, pauciissimi forsan excepitis, qui nee idola coluerunt: de quibus modo non agitur.

Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei, in similitudinem imaginis corruptili


Qui mutaverunt veritatem Dei in mendacium, id est, divinitatem. honorem et gloriam. soli vero omnipotentiisque Deo adscribenda et exhibenda, transtulerunt ad deos falsos seu idola, et coluerunt, et servierunt creaturee, videilet idolis suis, potius quam Creatori, qui est Deus benedictus in secula, amen. Ecce quanta perversitas. Hae traditio impiorum in desideria cordis eorum, est gravissima poena quam Deus in praesenti infliigit. Et est poena damni, cui in inferno correspondet carentia beatifica fruitionis. Unde Dominus ait in Psalmo: Dimisi eos secundum desideria cordis eorum; ibunt in adinventionibus suis. Unum namque peccatum trahit ad aliud, idemque pec-
catum est peccatum et causa peccati, seu A
ut in idololatriam caderent, sic idololatria

Act. x. 21.

propter gravissimam suam deformitatem, meruit ut inominabilia carnis peccata inciderent.

Et sicut non probaverunt, hoc est, non

putaverunt nec opere ostenderunt. Deum habere in notitia actus humanos, id est,

festimaverunt Deum non cognoscere peccata hominum, dicentes illud Job : Deus

Ezech. vi.

excelsior caelo est, nec nostra considerat,

e et circa cardines coeli perambulat; et il-

lud Ezechielis, Dereliquit Dominus ter-


ram, et Dominus nos non videt; tradidit

illos Deiis in reprobum sensum, hoc est

in intellectum perversum, privando cos

lumine gratiae ac verae sapientiae, qua-

tenus, sicut circa divinum intellectum eraverunt, sic in suo intellectu puniren-

tur. Tales sunt omnes qui divinam provi-
dentiam negant. De quibus ait Psalmista :

Ps. xxvm. 7.

Dixerunt. Non videbit Dominus, nec in-

telliget Deus Jacob; et Sophanias, Dicunt, 

Sap.h.i. 12.

Non faciet Dominus bene, et non faciet

male. Contra quos Dominus loquitur per

C

Amos prophetam : Cognovi multa scelera

Amos.v. 12.

vestra, et fortia peccata vestra. Vel sic :

Sicut non probaverunt, hoc est, non eu-

raverunt. Deum habere in notitia, id est
cognoscere Deum veraciter, tradidit illos

in reprobum sensum, excceendo corda

ipsorum permissive, ita quod eis conven-

ut illud propheticum : Sapientes sunt ut

Jer. vi. 22.

faciant mala, bene autem facere nescien-

tur. Ut faciant ca quae non conveniunt,

hoc est, quae Deo, rationi, atque Ecclesiae

contrariant, Bae dictio. Ut, non tene-

tur hoc loco causaliter, sed concomitan-

ter. Non enim ideiice tradidit illos in

reprobum sensum directe, ut faciant ma-

la; sed operatio mali successa est traditionem, seu deredictionem ipsorum pre-
dictam. Sieque frequenter in libro isto

accipitur.

Sic ergo tradidit illos Deiis repletos om-
ni iniiquitate, hoc est omni peccato. Pre-

1 Jonn. iii.

catum enim iniquitatis est, id est contra

justition, secundum Ioannem, Praeterea,

ponit partes suae species iniquitatis ; ma-


T. 13.
litia, qua alter alteri damnun inerre conatur: fornicatione, hoc est illeitimo cum muliere concubiti; avaritia, hoc est inordinato appetitu temporalium rerum, nequilibit, id est perversitate, seu temeritate nefaria, plenos invidia. que est tristitia de bono alterius: homicida, contentione, dolo; malignitate, hoc est voluntate igne malitia inflammatia: susurrones, hoc est discordia seminatores: contra quos Menses praecepit, Non eris susurrro in populo; et Ecclesiasticus ait: Susurro et linguiss maledictus: multos enim turbavit pacem habentes. Detractores, hoc est alorum famam denigrantes, de eorum defectibus inordinato loquendo, vel falsa imponendo. Deo odibiles quantum ad culpam. Odio enim Deo sunt impius, et impiertas eius. Unde Ecclesiasticon ait: Si mordeat serpens in silentio, nihil minus eis habet qui occulte detrabit. Agenda est ergo quod ait vir sanctus: Detrahentem secreto proximo suo, hunc persequar. Contumeliosos, id est verbis vel actibus injuriantes. Quod val-

**ARTICULUS V**

**EXPOSITIO CAPITULI SECUNDI : PROPTER QUOD INEXCUSABILIS ES, O HOMO.**

Rom. x, 12. Quoniam itaque digni sunt morte aeterna, non solum qui pecat, sed etiam quicumque consentiunt, vel quum possint, non impediant: Propter quod inexcusabilis es a peccato, o homo omnis qui judicas, id est, damnum seu reprobaion, non secundum ordinem aequitatis ac regulas juris, sed inordinato judicio. In quo enim alteram judicas hoc modo, te ipsum condemnas, id est, damnatione dignum ostendis ac profiteris. Juxta quem sensum scriptum Eccl. xxi, est : Dum maledicet impius diabolum, maledicet ipse animam suam. Unde ait Salvator: Ex ore tuo te judico, serve ne- Luc. xix, 22. quam. Et alibi : Hoc tuum est judicium, III. Reg. xx, 14. quod ipse decrevisti. Verumtamen, quoniam sacra Scriptura frequentem hortatur nos ad judicandum (juxta illum Prophetae : Indicabo tibi, ho- Miech. vii, 8. mo, quid sit bonum, aut quid Dominus requirit a te : facere judicium: et infra dicit Apostolus : Spiritualis homo omnino (Cor. vii, 15. judicis), frequenter quoque prohibit nos judicare, praeertim in hoc libro Epistolae Pauli : ad agnoscentum ergo quomodo haec omnia intelligi debeat, scire oportet quod judicium proprioe sumptum

**ENARRATIO IN CAP. II EPISTOLE II PAULI AD ROMANOS. — ART. V**


A de iniquum est, juxta illud : Homo assue- Eccl. xxvi, tus in verbis improbieris, omnibus diebus 30. vite sue non dirigetur. Superbos, appe- tendo honores; elatos, nolendo habere aequalem aut superorem; inventores ma- lorum, exegitando novos errores, aut cul- pas: parentibus non obedientes; insipi- entes, male sentiendo de rebus divinis; incompositos moribus, sine affectione, id est tepidos, carentes zelo justitiae et ca- ritatis fervore, absque fidere, id est obser- vatione pacti, societatis et amicitiae.


Qui quum justitiam Dei, hoc est ju- stum Deum, cognovissent, non tamen in- telllexerunt, hoc seuicit, quoniam qui ta- lia agunt, digni sunt morte aeterna ; et non solum qui ea facient sunt digni morte, sed etiam qui consentiunt facien-
est actus virtutis, videlicet determinatio A juris seu definitio justi. Talis autem determinatio juris, est actus justitiae: ideo judicium est actus justitiae, tanquam inclinantis et disponentis judicantem, ut dignus atque idoneus sit ad judicandum. Actus namque virtutis ex virtute procedit. Nec potest bene judicare de operibus virtutis, qui habitum virtutis non habet. Unde castus bene judicat de pertinentibus ad castitatem, et fortis, de his quae ad fortitudinem pertinent. Judicium tamen est actus rationis seu prudentiae, ita tamen dirigentis atque sententiam preferentis. In quantum itaque judicium procedit ex quadam connaturalitate judicantis ad judicata, requirit habitum virtutis in judicante.

Quoniam ergo judicium actus justitiae est, in quantum sit legitimum perhibetur, in quantum ex justitia oritur. Ad hoc autem quod judicium sit actus justitiae, tria sunt necessaria: primo, ut procedat ex inclinatione virtutis, non ex impetu passionis aut suspicioneis: secundo, ut procedat ex ancroritate praeidentis: tertio, ut proferatur secundum rectam rationem prudentiae. Quodemque hortum defuerit, erit inordinatum illicitumque judicium. Si eterim primum defuerit, vocatur perversum: si secundum, dicitur usurpatum: si tertium desit, temerarium appellatur. Unde Chrysostomus super Mattherum : Quia in magnis peccatis sunt, eos judicare non debent qui in eisdem peccatis aut certe minoribus sunt. Et hoc, secundum Thomam, potissimum verum est, quando peccata praelati aut judicis publica sunt, et quando non est neesse judicare de alio ratione officii. Si vero peccata occulta sint, et neesse sit judicare ratione injustitae officii, potest cum timore ac humilitate judicare sive arguere. Si autem peccata sint manifesta, et nihil minus judicare oporteat, debet prima infra se poni terea. Nobis vero diligenter pensandum est illud S. Ambrosi : Judicet de errore et culpa alterius, qui in se ipso non habet quod judicet, ne quum de alio judicat, in se ipsum ferat sententiam.


Scirendum quoque quod Paulus hoc loco ad litteram loquitur contra Ecclesiam Romanorum, qua ex Judaeis et gentilibus collecta erat, qui se mutuo judicabant.
Judaeus enim judicavit gentilem de trans-A
gressione legis naturalis, gentilis vero Judio
dum de praeventione legis divinae. Quilibet
vero istorum, secundum Aposto-
lum, inexusabilis est. Cujs ratio subdi-
tur. Eadem enim agis, hoc est, similis,
vel cadem genere atque specie, ut Judaeae,
operaris, qua in gentili judicais, id est
redarguis atque condemnas: vel, cadem
agis, tu gentilis, quae in Judaeo judicais.
Hoc generaliter accipi potest de maquo-
que nostrum quia de illo peccato alium
judicat, quod ipse in se ipso non corrigit.
Quod consequenter declarat Apostolus.

Secimus enim per naturallem rationem,
vell supernaturallem illuminationem, quo-
niam judicium Dei est secundum verita-
tem, id est secundum justitiam, qua reddit
sugulis quod meretur, hoc est, seimus
quod judicium Dei sit justum, in eos, id
est adversus eos, qui talia agunt, id est,
se invicem temerarie judicant, sicut jam
dictum est. Tales enim reprobat Deus.
Circa quo Origenes sic ait: Hicud hoc
loco videtur ostendi, quod solus Dei sit
secundum veritatem judicium, quia cor-
da hominum nosse et mentis secreta
gnoscere, solius est Dei. Sunt enim qua-
dam quae committuntur, opere quidem
malo, animo autem non male : ut si quis,
verbi causa, hominem non voluntate oc-
ciderit. Alia vero fuunt opere bona, sed
animo non bona : ut si quis misericor-
diae opus, non pro Dei mandato, sed ut
landetur ab hominibus, faciat. Hoc tamen
non est sic accipiendo, quasi judicia
hominum non sint justa et vera, sed quod
non sunt tam universaliter vera et justa,
nec adeo certa, maxime subtrahit illumi-
natione divina.

Existinas autem hoc, o homo omnis,
qui judicas inordinata eos qui talia agunt,
id est, præmemorata peccata committunt,
et facis ea quæ in aliis judicas, quia tu
effugies judicium Dei. hoc est, damnat-
iosis sententiam et justa tormentam? quasi
dicat : Noli hoc estimare. Loquitur Apo-
stolus interrogative.

An divinitis bonitatis ejus, id est pleni-
tudinem seu abundantiam pietatis divinae,
et patientiam, qua non statim ulciscitur
illatam sibi injuriam, et longanimitatis,
qua diu iniquorum conversionem expec-
tat, ut indulgentiam consequatur : just-
ta illud Prophetae, Propetrae expectat
Dominus, ut misercordiae vestri. Non enim
vult mortem peccatoris, sed ut converta-
tur et vivat. Patientia autem quum sit
virtus moralis passionem tristitiae ordi-
nans, non proprie competit Deo nisi per
B similitudinem operis. An ergo ista con-
temnis? quasi dicit : Mirum est si tan-
tam pietatem et gratiam Dei non pensas
neque honoras. Hanc confemnit, qui ex
pia dilatone ultionis divinae pejoratur,
peccando securius, et concessa poeniten-
tiae tempora expendendo in actibus pra-
vis : quemadmodum scriptum est de in-
grato ac impio, Deitii illi Deus locum
prope patientiae, et ille absurdi eo in super.

Ignos quoniam benignitas Dei ad
poenitentiam te adducit? id est, hoc me-
rito ignorare non debes, quod misericor-
dia Dei te patienter ac longanimitate sus-
procudere, quantum in se est instigat et
biam. Ignorat quoniam benignitas Dei ad
poenitentiam te adducit? id est, hoc me-
rito ignorare non debes, quod misericor-
dia Dei te patienter ac longanimitate sus-
sponderunt, quantum in se est instigat et
biam. Ignorat quoniam benignitas Dei ad
poenitentiam te adducit? id est, hoc me-
rito ignorare non debes, quod misericor-
dia Dei te patienter ac longanimitate sus-
ponderunt, quantum in se est instigat et
biam. Ignorat quoniam benignitas Dei ad
poenitentiam te adducit? id est, hoc me-
rito ignorare non debes, quod misericor-
dia Dei te patienter ac longanimitate sus-
Petr. iv. xxxv. 18. job xxv. 23.

Deinde ostendit Apostolus quid homo
meretur incidere, non attendendo boni-
tatem longanimitatis ac patientiae Dei, qui
pie praestolatur poenitentiam nostram. Se-
cundum duritiam autem tuam, per ob-
stationem ac pertinaciem qua divina
inspirationi resiisti, nec verbo Dei men-
tem tuam aperis, et impertens cor tu-
um, quod de pristinis malis non dolet,
nec futura vitae molitur, thesaurovis, id
est multiplicata, ibi eram, id est distri-
cetam vindicat exercedam, in die ira
et revelationis justi judicij Dei, id est in
die novissimo, in quo Deus maxime iratus
videtur, et secreta produceat in lucem.
1 Cor. iv. 5. Tunc enim revelabit abscondita tenebra-
rum, et manifestabit consilia cordium.

Eccles.27. Hinc scriptum est : Cor durum male ha-
bebit in novissimo. Et de peccatore indu-
Ehe. xan, b. rato Dominus ait per Prophetam: Scio,
quia durus es tu, et nervus ferrens cervix
6 tua, et frons tua area. Qui reddet unci-
quique secundum opera ejus: juxta illud
Apost. xxm. Apocalypsis : Ecce venio cito, et merces
Dei aequiit, manifestabil est, de his,
vero his, reniis-Viostoliis, Cuncta
traditam ju-
ta. gencre. per

Eccle. xii. animam, est
clsiibtililale
omnem
indignatio,

I. 15, II.

C. li.

31. Apoc.

xxxii, IV,

5. et

cundum
quam
etavit,
eorurn
tio,

cuique
ilidiinem
na;
dicebatur
errato,
deedas
remias
rato
rum,

vitatn
niiii
aiitem

locutio.
ed

leri

et

is

et

sae
corpus,

et angustia mentis : venient,

inquam, hae, in omne animam honi-
nis operantis malum, nisi peniteat (nam
et corporis pena redundat in animam,
et converso), Judex primum, id est pra-
cipue, quoniam propter legem divinam
ci traditam gravius peccavit, et fortius
punitur, et Gravi. Si per Graecos intel-
ligatur genus illa specialis, tunc Graecos
post Judaeum exprimitur, quia pra e tec-
eris gentibus magis peccavit atque pu-
nitus est, eo quod in naturali philoso-
phia et subtilitate ingenii prafulgebant.

Ubi enim majus donum scientiae, ibi
praevaricato graviore subjacet culpae

et prae

S

Si vero per Graecum intelligatur
gentiles communiter, tunc post Judaeum
ponitur Graecos, quoniam minus peccavit,

loquendo in genere, et ceteris paribus.

His verbis Apostoli comonat illud Pro-
verbiarum, quod ex persona externa Sa-
pientiae dieitur : Qua vocavi, et renu-

et, incipationes meas neglexeritis, ego.
Gloria autem et honor, de quibus jam dictum est, et par, id est tranquillitas mentis, seu securitas ab impugnatione hostili, dabuntur pro praemio omni operanti bonum ex caritate, Judaeo primum, id est praecipe : quia in genere plus alii mererunt Judaei ad Christum conversi, videlicet sancti Apostoli, ac primitiva Ecclesia; et Graeco, id est gentilibus.

10 Non est enim acceptio personarum apud Deum : id est, Deus in iudicando non attendit personam, et ea quae non habent rationem meriti sive demeriti, sed sola opera pensat, et unumquemque secundum merita sua iudicat. Propter quod asserebat Petrus : In veritate comperti quomiam non est personarum acceptor Deus : sed in omni gente, qui timet Deum et operatur justitiam, acceptus est illi.

11 Et per Prophetam Dominus loquitur : Unumquemque justa vias suas iudicabo. Ad hanc perfectionem hortatur nos sermo divinus, per Mysen dictus : Juste judicabitis, nec consideres personam pauperis, neque honoris vultum potestis.

Porro, quod apud Deum non sit personarum acceptio, sed justum iudicium, probat. Quicumque enim sine lege scripta atque Mosaica peccaverunt, videlicet non habendo legem, id est gentiles qui peccatum commiserunt, non quia legem scriptam transgressi sunt, quia nec cam habuerunt, sine lege peribant, id est, non propter hujus legis praeventationem damnabuntur, sed propter hoc quod legem naturalum non servaverunt cum fide Salvatori saltem implicita, ut plenus ostendetur. Quam autem diat Ambrosius, Peccatum est praevaricationis legis divinae, quater potest, quomodo aliquis peccare valeat sine lege. Et respondendum, quod in definitione Ambrosii, per legem divinam intelligitur quaedam lex data a Deo, a quo constat naturalem legem fluxisse, datamque esse. Et quicumque in lege scripta peccaverunt, non observantur, cum non observantur.

12 Bdo, sicut Judaei, per legem, id est ex ipsa lege scripta, vel propter legis transgressionem, iudicabuntur iudicio repugnantis. Unde Christus aiebat Judaeis : Est qui accusat vos Myses, in quo vos spectatis. Non enim auditores legis divinissimi date, justi sunt apud Deum, nisi obedienti legi : ideo subditur, sed factores legis, id est, qui legis mandata adimplent, iustificabuntur, id est, justi erunt a peccabuntur apud Deum. Nam et fides sine operibus mortua est. Et in Evangelio Christi testatur : Omnis qui audit verba hae, et non facit ea, assimilabitur viro stulto qui edificavit domum suam supra arenam; et alibi, Beati qui audient verbum Dei, et custodium illud. Ipsa ergo impletio legis per gratiam, ex qua procedit impletio, justificat hominem, estque justificatio ejus.

13 Denique, quod ipsa observatio legis justificet, elucescit ex hoc : Quam enim gentes, id est gentiles, quae legem scriptam seu Mysis non habent, quia non Denebantur ad cam, naturaliter, id est ex naturalis rationis dictamine, adjutis tam adum lumine gratiae, sine quae nemo unquam salvatus est : non enim ex puris naturalesquisquam salvatur, quum salus nostra sit supernaturalis felicitas, similis visio per speciem, ad quam sine fide, caritate et gratia Dei nullus viator pertingit ; ea quae legis sunt faciunt, id est, legem scriptam observant, quantum ad praecepta moralia Decalogi, quae sunt de dictamine rationis naturalis; ejusmo-
di gentes legem Mosaicam non habentes, nisi sibi sunt lex, id est, propria ratio est eis pro lege: qui ostendunt, bene vmando, opus legis, quod a lege scripta precipitur fieri aut vitari, scriptum in cordibus suis, id est intellectui naturali impressum: ita quod ratio dictat eis quod dictum lex scripta. Dum enim non faciunt alteri quod sibi nonlunt fieri, quod utique naturalis ratio dictat, implent ea quod jubes lex scripta. Nam et secundum Apostolum, Qui diligis proximum, legem impelit.

Hi ergo qui naturaliter agunt ea qua legis sunt, sibi sunt lex: quod declarat Apostolus per effectum, videlicet per conscientiae testimonium. Subditur enim, testimonium boni vel mali reddente illis conscientia ipsum, quae ex naturali judicio rationis reprobat malum, et approbat bonum: recallat enim quodammodo operi vitioso, consentiisque actui virtuoso: et inter se invicem cogitationibus accusantium, aut etiam defendentium. More Graecorum ponit genitivum pro ablative, ut sit sensus: Cognitionibus se invicem accusantibus, id est perversis cogitationibus quae malos accusant, aut etiam defendentibus, id est cogitationibus bonis quae bonos excusant atque defendunt: his, inquam, cogitationibus testimoniunm damnationis vel salutis reddentibus illis, id est predictis gentilibus. Iste cogitationes accusantes ac defendentes, hoc est make ac bonae, examinantur, diiudicantur et declarantur coram naturali judicatorio hominibus, quasi coram judice, per primum aquilibum principia naturaliter inserta et cognita, sicut est illud: Quod tibi vis fieri, fac alteri. Quamvis autem testimonium istud modo reddat conscientia, lamen in futuro extremo judicio claribus perhibebit. Tunc namque quilibet conscius erit sibi de propriis bonis ac mali. Ideo pro subjungitur, in die quam judicabit Deus occulta hominum, id est in die judicii, quando aperientur conscientiarum libri, secundum evangelium meum, id est secundum quod ego evangelizo ac praeideo. Evangelium enim est Christi, tanquam auctoris: Joannis vero, Matthaei, Lucce. et Marci, tanquam scriptorum: Pauli autem et aiorum Apostolorum, tanquam predictorum. Quod vero max subdivit, per Jesum Christum, referri potest ad illud quod dictum est. Judicabit Deus, etc., quia per Christum hominem exercerubit illud judicium, ita quod ipse ut homo erit exsecutor judicii (Pater enim non judicat quemquam. Rom. v., B sed judicium omne dedit Filio); vel ad illud quod dictum est, Secundum evangelium meum. Per Christum enim factum est evangelium Pauli, sicut superius ait: Per quem accipimus gratiam et apostolato, Rom. 1, 5. latum.

Potest quoque ita exponi: Testimoniunm illis reddente conscientia ipsum, id est conscientia operum, nec solutum conscientia operum, sed et conscientia cogitationum inter se invicem accusantium aut defendentium, juxta sensum praehabitum. Dicit autem glossator, quod in die judicii cogitationes accusabant animam vel defendent, non quae tunc erunt, sed quae nunc sunt in nobis: quorum quae dam note atque signaula reclinuntur in corde nostro, velut in cera, quae in occulto nunc pectoris posita, tunc reveriari dicuntur per Christum. Sed contraire hunc videtur quod ait Anselmus, et alii Sancti, quod etiam certum est, seilibret quod in die judicii erit in reprohib conscientia uerum atque remordens, in electis vero conscientia bene fidicia. Omnium enim opera cunctis patebant. Secundum ergo, quod cogitationes quae nunc sunt, tunc accusabant vel defendent per modum meriti sine demeriti. Cognitiones vero quae tunc erunt, accusabant aut defendent, non per modum meriti vel demeriti, quia non erit tunc locus merendi aut demerendi, quum via sit finita, sed tanquam signa precendentem meritorum aut demeritorum. Et sive glossator salvatur per distinctionem.
Consequenter Apostolus Judeos aggre-
ditur, probans eos, quantum ad aliquid,
deteriores gentilibus. Quo enim plura be-
neficia atque auxilia contra peccatum
receperunt, eo gravius peceavereunt in
eodem genere culpæ: quia quo status
sublimior, eo ruina est major. Denique
excellentia status Judæorum fuit in hoc,
quod legem divinam, precepta moralia,
judicialia ac caeremoniale, diversaque alia
gratiarum munera receperunt. Unde Moy-
Deut. iv. 8, s. loquebatur: Quæ est alia gens sic
inclyta, ut habeat caeremonias, justaque
judicia, et universam legem, ut populos
tuis, Israel? Ipsa vero ingratæ Deo fue-
runt. Propter quod Dominus conqueritur
per Prophetam: Filios, iniquos, enunti-
vi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me.
His ergo nunc ait Apostolus : 17
‘Si autem, id est quia, tu Judæus co-
gnominarius a Judæa patriarcha, qui inter
1 Par. v. 2, fratres suos fortissimús erat, ut dicit Scli-
ptura. Primo siquidem appellati sunt He-
bræi ab Heber, in quo remansit lingua
Hebraica, quàe ante constructionem tur-
ris Babylonica omnibus erat communis,
Gen. x. 21, juxta illud : Erat autem terra labii minu-
Postmodum dicti sunt Israelitae a Jacob.
Ibid. xxvi, qui vocatus est Israel. Tertio dicti sunt
26:xxv.10. Judæi a Judæa. Hoc tamen nomine speci-
aliaer vocabantur dua tribus. Nam Israel
III Reg. xn. 19, 20. dictæ sunt aliae decem tribus, a tempore
separationis suas a domo David. Et re-
quíiescis, id est persísit, in lege Mosai-
ca, non evagando per diversos errores
more gentilium, et gloriaris in Deo, id
est in cognitione ipsius, et nosti volun-
tatem ejus ex doctrina legis ac Prophè-
tarum, et probas, id est, approbas seu
commendas, utiliura, id est perfectiora
et viciniora salutì, instructus per legem,
in qua diversi gradus perfectionem do-
centur; confidés, id est, præsumis et aesti-
mas, te ipsum ducem esse oecorum, id
est tante perfectionem, ut aliiis spirituali-
liter exceccatis possis viam virtutis os-
tendere, cosque in via Dei præcedere, at-
que ad rectum finem perducere: confidis A

A quoque te lumen esse eorum qui in te-
nebris ignorantia sunt, id est tante gra-
tiae ac scientiae, ut ignorantes valeas il-
ustrare, eruditorem insipientium, id est
divinorum cognitione carentium, scilicet
infidelium, quos Judæi sepe converte-
runt ad Deum, magistrum infantium, hoc
erat pavellorum seu impressorium, qui
solidum cibum capere non valentes, ex- Hebr.x.12.
pertes sunt sermonis justitiae, habentem
formam, id est perfectionem aliciis exem-
plarem, scientiam in agentiis, et veritatis
in lege, id est in credendis ac specula-
tivis.

Porro, quod subditur, interrogative, admi-
rativa et increpativa intelligendum est.
Qui ergo alium doces, te ipsum non do-
ces? id est, quum alium docere præsumas,
cur te ipsum non doces? Et mirum est
quod te ipsum non doces; et male agis,
eo quod te ipsum non doces. Simili mo-
doco legenda sunt quæ sequuntur. Qui præ-
dicas non furandum, furaris? Qui dicis
non mecanandum, mecharis? Commisce-
unt amant Judæi et spiritualiter furtum
ac meachationem, subtrahendo a lege sen-
suum de Christo et mysticum intellectum.
Qui abominarius idola, id est idololatriæ
cultum, sacrilegium facis, id est furtum
atque abusum rei sacræ? Aliqua enim
divina cultui deputata, propriis usibus
applicabat Judæi, quæ avariíssimæ erant
sacerdotes. Scribae ac Phariseiæ. Nam di-
quina precepet sui superstitionis tradi-
tionibus irrita fecerunt, ut Evangelium
loquitur. Qui in lege, id est de legis ac
Deceptione, gloriaris, dicendo, Quanta au-
divimus et cognovimus ea; et, Non fecit
als, taliter onni nationi; per praevareationem
legis Deum inhonora,s, non exhibiendo ei
reverentiam debitam, obediendo manda-
tis ipsius? Nomen enim Dei per vos, id
est occasione vestri, blasphematur intern
entes, id est a gentibus perfidis, quae
videntes vestrum perversitatem, Deum ve-
strum blasphemant, aestimantes eum in-
justum qui tales servos assitteratur elegis-
se, sicut scriptum est in Ezecieile, ubi

Exeh. xxxvii. 20.

Subinde ostendit Apostolus gravitatem excessus Judaicorum ex conditione circumcisionis. Circumcisiens namque erat signum justitiae, et quodam professio legis servandae, justa illud Apostoli ad Galatas:

Testificor omni homini circumcidenti se, quod debitor sit universae legis faciendo. Quamadmodum ergo nonnunc prodest professio vitae chastralis, si regula observetur; si vero regula omissatur, plurimum obest, et peccatum gravatur: sic de circumcisione erat tempore veteris Testamenti. Hoc est quod Apostolus subjunxit.

Circumcisionis quidem prodest ad gratiam promerendam, vide lucet tempore veteris Testamenti, non autem Evangelio divulgato, si legem observes. Si autem praenuntiaverit legis Mosaicæ sit, circumcisionis tua carnis praeputium fecta est, id est praeputium similis, non plus valens quam ille. Si ergo praeputium, id est gentilis incircumcisis, justitias legis, id est praecipita moralia, quæ sunt de dictamine rationis naturalis, custodiat eum fide et cultu unius Dei, ut tacent quæ non praeputium illius in circumcisionem reputetur, id est, tantum sibi proficiscat ad salutem, ut tibi, a Judæo, circumcisioni 25 tara? quasi diutius. Ita. Custodiendo enim justitias legis modo praedato, spiritualiter circumcidentur, et filius Abraham reputatur.

Et judicabit id quod ex natura est praeputium, id est gentilis praeputium naturaliter habens, ex gentilibus ortus et in praeputio natus, legem consanguineam, hoc est, justitas legis scriptæ adimplens ex naturali dictamine rationis: judicabit, inquam, id est, sui comparatione judicio damnationis dignum ostendet, ut Judae, qui per litteram, id est legis scripturam, et circumcisionem præpariata legis es, id est, nec per Scripturam sacram, neque per circumcisionis significationem pro cecato retraheris, a quo gentilis retractatur per legem naturalem sine circumcisione ac littera Scripturam?


Non enim qui in manifesto, id est, qui circumcisis est carnis, et potest hominibus signum Judaïsmini ostendere, Judæus est solus et vere; Judæus enim interpretatur confitens, quod competit non solum circumcisione; neque qua in manifestō, in carnis, est circumcisionis id est, circumcisionis illa exterior pelliculam tollens, est circumcisionis perfectâ ac vera. Sed qui in abscondito, id est, qui corde circumcisis est (qua circumcisis homines latet. Deque patet). Judæus est vere ac spiritualiter, confitens Domino confessione sancius divinæ; et circumcisionis cordis, id est circumcisionis spiritualis factâ in spiritu, id est secundum spiritualèm intellectum Scripturæ veteris Testamenti, non littera, id est non secundum solum litteralem ipsius; vel, in spiritu, id est virtute Spiritus Sancti, non littera, id est litteralibus cultris legis. Quæ, videlicet spiritualis circumcisionis, hæc non ex hominibus, qui in inferiora tueri non valent, neque de eis certum quidquam judicant, sed ex Deo est: qui inspector Rom. vii. prox. 7. Prov.
ENARRATIO IN CAP. III EPISTOLE B. PAULI AD ROMANOS. — ART. VI

EST cordis, et spiritualem circumcisio-

eum, qua vitia preaeunduntur, commend-
dat potius quam carnalem: qui ab exor-
dio saeundi multos salvavit sine corporali
circumcisione, neminem vero sine cir-

cumcisione spirituali. His verbis Apostoli
consonat, quod de carnalibus Judaeis ait
Joannes in Apocalypsi: Dicunt se Judae—Apoc. u. 9.
os esse, et non sunt, sed sunt synagoga
Satanæ.

ARTICULUS VI

ELUCIDATIO CAPITULI TERTII : QUID ERGO AMPLIUS EST JUDEO?

DECLARATO in quibus Judaei deteri-
ores erant gentilibus, nunc ostendit
in quibus eos praecepiant. Movet autem
et solvit questionem quae ex praenunci-
tatis consurgit. Quid ergo amplius est Ju-
deo? aut quae utilitas circumcisionis?
id est, si tanta est vilitas a qua iniuitas
Judaorum, ut eis preferantur gentiles,
sient jam patuit. Quid ergo amplius, id
est majus aut dignius, est Judeo circum-
cisco, quam gentili incircumciso? aut quae
utilitas fuerit circumcisionis? Omnia ista
referenda sunt ad tempus legis scriptae,
non evangelicae. Et respondet: Multum
melius est Judeo secundum statum pri-
orem, quam gentili solam naturalem 

dicem habenti. per omnem modum in ge-

erne, sicut in omnibus quae ad salutem
requiruntur. Primum quidem melius est
Judeis, quia credita. hoc est ex speciali
graia tanquam amicis et familiaribus 

administrata ac data, sunt illis eloquita Dei,
id est Scripturae sacrae legis ac Prophe-
tarum. Nee obstat, quod quidam eorum
non crediderunt, sive subjugant. Quid
enim obest praeictae praerogative Judeo-
orum, si quidam illorum non credide-
runt eloquii Dei de mysteriis Christi? 

Numquid increduitas illorum fidelem Dei, 
id est fidelam divinam. quam alii habeu-
runt de Deo. evauavit. id est, inanem
effect? vel, Fidelam, id est fidelitatem Dei
de adimplendo quod promisit. evauavit,
id est ab opere impedivit? Absit. Uni-

Bute ujusque enim malitia in se ipsum
redundat.

Insper, quod hominum incredulitas
fidelitatem Dei non evacuet, probat Apo-
stolus. Est autem Deus verax in sui ip-

suis natura, in opere atque sermone:
quoniam invariabile esse habet, et om-
nia justa dispensat, implique veraciter
quiridquid promittit simpliciter. Aliqua au-
tem promittit sub conditione, quae non
semper implentur. Omnis autem homo
mendax, id est a vero atque incommu-
tabili esse deficiens, vanitati subjectus, et
per consequens, peccare potens et men-
tiri ac falli: quod subintelligendum est
de omni viatore secondum legem com-

numen. Unde ait Psalmista: Verumtam
universa vanitas, omnis homo vivens; et

rursus, Ego dixi in excessu meo. Omnis
homo mendax. In Numeris quoque scri-
ptum est: Non est Deus ut homo, ut
mentiatur. neque ut filius hominis, ut

mentetur. Sicut scriptum est: Ut justificeris in

Ps. 4, 6. 

D sermonibus tuis, et vincas quum judi-
caris. Hoc allegat Apostolis ad ostendendi-
dum quod Deus sit verax, implendo pro-
missa. Hae enim verba locutus est David,
homicidio adultericque perpetrat, ut sit
sensus: Ego David tibi soli peceavi et
malum eorum te feci. ut tu, Domine Deus,
justificeris, id est, justus et verax agno-
scaris, non infringendo nec ommittendo
propter mea facinora tuam promissio-
nem, qua mihi poldicitus es quod ex A
semine meo humanam naturam assumme-
res: ex quo constat te verum esse in
promission: et cines, id est, praealces
alis, quern judicaris ab eis non debebre
promissionem tuam mihi de Christo fa-
tam imploire propere sede mea. Quam
enim David uxorem Urie violasset et co-
gnoisisset, ejusque virum occidisset, mul-
ti diecubant predictam promissionem eva-
cutam, quomion non deceret Christum de
homicida et adultero nasei. Quam er-
go Deus hunjs dicti oppositum fecit, prae-
valuit istis. Hunc sensum intendit hoc
loco Apostolus. Passunt quoque praelita
verba adhuc tribus modis exponi, sicut
in expositione libri Psalmorum indul-
se; sed hoc loco iste sufficit. Sciemum ve-
ro quod hoc dicio. Ut, secundum hunc
sensum, tenetur consecutius, non autem
causaliter: quia non ideo David pece-
avit, ut Deus justificaretur, sed ex ejs
peccato occasionaliter consecuta est ma-
ifestatio divina justitiae, juxta modum
expositum.

Sed quoniam ex predictis verbis Da-
vid, quibus sit, Matam coram te feci ut
justificeris, etc., quidam summarunt oc-
casionem erroris, dicentes, quod nostra
peccata atque mendacia directe factem
ad gloriam Dei, videlicet ad manifestationem
divinar veritatis atque justitiae, et per
consequens, quod Deus vellet nos
peccare et mentiri, quatenus comparat-
one nostri justior ac verior, ino solus
justus ac verus apparecat, et ut miseric-
cors agnosceretur dum nobis ignosceret:
hoc sanctus Apostolus reprombat, durando
ad inconveniens. Ait ergo:

5 Si autem iniquitas nostra justitiam
Dei commendat, id est, directe et per se
commendabilem seu laudabilem factet, ut
aliqui asserunt, quid dicesmus? id est,
quid respondere poterimus ad ea quae
sequuntur ex hoc? Primo enim sequere-
tur Deum esse injustum, quia peecata ul-
ciseitur. Ideo subdit: Nuncquid iniquus
est Deus qui infert iram, id est penam
pro culpa? Secundum hominem dico. Ab-
sit: hoc est, sic ego esse non assero, sed
secundum carnales hoc sequitur. Quod
enim per se facit ad gloriam Dei, non
est piumendum, sed praemianum ut bo-
num, quia per se ordinatur ad finem
laudabilem. Si ergo iniquitas nostra per
se facit ad gloriam Dei, injustus est Deus
qui vindicat cam per tormenta. Alioqui,
quomodo judicabit Deus hunc mundum,
id est homines peregrinantes in terra?
Si enim injustus est Deus, non poterit
mundum hunc juste judicare, quia justi-
tia maxime spectat ad judicem, pront Sa-
pius dicti: Diligit justitiam, qui judi-
catis terram. Quod autem non sit Deus
injustus, elucescit ex verbo Psalmistae di-
ceritis: Quoniam rectus Dominus Deus plx, xix, 16.
noster, et non est iniquitas in eo. Unde
Josaphat aiebat: Non est apud Dominum
Deum nostrum iniquitas, nec persona-
rum acceptio, neque acceptio munernum.
Deus quippe gloriosus et fortis est ipsa
essentia bonitatis, mensura et causa totius
Cuquetatis: ideo culpa ci placere non pot-
est. Quod confirmat Apostolus, subdentiens:

6 Si enim veritas, id est aquitas, Dei in
meo mendacio, id est per meum pecca-
tum, abundavit, id est, quantum ad sui
manifestationem directe crevit, clariss-
que immittit: et hoc, in gloriam ipsius
Dei, ita quod ex meo peccato per se glo-
riosior perfectioneque apparat: quid ad-
hac et ego tamquam peccator judicor? id
est, cur nunc usque injustus existimor?
tanquam dictat: Si sic esset, non esser
reputandus iniquus, quia non disipiceret
Deo iniquitas mea, ut dictum est.

Deinde destruit praeeminentiam erro-
rem, ducendo ad alium inconvenienti. Et
non sicut blasphemamur, hoc est, si no-
stra peccata directe ordinabantur ac ope-
rantur ad glorificationem divinae justitiae,
siuit illi dixerunt, cur ita non est sio
ut nobis blaspheme imponitur? et sicut
αινην quidam nos diceo, id est, sicut
psuedoapostoli affirmant me aliosque ve-
ros Apostolos praelicare illud quod se-
quitur, faciamus mala ut veniant bona? quorum pseudoapostolorum, qui nobis ista imponunt. damnatio justa est, quia mortaliter peccant. Quoniam enim Apostolus ait inferius, Ubi abundavit delictum, abundavit et gratia; et nunc simile aliquid dixit, allegando verba Psalmistae; alii quoque Apostolii taalia predicaverunt: ex his moti sunt oemuli Apostolorum, dicentes quod predicaret peccata esse patranda et continuanda. quatenus ex hae sequentur bona, videlicet glorificatione seu manifestatio divinae aequitatis ac pietatis.

Preterea advertendum, quod quum peccatum sit aversio mentis a Deo, et recessus ab ordine, secundum Dionysium, et ab eo quod est secundum naturam, secundum Damascenum; idecirco per peccatum irrogatur Deo injuria, et directe in honoration Dei, non glorificatur. Verumtamen, quoniam tanta est bonitas Dei, ut non permetteret malum, nisi praeecesseret aliud bonum inde venturum; et tanta est virtus ejus, quod malum omnino impediet, nisi aliquod bonum ex malo eliciere posset: propertia malum culpae indirecete atque per accidens, seicet prater prapraiam conditionem, et prater peccantis intentionem, ordinatur et valet ad declarationem divinae justificationis, secundum quod Deus per peccatum ordinat culpam. In quo divina sapiencia atque justificationes manifestetur refulget: quemadmodum etiam ex crudelitate tyrannorum, prater intentionem ipsorum, manifestavit Deus patientiam atque constantiam martyrum.

Jam declaravit Apostolus, Judeos excellentioresuisse gentilis pro tempore legis scriptae; nunc seiscitat, an etiam tempore evangelicae legis Judaic excellet gentiles. Quid ergo restat? Prececellimus nos Judaic cos, id est gentiles ad fidem conversos? Nemo quidem. Lucturat autem Apostolus de utroque populo isto in generi. Certum est enim, quod in speciali loquendo, ipsi beati Apostoli, qui erant Judei, et primitias Spiritus reciperunt, eeteris eminenter. Locundo vero in generali, omnes pares sunt in gratia Evangelii, sicut clarissimus ostendetur. Cur autem non excellat Judaei gentiles, annectitur, Causi enim sumus, id est, rationabiliter declaravit non, Judaeos et Graecos, id est gentiles, omnes sub peccato esse, quia Judaei transgressi sunt legem scriptam, gentiles legem naturalem, sicut scriptum est in Psalmo, quantum ad sensum:

Quia non est justus quisquam, justitia Ps. xiii. 1-3.

B meritoria, propriis viribus; non est intelligens ea quae Dei sunt, per fidei formatam, sine lumine gratiae, non est requirere Deum per opera sancta, propriis potestate. Omnes isti jam dicti declinaverunt a Deo atque justitia, simul inutiles, id est vani, facti sunt, non pertingendo ad ultimum finem, seu veram felicitatem, non est qui factum per se, sine auxilio gratiae, bonum, id est opus meritorium, non est quae ad unum, id est, omnino nullus est. Vel, Non est usque ad unum, id est, non est aliquis praeter Christum Deum et hominem, qui sub peccato non fuit, et ea quae placuerunt Patri, semper effect. Sepulcrum patens est in guttur eorum, id est simile monumento aperto, quoniam sient ex tali sepulcro ascendent fuctor cadaveris, sine ex ore istorum procedunt verba mortuorum atque fortuita, quia nis nisi dolosae abegant, alios decipiendo, vel sophistica et adulatoria verba loquendo. Unde ait Scriptura: Quia sophistica loquitur, olibulis est; in omnibus, Ezech. xxxviii. 23.

D re defraudabitur. Non est illi data a Deo gratia; omni enim sapientia defraudatus est. Quo contra de electis Judaicis scriptum est: Reliquia Israel non facient iniquitatem, née loquentur mendacium; et non invenietur in ore eorum lingua dolosa. Vencemus aspidum, id est verba venenata ac detractoria, seu odium insamabile, sub labis eorum, quia parati sunt talia verba evomere, aliosque inficere. Quorum os maledictione, hoc est verbis maledicis ac blasphemis, et amoriudine, id est sermo-
nibus pungitivis, plenum est. Veloces psalmi etiam corporales, ut currant ad effusum sanguinem innocentem. Contietio, hoc est spiritualis destructio, temporalis punitio, seu omnis boni dissipatio, et infidelitas, id est miseria. In viis, id est operibus eorum. Committendo enim mala praedicta, amittent esse gratuitum, spirituali ac meritorium, et tanquam inane ac nihilum reputantur a Deo, et miseri sunt, tanquam aeterna damnatione condigni. Et eiam pacis, id est opera bona, per quae ad veram pacem pertingitur: vel, Viam pacis, id est pacem huias vias et gratias perducentes ad plenam pacem patria: non cognoverunt per approbationem et imitationem. Non est timor Dei ante oculos coram, id est, Deum non metuunt, nec oculos cordis sui divinum proponunt timorem, sed inanimissima securitatem resolvuntur.

Multi arbitrantur Apostolum, allegatum scripturam sumpisse ex psalmo in quo praedicta verba conscripta sunt: sed secundum Hieronymum ita non est. Advertendum ergo, quod quum Hieronymus in prologo quintidecimi libri sui super Isaiah divisset, Christum et Evangelistas atque Apostolos ea dumtaxat verba Scripturae ex translatione Septuaginta interpretum allegare, quae cum Hebræica veritate concordant, virgo Christi Etostochium, femina religiosa atque doctissima, objicit Hieronymo, quod Apostolus ad Romanos octo versus allegaret ex psalmo tertio ex decimo, qui in Hebraeo non habetur, videlicet. Sepulcrum patens est guttur eorum, usque ad id inclusive. Non est timor Dei ante oculos, et videatur Apostolus ex translatione Septuaginta interpretum allegasse, vel ex psalmo illo, quod in Hebraeo non habetur. Ad hanc objectionem stupificent, pallidusque effectus Hieronymus, proutipse testatur, quasi a fortissimo pigulis eorum, unius diei spatio postulato, et persuasuranae Scripturae respondit, quod tota
propinus subditur, ut omne os obstruatur, et subditus fiat omnis mundus Deo.

Est igitur sensus: Seuimus autem nos Apostoli. Spiritu Sancto edocti, sacrasque Scripturas ceteris clarius intelligentes, quoniam quaecumque lex, id est veteris Testamenti Scriptura, loguitur, his qui in lege Moysis sunt loquitur primo ac principaliter, quemadmodum ait Salvator: Non sum missus nisi ad oves quae perierunt dominus Israel. Hoc dicit Apostolus retundendo Judaeorum superbiam, scilicet, ne dicerent scripturam praeeditam non pertinere ad eos, sed ad gentiles duntaxat. Itaque lex dicit haec etiam de Judaeis, ut omne os praesumptuosum obstructur, id est, ut nec gentilis neque Judaeus pœsamatur se imanit excusare ac justificare, eo quod, testante Scriptura, omnes peccato obnoxii sint, et subditus fiat omnis mundus, id est omnis homo. Judaeus et Graecus, Deus, cognoscendo propria vitiatem et culpam, confugiendo quoque ad divinam pietatem ac gratiam, quasi non potens alter salvare.

Præterea lex vetus Abbas modis accipitur: Primo communiter. scilicet pro toto Testamento antiquo: sicque includit omnes libros canonicos veteris Testamenti. Et ita sumitur, dum ait Salvator: Ut impleatur sermon qui in lege eorum scriptus est, Quia odi obuerunt me gratiae atque evangeliæ legis, justitia Dei, id est justificatio quam Deus elemtenter et gratiosè efficit in nobis, peccata tolendo et gratiam infundendo, sine lege, id est Mosaicæ legis observatione, manit.

Justitia autem Dei, id est, nobis a Deo collata est, per fidem formatum Jesu Christi, id est per fidem catholicam, ejus objectum et causa est Christus. Fides enim est fundamentum justitiae. Unde Christus frequentem in Evangelio loquitur: Fides tua te salvum fecit. In onas Judaeos, et super omnes gentiles, qui credunt in eum, hoc est in Christum per fidem formatam, secundum quod in Actibus dicitur: In hoc omnii qui credit, justificantur: et rursus: Deus fide purificans corda eorum. Non enim est distinctio Judaei et Graeci tempore evangelicis legis, quantum ad justificationem praedictam, quia non est personarum accep- tor Deus. Et sicut Salvator aiebat: Qui creditur et baptizatus fuerit, salvus erit. Omissus est praedicari peccaverunt et ergo non propriis meritis, sed gratia Dei justificantur, suntque consimiles in peccato ac spirituali inopia, sicut subjungitur, et igitur gloria Dei, hoc est miseratione divina, videlicet gratia, per quam Deus gloriosus apparat: qui ex sua liber- rima bonitate salvat electos, ita ut nul- lus in se ipso valeat gloriari, sed omne bonum Domino adseriatur. Justificati ab injustitia culpae, gratis, sine praecedenti- bus meritis, per gratiam ipsum Dei, quae est causa formalis nostrae justificationis, sicut albedo, est causa formalis albefactio- nis parietis, per redemptionem, quae est in Christo Jesus, id est per passionem et sanguinem Christi, in quo est redemption nostra sicut in causa efficiente, ita quod passio ejus est causa instrumentalis ef- fectiva ac meritoria nostrae salvationis.

Unde de eo scriptum est: Qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. Et Isaiae ait: Dominus pos- suit in eo iniquitatem omnium nostrum: et, ipse peccata multorum tulit.

Quem, videlicet Christum, propositum, id est, nobis manifeste exhibuit, Deus Pater seu Trinitas, propitiatorum, id est reconcilia- torem ac mediatorem, per fidelin, medi- Cantea qua consequinmur fruement domini-
Ex praeinductis ostendit Apostolus vanitatem jactantie Judaeorum. *ubi est ergo gloriatio tua, o Judae! id est, quoniam Deus propugnit Christianum propitiatorem per fidem ad ostensionem sua manifestationem sua justitie (seuandum intelligentiam praeinducat), ubi jam est, o Judeae, vana gloriatio tua, qua de justitia legis prae summar, te gentibus praferebas, casque spernebas, et sine lege tua eas non posse salvari putabas! Exclusa, id est ablatam, est gloriatio ista. *Per quam legem? An per legem factorum, id est per legem Mosaicam? *Non utique : illa enim non salvavit per se ; sed per legem fidei, id est per legem evangelicam, qua salvat per fide in operibus legis. Appellatur autem lex Mosis, lex factorum, preservit quantum ad praecepta carimonialia. Sic quippe erat jugum gravissimum, laboriosissimius atque innumeris observantibus plenum. De quo Petrus in persona fidelium Judaeorum loquens, dictatur: Quod neque nos neque patres nostri portare potimus. Secundum Augustinum autem, lex Mosis diditur, factorum, quia minando imperabat, sed gratiam faciendi non praestabat. Lex verum evangelica vocatur lex fidei, quoniam opera mandat, et credendo gratiam faciendo acquirit.

Arbitramur enim nos Apostoli, a Spiritu Sancto instructi, hominem querncumque in Christum credentem, justificari per fide caritate formatam, sine operibus legis carimonialibus ac judicialibus. Triplex namque erant praecipa veteris Testamenti, videoet moralia, judicialia, carimonialia. Praecepta autem carimonialia, quoniam figurativa erant et pro statuto illo solum accommoda, cessaverunt veritate veniente ac reserata, id est Christo passo ac praedicato. Judicialia vero praecipa sicut sine periculo in novo Testamento omittantur (dummodo a nullo christiano praedito seu principi auctoritatem instituendi habente praecipiantur), sic sine periculo observantur, si a supe-
ARTICULUS VII

EXPLANATIO CAPITULI QUARTI : QUID ERGO DICEMUS INVENISSE ABRAHAM?

DECLARATA insufficientia legis ad sanctam per rationem, jam idem ostendit per exemplum, et ait : Quid ergo dicemus, id est, si juxta praenupta circumcisionis et prepuitis, seu Judaee et gentiles, committeret atque aequaliter justificaretur per fidem, quid tunc dicemus invenisse Abraham patrem nostrum secundum carnem, id est secundum carnis originem, a quo ego Paulus et ceteri Israelites secundum carnalem propagacionem descendiimus? Vel, Secundum carnem, id est ex operibus legis carnalibus, scilicet circumcisiione et sacrificiis. Quasi dicat : Ad quid profutit ei observantia carnalium operum legis, videlicet impetio carismalium praecipitatorum? Quid autem ad hoc responderi oporteat, ex sequentibus immotesit.

Respondendum est enim, quod non sit perfecte et vere justificatus ex operibus legis. Si enim Abraham ex operibus legis praedictis carnalibus justificatus est justitia vera eae meritoria, habet glorian, id est veram beatitudinem pro mercede, sed non habet eum apud Deum, hoc est a Deo et coram eo, quoniam propria virtute, non gratia Dei, justificatus esset. Et quia hoc consequens impossibile est, ergo et illud ex quo infertur, videlicet quod Abraham justificatus sit ex operibus legis. Vel sic, et melius : Si Abraham ex operibus legis justificatus est, habet glorian, id est, dignus est laude ac præmio pro sua justitia, sed non apud Deum, quia justitia talis non fecit eum dignum vita æterna. Ex parte enim operis operati, non erant præfata opera legis meritoria, nec ipsa lex gratiam coactit per quam justificarentur observatores ipsius, sciant lex nova, qua gratiam confer unt saeculata quae includit : quod sunt signa et causa gratiae justificantis. Operantur quippe quod significant : quod saeculata veteris Testamenti non competit.

Deinde probat auctoritate Scripturae, quod Abraham justificatus est per fidem, non per opera legis. Quid enim Scriptura dicit? Credidit Abraham Deo promitten
ti sibi per angelum propagationem innumerabilium filiorum noster stellarum; et abh, in semine tuo beneficentur omnes gentes : et reputatum est illi ad justitiam, hoc est, merito fidei hujus justificatus.
est coram Deo, et dignus effectus est vita A
eaeterna per actum interiorem fidei suae,
secundum quod actus ille etiam ex cari-
tate imperative processit.

4 Ei autem qui operatur, merces non
imputatur secundum gratiam, sed secun-
dum debitum. Ei vero qui non operatur,
credenti autem in eum qui justificat im-
pium, reputatur fides ejus ad justitiam
secundum propositionem gratiae Dei. Huc-
usque littera coheret et condeceptit :
quae difficultatis plena est.

Porro, secundum B. Ambrosium, intro-
ducenda, continuanda, et exponenda est
ita : Jam dixit Apostolus Abraham non
ex operibus, sed ex fidei justificatum. Ex
quo sequi videtur, fidein sine operibus
succedere ad salutem. Contra quod tamen

Matth. vii. 21.

omnis Eii
bona opera-
secundum
PAULUM
et Deum,
vis, est
iterum,
in onere
regnis
latrone
sed
merces
CAP.
ut
operibus
ordinem
opportunitatem
et praemium
seque-
naecum
Quid
exteriore,
17.
Sl.
20.
Ibid.
24.
Jacob.
17.
17.
Rom. n. 13.
Jacob. n.
29.

secundum
Gratiae
propositum
gratiae Dei, id est secundum
voluntatem miserationis divinae, vel sec-
cundum ordinem gratiae Dei nobis obla-
tae, qui taliter voluit nos salvare. In quo
patet virtus ac sufficientia fidei. Per hoc
vero quod ait, Credenti in eum, certum
B est Apostolum locui de fide formata, qua
per dilectionem furtur in Deum, et ope-
ratur si opportunitas adsit. Hae expo-
sitio procedit de operibus ipsam fidei
sequentibus, atque ex ea nascentibus.

Secundo exponitur de operibus prece-
dentibus fidei, contra illos qui assere-
bant merito praeceidentium operum legis,
se gratiam fidei esse adeptos. Quo dato,
gratia non re putabitur secundum viam
e t ordinem gratiae, sed secundum debi-
tum meriti praeceidentis. Quo concesso,
C gratia jam non erit gratia. Quoniam er-
go hoc consequens impossibile est, con-
stat quod gratiam fidei, seu ipsam fidei,
nullus meretur. Ait ergo : Ei autem qui
operatur aliqua bona ante fide, merces
non imputatur secundum gratiam, sed
secundum debitum, hoc est, si praemium
ei datur pro bonis quae fecit, hoc non
erit gratis, sed ex debito meriti prece-
dentis : sicque fidei precedent merita,
quae tamet fides sit omnis meritori
actus principii, omniumque virtutum
d fundamentum. Ei vero qui non oper-
tur opera legis ceremonialia atque car-
nalia, vel quaenamque alia ante fide, siue
gentilis, credenti autem per fidei
formata in eum qui justificat ipsum,
id est in Christum, reputatur fides ejus
ad justitiam, secundum sensum praetar-
tum ; et hoc, secundum propositionem
gratiae Dei, id est secundum gratuitum atque
beneficium Dei decrectum, qui ita decer-
vit ut onere legis ablato, homines fide
justificantur aec salventur.
Tertio exponitur secundum quosdam, A qui ex verbis Apostoli talem rationem inducunt : Illud quod conceditur aliqui quemadmodum merces operant, non conceditur ei per viam gratiae, sed debiti : justitia vero de qua sermo est, conceditur per viam gratiae, sicut jam patuit quod Abraham justificatus est per fidem sine operibus legis : ergo justitia haec non est ex operibus legis. Hae autem expositio irresoluta videtur, et satis ambigua. Simili enim ratione posset ostendi, quod justitia novi Testamenti non esse set ex operibus evangeliæ legis : quæ tamen justificant, habituunque justitiae inducunt, vel augent sive perficiunt etiam ex parte operis operati, virtute sacramento Christi. Posset enim sic argui : Quod conceditur aliqui sicut merces ope- ranti, non conceditur ei per viam gratiae, sed debiti ; sed justitia novæ legis

WCor.x.v, 7 consequitur per viam gratiae. Quid enim habes quod non accepi? non ergo est ex operibus novæ legis. Denique caritas agens, et ceteræ virtutes per caritatem agentes, merentur gratiam ampliorem in præsenti, gloriamque in futuro, et red- ditur eis merces ista. Nihilo minus reddito hujus merceulis, est secundum viam gratiae, et secundum viam debiti, secun- dum diversos respectus. Quum enim pri- ma infusion gratiae sit solum gratiata, omnia bona quæ per gratiam illam merentur, gratiate praemianunt per comparationem ad gratiam priamum. 

Satisfeci forsan lectori in expositione praesentis loci, sed non mihi ipsi, quia B profunditate verborum istorum intelligere non valeo, neque connexione corum cum praecedentibus atque sequenti- bus plene concepius. Consolatus tamen est me sermo, quem ex ore viri doctissimi sacrae Theologiae professoris condigni audivi, qui dixit : In epistolis Pauli habet elephas ubi submergatur, quanto magis pulex, ut sum ego? Unde in simulibus locis comedam quantum possum ; quod autem residuum fuerit, igne comburam, 


Præmissa autem probat Apostolus au- toritate Psalmistæ, subjungens : Sicut et David dicit beatitudinem hominis, il est illum esse beatum, seu beatitudinem esse illus in via per spem, et in patria per speciem, cui homini Deus accepto, id est tempore gratiae, de quo legitur. Ecce R nune tempus acceptabile ; vel, Accepto, C id est acceptanter, gratis et pie ; furt, donat et ingerit justitiam, hoc est remis- sionem peccati, et gratia atque virtutum infusionem, sine operibus legalibus et hu- manis, quæ per se nequaquam sufficient ad gratiam promerendum. Nec enim potest peccator per se ipsum resurgere, sed indiget praenveniri ab eo de quo le- gitur : Allevat Dominus omnes qui cor- ruunt ; et iterum : Dominus ergit eisos. 

Nec obstat illud Augustini. Qui creavit te sine te, non justificabit te sine te. Hoc enim idem dicitur, quia Deus requirit a nobis ut faciamus quod in nobis est, disponendo nos ad gratiam ejus.

Deinde ponit verba Psalmistæ : Beati quorum remissae sunt iniquitates origina- les, et actuales seu personales, in Baptismo, in quo originale peccatum deletur quantum ad reatum culpæ : quia quod ante Baptismum erat culpa et pena, post Baptismum tantum est pena, quæ dici- tur fames peccati, quæ etiam in Baptismno per gratiam sacramentum debilitatur, sed non penitus nullit. Pecatum autem originale formaliter umum est, materia- liter plura, ratione sui effectus. Quatnr enim vulnera imprimit animae. Proprie quod ait Psalmista : Ecce enim in iniquitatis conceptus sum. Actualia vero peccata, per cordis contritionem dimit- tumtuntur quantum ad culpam. Et quorum tecta sunt peccata, hoc est ab oculis Dei abscondita, ita quod non uleseitur nec imputat ea, sed avertit faciem suam ab 

Hab. vii.
ENARRATIO IN CAP. IV EPISTOLE B. PAULI AD ROMANOS. — ART. VII

8. Eius, ac si nunquam fuissent. Ideo sequitur: *Beatus vir cui non imputavit nec imputat Dominus peccatum, sed prorsus ignoscit, sicut per Isaiam promisit: Delebo ut nubem iniquitates tuas, et quasi caliginem peccata tua.*

Applicans autem Apostolorum scripturam hanc ad propositum summa, adiectit: *Beatus ergo hec, de qua loquitur David, in circumciisione tantum manet; id est, in solis Judeis locum habet, an etiam in præputium, id est gentilibus incircumci- sis? Et hoc idea quo: *Dicimus enim, quia reputata est Abraham fides ad justitiam, sicut nunc ex Genesi allegatum est.*

9. *Quonamdeo ergo, id est in quo statu, reputata est Abraham fides ad justitiam? In circumciisione, hoc est pro statu et tempore circumciisionis suae, an in præputio, id est tempore circumciisionem suam praecedente? Et respondet: Non in circumciisione, sed in præputio. Quod consequenter declarat.*

10. *Et signum accepit circumciisionis, id est, ipsam circumciisionem accepit, Deus jubente, pro signo distinctivo inter ipsum et posteros suos fideles, ac inter infideles, et etiam pro signo fidei sua, quam habuit ante circumciusionem. Circumciusionis quippe fuit quaedam protestatio fidei, definiturque sic: Circumciusionis est signum distinguens Israel a gentibus. Pastet ergo quod non frustra circumciusionem accepit, quamvis per eam justificatus non sit ex parte operis operati, sed operis operandi, videlicet fidei, devotionis ac obedientiae, per quas abundantioriorem justificationem adeptus est, quam ante habuerat. Unde Dominus loquabatur: *Circumciusionis carenum præputii vestri, ut sit signum federioris mei inter me et vos. Sic ergo accepit signum circumciusionis, quod est signaculum, id est indicium, justitiae fidei, id est, quae per fidem habitur, que est in præputio, id est in Abraham, vel eternis gentilibus justis, sicut in Job, tempore præputii. Nam Abraham ante circumciusionem suam ju-

11. *Astus fuit, et credidit Deus, sicut jam dictum est. Ut sit pater spiritualis et imitatione condignus omnium credentium, non Judeorum dumtaxat, per præputium, id est in statu præputii; quia per fidem quam in præputio habuit, meruit spiritualem paternitatem omnium gentium. Vel, Omnium credentium per præputium, id est gentilium cum præputio ad fidem accedendum. Ut reputetur et illis, videlicet filiis Abraham, ad justitiam fi-
des, per quam ipsum Abraham assequutur, sicut et ei reputata est. Et sit Abraham pater circumciusionis spiritualis (que in vitiorum eradicatione consistit), id est, gentilium credentium: pater, inguam, præbendo exemplum, non conferendo justitiam, non his tantum, id est non solum ad prefectum his, qui sunt ex circumciisione carnali, id est Judeis, sed et his qui sectantur vestigia fidei, id est universis fidelibus imitantibus fidem, quae est in præputio patris nostri Abraham, id est, quae crat in Abraham adnunc habente præputium; vel, Quae est, id est, consideratur in eo nondum circumciso.*

12. *Insper manifestat Apostolus, quod Abraham pater sit spiritualis circumciusionis euntes fidelibus per hoc quod consecutus est promissionem hereditatis, non ex operibus, sed merito fidei, quae ad omnes electos communiter pertinet. Non enim per legem facta est promissio Abraham aut semini ejus, hoc est de multiplicatione seminis sui; vel, Semini ejus, id est Christo de semine Abraham nato, sed eundum naturam assumptam: ut heres esset mundi, id est, ut ipse Abraham per semen suum, vel in semine suo, hoc est per Christum, possidere omnes terminos terrae, omnesque populos saeculi. Dictum enim est Abraham: In semine tuo bene dicentur omnes tribus terrae; et iterum, Dilatahers ad orientem et occidentem, etc. Quum enim facta est Abraham ista promissio, nondum erat lex data, quam constat per Moysen datum. Hae vero pro- Joh. 3, 17. promissio maxime adimpleta est in Christo.
filio Abrahae, qui de se ipso testatur: Data est mihi omnis potestas in colo et in terru. Ad quem Pater in Psalmo: Postula, inquit, a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Sed per justitiam fidei, id est procedente e fide, qua erat in Abraham. Pro hae namque justitia seu merito ejus, faceta est Abrahae praeventa promissio, sicut in Genesin legitur.  

Practerea, promotionem profutam non esse ex lege, sed fide, ostendit Apostolus ex legisl imperfectione. Lex enim ianon operatur, id est, poene obnoxium fecit legis transgressorem. Nunc temporales poenas determinat, et praevaricatorem legis magis damnabilem reddit eo qui nunquam sortitus est legis. Dat enim lex manifestiorem notitiam culpae, quam erat ante, si quaer transgressionem efficit graviorem. Propter quod in Evangelio dictur: Servus qui cognovit voluntatem domini sui, et non fecit, flagis vepulabigit multis. Tibi enim non est lex, nec praevaricatio. Si accipierimus legem communiem pro quaque legie, videlicet naturalie, scripta, vel evangelica, certum est sine lege non esse praevaricationem, quam praevaricatio sit transgressio legis. Si autem sumperimus legem honoe pro lege scripta, dicendum est, quod ubi non est lex, non est praevaricatio ad eo gravis: quoniam lex occasionaliter est, anget peccatum, provocat iram, nec tribuit gratiam, sicut ex dictis clarissiimus eusscit.

Ideo ex fide, id est merito fidei, non per opera legis, heredes effecti sunt divinæ promissionis omnes qui Abrahae fidem sectati sunt, ut secundum gratiam Dei, non secundum justitias legis, firma sit promissio facia Abrahae et semini ejus: firma, inquam, existat atque salubriter exhibitur omni semiini, id est universis fidelibus: non ei qui ex lege est solum, id est non tantum Judaeis, carnalibus Abrahae filiis, sed ei qui ex fide est Abrahae, id est cunctis quoque gentilibus Abrahae fidem sequentibus. Si enim ista promissio fundaretur in lege, qua occasionaliter operatur et provocat iram, non haberet stabilitatem, quia legre transgressa retractaretur. Nunc vero quia fundatur in fide viri constantis, videlicet Abrahae, magis tamen in gratia Dei, permanet firma omni semini Abrahae. Qui pater est spiritualis, seu exemplaris institutor ad fidein, omnium nostrum, id est cunctorum credentium, sicut scriptum est in Genesi, quantum ad sensum: Quia patrem spiritalem ut dicetum est multarum gentium posui, id est institui, te ante Deum, id est coram Deo, videlicet me ipso, cui credidisti loquenti tibi per angelum in persona Dei, qui vivificat mortuos corporaliter, animas corporibus reuniendo, et spiritualiter, graiatam peccatoribus conferendo. Unde scriptum est: Pater suscitavit mortuos et vivificat. Et vocat a non esse ad esse, quia non sunt, id est creanda, tamquam ea quae sunt, id est, sicut existentia vocatur ad aliud. Sic enim Deo imperante, dicentem seu vocante producuntur multa ex nihil, id est tam facile ac obedienter ac si ex praesentem aliquo fierent, atque jam essent. Vel sive Vocat ad fidein et gratiam, ea quae non sunt, id est gentiles, qui coram Deo quasi nihil fuerunt, quia spiritualiter mortui erant, quernadmodum in Isaia scribatur: Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, et quasi nihilum et inane reputata sunt ei: tamquam ea quae sunt, id est, sicut vocavit Judaeos, qui proper
Qui Abraham contra speram naturae in sperat gratiam credidit, credit, credens posse impeltri per gratiam, quod erat impossibile per naturam, ut seclietet ipsa jam vetustus, de insecunda ac sterilis conjugie sua filium procrearet, ut fieret patre multarum gentium eum per fidem sequentium, secundum quod dictum est ei a Deo

Gen. xv, 5. per angelum: Sic erit semem tuum, sive ut stella coeli in multitum, et sicut arena quae est in littore maris, id est, pra multitutine numerari non poterit. Quamvis hoc aliquo modo videatur impletum in carnali semine Abraham, quia et Moyses filius Israel aiebat, Etiis hodie sicut stella coeli plurimi: verius tamen atque perfectius in spirituali semine ejus, id est in gentium conversione et fideli


Philipp. i, 15. Et non est Abraham infirmatus in fide, ex consideratione naturalis impossibilitatis, nec consideravit cum superflua immorata in finali sistentia, corpus suum jam emortuum a virtute generativa, quum jam fere centum esset annorum, et emortuum vulgam Saræ, id est

Gen. xviii, 11. ad actum generationis ineptam: desiderant enim ei multibria fieri, sine quibus naturaliter non fit conceptio. — Videatur his obviare, quod in Genesi legitur Abraham post mortem Saræ Ceturam duxisse.

Atque multos de ea filios gennisse, elapsis plus quam triginta septemannis a tempore generationis seu promissionis Isa Bram. Sara quippe deem annis junior fuerat eo. Quum ergo ipsa defuncta sit, centum viginti septemannis expelit. Sicut est Abraham plus quam centum triginta septemannorum suisse, quando Ceturam sumpit uxoralem. Quomodo ergo emortuum erat corpus ejus quum centenarius erat in vitam? Communiter respondetur, quod emortuum erat quantum aed vetulam, non quantum ad junioen, que facilius concepit ann, propter dispositionem virtutis passivae.

In repromissione etiam Dei sibi facta de generatione Isaac, et innumerabili multitutine seminis sui, non hasitat diffidentia propere rei novitatem; sed confortatus est, dans gloriam Dei, id est, Deum glorificans atque collaudans, tanquam omnipotentem et ac verum, et ista implere velantem, et pleissimo seisens, etiam per naturalem rationem, quia quae Cunque promisit Deus, potens est et facere. Alias esset in promittendo improvidus, et in exsequendo infirmus. Ideo et reputatum est illi ad justitiam, quod sic confortatus est in fide, nec hasitat diffidentia. Quod autem Abraham aliquis modo consideravit corpus suum et Sara esse emortuum, patet ex eo quod dicebat: Putasne centenario nascetur filius, et Sara nonagenaria pariet? Verum ut dixit, non sistebat finaliter in consideratione hujusmodi, sed in consideratione virtutis divinae. Ex prædictis autem verbis dubitasse videtur. Respondetur communiter, quod non dubitando, sed admirando hae dixit. Verumtamen videtur adhuc contrariari, quod per Isaian Dominus loquitur Israel. : Patre tuus primus peceavit. Quod non solum quidam praecipui Judæorum magistri, sed sanctus quoque Hieronymus exponit de Abraham, quod peecavit ex incredulitate ridingo quae diceo verba indueta. Sed sicut in expositione Isaiae audens non eram,
quantum ad hoc, sequi Hieronymum, ita nec modo: nec etiam uero. Apostolus enim apertissime contestatur, quod non haec vivat difficidentia, et ideo reputatum sit ei ad justitiam. Unde verbum Isaiæ exponi potest de primo parente, videlicet ei nunc constat in paradiso pecasse.

23. Non est autem scriptum tantum propter ipsum Abraham istud, sed et ipse ipsum Abraham, ut in ipsu quia reparationem est illi ad justitiam, quod tam firmiter credidit; sed et propter nos, id est ad nostram consolationem in instructionem, ut imitemur fidem ipsius, quibus reputabitur ad justitiam imitatione fidei Abrahamæ, creditibus in eum qui suscevit a mortuis Jesum Christum Dominum nostrum, id est in Deum Patrem seu sanctam Trinitatem, vel quamunque divinam Personam. Cuiiibet nuncque divinae Personæ attributi potest suscipiat activa Christi: imo ipse ut Deus, suscevit se ipsum ut homo est. Et qui credit in unam divinam Personam, credit in tres.


ARTICULUS VIII

DECLARATIO CAPITUI QUINTI : JUSTIFICATI ERGO EX FIDE.

POSTQUAM Apostolus abstulit causam atque materiam discordiae Romanorum, jam eos invitat ad veram pacem, et ait: Justificati ergo, id est justi a Deo effecti, ex fide. Id est per fidei formata infusionem: vel, Justificati, id est veram justitiam operati, ex fide, id est per habitum fidei; vel, in anima justificati sine opere exteriori, ex fide, id est, interiori fidei actu credendo, videlicet ex caritate, et non per opera legis, neque per opera praecedentia fidei; pæter ha-
beatus ad Deum, id est, Deo humiliter subditi simus, et nostram voluntatem divine ordinacioni in omnibus subjiciamus, quieti atque tranquilli existentes in Deo. Matth. v. 5. Beati enim pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Hinc enim loquitur Scriptura:


2 Per quem, tamquam per mediatorem et causam meritoriam, accessum, hoc est ingressum, habemus per fidem, quam per fundamentum totius spiritualis aedificii (accedendum nempe ad Deum opor-tet credere), in gratiam istam, id est ad dona et munera Spiritus Sancti, vide dici ad alias perfectiones seu beneficia Dei: in qua gratia sanctum, mente ad divina erecta atque coelestia diligente, non in terrenis jacenti vilibusque immersa. Primo enim Deus quidem fidem infundit, donat simul tempore alias virtutes ac dona Spiritus Sancti. Fides tamen præcedit secundum viam generationis, et ordine nature, quum sit fundamentum virtutum: et ita per fidem, accessum habemus ad alia bona. Fide autem infusa, per eamdem fidem accedimus ad Deum ut gratiam ampliorem mereamur, quatenus proficiscamur de virtute in virtutem, id est, de bono in melius proficiendo quoque. Et gloriamur spirituali latitâ in spe gloriamur, id est in certa expectatione feli-citatis æternae, quæ est gloria filiorum Dei, id est omnium Beatitum Deo fru-entium, qui Deo perfectissime similantur. De quibus scriptum est in Job: Ubis cras quum me laudarent astra matutina, et jubilarent omnes filii Dei? Et in Psalm. Pr. xxxviii, quoniam quis in nubibus æqui-batur Domino, similis erit Domino in filiis Dei? Possunt tamen per filios Dei intellecti omnes electi, ad vitam æternam pra-ordinati. Et certe, hoc merito esse debet nobis indeficiens ratio glorianti, quod spem habemus acquirendi beatitudinem sempiternam. Unde nihil Christiano feci-cius, cui promittuntur regna cœlorum.


Patientia autem, id est adversitatum æquanimitis tolerantia, operatur probatio-
Saiieliis se Ul Beati liberaremiir iit est, esl piirga-cordi-pientis, in est, ipso conlibus nobis Ego volunlate, quo nobis, lloc Filii. suslinMit qiiod Domi-n.n.u. spes \'\'\'\' est est, ipso, qiio qiiii- a?ternum, in a maneat suo et dicamus et impiis fornace Spiritii in nostra» pro Spiritus nobis doniiii. Ego occiderit Spiritus sic per a esl P:

\[\text{Math. v. 10.}\]

Sap. m. 6, pientis, Tanquam aurum in fornace pro-bavit electos Dominus, et in tempore eit respectus corum. Porro habitus spei que est virtus theologica, a solo Deo per creationem infunditur, sed actus ejus pro-cedit partim ex meriti.

\[\text{Sap. m. 6, 11.}\]

Iesu.x,11 no. et confusus est ; et Psalmista, Et enim uni-versi qui sustinet te, non confun-dentur. Per Isaiam quoque Dominus loquitur: Ego Dominus, super quo non con-fundentur omnes qui expectant eum. Oportet autem firmiter inviolatibiltere sperare, ut dicamus eum sancto Job : Job viii.13. Etiam si occiderit me, in ipso sperabo.

Quod autem spes non confundat, sed impleatur, patet per hoc, quia caritas Dei, quae est virtus theologica supernaturalis, summa ac divinissima, qua Deum proximumunque diligimus, mandata imple-mus, nunquam Deo efficacior, et quid-quid petierimus, obtinuimus, diffusa, id est late ac liberaliter fusa, est in cordi-bus nostris, praesertim in voluntate, que est caritatis subjectum, per Spiritum Sanctum, id est a Spiritu Sancto, cui appropriatur bonitas, liberalitas, elementia, communicatio, et per consequens carita-tis infusio, qui datus est nobis a Patre et Filio, uno et a se ipso, tanquam pignus et arrha felicitatis aeterna. Ipsa enim Spiritus Sanctus est dator ac donum, pro-

A cedilque a Patre ae Filio per modum do-nabilis, quoniam ipse est caritas seu amor Patris et Filii. Amor autem est primum donum gratuitum, in quo omnium dona domantur. Haque Spiritus Sanctus datur electis, non solum in suo dono, sed etiam in se ipso, quia per caritatem habetur, et est in nobis novo specialique modo. Propter quod ait Salvator: Ego regina Froin.xv, Patrem, et alium Paracletum datit nobis, 16.17; ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritium veritatis. Et in Actibus Apostolorum B legitur, quod per impositionem manuum Apostolorum dalatur Spiritus Sanctus, unde secundum B. Thomam in prima parte, et super primum Sententiariam, Persona divina dieitur esse alienius dupliciter: Primo, ratione originis; et ita est ejus a quo procedit. Sicque Filius et Spiritus Sanctus sunt Patris, et Spiritus Sanctus est Filii. Secundo, ratione fruitionis seu communiosis; et sic est ejus a quo habetur, id est intellectualis creatura, quae libre frui potest Persona divina. Sic ergo Spiritus Sanctus datus est nobis, et est noster. Consequenter Apostolus tangit nostre justificationis motum; prosequitur quoque nostre reconciliationis modum, et ait: Ut quid enim. id est, propter quid alius, nisi ut Spiritus Sanctus nobis donetur, caritas Dei in cordibus nostris diffundatur, et spes impleatur. Christus, quum adhuc infirmi, id est vulneribus animae sancti, penitus ac culpis adstri- eti, essentiam secundum tempus, id est, antequam ab eo liberarentur ac purga-remur, pro impiis, id est pro nobis injustis et misericors, mortuus est. Vel illud, Secundum tempus, refertur ad id quod sequitur. Mortuus est; ut sit sensus. Mortuus est secundum tempus, id est per triduum septentr. Tanquam dicit: Hoc magnum est valde atque miraculum, quod Christus pro nobis infirmi ac impiis mori dignatus est, quum ipse sit virtus 11 av. 24. Dei et Sanctus Sanctorum.

Causam vero cur istud ita mirabile sit,
ENARRATIO IN CAP. V EPISTOLE B. PAULI AD ROMANOS. — ART. VIII

subdit. *Vix enim* id est raro et difficiliter, *pro justo a morte earnendo, quis moritur.* Pauci enim sunt qui amore seu vice justi mori dignarentur. Et merito dixi. *Vix, et non absoluere.* Nequaquam, vel, *Non: nam pro bono, id est pro homine justo, forsitum quis auderet mori;* id est, contingere potest, raro tamen, ut quis pro justo mori consentiat; sed ut quis pro impio mori velit, non invenitur, aut certe rarissimae. Ambrosius (inter justum et homum distinguens, ut justas dicatur qui in virtutibus exercitatus est, et in observatione justitiae strenuus atque severus, bonus vero dicatur homo simplex et innocens, nondum sic exercitatus) ita exponit: *Vix enim pro justo sicut accepto quis moritur.* Nam quamvis melior sit eo qui hoc modo bonus vocatur, quoniam tamen non sine rigore et severeitate se habet, causa ejus minus miserabilis, seu miseratione minus condigna judicatur. Et vereceter dixi, pro justo quempiam vix velle mori: *nam pro bono, id est pro pio, inoccente et simplex. forsitum quis auderet mori,* quo quid causa ejus miserabilior reputetur, tampus qui nullum offendit. Quum ergo hoc caro inveniatur, certum est quod vix aliquis pro justo mori aequiscat.

Quam igitur Christus pro impius mori dignatus sit, recte subjungitur: *Commendat autem, id est, commendabilem sive laudabilem ostendit, Deus Pater vel Tri
titas, caritatem suam in nobis, id est, quam habet ad nos, et qua diligat nos per effectum sua eximiae pietatis; quoniam quum adhuc peccatores esse mans, id est iuvenes vitiorum subjecti, et vinculis peccatorum irretitae, nec ab originali peccato redeempti, secundum tempus Christi passionem procedens, id est, antiquam Christus mortuus fuit pro nobis. Loqui
tur enim Apostolus in persona generis humani, ejus multa individua tempus passionis Christi praeecesserunt; et tunc erant, in quorum persona hoc dieit Apostolus. Vel, Secundum tempus, id est tri-
duo sepultura. Christus pro nobis mortuus est, id est, mori dignatus, ut mortificaretur carne, vivificativa spiritu, serviamus illi in sanetiatis atque justitia. In quo refugiet inseminabilis caritas Dei Patris ad nos, justa illud Joannis: *Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret. Et Apostolus: Propter minimiam, inquit, caritatem suam qua dilexit nos, Deus Pater Filium suum misit. Multo igitur magis justificati nunc in sanquine ipsius, id est, quia Christus pro nobis mortuus est quum adhuc iniqui eramus, infriri et peccatores, multo amplius nunc facta nostra reconciliacione ac liberatione justificati, id est a vitis expurgati, gratiamque adepti per effusionem sanguinis Christi, salvi erimus ab ira, id est a damnatione aeterna, per ipsum, videlicet Christum, suum merito ejus. Amplius enim est impium justificare, quam justificatum a peena cruer e.*

Si, pro quia, *enim quinimicis esse nos,* id est Deo propter iniquitatatem odibi
diles, rebelles, et natura filii irae, etiam propter peccatum originalis reconciliationis sumus Deo, id est ad ejus amictiam revocati, delecta videole cadan inimicitiae, puti peccato, per mortem Filii ejus; multo magis reconciliati jam salvi eri
num, non solum ab ira predicta, sed etiam consequendae vitam aeternam, in vita ipsius, id est per gloriosam vitam Christi, seu virtute Christi glorificati. Si enim potuit per suam mortem nos justificare, certissimum est quod jam vi
dens possit nos beatificare, præsertim quum unum ordinetur ad alium, velit justificatio ad beatificationem.

Quari potest, quum Dei dilectio sit invariabilis et aeterna, quomodo dicimur Deo reconciliari, et quomodo eramus ejus inimici, et postmodum facti sumus amici. Et respondentium, quod Deus omnes ecle

tos ante mundi constitutionem dilexit, eosque immutabiliter diligit, secundum rationem prædestinationis divine, non autem secundum rationem praentis
justitia. Dicimur ergo Deo reconciliari A casset, mortem non incurrisset, ex dono gratiae seu virtute originalis justitiae. Et sic considerando supernaturali professionem hominis, mors culpam sune est, non naturam. Et ita in omnes homines mors pertransiit. Sicent enim omnes nati sunt sine originali justitia, sie etiam immortalitate justitiam illam concomitante privantur. In quo uno homine, scilicet Adam, omnes peccaverunt, non actualiter, sed virtualiter, originali peccatum incurrendo : quod eis imputatur in culpam, in quantum alique modo erant in primo parente, et idem eum ipso. Erant autem in ipso sicut in primo principio generationis hominum, et sicut multa membria sunt in uno corpore, et multa individua in una specie, sic quoddammodo omnes eramus in primo parente secundum corpulentam substantiam, seu materiale propagationem. Paro originalis justitia sic data erat primo parenti, ut transfundetur in posteros. Ideo primo parente haec justitia destitutum, posteri eis justi privati propter hujus justitiae privationem. Ab eo autem quod dicitur, In quo omnes peccaverunt, ex cipiendo est Christus homo, qui non naturali ordine aut per conependientiam genitus est. Merito autem dixit omnes peccasse in uno. Usque ad legem enim, id est usque ad dationem legis Mosaiice, scilicet a principio mundi. Quando non erat nisi lex naturalis, peccatum erat in mundo, in genere humano, tan originali quam actuali. Vel, Usque ad legem scriptam inclusiva, peccatum erat in mundo, quia lex Moysis peccatum afferre non potuit, nisi lex gratiae. Propter quod aedeb Apo 11 stolus ad Judaeos : Per Jesum remissio peccatorum amnuntratur vobis, in omni bus a quibus non potuistis in lege Moysis justificari. Peccatum autem non impula-
batur, quum lex non esset. Hec Augustinum et aliis exponunt: Pecatum quodcumque non imputabatur, id est, ignorabatur, nec pecatum esse reputabatur ab hominibus exeecebatis, in quibus ratio naturalis fuerat vitiiis obfuscuta: imputabatur tamen a Deo. Videetur autem posse exponi hoc modo, quod pecatum non imputabatur a Deo hominibus, non quod penitus non imputabatur, sed quia non imputabatur tam graviter, quum lex scripta non esset. Erat enim line magis excusabile quam post legislationem. Juxta quem sensum in precedenti capitulo dixit Apostolus: "ubi non est lex, nec praevaricatio.

Sed regnavit, id est praevaleuit, mors corporalis; vel, mors culpae originalis, quae est ipsa carentia originalis justitiae debita in esse; vel, mors limbii infernalis, quae dicit poesid dilatio vitae beatae, atque detentio in hac gehenna: "ab Adam usque ad Moysen inclusive, videbiet quousque, Christus advenit, id est, tam tempore legis naturalis quam Mosaicae; etiam in eas qui non peccaverunt peccato actuali, seu propria voluntate, ut sunt parvuli ante annos discretionis defuncti; vel, in eas qui non peccaverunt mortuiter, si qui tales fuerunt, ut sanctificaret in utero, seiciset Jeremiae, etc. Omnes enim hi propere reatum originalis peccati mortem corporalem pertulereunt, atque in limbo tenebantur, donee pro ipsis Christus satisfecit, liberando eos ab originali culpae reatu. Magis vero regnavit mors ante Moysi quam post. Per legem enim Moysis multi retribebantur a morte culpae, cooperuntque cognossere vitam post hanc vitam, et resurrectionem futuram, et ita mortem temporalem minus quam ante Henn, porro, Salvator regium mortis destructit, et sua passionis exemplum nos contra mortem timeorem armavit, ipsumque mortem temporalem, aeternae vitae constituit jamam. Propere quod ait per Prophetam: De manu mortis liberabo eos, de morte redimam eos: ero mors tua, o mors: morsus tuus ero, inferne.

Et Apostolus: Ut per mortem liberaret Hebr. n. 14, eos qui per totem vitam timore mortis erant obnoxii servitutis.

Sie ergo regnavit mors in eas qui non peccaverunt, in simulitudinem peccati Adam, id est propter assimilatiorem originalis culpa, qua similis Adam fuerunt. Quae utique originalis culpa, erat in Adam praevaricatio actualis. Qui, seicisset Adam, est forma futuri, id est figura Christi, qui tempore Adae erat venturus ut judicaretur in mundo, nunc vero venturus est ut judicet mundum. Dicitur autem Adam figura Christi: Quoniam sicut Adae est principium omnium hominum quantum ad propagationem ac esse naturae, sic Christus quantum ad fusionem gratiae seu esse spirituale. Secundo, quoniam sicut Adam formatus est de limo terrae supernaturalis virtute ac ordine, sic Christus natus est de Virgine Spiritus Sancti obnubratione. Item, sicut de latere Adae dormientis sublata est coena, et eam forma est Eva, ita de latere Christi morientis fluxerunt sacramenta, quibus formatur Ecclesia. Sed haec causa ad primam redintegr.

Consequententer ostendit, quod Christus potierit erat ad salvandum, quam pecatum Adae, seu Adae, ad perdendum. Sed non sicut delictum Adae se habuit, ita et donum, id est, gratia Christi se habet, sed excellit. Sapientia namque visi ci malitiam. Si enim in unum delicto, id est in originali Adae peccato, multi mortui sunt, vitam gratiae amittendo, et necessitate morienti incurriendo, hi seicissent in quo transsum est originales pecatum: multo magis gratia Dei et donum Spiritus Sancti, in gratia, id est per singularem ac summam gratiam, virtutum perfectionem ac meritum, unius hominis Jesu Christi, qui est Deus et homo, in plures, id est in multos, abundavit, non in plures numero. Pecatum enim Adae in omnibus transitit (per hoc non oportet includi Virginem matrem), sed
gratia Dei per Christum transiit in omnes electos. Erat autem in Christo gratia unionis, quae non est quid creatum, sed Deus gratiosae sive gratiate uniens sibi in unitate personali humanam naturam Christi. Est quin et graitia capitis, post quam infusit omnibus suis membris, secundum est fidelifem, quia de plenitudine ejus accepius omnes; et ita gratia Dei nobis per gratiam Christi infunditur, et abundat in multis. Gratia tamen immediae a Deo creatur, sed Christus per sua gratia plenitudinem est causa meritoria, et mediator per quem Deus gratiam nobis largitur.

46. Et non sicut per unum peccatum, ita et domum: id est, non sic factum est per dominum gratiae Christi, quemadmodum factum est per unum originale peccatum Adae; sed dispars est effectus peccati Adae, et gratiae Christi. Nam judicium quidem, id est sententia Dei, processit ex uno peccato originali Adae, in condamnationem eorum in quo illud peccatum transfunditur, scilicet ut divina visione priventur prophet illud peccatum, nisi eis aliter sucercuratur. Gratia autem Christi procedit ex multis delictis in justificationem, id est, non solum unum ac originale, sed omnia etiam actualia peccata delendo, justificat, formando animam in esse spirituali ac meritorio, ita ut impleatur universis virtutibus et donis Spiritus Sancti. Peccatum ergo Adae non inficte alios, nisi uno peccato directe et immediate, videlicet originali; donum vero gratiae Christi, omnia autem peccata, et plurima tribuit bona. Si enim in unius delicto, id est si propter originale primi parentis peccatum, moras corporalis regnavit in omnibus peccato originali infectis, per unam, videlicet Adam, a quo culpa ista contrahitur; multa magis abundantium gratiae, et donationis, id est remissionis peccatorum, vel, Donationis, id est virtutum quae simul cum habitu gratia infunduntur, et justitiae, id est operationis bonarum, ac—

A cipientes fideles a Deo, a quo est omne Jacob, 17. dominum optimum et omne datum perfectum, in vita aeterna, id est beatitudine consummata, regnavunt per unum Jesum Christum, per quem ad eodem regnum perducuntur. Omnes autem Beat pro regnum in patria perfectissime super se ipsos, servientes Deo sine rebellione, cui servire, regnare est. Omnia quoque inferiora et daemones subjecti sunt eis. Unde factentur, loquentes ad Christum: Feesti nos Deo nostro regnum et saeculodes, et regnavimus super terram. Et alibi legis: Judicabunt nationes et dominabuntur populis.

18. Igitur, sicut per unius, scilicet Adae, delictum originale, quod etiam erat actuale et personale quantum ad ipsum Adam, processit sententia Dei in unum homines hoc peccato infectos, in condamnationem eorum, ut dictum est: sic et per unius, videlicet Christi, justitiam, id est, justam sanctificationem atque sanctissimam conversationem, prodit sententia: tia Dei in unum homines in justificationem eunte ipsorum, id est in remissionem peccatorum et infusionem virtutum: quia per merum Christi omnes justificati atque salvati sunt, quantum est ex parte Salvatoris. Aliqui tamen obiicem pronom salutis et gratiae; alii quoque privantur applicatione virtutis et meriti gratiae, propter quod a beatitudinis aceptione impeduntur, ut prius non baptizati. Et itaque modo omnes per Christum justificantur, sicut omnes in eo benedicuntur. Sicut enim per inobedienciam unius hominis, id est per transgressionem primi parentis, peccatores constituti sunt multi, originale ab ipso trahendo, vel ejus inobedienciam assequendo; ita et per unius, scilicet Christi, obedienciam: qui factum est pro nobis obediens usque ad mortem; qui loquitur, Sicut mandatum dedit. Rom. 3. 19. mihi Pater, sic facio; justi constitutur. V. 4. multi per ipsum, veniam perueniens et gratiam, inutandoque ejus justitiam. Christus enim passus est pro nobis, nobis 3.
Declarata abundantia et sufficientia gratiae Christi, ostendit Apostolus insufficientiam legis, ut tota spes hominum constituatur in Christo, atque ad ejus petitatem omnes configuant. *Lex autem scripta data per Moysen, subintravit post legem naturalem, naturalisque rationis obtenebrationem, ut abundaret delictum.* Hae dicitio, Ut, tenetur hoc loco consectuive, non causali. Ex legis quippe latione consequita est multiplicatio iniquitatis et aggravatio ejus: Primo, quoniam quanto post legem peccatum magis cognoscebatur, tanto gravius erat peccatum. Secundo, quia post legem erant multa illicita, quae ante licita erant. Tertio, quia lex peccata probihendo, ostendit peccata: sieque conepiscencia provocabatur, quia

Nitinur in vetitum semper, cupimusque negata.

Quarto, quoniam non prestabat auxilium gratiae, qua vitantur peccata. Haec autem insufficientiam voluit Deus esse in lege, ut omnes ad Christum confugerent, ejus cupiendo adventum, nec in propriis viribus habendo fiduciam.

*Ubì autem abundavit delictum, vide licet in Judaeis sub lege constitutis, quibus data est lex ut abundaret delictum in eis, superabundavit et gratia Christi,* qui factus est sub lege, naturam ex populo Judaeorum. Propter quod ait: *Salus ex Judaeis est; et alibi. Non sum missus nisi ad oves quae perierunt donus Israel.*

A *Denique Apostoli, qui primitias Spiritus Sancti receperunt, et primitiva Ecclesia, cui maximum gratiam contulit Christus, ex populo fuerant Judaeorum. Ad hoc autem et eo tenore superabundavit gratia ubi abundavit delictum, ut sicet regnativit peccatum in mortem, id est, suo infelici dominio atque demerito perduxit, imo et introduxit, in mortem damnationis aeternae, privationemque gratiae, quae est mors animae in presenti: peccatum enim gratiam aurfet, et peenam inducit;* B *ita et gratia Dei regnet in nobis per justitiam,* id est justitiae exercitacionem, ita ut habitus gratiae tendat in actum, sieque perducat in vitam aeternam, quae est merces et consummatio, per Jesum Christum Dominum nostrum, sine ejus auxilio nil boni valemus. Insuper videmus in multis impleri quod hic ait Apostolus. Frequenter enim qui gravius peccaverunt, post conversionem suam ferventiores sunt ceteris: et ita in quorum cordibus abundavit malitia, abundat et gratia. C *Malum namque occasionaliter causa est boni, in quantum recordatio prateritae iniquitatis facit hominem se ipsum magis despicere, damnationem aeternam amplius formidare, misericordiam Dei plenius admirari ardentiusque diligere. Unde Salvator in Evangelio protestatur: Cui plus dimittitur, plus diligat. Istud tamen non semper contingit, quia et absolu te loquendo, et ceteris paribus, innocens plus tenetur Deum amare, plusque amatur a Deo, quam peccator conversus, se-

Joann. iv. 22.
Math. xv. 21.
Rom. viii. 23.*
ARTICULUS IX

EXPOSITIO CAPITULI SEXTI : QUID ERGO DICEMUS?

Removet sanctus Apostolus in huius capitolio exordio quemdam errorem, qui ex praedictis sumptis origine. Quidam enim perversi audientes dixissent se Apostolum. Ubi abundavit delictum superabundat et gratia, ass ercerunt, atque Apostolum id docuiisse dixerunt, quod permanendum esset in vitii, et abundanter peccandum, ut postmodum gratia superabundet. Hoc probans ait: Quid ergo dicesis? Id est, si juxta praedicta, superabundat gratia ubi abundavit malitia, an hoc dicendum est quod sequitur, sicut Manuieinus in peccato, id est, an perseverandum est nobis ad tempus in vitii, ut quidam nos dicere arbitrantur, ut gratia abundet in nobis postea? Absit, id est, ita dicendum non est. Cujus ratio subinfor tus. Quia enim mortui sumus ipsi peccato, id est, vitii mortificati, et a peccato liberati per pretium sanguinis Christi, per gratiam Baptismi, per Pomenentiae sacramentum. Mortuum esse peccato, est a peccato esse eretrum, vel secundum virtutem habitus operari. Quo modo adiuvet, id est iterum, vivam in illo, id est, operabatur opera tenentium et consentientium suggestiones peccati; tanquam dicit: Nee deceat, nee licet, nee expediat nos taliter receidivare. Nam sicut in naturalibus non est reditus a morte in vitii, sic in moralibus non est naturaliter regressus a morte culpae ad vitii gratiae. Utremque tamen interdum contingit per omnipotentiam atque elementarum Creatoris.

Deinde dicit Apostolus quomodo mortui sumus ipsi peccato. At ignaratis fratres, id est, merito scire debetis, quia quicumque baptizati sumus, id est a vitian.

Atiis loti in sacro Baptismatis fonte, in Christo Jesu, id est in institutione, fide et operatione Christi (Christus enim Baptismum instituit, dicens, Docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti: ipse quoque fidem Trinitatis edocuit, principaliterque baptizat, secundum quod Deus: sic enim purgat a culpa; sacerdos vero minister est ejus). In morte ipsius, id est merito mortis ejus, seu per virtutem suae passiones, a qua Baptismus efficientiam habet, baptizati sumus? Vel, in morte ejus, id est in similitudine mortis Christi baptizati sumus, quatenus, sicut Christus semel mortuus est carne, et semper vivit spiritu, sic nos per Baptismum semel mortui iniquitatis, deinceps semper vivamus justitiae. Trina namque immersio signat triduum sepulchrum seu mortis; elevatio autem, resurrectionem ejus post triduum. Hinc secundae expositionis consonant littera sequens. Ostendens enim quomodo in morte Christi baptizati diemur, adiectit:

Conseptuli enim sumus cum illo, id est, Christo sepulto assimilati sumus, vel per fidem cum eo sepulti et hoc, per Baptismum, id est in ipso Baptismo: mersio enim baptizandi in aqua, designat sepulturam Christi sub terra; in mortem peccati, id est ad peccati destructi onem, videlicet ut moriamur peccato. Ut quomodo surrexit Christus a mortuis, id est a loco atque consortio cadaverum mortuorum: ipse enim solus fuit inter mortuos liber, cujus caro non vidit corruptionem; per gloriam, id est majestatem seu magnam potentiam, seu gloriosam efficientiam, Patris: non enim humana,
sed divina virtute surrexit. Potest quoque per gloriem Patris intelligi Verbum Dei, quod humanam naturam assumpti, et Christum hominem, imo se ipsum sequendum quod homo est, suscitavit. Scriptum Ps. 110, 5. est enim : Gloria patris, filii et sancti.

De haec gloria Patris seu Filio Dei scriptum est : Revelabitur gloria Domini, et videbit omnis caro Salutare Dei nostri. Ita et nos in novitate vitae ambulamus, id est, pristinis vitis extirpatis, spiritualiter reformemur et christiformiter conversemur, quatenus renovetur ut aquis juvenitis nostra, refloreatque et reviviscat, vegetetur, crescat ac perficiatur quotidie spiritus noster in splendore gratiae Dei. 

Si enim complantati facti sumus similitudini mortis ejus, id est, si more plante seu arboris, eradicati fuerimus a similitudine praeecessum vitiorum, et facti fuerimus complantati, id est firmiter inhaerentes et conformati similitudini mortis ejus, id est vestigii dominicae passionis, conformando nos passionibus Christi, moriendoque culpa, sicut ipse mortuus est peccati ; simul et resurrectionem erimus, id est, tunc etiam complantabimur similitudini resurrectionis Christi, ambulantibus in novitate vitae, quae per Christi resurrectionem figuratur. Mors nempe et resurrectio Christi non solum sunt res, sed etiam sacramenta sua signa. Mors ergo Christi significat veleries ac vitiosa conversationis octoensionem resurrectionis vero, spiritualiter mentis renovationem. In Baptismo autem morimus pristinae vitae, id est actibus vitiorum. Si ergo in haec vitiorum morficiatione manussemus, non reedendo ad vitia, tunc resurrectioni Christi similes erimus, cedendo conversationem habendo in terra, quemadmodum alibi dicit Apostolus : Si commorati sumus, et convivemus.

Hoc scientes quia vetus homo noster, id est quilibet nostrum secundum vitiosam ac veterem conversationem, simul crucifixus est, id est, simul cum Christo affixus est cruci per prafigurationem et obligationem. Per hoc enim quod crucifixus est Christus, praemonstratum est quod quilibet nostrum, si velit salvari, debeat Christum sequi, tollendo crucem suam quotidiani. Ad hoc quoque obligat nos crucifixio Christi Domini nostri, quoniam non est servus major domino suo. 

Vel, Vetus homo noster, id est quilibet nostrum secundum originalem peccatum a vteri Adam contractum, simul crucifixus est, id est huic peccato mortificatus, quia in Christi passione liberati sumus ab isto peccato, ita ut non imputetur nobis in culpo, nee propter ipsum obiquidem ad peccatum damni, videntel divinae visionis carentiam. Ut destruatur corpus peccati, id est, quatenus caro nostra multis peccatis maculata destruat, non quantum ad esse naturae, sed quantum ad esse culpa, quamadmodum alibi ait Apostolus : Mortificate membra vestra quae sunt super terram ; et Christus. Si oculi nostrarum sanctificatus, id est, simul etiam corpus suum converso non contingat, ut homo, etiam cum factura peccatum, duplicem mortem habendo. 

Et Petrus : Huic sunt servi corruptionibus : a quo enim quis superatus est, huic et servi est. — Alii quos legi, ita exponunt : Vetus homo noster, id est fomes peccati, simul crucifixus est, id est, Christi crucifixione et ejus passionis virtute debilitatus est. Vel, Vetus homo noster, id est conversio vitiosa (de quo homine Ephesiis ait Apostolus : Exuete veterem hominem), simul crucifixus est, id est, morte Christi deleta est ; ut destruatur corpus, id est universitas atque congeries, peccati. De quo corpore Salvator : Si oculsi tuus, inquit, Mat. 17, 9. fuerit nequum, totum corpus innumere nebosura erit, id est operum tormorum congeries.
Quia enim mortuus est peccato, id est a peccato liberatus; vel, Qui mortuus est, id est configuratus morti Christi, per susceptionem Baptismatis; justificatus est a peccato, id est, liber factus ab eo, nec subjacet vitio. Baptismus enim affert prænem et culpam.

Si autem mortui sumus cum Christo, id est passionibus ejus conformati, et ita mortui culpæ, quomodo Christus mortuus est peææ, videlicet sine recidivo; credimus quia simul ejusque sumus cum illo, non solum vitæ gratiae in praesenti, sed etiam viae gloræ in futuro. Scientes per fidem certissimam: de qua scientia ait Job, Seio quod Redemptor mens vivit; quod Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur, id est, de cetero non morietur: sicut Origens fertur dixisse, quod Christus secundo pro daemonibus passurus est. Surrexit enim non solum ad immortalem, sed etiam ad impossibilem vitæm. Mors corporalis illi ultra non dominabatur, praevalevæ vitæ ejus corporali, seu animam separando a corpore; et multo minus mors gehennae dominata est Christo. Quod enim mortuus est peccato, id est nostrum peccatum remiseri, et propter expiationem vitii nostrum, juxta illud Threnorum, Christus Dominus captus est in peccatis nostris; et illud Isaia, Attribuit est propter sedcer nostra; mortuus est semel, in die Parasceves. De qua die Dominus per Prophetam loquitur: Auferam iniquitatem terræ illius in die una. Tunc enim Deus abulit peccata Ecclesiæ, quæ est terra Christi, per meritum passionis ipsius. Quod autem vivit post resurrectionem, vivit Deus, id est ad gloriam Dei.

Ita et vos, o Romanæ, in quo quicunque fideles, existimante vos ipsos mortuæ quidem esse peccato, id est liberatos a vitæ merito Salvatoris, viventes autem Deus, id est desiformiter atque deiffer, secludit ad gloriam Dei, operando divina, contemplando atque amando celestia. Vive re equidem Deus, alius nihil est nisi ope

T. 13.
tur, necessitatem imponendo, dummodo ad Christi gratiam confugiatis. Vel, Pecce-
tum, id est fomes peccati, vobis non
dominabitur, trahendo vos ad peccatum
morte, Repressa navem et diminuta
est inclinatio heritis per gratiam Chris-
ti, ita ut stantes in gratia gratum faci-
ente, possint omne peccatum mortale vi-
tare: quod non possunt adulti qui gratia
carent, sicut nec gratiam habentes vitare
possunt omnia venialia, saltem diu. Sue
t enim in istis sensibilis non est ra-
tioni perfecte subjecta, propter quod in-
terdum venaliter peccat: ita in illis
non est ratio Deo subjecta cum debito
ordine ultimi finis, idcirco diu vivere
nequeunt sine mortali. Non enim estis
sub legem Mosaicae, quae bona praecipit, et
mala prohibuit, gratiam vero adimplendi
non præstitit, sed sub gratia evangelicae
legis et Christi: idem peccatum vobis
non dominabitur, si feceritis quod in vo-
bis est.

Circa hoc movet Apostolus quod vidit
moveri posse ab alius, Quid ergo restat? 15 16
Peccebatis, quoniam non sumus sub le-
ge veteri, sed sub gratia? id est, an hoc
licet ut gratia Dei abutamur, ideo pec-
caudo securius, quia a minis et ponis
temporalibus legis liberati sumus? Ab-
sit. Hoc enim vile etque perversum es-
et, sicut ostendunt sequentia. An mescis
quoniam cui exhibebatis vos servos ad
obediendum, id est, cui vos sponte sub-
jectis, servis estis ejus cui obelatis? Hoc
pulam est. Ad rationem enim servi per-
tinet obtemperare mandato allierius. Sive
peccati ad mortem, id est, si exhibebant
vos servos peccato, servis estis peccati ad
mortem culpe in via, et ad mortem pe-
na in gehenna: ad hoc enim perdnet
servitus culpe; sive oblationis ad ju-
stitiam, id est, si exhibebatis vos servos
obedientiae divinorum mandatorum, facti
estis servi obedientiae hujus ad justiti-
am, id est ad hoc ut justi sitis.

Gra tias autem refero Deo, cui de om-
ni bono agenda est gratiarum actio, quod
diendo, ore Deum laudando, in sanctificationem, id est, vere et plene proficiatis in gratia Dei, in sanctitate et omni perfectione, quemadmodum in Apocalypsi habetur: Sanctus sanctificetur adhuc. Unde habeantur: Sancti, quoniam ego sanctus sum Dominus Deus vester; et cursus, Perfectus et absque macula eris cum Domino Deo tuo. — Ece saluberrimum documentum, rationalissimumque praeceptum, a quo nemo excusare se potest. Quid enim tam vide erubescibile, ut quod post nostram conversionem simus pigriores, neglegentiores ac frigidiiores in obsequio Dei, quam olim eramus in servitute diaboli, carnis et mundi? Laborandum ergo est nobis, ut vere et plene convertamus mores nostros. Sed quia hoc adimplere non est voluntas neque currentis, sed Dei misericordia, dicit Dominus: Converte nos, Domine, et convertemur.

20 Quam enim servi essetis peccati, obediendo concupiscenitis et passionibus vestris, liberati justitiis, id est, Dominus justitiae carnis, et spoliati cratis bono justitiae, atque extrae in rectitudine acquitatis, non obtemperando mandatis divinis: quod vera libertatis maxime derogat. Liberati servit, qui voluntatem Domini liberent facit: idem ad pereundum liber est, qui servus est peccati. Justitiae quoque libere servit, qui amat et beatitatem in ea. Hac est vera libertas.

21 Quam ergo fructum, id est profectum seu utilitatem, habebitis tunc in illis, quando sceleratae vixitis, in quibus non erubescitis, id est in actibus vitiosis ac turpibus, de quorum perpetratione vereundamini modo, ad Deum conversi atque divinitus illustrati, ac per hoc in honestatem peccati agnoscentes? Pecator namque, post stiam conversionem, erubescit de malis in quibus aliquando gloriarit, quemadmodum scriptum est: Erubescite, et confundimini super viis vestris, dicit Dominus. Non finis, id est merces finales, illorum turpium vitiorum. Mors est, id est aeterna damnatio. Vel, mors ista temporalis, est finis, id est terminus, illorum, quia post mortem hanc non possunt impii talia agere: propter quod eorum defectatio brevis est. Vide vero liberati a peccato, per Christi passionem, tanquam per causam meritoriam universalis, per propria quoeque punitentiam seu Baptismum, tanquam per causam meritoriam particularis, per gratiam autem infusionem formaliter, servi autem facti Deo, obediendo ejus praeceptis, sum acquisieendo ejus consiliis, habebitis fructum vestrum. Id est profectum seu perfectionem nobis congruentem, in sanctificationem animarum vestrarum, ita quod fructus iste est sanctificatione vestra, seu puritas animae. Unde ait Dominus: Beati mundi corde, quoniam ipsi Deum Math. viii. videbunt. Finem vero, id est finale consummationum praemium, habebitis vitam aeternam, quae est tota merces vestra. Ad hunc fructum scem cordis puritatem omniam exercere dehunc, semper solici citi coram divino spectu habere cor mundum: in quo, sic федер in habendo cor mundum, consistit summa vitae hujus perfectio, quia ut Salomon ait, Qui diligit cordis munimentam, annicem habebit rege. Vita aeterna, quae est visio Dei in patria, est finis ultimatus: ad quem etiam ipsa puritas animae viatricis disponit ac ordinatur. Consequenter ostendit Apostolus, quod finis illorum, utpote vitiorum, est mors atque damnatio animae. Stipendia enim peccati, id est retributione delata que pro peccato infligitur, et mors temporalis et aeterna. Ex originali enim peccato processit mors corporalis, in pos.isNullis peccati. Propter quod legitur in libro Sapientiae: Deus mortem non fecit: invideo antem diei ab diaboli mors introitit in ornamento terrarium. Pro peccato autem actuali mortali infligitur mors aeterna: quae utique est a Deo, quum sit justa pena, sic ut scriptum est: Mors et vita ab ipso Eccles. xii. 23
sunt. Gratia autem Dei, id est ex gratia sua per gratiam Dei, datur justis pro praemio vita æterna. Non hoc dicitur, merita excludendo, sed ut insinuetur quod principaliter adscribendum sit gratiae Dei, qui etiam preamenti ultra condignum. Electi enim per gratiam merentur vitam æternam. Unde tam meritum quam præmium nostrum, primo et maxime dependet a quo procedit ex pietatibus Dei, et gratia ejus quam efficit in nobis. Hec autem A vita æterna est in Christo Jesu Domino nostro, tanquam in objecto et causa effectiva principali, secundum divinam ejus naturam, sicut in Patre et Spiritu Sancto. Tota enim superbenedicta Trinitas, est causa eunivocam et objectum vitæ æternæ, id est beatitudinis electorum. Porro in Jesu Christo, id est per eum, datur nobis gratiosae vitæ æternæ, quia sicut jam sapientes dixi, omnia dona nobis per Christum hominem conferuntur.

ARTICULUS X

EXPOSITIO CAPITULI SEPTIMI: AN IGNORATIS. FRATRES, ETC.?

In capituli hujus exordio probat Apostolus cessationem legis Mosaicæ per examplum. An ignoratis, fratres, id est o vos, Romani fideles, an nescitis quae dicit? Et scio quia non ignoratis ea. Scientibus enim legem loquor, id est vo-bis Romanis in Christum credendus: qui partim fruistis sub lege Moysis, et estis ex Judaismo christiani effecti, propter quod legem Moysis scitis; partim vero gentiles fruistis, atque sub civili lege vixistis, et ideo legem hanc nescitis. Barbari vero qui legibus non reguntur, nullam barum legum moverunt. An, inquam, nescitis, quia lex Mosaicæ, et civilis, in homine dominatur, id est, hominem obligat ad observantium legis, quanto tene rebatur, id est quamdiu, vivit, id est, vigore et statu terminatur lex ipsa? Si autem lex perfectior, priorem evaucans, superveniat, cessat lex prima, nec amplius obligat: sicut cessavit lex Moysis, superveniente lege Christi.

Hujus rei examplum subjugitur. Nam que sub vito est mulier, id est semper legitime maritata et viro subjecta, juxta illud, Sub viro potestate eris; vivente viro, alligata est legi viri, quia tenetur ei

B debitum reddere, nec potest ab eo discedere. Mulier enim potestatem corporis sui nec habet, sed vir. Si autem mortuus fuerit vir ius, liberata est a lege viri, in tantum ut si vir ejus resurgeret, non teneat eum recipere, nisi ex condentia quaedam, ut dicitur. Igitur vivente vito, vocabitur adultera si fuerit cum alio viro uxorato, vel non uxorato. Si autem mortuus fuerit vir ejus morte naturali, aut certe civili ante copulam, liberata est a lege, id est a jure viri, ut non sit adultera si fuerit cum alio viro. Potest enim nubere cuique placerit, tantum nubat in Domino.

Praterea applicat praecinctam similitudinem Apostolos ad propositum de cessatione legis scripte. Imprope, fratres mei, et vos mortificati estis legi, id est a debito et vigore Mosaicæ legis soluti, per corpus Christi, id est per ea quae Verbum Dei fecit, assumpsit et pertulit in corpore Christi, videlicet per Christi incarnationem, per corporis sui in cruce expansionem, vel etiam per incorporationem quæ Christo incorporati, unum estis cum ipso effecti; ut siltis vos alterius, scilicet Christi, qui ex mortuis resurrexit, id est,
esse vestrum ac vitam ad Christi gloriam ordinatis, nec volitis ipsius, sed ei vivatis, non sequendo desideria propria, sed Christi mandata, nec insistendo privato amori, sed divinae caritati. Qui sic abnegat semetipsum, cordialiter dicitur illum Psalmista: *Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriari.* *Ut fructificeat Deus,* id est, opera virtuosa agatis ad gloriam Dei. Omnem enim arbor, inquit Salvator, quae non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur: et rursum. Qui autem manet in me, hic ortus fructum multum.

Insuper manifestat legem jam esse evanuitam, ex consideratione status qui erat sub lege. *Quem enim essesmus in carne,* id est in carnalibus et carminaliauis operibus legis, seu vitiiis carnis, tempore legis antiquae, *passiones peccatorum,* id est passiones, seu sensitiva partis inordinate motiones interiores, *qua per legem eravit,* id est, ex jussione aut prohibitione legis, ex occasione in nobis incitabantur, *operabantur in membris nostri,* id est, ad opera prava inducunt membra nostra, ut oculus per res varias fominaretur, manus alium caedere, lingua mentiretur, *ut fructificarent morti,* id est, opera morti congrua, aternaque morte digna pataretur. *Nunc autem,* seilicet tempore gratiae, *soluti sumus a lege mortis,* id est ab obligatione et observatione Mosaicarum legis: *qua nominatur lex mortis,* quia ex occasione mortem spirituallem inferebat, augendo culpam ratione transgressionis praecessit, et incitando concupiscientiam: vel, quia transgressoribus suis ministrum intulit mortem, sicut per Moysen sapienti dicitur: *Qui fecerit hoc vel hoc, morte moriatur.* *In qua lege detinebamur,* id est, ad eundem Observantiam obligati eramus, usque ad publicationem evangelicae legis. Nunc vero soluti summus, *ita ut serviamus Deo in meliusa mens," id est in spirituali renovati- one mentis, quemadmodum scriptum est, *Renovamini spiritu mentis vestrae; vel,* *in novitate spiritualis intelligentia: et non in velleitate literae, id est observan- tiis litteralisius seu carminialibus veter- ris Testamenti. Littera enim occidunt, spiri- itum autem vivificant.*

Quoniam vero velutem legem vocavit legem mortis, ne quis ex hoc erroris occasionem eliciat, ut Manichei, dicentes legem Moysis datam a daemone, removet Apostolus tale errorem. *Quid ergo dicemus?* Si ita est ut dixi, *lex peccatum est?* id est, an tunc dicerem sit, quod lex sit vitiosa, peccatique causa per se? *Absit. Sed peccatum non cognori nisi per legem:* id est, hoc magis tenendum affirmo quod lex sit bona, quoniam ordinatur ad bonum, seilicet ad discernendum inter bonum et malum, inter virtutes et vitia, quatenus malum vitentur, et bona agantur. Ideo ait, Peccatum non cognovi esse peccatum, saltem ita perfecte atque communiter, nisi per legem, id est legis instructionem: *nam concupiscientiam carnalem et inordinatam nesciebas esse peccatum,* nisi lex diceret: *Non con- cupiscas.* Loquitur autem Apostolus in persona generis humani, praeertem eor- rum in quibus rationis naturalis sic obte- nebrata fuerat vitiiis, ut inter bonum et malum parum aut nihil discernent. Quo- rum multi putabant egitationes non proce- dentes in actum pravum, et simplicem formationem, atque similia quasdam, non esse peccata. De quibus Prophetae: *Vt qui dicitis malum bonum, et bonum malum, ponentes tenethras lucem, et lucem tenethras. Hic ergo ostendit lex, quid sit culpabile. Nam et ipsi ignorantem concupiscientiam, nisi lex diceret: *Non concen- pisces. Ad vitandum autem peccatum,* re. *17. quiritur peccati egnitio: ideo lex potius retribuit a peccato, quam sit causa ipsius. Est tamen occasio peccati per accidentem, ex parte nostri, qui sicut naturaliter appetimus libertatem, ita communiter inclinamus ac nimitum in vetum, ne nostra libertas videoatur arceri.*

*Occasione autem accepta, peccatum per*
mendum, id est concupiscientia seui fomes peccati, imo et daemon tentator, occasi- onem peccandi seui impugnandi accipien- ens ex mandato legis, quae concupiscen- tiam prohibebat. Ex tali enim mandato irritabatur et provocabatur concupiscen- tia. Daemon quoque videns homini datum legem, copit fortius eum invadere atque tentare. Sicque peccatum operatum est in me, id est, ad operandum induxit me, omen concupiscientiam lege prohibitam, ita quod concupiscientia mala processit in opus. Sine lege enim, id est lege nondum accepta, vel ejus cognitione adepta, peccatum mortuum erat, id est, fomes peccati non ita vigit, sed erat debilior: quia non tantum excitatus ut pastura, nec tantum impugnabatur a deamone, minus quoque imputabatur a Deo.

9 Ego autem vivebam sine lege aliquando. Seire oparet quod Apostolus loquatur hic in persona hominis communiter. Unde non omnia quae dictit, ad eosdem referatur. Nunc ergo loquens in persona hominis, qui ad tempus vivit ante legem Mosaicam, et in tempus ei subjacent, dictit: Ego autem vivebam vita gratiae, vel simpliciter, vel respective, id est carendo peccato mortali, vel minus peccando, sine lege scripta, aliquando, id est, antequam data est lex scripta. Tunc enim, ut dictum est, minus vigit fomes. Sed quam venisset mandatum legis, id est, postquam lex data est mihi, peccatum revexit, id est, fomes suum effectus (videlicet culpa) insolsacere, rebelhare, vigireque copit. Ego autem spiritualiter mortius sum, sub lege peccato reviviscens in me: et inventio est mihi, id est ad incommodum meum, mandatum legis, quod ordinatum ac datum erat ad vitam gratiae in presenti, vitamque gloriam in futurum, hoc esse ad mortem culpae in via, atque ad mortem damnationis in gehenna. Cajus ratio atque declaratio subditur. Nunc peccatum, id est concupiscientia seui fomes, occasione accepta per mandatum, secundum sen-

A sum jam praeductum, seduxit me, id est, rationem mean subvertit, ut potius inquireret bono commutabili et caduco quam summo et increato, et per illud, id est hanc seductionem illicitumque consensus, occidit me, inducens me ad delectationem mortiferam, seu culpam mortalem, qua tollit caritatem, in qua animae vita consistit.

Prercerea ex praelicis infert Apostolus: Haque lex quidem scripta, sancta, quia prohibet vitia, praecipitque honesta. Unde secundum Isidorum: Lex est jussio sancta, jubens honesta. Et mandatum legis, est sanctum, id est ad divinum cultum directe ordinatum, non ad agendum peccatum, quamvis homo ex fructibus corruptione, ex occasione movetur ad vitium, audit legis praecipit, et justum, quoniam docet et imperat unienique dare quod suum est, et injustitiam digne ululetur, et bonum, quia ad ultimum finem, qui optimus est, dirigat. Hinc ait Psalmista: Lex Domini immaculata. Ps. xvm.8 convertens animas, etc. Et Salomon: Man. Prov. i.23.Datum lucerna est, et lex lux, et via vitae increpatio discipline.

Ex his infert Apostolus quod sequi videtur, et tamen secundum veritatem non sequitur. Quod ergo bonum est, id est legis mandatum in se honum consistens, mihi factum est moris, id est causa spiritualis necis? Dixit enim mandatum esse ad mortem, et per mandatum revixisse peccatum. Absit, id est, istud non sequitur. Quamvis enim per mandatum reviserit culpa, hoc tamen non per se, neque ex injustitia legis, sed malitia hominis, bono ex occasione abundentis. Ideo additur: Sed peccatum, id est concupiscientia vel fomes, ut apparet peccatum, id est, sciat esse illeita; vel, ut peccatum intus latens, foras erumpat ac patet: per bonum, id est per legem, non directe, sed ex occasione, operatum est mihi mortem, id est, ad mortalem peccatum induxit me, privans me gratia Dei animam vivificante. Dato quippe manda-
to, magis inflammata est concupiscientia Adonitis, magisque provocata est contra hominem tentatoriis invicta atque suggestio. 
Ut fiat supra modum consuetum, et ultra mensura, peccans peccatum, id est concupiscientia nos peccare faciens, ita quod concupiscientia facit magis peccare sub lege quam ante, per mandatum, occasione, sicut expositum est. Vel sic: Ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum, id est, actual peccatum ex nomine nascens, qua Deum offendimus, modum excedat per mandatum. Nam idem peccatum, lege accedente, gravius est quam ante: et quod ante erat tantummodo peccatum seu culpa, postmodum etiam praevaricatio est, id est divinae legis transgressio. Propriear fit supra modum peccans peccatum, quia diversis de causis disflicet Deo, et variis modis adversatur justicie.

Deinde manifestat Apostolus legem esse spirituali, id est carnales atque illicitas concupiscientias prohibentem. Scimus enim quia lex spiritualis est: quia et data est a Spiritu Sancto per spiritum angelicum, quatenus leges accepta, viventer homo secundum spiritum, non secundum carnet, ego autem carnalis sum, carnaliter vivens, passionum inclinationes sequendo. Loquitur autem Apostolus, sicut jam dictum est, in persona hominis generaliter. Nunc enim loquitur in persona ejus in quo inventur peccans peccatum supra modum, hominis scilicet qui legem transgressit. Quasi dicit: Quamvis ego carnalis sum, nihil minus lex spiritualis est. Itaque, Carnalis sum, venundatus, id est damnationi seu damnationem potestati ac juri, vel miserae servitute, expositus atque omnino factus, sub peccato primi parentis, qui se ipsum et posteritatem suam vendidit hosti, faciendo quod ille propinquit. Vel patris, Sub peccato actuali et proprio, id est peccatorum morum demerito: sicut per Israem Dominus profuditur. Eecre in iuquinatibus vestris venditi estis; et dictum est Aehab, Venundatus est ut faceres malum coram Domino. Verdit namque se homo libero arbitrio, et recipit pro pretio multum bonum ab adversario suo.

Quod enim operor in quantum carnalis, videleict sensualitatem sequens, non intelligo, id est, non vere considero, nec recte attingo. Nullus enim respiiciens ad malum operatur, secundum Dionysium. Unde malum nec agitur, neque appetitur, nisi sub ratione boni. Propter quod Salomon ait: Omnis viri via recta sibi videtur. Vel, Non intelligo, id est, intus non lego tale malum tanquam rationem consonom. Non enim quod volo bonum, id est actum virtuosum, quem secundum rationem dictament volo et approbo, hoc ago, quia carnalitati vitisque succumbi: sed quod adi malum, id est peccatum quod secundum rationem censuram detector, illud facio, passionibus cedens, et sensualitati consentiens. Si autem quod non volunt secundum rationem, illud facio secundum sensualitatem: consentio legi, quamquam bona est, id est, legem approbo, quia quod illa prohibet, ratio mea malum esse cognoscit. Nunc autem, id est istic sic stantibus, jam non ego operor illud malum, in quantum homo seum rationem creatura, eujus est vita abhorrente, virtutes diligere, et deprecari ad optimam, sed quod habitat in me peccatum, id est, fomes peccati, seu concupiscientiam firmam radicata in me, est causa mali, impellendo ad ipsum. Tanquam dicit: Non ut rationalis, sed ut brutalis secundum simul, ago hoc malum, quod ratio reprodat.

Ad horum intelligentiam pleniorem habendum, oportet advertere quod Apostolus assumit hoc loco personam duorum hominum, scilicet interioris, et exterioris: vel potius duplicis hominis, id est ejusdem secundum duplicem portionem ipsius. Est enim in homine duplex pars, videlicet intellectiva et sensitiva, quae alter appellantur spiritus et caro, homo interior atque ex
terior. Ratio autem competit homini secun-
dum propriam hominis definitionem, sen-
sualitas vero secundum id quod eum
brutis communicaet. Ideo quo quod agit et
vult secundum rationem, hoc dictur pro-
prica velle et agere. Hoc enim agit et vult
secundum quod homo. Quod vero agit
aut appetit secundum sensualitatem, seu
partem sensitivam, sine rationibus adver-
tentia seu consensu, non dictur propri
agere sive appetere, quia non agit, nec
appetit illud in quantum homo, sed ut
jumentis communicans. Siueque appare
quomodo homo dictur agere quod ta-
men non agit, sicut jam dixit Apostolus :
Quod nolo facio, et jam ego non operar
illud. Denique non ita intelligendum est
quod ait, Jam non ego operor illud, sed
quod habitat in me peccatum, quasi ho-
mo nequaquam operetur illud, vel a vitio
excusetur, sed quia non agit illud ut ho-
mo bene dispositus.

Secio cuim, per experimentum relucta-
tionis sensualis contra rationem, quin
non habitat in me, hoc est in carne mea,
vaddiet in homine exteriori et parte sen-
sitiva, bonum; id est virtus, seu habitus
ad bonum inclinans, seu potius ad oppo-
situm. Per hoc autem quod ait, hoc est
in carne mea, insinuat quod in parte in-
tellectiva habitat bonum, puta syndere-
sis, quae remanuerat malo, et tendit in
bonum. Ideo subdit: Nam velle adjacet
mihi, id est, secundum hominem inte-
riorem inclinor ad bona, et volo hone-
sta; perfecte autem bonum, id est opere
adimplere, non inventio in me, quoniam
sine gratia illud non valeo, maxime pro-
prer rebellitionem sensualitatis. Non cuim
quod volo bonum, hoc facio; sed quod
nolo malum, hoc ego. Si autem quod no-
lo, illud facio; jam non ego operor illud,
vel quod habitat in me peccatum. Hae
jam praehabita atque exposita sunt.

Ex his infert Apostolus legem scriptam
esse bonam, quoniam ratio naturalis ei
concessit. Invenio igitur legem, volenti
mihi facere bonum, id est, quum bona
agere cupio, inventio legem, tam natura-
lem quam scriptam, consonam mihi bona
volenti. Ex quo sequitur legem esse bo-
am. Quoniam mihi malum, id est pro-
mitas ad peccandum, adjecit, id est, in
promptu est. Pronior enim sum ad mala
quan ad bona, propter corruptionem na-
ture, Tanquam dicat: Ideo volo bonum,
et crigo me contra me ipsum, quoniam
cerno me ad mala proelium, cui procli-
vitati cupio resistere. Condelector cuim,
id est, consentio, et delectabiler affici-
Bor, legei Dei, volens quod praecepta, nonens
quod prohibet, secundum interiori homi-
nesa, id est secundum rationis judici-
cum. Nam et lex naturalis legi divine
concordat, praecepque quod praecepta mo-
ralia. Lex quippe scripta, tam divina
quan humana, est quaedam determinatio,
vel renovatio, seu explicatio legis natural-
is, et comparatur ad eam sicut conclu-
sio ad praemissas. Unde praecepta dicuntur
esse de conclusionibus, non de primis
principiis. Intentio autem praeceptorum
C moralia est, hominem juste ordinare
quantum ad Deum, et quantum ad pro-
ximum. Hae vero praecepta determinan-
tur dupliciter, scilicet, per praecepta car-
rimonialia, quae assignant specialis modos
colendi Deum, et per praecepta judicia-
lia, quae assignant aptum modum servan-
di justitiam inter homines. Hae itaque
duo genera praeceptorum, non sunt de
naturali dictamine rationis, sed ex insti-
tutione vim habent; nec sunt cadem ubi-
que et semper, sed variantur apud diversos,
saeundum exigentiam personarum, locorum ac temporum.

Vide autem aliam legem a lege Dei
cui ratio condecectatur. in membris meis,
id est in carne mea mortali, vitiata ac
fragili, utpote fontitem peccati, qui pri-
mo respiicit carenum et membrum gene-
rations, et ex carnis contactu derivatur
ad animam, quam eit corpore copula-
tur, repugnan tantem legi mentis mea, id est
legi naturali ac divine cordi meo inscri-
pte, et captivantem me, id est, subjici-
entem per consuetudinem malam et consensum, in legem peccati quae est in membris suis, id est sibi ipsi existenti in corporis membris, quae universa infecta sunt prolatae ad malum. Captivat ergo lex membrorum hominem in se, dum rationem perstrahit, et tenet in opribus ad quae fones inclinat. Lex autem dicitur a ligando, vel a legitima latione. Quoniam ergo fones hominem in malo ligat, recte lex dicitur. Et etiam, quia legitime factum est ut caro repugnaret spiritui, quando spiritus inobedens existit Creatore. Homo enim in paradisco ante peccatum existens, sic conditus fuit ut quandum ipse per rationem esset subditus Deo, sensualitas subdita esset rationi, et caro spiritui: ita ut nec languar esset in anima, nec inordinata concupiscencia aut passio in sensualitate, stante subjectione rationis sub Deo. Et ut homo in tali conditio faciliter possit persister, data et concreata est ci originalis justitia, quae erat rectitudo seu retinaculum quoddam habituale, tenens rationem sub Deo, sensualitatem sub ratione, et carnem sub anima. Unde ratione per inobedientiam ad Deo aversa, max orta est rebellio sensualitatis et carnis adversus spiritum. Et dispositio ad hanc rebellione inclinatione, vocatur fomes peccati, lexque membrorum.

Praterea ex consideratione tanta misericordiae cui subjectus est homo, exclamat Apostolus: In felicem ego homo, privatus felicitate originalis justitiae, multisque corruptionibus et vitiiis plenus! quis me liberabit de corpore mortis hujus, id est, de corpore isto mortalitae, quod obliquum ad mortem naturae, inclinat ad mortem culpae, expontique periculis mortis atque quarum anima mea luicie vitre subtrahatur, ad patriam redeat, et Deo liberetur pernatur, secureque vivat? Et respondet: Gratia Dei Trinitatis per Jesum Christum Dominum nostrum, per quem gratia Dei nosis infunditur ac praestatur. Hanc ergo libere rationem desiderabilem animae a corpore facit Deus effectum, gratia Dei formaliter, Christi homo meritori. Sed quum alibi dicit Apostolus, Nolus H Cor.v, mus expoliari, sed supervestiri: et Ne Eph.v, mo carnem sum quam odio habitum: quomodo nunc cupit liberari a corpore? Et respondendum, quod liberatio ista intelligi potest dupliciter: Primo, per separationem anima a corpore. Sique Apostolus et alii Sancti optaverunt a corpore liberari, per mortem temporalem. A desiderio Christi ac patris, sicut alio loco habetur: Cupio dissolvì, et esse cum Christo. Pro haec quoque liberatione oravit Psalmista: Edcre, inquiens, de custodia animam meam ad confitendum no mini tuo: et iterum. Heu mihi! quia Ps. can. 5, incolatus meus prolongatus est; et. Quamdo veniam, et apparebo ante conspectum Dei! Secundo, intelligi potest, per separationem corporis a mortalitate, ceterisque affectionibus, et miseriis, et pecatis. Sic autem optant electi liberari a corpore mortis in die judicii, scilicet, ut resurgant in corpore glorificato, non passibili et misero. Tunc enim libera buntur corpora Sanctorum ab omnibus malis praebetis. Unde Apostolus non ait simpliciter, De corpore sed, De corpore mortis. Et ita nolumus finaliter exspoliari, sed ad tempus, quatenus in resurrectione futura supervestiamur impassibili corpore, quod erit ornamentum, non omnis.

Ex dictis concludit Apostolus: Igitur ego ipse mente, id est secundum rationem, servio legi Dei; carme autem, id est secundum carnis et fomitis inclinationem, servio legi peccati, quae est in membris, Si in sui ipsius persona hoc dicit Apostolus, referendum est ad pecatam vernialiam ac miutissimam, quibus forte interdum non carnet, vel ad statum quem habebat sub lege Mosaiic. Servire autem legi peccati, est inclinationibus fomitis consentiente.
ARTICULUS XI

EXPLANATIO CAPITULI OCTAVI : NIHIL ERGO NUNC DAMNATIONIS EST, ETC.

DECLARATA in praecedenti capitulo A cessatione legis Mosaicae, jam docet Christo et evangelicae legi jugiter inhae- 
rendum, et ait : Nihil ergo nunc, scilicet tempore gratiae, damnationis est, id est obligationis ad pœnam gehennæ, est bis qui sunt in Christo Jesu per fidem et cari- 

tem : quibus ipsi loquitur, Manete in 

me, et ego in vobis : qui non secundum carnem ambulant, id est, carnis deside- 

riis non aequiscens, neque carnaliter vi-

vunt, sed carnum cum vitis et conen-

piscentiis cruciflicant. In fonte namque B Baptismatis dimissa sunt eis peccata uni-

versa. Si autem postea non peccaverunt, 

manendo in Christo proferunt fructum 
multum, et ita non tantum pro vitis sa-

tisfacient, sed insuper gloriam amplio-

rem merentur. Lex enim spiritus vital, id 
est lex evangelica : quæ nominatur lex 

spiritus, quia a Spiriuto Sancto est data. 

Christianorumque cordibus ab ipso im-

pressa; dicitur quoque lex vitæ, quoniam 

meutem vivificat, per gratiam quam sa-

cramenti novæ legis distribuentes. In Christo 

Jesu, id est per Christum, liberavit 

me a lege peccati et mortis, id est a co-

nsensu, consuetudine, et actu culpæ ac 

penæ pro culpa infligendæ. Posse quo-

que per legem peccati, lex scripta intel-

ligi, eo quod ex occasione auxerit culpæ 

ae pœnam, quemadmodum in superiori-

bus ubertim exposition est.

Proinde declarat Apostolus, quomodo 
ex Christi, quæ est lex spiritus vitæ, li-

beret a lege peccati et mortis. Nam quod 
impossible erat legi scripta et sacramen-

tis ipsius, non continentibus nec confe-

rentibus gratiam, in quo insenabatur, id 
est, in qua impossibilitate atque ineffi-
id est de se ipso, prout factus est hostia A pro peccato nostro, damnavit, id est delevit, peccatum mundi quodcumque, in carne, id est in corporis sui passione.

Porro, haec salus aliter applicatur hominibus post Christi passionem, et aliter ante. Tunc enim applicabatur per fidem formatam, unam vero applicatur etiam per saecula gratiae contentiva, effectiva et causativa. Potest autem aliquid movere vel agere, antequam sit in effectu, videlicet secundum quod est in apprehensione animae, et dispositione causae efficiens, quemadmodum finis movet agentem. Ad hoc autem quod aliquid agat et movet in genere causae efficiens, oportet ut B sit, et effectum prcededat, ec quod causa effective non sit suo effectu posterior. Sacramenta ergo veteris legis et fides Christi venturi, habere non poterant quemlibet effectum dominice passionis, quem non habent saeculae et fides evangelicae legis, qui operantur virtute passio- nis dominicae jam impletur. Et ideo gratiam operantur, et a reatu originalis peccati absolvunt: quorum nullum sacramenta legis facere poterant. Unde omnes patres pro tune descendebant in limbus inferni. Nam licet per fidem et gratiam Dei, virtute passione Christi et merito ejus futuro, absolverentur a pena et culpa actualium peccatorum, non tamen a reatu originalis peccati.

Ex quo innoscet, quod passio Christi fortius agit impleta, quam eigit implementa. Quemadmodum enim sacramenta novae legis, sunt causae instrumentales nostra salutis et gratiae, quoniam agent virtute et merito passiones domini, suntque vasa medicinalia spiritualium augmentorum contentiva, animarum loquentes entrantia: sed humanitas seu passio Christi, est causa instrumentalis, effectiva et meritoria nostra salutis et gratiae. Utrumque vero est instrumentum divinitatis Christi. Divinitas namque est causa efficiens principalis, quae agit per humanitatem assumptam sicut per instrumentum conjunctum, per sacramenta vero, sicut per instrumenta separata: quemadmodum medicus est causa sanitatis efficiens principalis, manus autem est sicut causa in-
instrumentalis conjuncta, ignis vero quo medicina paratur, est causa instrumentalis separata. Causa autem instrumentalis, quum est in effectu, vel quem causa ejus principalis jam est, fortius operatur quam ante.

Hinc ergo ait Apostulus, quod Deus misit Filium suum, de peccato damnatus peccatum, ut justificantio legis impleretur in nobis: quod impossibile erat legi, justificare non valenti, in quo lex informabatur, seu debilis erat. Et hoc modo construenda est littera.

Quod autem justificantio legis non nisi in spiritualibus impleatur hominibus, liquet. Quia enim secundum carnem sunt, id est, qui carnaliter vivunt: qui utique attendunt se ipsos secundum esse suum carnale ac sensitivum, non secundum esse spirituale ac intellectivum: quae carnis sunt, sapient, id est, carnalia gustant, sensibilita ac temporalia cum sensibilitatis sapore attendunt. Quis vero secundum spiritum, id est spiritualiter conversantes, et esse suum supremum, in quo Trinitatis imago relucet, pensantes, quae sunt spiritus sanctiunt, id est, spiritualia atque divina saporose intelligunt, detectali spiritum, sollicite implent, in talibus jugiter occupantur.

Nam prudentia carnis, id est carnalis ac secularis prudentia, mortem est, id est mortale peccatum, inferens mortem culpae in via, mortemque poenam in gehenna. Dicitur autem prudentia carnis hoc loco, per quam homin sibi in bonis carnalibus ac mundanis finem constituit, et ad talis finis adeptionem opera sua cante disponit. Hec prudentia, non est vera prudentia, sed appellatur prudentia, propter parentem similitudinem quam habet cum...
Math. vi. 23. illud Salvatoris: Nemo potest duobus dominis servire.

9 Vos autem, o veraciter Christi fideles, in carce non estis, id est, in rebus ac vitius carnis non detinimini, sed spirituallia atque divina exquiritis, conversationem habentes in coelis, sed in spiritu, id est, in Spiritu Sancto estis, per caritatem et gratiam, et propert spiritualem regenerationem, qua estis ex aqua et Spiritu Sancto renati. Vel. Estis in spiritu vestro, id est secundum rationis judicium vivitis: juxta quod scriptum est,

Philipp. ii. 20. In mensibus, praeviae iumento, ad cor. Si itaque Spiritus Dei, id est Spiritus Sanctus, habitat, id est manet, in vobis per gratiam gratum facientem: quemadmodum loquimur:

Joh. xiv. 16. itur Christus, Ego rogoabo Patrem, et aliun Paracletum dabis vobis, ut maneat vobiscum in aeternum. Rursusque ait:

Ibid. 17. Spiritus Sanctus apud vos manebit, et in vobis erit. Si quis autem Spiritum Christi non habet, id est, eius anima non habitatur a Spiritu Sancto: qui est spiritus, quia ab ipso procedit, ab eoque datur ac mittitur, sicut ipse proferret, eum voverit Paracletum, quem

Ibid. xvi. 26. testatur. Quum venierit Paracletum, quem

Ibid. xvi. 14. ego mittam vobis a Patre; et iterum, Hic de meo accipiet. Et aequo designandum,

Ibid. xvi. 22. insufflavit in discipulos suos, et dixit: Accipite Spiritum Sanctum. Quis autem habit Spiritum Sanctum, nisi quietus et humilis, simelx et justus? Scriptum est

Ixxvi. 1, 2. enim: Super quem requiescet Spiritus meus, nisi super quietum et humilem?

Sap. 1, 2. Et iterum: Spiritus Sanctus disciplinam effugiet fietum, et aufecerat se a cogitationibus quae sunt sine intellectu. Hic non est ejus, id est, ad membra Christi non pervenit, secundum praesentem justitiam et merito, quamvis intermedium pertinet secundum praedestinationem aeternam ac numero, sicut et Paulus quum Stephano lapidavit.

Deinde pandit Apostolus, quid utilitatis consequatur fideles ex inhabitatione Spiritus Sancti. Si autem Christus in vobis est per fidem et caritatem: sicut et Aali legitur, Christum per fidem habitare in eordibus vestris; et Salvator ipsi,

Ephes. n 17. Ego, inquit, vobiscum sum punctis diebus: corpus quidem mortuum est propter peccatum, id est, caro vestra mortalis ac fragilis, necessitati moriendi subjicit est propter originale peccatum, spiritus vero, id est anima vestra, vivit per gratiam, propter justificationem sibi a Christo collatam, id est per hoc quod peccata ei di missa sunt, quae spiritum vulnerabant. Vel, Propter justificationem, id est per


Quod si Spiritus ejus, id est Spiritus Dei Patris, qui suscitavit Jesus Christum a mortuis, habitat in coelis perseveranter usque in finem vitae presentis, ita ut in gratia deedatis; qui suscitavit Jesus Christum a mortuis, scilicet Deus Pater, vivificabit, id est, ad immortalem vitam resuscitabit et mortalia corpora vestra

C in die novissimo: sicut Job apertissime profitetur: Credo quod Redemptor meus

Job xxi. 26. vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et eursum circumcindabit pelle mea. Per Isaiah quoque Dominus asserit: Vivent mortui tui, interfectique

Ixxxi. 19. mei resurgent. Propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis, id est virtute et gratia Spiritus Sancti; vel, propter benignitatem qua fecit Spiritum Sanctum habitare in mentibus vestris; vel, propter meriti quod consecuti estis ex habitati

Art. xvi. lxxvii. 12. ne et gratia Spiritus Sancti: imo, propter utrumque istorum simul, videlicet propter misericordiam Dei et opera vestra bona, suscitabitur corpora vestra ad beatam et impassibilem vitam.

Ex predictis infert Apostolus, quid de deis obtineremur rationem, non sensualitati: spiritui, non carmi. Ex quo frutices, debilores sumus, non carni, et secundum carnum vivamus: id est, quamvis abiu modo obligemur carni, videlicet ut ei necessaria ministrum in victu.
atque vestitu, non tamen sic ei obligati A
sumus, ut ejus concepisceretis acquis
escamus, carnaliterque vivamus. Si enim
secundum carnem vixeritis, mortue
morte cuipse in hoc seculo, et morte
perpetua in inferno. Si autem spiritu, id
est gratia Spiritus Sancti; vel. Spiritu,
id est rationis vestae judicio; facta, id
est opera. carnis mortificaveritis, id est,
destrueritis et abjeceritis tanquam vene
quaedam regit. Do-
est sunt Causis
vised sunt Deut.
Deo ejus
dete Causa
inferno. Ecclesia
Spiritu
Spiritu
agitur
facie
dignitate
virtutibus
gratia
simus.
ordinetur
Spiritu
Spiritu
gratise
sed
bona,
gloriae
rationalem
*•
i/oann.iii,
13
XI.,
amqui
gentiam
et
secundum
atque
id
est
petuas
sumus,
vestitu.
;in
culpse
vestitu.
62
Unde
ac
instinctu
stiis
luntur
gubernationem
dam
rationes.
Pater.
aturam
auctor
tionem,
opera,
gratia
specialem
viliorem
carnem
universalem
qualem
vero
in
vestitu.
9
2.
1.

attoque
14
Eccl. xxv.
2.

1.

Pauli
ad
Romanos.
—
ART. XI

providens
cis non solum
sufficienter, sed
etiam efficaciter, de omnius necessariis
ad salutem, ita ut gratiam Dei suscipiant,
ejusque inspirationi acquisieant. Idecirco
dicuntur potius agi, quam regi vel move
riti a Spiritu Sancto, ut magnitudo gratie
insinuetur. Ad actum enim meritorium,
sed non somit gratia habitualis, sed
insuper necessaria est quaudam actualis
motio Spiritus Sancti voluntatem excitanti
sis. Propter quod Prophet a dicebat : Do-
mine, omnia opera nostra operatus es in
nobilis. — Porro, quum modo ista sive
inluxus, actio et instinctus Spiritus San
ti, sit penitus supernaturalis, indiget ani
ma supernaturalibus quibusdam habiti
bus, per quos aptetur ac disponatur ad
hujus motionis facilem suspicionem. Hi
vero habitus, sunt septem dona Spiritus
Ibid. xxv.23.

qui, que sunt dispositiones habituales
ae supernaturalis, a Deo immediate per
creationem infusion, quibus redditor anima
facile mobiles a Spiritu Sancto in ordi
ne ad supernaturalem finem, que est
vita aeterna. Hec dona a virtutibus rea
lier distinguuntur, easque in dignitate
excedunt, theologicis demptis virtutibus.
Per hae dona dirigitur anima a Spiritu
Sancto, ita ut audiat eum sicut magistrum.
Unde ait Psalmista : Spiritus tuus bonus
Ps. cxviii.10.
deduct et me in terram rectam. — Qui ita
que sic aguntur Spiritur Dei, hi sunt filii
Dei. Quia quanque autem in gratia est, ha
bet hae dona secundum alicuem gradum,
et agitur a Spiritu Sancto quantum req
ruit status salutis, videlicet ad obser
viantiam praecipitum.

Deinde ponitur ratio cur morituri si
nus, si secundum carnem vixerimus. Non
15

enam accipistis spiritum servitutis ite
rum in timore, id est, jam tempore gra
tiae, non est obis datus spiritus quo ser
viatis Deo serviliter quasi invite, videlicet
timore paenarum, ut olim tempore legis
que comminatione paenarum induxit ho
mines ad servendum ; sed accipistis spi
ritum adoptionis filiorum Dei, id est spi
ritum cujus gratia homines adoptantur
in filios Dei, in quo elamatus or vel vel corde: Abba (Pater). Duo sunt nomina, unum Hebraenum, alterum Latinum, significantia idem. Et est sensus: in hoc spiritu vocans ex caritate, tanquam filii adoptivi, Deum Patrem fiducialiter atque affectuoso, dicentes: Pater noster qui es in caritis.


Quidam vero per spiritum intelligent donum Spiritus Sancti: ut spiritus adoptionis dicatur donum filialis timoris, qui nos efficit filios Dei; spiritus vero servitutis intelligatur donum timoris servilis, videlicet ipse timor servilis. Hec enim, secundum Augustinum, est brevis differentia legis et Evangelii: timor et amor. Lex vetus appellata est lex timoris, quoniam comminacione peonarum induxit ad bonum, nec praestitit gratiam A obediendi per caritate. Paro lex evangelica, est lex amoris: agit enim, gratiam conferendo, servire Deo amore justitiae. Non est autem sic intelligendum, quin multi in veteri Testamento aceperunt spiritum adoptionis filiorum Dei. Omnes enim electi habuerunt hunc spiritum, sed non ex lege, neque per legem, magis autem ex Deo per fidem qua crediderunt in Christum venturum, ad eujus gratiam configuerunt, legis insufficiensiam cognoscentes, proprioque infirmitatem penitentes.

Videtur quoque per spiritum hoc loco posse intelligi spiritus rationalis creatus, videlicet anima nostra. Quamvis autem quilibet nostrum aceperit hunc spiritum suum, quando creatum corpore est, per anam sua, dictum tamen spiritum istum recipere vel animitare, quando aliqua nova dispositio ei conferetur vel aufertur, quemadmodum aliquis dictum concipere spiritum devotum, vel perdere animam ferventem. Juxta quem sensum

B santes.


Qui ergo sub legi servierunt timore, acceptisse dicuntur spiritum servitutis, id est animam servientem in timore. Qui vero sub graia servierunt caritate, accipierunt spiritum adoptionis, id est animam habentem gratiam adoptionis: in quo spiritum elamans corde devoto, Abba (Pater). Huic vero consonat quod ait Augustinus: Non dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis.

D Quod autem in Spiritu Sancto elamamus, Abba (Pater), et Deum vere Patrem vocavimus, hinc constat: Ipse enim Spiritus Sanctus testimonium reddidit spiritui nostro, id est, testificaret animae nostrae, eamque recognoscert facit per inspirationem internam, vel revelationem aper tam, quod sumus filii Dei adoptivi, stanno in caritate et gratia.

Testificatio ista multis modis intelligi potest. Primo, per manifestam et claram revelationem Spiritus Sancti, sive fiat im-
mediente ab ipso, sive per angelum: sicque agnoscit homo se praeertitum esse in gratia et filiatione divina, sicut Paulus et ceteri Apostoli, imo et multi perfecti ita scierunt se esse in gratia. Ad quos maxime pertinet quod alio loco dicit Apostolus: Nos non spiritum haud mundi acceperimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis. Hoc modo agnosvit Abraham se esse filium Dei, quem ei Dominus promisit quod decederet in senectute bona, Ezechias quoque certissime dixit: Me momento, Domine, quomodo ambulaverim coram te in veritate et in corde perfecto. Secundo, fit testificatio ista per quamdam bonam fiduciam consolatoriam infusionem: ut quom homo minimus anxiatur an placeat Deo, et subito sentit se consolare et quasi certificari. Sic autem omnes virtutis et boni seire possunt se esse filios Dei, non quidem certo, sed conscientiis et probabilitate. Tertio, fit per propria conversatione et conscientia diligentem discussionem: ut quom homo non habet remorum mortalis peccati, et cum debita diligentia custodiat mandata, auditque verbum Dei libenter. Ista sunt probabilia signa filiationis divinae, imo et praedestinationis, secundum quod ait Salvator: Quia ex Deo est, verba Dei audiret; et Joannes in sua Canonica, Si cor nostrum non reprehenderint nos, fiduciam habemus ad Deum; et rursus, Qui servat verbum Christi, vere in hoc caritas Dei perfecta est. — Denique, sicut vita naturae cognoscitur ex vitalibus actibus ac naturalibus motibus animae, sic vita gratiae ex bonis operibus, seu mandatum custodia comprobatur, quia ut Gregorius ait, Exhibito operis, probatio est caritatis. Quum ergo Spiritus Sanctus facat nos bene agere, atque in Dei obsequio promptos et agiles esse, una utique testimonium perhibet spiritui nostro, quod filii Dei simus.

Huic ergo dicto Apostoli non repugnat quod scriptum est: Sunt justi atque sa-pientes, et opera eorum in manu Dei sunt; et tamen nescit homo utrum amore an odio digmus sit, sed omnia in futurum servantur incerta. Et quod ait beatus Job: Si venerit ad me, non videbo eum, et si reesserit a me, non intelligam; itemque, Si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea. Hec enim atque similia ideo assurrunt, quia de lege communi et humano processu sua via, non potest homo agnosceere per certitutinem se esse filium Dei per gratiam adoptionem.

Postremo, melius atque facilius potest quis scire se esse in gratia et esse filium Dei secundum praedestinam quam esse praedestinatum, vel in gratia per manumurum. Unde hoc certo agnosci non potest, nisi per revelationem divinam.

Si autem filii Dei jam sumus per gratiam adoptantem, et heredes erimus in patria per gloriam beatificantem. Filii enim adoptivis debetur aliqua pars hereditatis paternae. Erimus autem heredes quidem, non cujuscumque, sed Dei, aeternalerit possidendo bona Domini in terra viventium, quae oculis non vidit nec an- ris audivit. Maxime tamen ista Beatorum hereditas est ipsa divinitas, quae est objectalis beatitudine indivisibili in se: quae tota habetur a singulis, a nullo autem totaliter, et in dividitur secundum quod diversimodo participatur: quae diversitates est ex parte recipienium, quorum unus alio claruis conspiciet Deum. Dec hac hereditate fertur in Psalmi: Dominus Ps.xv. pars hereditatis mea; et Siatior quam Ps.xv. pars, apparens gloriam tua. Per Isaiam quoque Dominus loquitur: Sustollam te super altitudinem terrae, et cibabo te hereditate patriis tui Jacob. Ceterae hereditates terminavit in morte. Hec autem a morte sumit exordium, justa illud: Quom de- derit dilectis suis somnum, ecce hereditas Domini. Coheredes autem Christi, id est, beatitudinis Christi consortes atque participes erimus. Ipsa est enim principali heres, et nos simul cum ipso divinam.
ARTICULUS XII

PROSECTIO EXPOSITIONIS HUJUS CAPITULI OCTAVI. AB EO LOGO QUO DICTUR:

H ORTATUR nos insuper sanctus Apostolus, ut Christo comatiamur, quatenus conglorificemur, eo quod premium incomparabiliter magis sit merito. Exstimo enim, id est, agnosco ego, qui de talibus veraciter judicauit. Dicit autem, Exstimo, non quasi incertus aut dubitans, sed sobrius modum loquendi servans, ac edocens ne immoderat simus in asserendo. Quod non sunt condigna, id est aequales, sufficientes ac proportionatae, secundum rigorem justitiae, passiones, id est persecutiones, tentationes, labores, hujus temporis, id est, quas in hoce brevi vitae hujus curriculo sustinuimus, ad futuram gloriam, selicet vitam aeternam promendam, quae revelabitur in nobis, id est, clare et coram omnibus nobis praedestinati prastabitudi. Unde Salvator: Quam feceritis, ait, omnia quae praecepta sunt vobis, dicite: Servi inutiles sumus. Hae enim gloria, est beatifica visio divinae essentiae, plena mentis in Deo latititia, status omnium bonorum aggregacione perfectus, consummata animae et corporis glorificatione sempiterna: ad quam promendam, temporales passiones condigna non sunt. — Sed videtur contrarium, quia secundum doctores, homo in caritate stans, meretur de condigno vitam aeternam. Et respondendum, quod passiones seu opera caritatis considerantur dupliciter: Primo, secundum quod procedunt a libero arbitrio, vel acceptantur ab eo: sicque non meretur vitam aeternam de condigno, etiam habuit caritatis adjuncto. Secundo, prout Spiritus Sanctus liberum arbitrium movens, est hujus processionis vel acceptanceis principium: et ita est meritum de condigno, eo quod principium meriti ejusdem rationis existat cum praemio. Apostolus vero loquitur de passionibus primo modo.


B. 18 19 C. 15

T. 13.
sen agnoscamur esse filii Dei per similitudinem gloriae.

20 Tanitati enim, id est instabilitati, mortalitati, multisque poenis, creatura subjecta est, id est homo, quemadmodum ait Scriptura: Verumtamen universa vanitas, omnis homo vivens; non volens, id est non sponte, quia invitus hec patitur; vel, Non volens, id est propter originale peccatum, quod non est nostra voluntate commissum, cujus poenas cogimur tolerare; sed propter eum qui subjectit eam in spe, id est, propter divinam justitiam subjectus est homo vanitati huic, elementer tamen, quia in spe liberationis futura. Quia et ipsa creatura, videlicet homo, liberabitur, in futura resurrectione, a servitute corruptionis, id est corruptione ista servili et corporali, vel magis proprie a servitute corruptionis, id est sollicitudinis vitae presentis, videlicet a cura querendi vestitum et victum, ac alia quibus haec corruptibilis vita sustentatur, eique servitut. Liberabitur autem, pertingendo in libertatem gloriae, id est in dominium et securitatem felicitatis, vel in gloriosam libertatem filiorum Dei; id est electorum seu Beatorum in patria, qui Deo perfecte assimilatur, et plena dilectione inessabiliter conjunguntur. Hoc autem consequenter declarat Apostolus.


22 Mihi praeterea, semper salvo meliori judicio, videtur, quod sicut præsens locus quo dicitur. Scimus quod omnis creatura ingemisset et parturit, expositor de praedictis corporibus, sicut superiorka ab eo loco quo dicitum est, Nam expectatio creaturæ, de eisdem possint exponi: præsertim quem Apostolus, dicendo, Exspectatio creaturæ revelationem filiorum Dei expectat, et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem gloriam filiorum Dei, manifeste videatur distinguere inter creaturam, et filios Dei adoptionis de quibus praediti, scilicet homines praestatutos. Erít igitur sensus: Exspectatio creaturæ elementalis atque coelestis, revelationem filiorum Dei, id est manifestam glorificationem hominum.
electorum, exspectat, secundum quod ex A
divina ordinaionem inclinatur ad quam
dam clarificationem, quam in line seculii
sortitura est. Filiiis Dei revelatis. Non enim
innovabantur corpora elementaria atque
celestia, nisi corporibus electorum glorio-
ificat, vel simul eum illius. Merito autem
expectat: Vanitati enim, id est
unutabilitatem et transmutationem, creatura
praelicta subjecta est. non colons, id est
non ex se ipsa aut propria inclinatione,
ilocun der ca proint ordinata est a Deo
ad statum perfectum parificandum statui
electorum post finale judicium, sed pro-
per cum qui subiecti cum in spe. id est,
ex ordinatione divina subjecta est huic
vanitati propter hominem, ut ei deser-
viat. Corpora enim celestia propter gene-
rationem inferiorum, maxime hominem,
moventur, et in generationibus mixtorum
clementa concurrent. Hae autem sub-
jectio facta est in spe praeemorata mel-
orationis seu clarificationis elementali-
atque celestium, quia et ipsa creatura
celestis et elementalis liberauitur a ser-
vitute corruptionis. id est a statu sua
variabilitatis, et a transmutatione ac mo-
tu, quibus corruptibilius istis deservit.

Deinde ait Apostolus: Non saltem au-
tem illa, id est, non tantum omnibus prae-
dicta creatura ingemiseit ae parturit, sed
et nos ipsi Apostoli Christi, quibus hoc
minus convenire videatur. primitas Spi-
ritus habentibus, id est, abundantiorum gra-
tiam Spiritus Sancti sortiti; et ipsi intra
tus genuinis cordialiter, suspirantes su-
pernum Jerusalem, cupientes dissolvit, at-
quae a presentis vitae arcanis transferri,
adoptionem filiorum Dei. id est consum-
matae adoptionem seu pleban adoptionis
filiationem, videlicet praemoninon electorum
in patria, expectantones, non solum anima
glorificationem, sed et redemptionem cor-
poris nostri. id est liberationem corporis
nostri a mortalitate, praevis atque miseris,
quibus modo velcementur affligitur. Pro-
piter quod David ait: Sitivit in te anima
mea; quam multipliciter tibi caro mea!

Præterea non inaniter hanc beatitudini-
num exspectamus. Spe enim salvi facti
sumus, id est, acti sui tamquam merito
liberati summus a culpa, et digni effecti
gloria. Actus namque virtutis salvati hoc
modo. Vel sic: Spe salvi facti sumus, id
est, per passionem ac merito Christi
jam beati et salvi summus in spe, quam-
vis non estm beati summus in re. Ideo
certissime praestolamur felicitatem pra-
dicitam. Spe autem, id est res sperata,
que videtur, id est, jam præsens atque
obtenta est, non est spes, id est, non ca-
dit sub spe, nec amplius speratur. Quasi
dicat: Spe ista non est de visibilibus et
praestolibus bonis, sed est certa exspecta-
tio futurum invisibilibusque honorum.

Nam et fides (que utique de visibili-
bus est) est substantia rerum speranda-
rum. Ideo additur: Non quod videt quis,
quid sperat? id est, quod jam in promptu
habetur, et presentiaetlce visibiliter ade-
est, non magis speratur, sed potius
possidetur. Si autem, id est quia, que
non videamus, id est spiritualia et futura
bona, speramus: per patientiam exspe-
citans, id est, longanimiter ea præstola-
mur, non cedendo adversis, nec impertone
volentes dissolvit. Vel, Per patientiam, id
est per adversitatem tolerantiam. exspe-
citans hanc consolationem. Nam tribu-
latio excitat nos ad futuram consolationem
actualem fiduciam.

Consequenter duciit Apostolus, quod non
humana, sed divina virtute ac ope, ad
prædictam felicitatem pertingimus. Simi-
lilitur autem, id est, sicut per patientiam
exspectamus bona futura, adjuti gratia
Dei, similii modo pie ac gratiosae spirital
adjuvat infirmitatem nostram. Locus iste
usque ad illud. Scimus quoniam diligentis-
tibus Demum, duplicit eponi potest: 
primo, de Spiritu Sancto; secundo, de
spiritu angelico.

Primo sic: Spiritus Sanctus adjuvat
infirmitatem nostram, id est nos ipso
infirmitatibus spiritualibus plane, illu-
minando intellectum, accedendo affe-

Si autem predicta verba Apostoli universaliter dicta sunt, exponenda erant huc modo: Quod oremus, id est, quid decens a Domino postulamus (oratio enim est petio decernentiam a Deo, secundum Da mascenum), sicut oportet, cum circumstantii debitis, nescimus propria virtute, sed nova illustrazione egemus. Ideo subditur: sed ipse Spiritus Sanctus postulat pro nobis, id est, postulantes nos effici vere salubris, gemitibus inenarrabilibus, id est suspiriis tam excessivis, tam pro liberatione praentis exiili, quam pro adeptione caelestis paradisi, ut plene ne quem explicari. Dictum autem Deus al quid agere, non quia ipse immediate sic agit, sed quia facit nos sic agere, prout legitur in Exodo: Dominus dixit ad filios Israel: Jam nunc depone ornatum tuum, ut sciam quid faciam tibi. Abrahæ quoque dixit: Nunc cognovit quod times Domum, id est, seire et cognoscoe faciam. Qui autem scrutatur corda, id est quaelibet divina Persona interiora corda conspiciens, seot quid desideret Spiritus, id est, approbat et exaudit quod Spiritus Sanctus desiderare nos facit. Quod enim ex immediata Spiritus Sancti inspiratione precamur, Domino placet, et exauditur ab eo, imo a Spiritu Sancto. Idem enim Spiritus orare nos facit, et orantes exaudit. Quia secundum Deum postulat, id est, quoniam Spiritus Sanctus facit nos postulare que Deus sunt placita, pro sanctis, id est pro nobis ipsis et aliis preoordinatis ad vitam.

Secundo expontur sic: Spiritus angelicus adjutat infirmitatem nostram, daemones coecend, gratia opem impetr ante, et nobis fidelter tanquam pisissimus custos ac diligens adscitando. Nama quid oremus, sicut oportet, nescimus, secun dum sensum praetactum; sed ipse spiritus angelicus postulat pro nobis, orationes nostras offerens Domino: sicut Tobiae Raphael aiebat, Quando orabas cum lauren erimis, ego obtuli orationem tuam Deo. Et in Apocalypsi dicitur: Data sunt ei incensa multa, ut daret ca de orationibus Sanctorum super altare aureum, quod est ante thronum Dei. Gemilus inenarrab
bilibus, id est vehementissimis quibusdam affectibus. Genitus autem proprie sumptus non competit angelo, sed metaphorice tantum, sicut de Deo legitur: Tacitus dolore cordis intrinsecus, etc. Qui autem scrutatur corda, id est Deus qui corda scrutatur, non inquendo quod neceit, sed inspiciendo quod novit, sicut simul desideret spiritus angelicus pro nostra salute; quia secundum Deum postulat pro sanitis: nam quum sit Deo beatificem insepabiliterque multis, nil cupit, nisi quod complacat Domino.

Consequenter ostendit Apostolus proprietatem corum qui esternam beatitudinem obtinebunt. Securum autem quoniam diligentibus Deum caritate infusa et supernaturali et perseveranti, omnia, tam bona quam mala, prospera et adversa, cooperantur finaliter in bonum felicitatis aeterna, quia per heater aliquo modo proficiscuntur ad Dominum. Bona enim, id est opera virtuosa, cooperantur eis in bonum directe, mala vero indirecte. Nam ubi abundavit iniquitas, abundavit et gratia. Ideo scriptum est de viro justo: Omnia quaecumque faciet, prosperabuntur. Seppe enim contingit, ut quo se gravius pecessae perpendunt, eo humiliares et ferventiores reddantur. His qui secundum propositionem voluntatis divinae, vel secundum rationem praedestinationis aeterna, vocati sunt sancti, id est, Deo operante ad Sanctorum pertinere sortem. Vel, Secundum propositionem, id est divinae mentis decretem, vocati sunt sancti, id est, ad gratiam sanctificantem deduci sunt, ita ut re et nomine veraciter sancti dicantur, gratiamque perseveramentem ac finalem, quae solis electis praestatur, adipsicantur.

Nam quos praeceperit, id est, ab aeterno praeavit ad vitam, et per approbatis, sient ad Maysoni loquitur: Seiote ex nomine; et praedestinarit, id est, in sua aeterna dispositione premissit atque praedestinavit, conformes fieri. per gratiam adoptionis, imaginis Filii sui, id est Filio suo naturali, quien est imago Patris A sui, quorum sit imago bonitatis paternae, Sup. vii, 26, candidor aeternae lucis, et speculum sine macula Dei majestatis. Filiatio enim adaptiva electorum, est similitudo filiationis naturalis divinae. Conformantur ergo praedestinati Filio Dei, quorum sunt filii adoptivi: quia per gratiam gratum facientem, et cetera dona Spiritus Sancti sortimur quandam supernaturalenum assimilatimem cum Deo Patre, cujus Filium est imago. Assimilantur quoque et Filio, qui est Verbum, veritas et sapientia Patris, quum natura eorum intellectuali divinorum contemplatione perficitur. Potest quoque referri conformatio ista ad Filium secundum naturam ejus assumptam. Sic enim praedestinati sunt conformes fieri imaginibus Filii Dei, ut sint cohersedes Christi, et sicut portaverunt imaginem terreni, sic portent imaginem celestis.


Hoe autem secundum, quod praecipienda non sinitur hic sicut communiter sumitur, ut denu reprobi dicantur, praescit, videlicet prout praedestinationi oppositur; sed sumitur jam prout est quasi via seiva praebulum ad praedestinationem. Quum enim Deus nil agat easu aut igno-

Joann. xvi, 1.

Coloss. i, 18.

Apoc. i, 5.

Hebr. v, 11, 12, Ps. lxx, 23.

Joann. xx, 17.
ranter, oportet notionem secundum ordinem rationis preceedere praedestinationem. Ad insinuandum ergo quod Deus non eligit nisi prae cognitos, ait Apostolus: Nam quos prae visuit, et prae destinavit.

Quae autem bona praedestinationem sequuntur, ostendit Apostolus. Quos autem prae destinavit ab aeterno, hos et vocavit ad statum salutis, ad fidem et gratiam, vel per inspirationem internam, vel per instructionem angelicam, vel per praedicationem humanam. Et quos vocavit, hos et justificavit, indulgentiam conferendo, et gratiam infundendo. Quos autem justificavit, illos et magnificavit*, exal tando eos in gloria. Quosdam enim iam magnificavit hoc modo, alios magnificabit. Itaque praedestinatione gra tim praeparat, respectuque gratiae bonum finale; vocatio gratiam offert, et retribuit a malo: justificatio gratiam conferit, et respectu bonum gratiae initiale: magnificatio gratiam consummat in gloria, et concernit futurum bonum felicitatis aeternae. Hocum quatuor, praedestinatione est in Deo, alia tria in nobis sunt. Si ergo praedestinatione es, quamvis avertas a Deo et fugias, tamen vocaris; quamvis pecees, tamen justificares; quamvis moriaris, tamen ad impassibilem vitam transfereris.

Quid ergo dicimus ad hanc? id est, quomodo ista satis mirari, quomodo tantam gratiam satis laudare poterimus? Si Deus pro nobis est, nosque defendit: sicet est pro praetestinatis: quia contra nos? id est, quia nobis nocere valebit? Nullus utique, quia omnia cooperabitur nobis in bonum. Si enim tentemur a demone, si inse ctemur a mundo, per Dei gratiam omnia fiunt nobis materia meritorum: imo si corpus occidatur, anima per patientiam coronatur. Ideo sanctus Job ait:

Pone me juxta te, et eujusvis manus pugnet contra me. Qui! Deus Pater, inter alia beneficlia sua nobis impensa, etiam proprio Filio suo incarnato non perecit. Liberando eum a mortis angustia, sed pro nobis omnibus tradidit illum manibus adversarium permissive; electis vero dedit cum effective, juxta quod scriptum est, Parcullus natus est nobis, et filius eius datus est nobis. Secundum B. Thomam in tertia parte, Deus tradidit Christum triplici modo: Primo, quia ab aeterno praecognitavit per Christi passionem mundum esse salvandum. Secundo, quoniam inspiravit ei voluntatem patiendi pro nobis: et ita voluit Christum pati per modum praecipiit, ei Filius libentissime obdivit. Tertio permissive, ut dictum est.

Gloria non etiam cum illo omnibus donavit! Per locum a majori concluditur, quod quia Filium suum sibi co eternum, consubstantialem et coaequalem dedit nobis, etiam cetera omnia minora Filio suo praestiterit nobis, quantum ad salutem requiritur. Angelos enim dedit nobis in concives atque custodes; omnia corporalia subiect Fide libus; omnem gratiam in presenti, omnem glori am in futuro dare paratus est, sicut et Filius contra sequitur: Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dubit vos, ut gaudium vestrum sit plenum.

Omnia verba hae divini Apostoli affectuissima atque dulcis sima sunt, et tota cordis intensione ac devotione pensa nanda.

Quis accusabit adversus electus Dei? Quasi dicit: Nullius accusatio poterit eis coram Deo nocere in hora mortis vel in die judicii. Possunt tamen jam fraterne accensari a proximis, et paterni cor rigi praetatis. Hic enim scriptum est: Projectus est draco magnus, serpens antiquus accusator fratrum nostrorum. Quod autem nemo poterit eos accusare, patet, quoniam Deus est qui justificat eos: idecirco, Quis est qui condemnet eos? An Christus Jesus qui mortuus est pro eis salvandis, imo qui et resurrexit tertia die, qui est ad dexteram Dei residen? Christus secundum divinam naturam, dicitur esse a dextris Patris, id est in summum honorem et Patris aequalitate. Secundum humanitatem vero, est ad dexteram Pa-
tris, id est in potioribus bonis ejus. Un-A
decipus ait: Ego viei, et sedi cun Patre meo in throno ejus.

Qui etiam interpellat pro nobis, ut mediator Dei et hominum. Scriptum est enim: Advocatum habemus apud Patrem, Jesum Christum justum. Secundum quodam, Christus interpellat pro nobis, non voce, sed miseratione ac representatione, dum in desinenter naturam quam pro nobis assumpsit, et diram mortem quam pertulit. Patris vultui offerit. Et enim ait Bernardus: Mater ostendit Filio pectus et ubera; Filius ostendit Pati latus et vulnera; nec potest esse repulsa, ubi tot concurrunt amoris insignia. Verumamen, quam ad Hebraeos dicit Apostolus: Christus sempiternum habet saeculodium, unde et salvare potest in perpetuum, accedens per semetipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis; non videtur cur Christo ut mediatori non competat voce interpellare pro nobis. Denique, oratio est explicatio desiderii, et interpres ac nutiia voluntatis. Secundum Augustinum quoque, illud licet orare quod licet desiderare. Quam ergo Christus nostram salutem desideret, et ob id Patris latus ac vulnera repraesentet, ut nostris misericordia; cur non voce explicet hanc voluntatem, pro nobis orando? Et quum ipse magis cupiat nostram salutem, quam aliquis Beatorum, cur non orae vocaliter eo modo quo virgo Maria, vel ceteri Sancti? Si autem idem dictur non orae vocaliter, quia non est opportuna in patria vocalis oratio, cedam ra-B
tione nec Virgo beata oraret vocaliter, nec Christus in hoc saeculo orasset voce pro nobis.

Itaque quum Deus tantum nobis caritatem ostenderit, et tanta bona per Christum largitus sit. Quis ergo nos separabit a caritate actuali vel habituali Christi secundum utramque ejus naturam? Nam quid tribulationis corporis? an Augustus, id est afflictio mentis? an famos? an auditus, id est vestimentorum inopia? an per-

secutio, qua est de loco ad locum? an periculum, id est apparatus mortis? an gladius, id est mors ipsa? Tanquam dicat: Nullum horum separare nos poterit. Sicut scriptum est in persona justorum

seu martyrum adversa patientium, scilicet poenas praetaeas: Quoniam propter Patam, te, id est propter tum amorem, et quia coram hominibus te confitemur, nec a justitiae tuae via recedere volumus; vel, Propter te finaliter, id est, ut te Denuo pro premio acquiramus: mortificamus tota die, id est, assidue tribulamur, atque per quotidias persecutiones et adversitates ad mortem deducimur; vel certe quia nos ipsos quotidianae mortificamus, orando, fugendo, abstinendo, contra proprias conspiciences praebendo, propriam voluntatem fraudando, et in ceteris virtutum exercitiis ac penitentiis laboribus desandando: esti.niati, id est a persecutoribus et perversis hominibus reputati et spreti, sumus ut oves occasionis, id est sicut oves qua occiduntur ut lana eorum et carnes in usum occidentium veniant. Unde et Christus ait discipulis: Ecce ego mittos vos sicut oves in medio luporum: et alihi, Venit hora, ut omnis qui interficiat vos, arbitratur obsequium se praestare Deo.

Sed in his omnibus adversitatibus superan us, omnia patienter atque gauden-
ter sustinendo, proper cum qui dilexit nos, id est propter amorem Dei vel Chris-
ti, qui prior dilexit nos, et propter beneficium gratie ejus, ejus virtute iiec-C

invictissime patiunur.

Certus sum enim quia neque mors, id est timor seu pana mortis, neque vita, id est amor vivendi; neque Angeli, qui sunt de inifino choro infima hierarchia ccelestis; neque Principatus, qui sunt de supremo choro ejusdem hierarchia; et per istos subintelligatur Archangelus, qui infra hos ordinem sunt medii; neque Virtutes, id est angelii de medio ordine secundas hierarchias; per quos intelliguntur Potestates, qui sunt de inifimo ordine hierarchiae secundas. Numerantur autem
ARTICULUS XIII

DECLARATIO CAPITULI NONI : VERITATEM DICO IN CHRISTO, ETC.

QUIA in superioribus disputavit Apostolus de insufficiencia legis et vitii Judaeorum, nunc ostendit caritatem suam ad eos, ne putetur illa ex odio vel contemptu dixisse, et ait : _Veritatem dico in Christo Jesu_, id est secundum regulam et censuram veritatis Christi, ita quod mea locutio est secundum beneplacitum Christi, et consens veritati ipsum qui est mensura, causa et regula universi veritatis : idecirco non mentior, testimonium perhibente mihi conscientia mea in Spiritu Sancto, id est, nullum remorsum habente conscientia mea de aliqua falsitate : et hoc, in Spiritu Sancto, ita quod

37

4


Quidigitur jurat? _Quamvis tristitia mihi magna est_, tam in superiori quam in inferiori appetitu, et _continuus dolor cordi meo_, id est egiis afflictio atque com-
passio menti seu animae, seilicet propter A Apostolus dicit hae quasi aliquid valde preceipuum: sed praeclito modo vel1e separari a Christo, non esset ita praeципuum, quum et alii multi inferiores Sancti hoc ipsum optaverint, sicut B. Martinus dissertui: Domine, si adhuc populo tuo necessarius sunt, non recuso laborcum. Ter-tio, quia non sequitnr, sii quis velit differri a gloria sibi parata in ccelo ut alii prosit, quod ideo optet esse anathema a Christo, absolute loquendo sicut Apostolus loquitur: iio hoc pretend ad majorem rem unionem cum Christo, tam quantum ad meritem, quam quantum quod gloriam, quom hoc sit eximio caritatis Dei et proximi opus. Propter quod ad Philip-penses idem dicit Apostolus: Vivere in carne, hic mihi fructus operaes est. Philipp.1, 22.

Quarto, quia Apostolus quum esset sobrius in locando, praeclitn in his qua ad suam landum spectabant, declinando videlicet magis ad minus quam ad ma-jus, quemadmodum (secundum Aristotelem) pretend ad moralem: ideo propter predictam separationem tam modicam, seu gloriae dilationem, non absolute di-xisset, Optabam anathema esse a Christo.

Propereae, ut videtur, alius nihil insinuat Apostolus verbis praeclitn, nisi quod in Exodo Moyses Deo locutns est, dicens: Aut dimitte populu hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro quem scripsisti. Quum enim non fuerit minor caritas Judeorum in Paulo quam Moype, non mirum est si uterque idem optavit.

— Sed quonmod intelligenda sunt hea Pauli et Moysis verba, difficile est intueri. Quum eterum Christus in Evangelio dicit, Quid proficet homo si lucretur uni-versum mundum, se antem ipsum perdat, et detrimentum sui faciat? nulius fidclium debel simpliciter velle de libro vitae deleri, aut a Christo separari.

Quidam ergo dixerunt, Moysen praeclita verba divisse ex impetu passionis, non ex judicio rationis. Sed hoc penitus falsum est, nec decret hoc dici de viro sancto, qui erat mansuetus super omnes. Rom. xii. 3.
Nom. xiv. 20.

Exod. xxvii. 33.

hominis qui morabautur in terra. Dei,
que preceem ejus exaudivit Dominus: Ec-
ce, inquiens, dimisi juxta verbum tuum.
Et iterum dixit: Quia peceverat nihii,
delbo eum. Unde patet Moyses in dicta
oratione non pecasse, sed vehementes-
sime meruisse. Simili ratione ostenditur
Paulum non dixisse verba inducta ex im-
petu passionis. — Augustinus vero dicit.
Moyses protulisse hae verba ex con-
dentia et familiaritute divina, ut sit sen-
sus: Quemadmodum certum est loquente
Eclocutione non te. ut de quia ce.

PAULI

Quemadmodum non 4 ART.
est, ipsum

voluit, potest

terra.
et

quemadmodum

amo-
magna

Optabam

oro

consortio

hujus-

Christo
etur melius

nequaquam

con-
est eorum

nisi
domo

ne

natione

aut

sermo

diretur

parari

certus

liaritafe

est

electorum

equidem
Paulum

versione

Domine
peto

sus

petu

oratione

tui.
Pisce

infirmi,

Domino.

explicari

forte

et

sum

sicut

Scriptura

super

et

ad

adoptionis,
eup<br />
nequaquam

con-
est eorum

nisi
domo

ne

natione

aut

sermo

diretur

parari

certus

liaritafe

est

electorum

equidem
Paulum

versione

Domine
peto

sus

petu

oratione

tui.
Pisce

infirmi,

Domino.

explicari

forte

et

sum

sicut

Scriptura

super

et

adoptionis,
eup<br />
nequaquam

con-
est eorum

nisi
domo

ne

natione

aut

sermo

diretur

parari

certus

liaritafe

est

electorum

equidem
Paulum

versione

Domine
peto

sus

petu

oratione

tui.
Pisce

infirmi,

Domino.

explicari

forte

et

sum

sicut

Scriptura

super

et

adoptionis,
eup<br />
nequaquam

con-
est eorum

nisi
domo

ne

natione

aut

sermo

diretur

parari

certus

liaritafe

est

electorum

equidem
Paulum

versione

Domine
peto

sus

petu

oratione

tui.
Pisce

infirmi,

Domino.

explicari

forte

et

sum

sicut

Scriptura

super

et

adoptionis,
eup<br />
nequaquam

con-
est eorum

nisi
domo

ne

natione

aut

sermo

diretur

parari

certus

liaritafe

est

electorum

equidem
Paulum

versione

Domine
peto

sus

petu

oratione

tui.
Pisce

infirmi,

Domino.

explicari

forte

et

sum

sicut

Scriptura

super

et

adoptionis,
eup<br />
nequaquam

con-
est eorum

nisi
domo

ne

natione

aut

sermo

diretur

parari

certus

liaritafe

est

electorum

equidem
Paulum

versione

Domine
peto

sus

petu

oratione

tui.
Pisce

infirmi,
Rom. viii, 23. in Apostolis, qui primitias Spiritus acce- 23. perunt; atque in alius multis, de quibus


Consequenter exponit Apostolus auctorit- 100. atatem praebelagam, videlicet. In Isaac 101. vocabant filiis semens, id est, non qui fi- 102. lii sunt carnis, id est naturalis virtute 103. generati ex Agar et Getura, hi filii Dei, 104. id est ad divinum cultum electi, ac divi-
næ promotionis particeps: sed qui filii sunt promotionis, id est ex Isaeo natior divinum promissum, videlicet qui erant consortes benedictionis patrum suorum, ut Jacob et filii ejus, estaminatur in sphaene, id est, vere et digne appellatun filii Abraham. Deinde ponit formam promotionis. Promotionem enim divinæ verba: secundum hoc tempus, id est coelem die, anno uno elapso, veniam ad te, o Abraham, et erit Sarat filius, id est, Sara conjux tua, tuæ coope- rante, filium tunc habebit. Verba sunt B angelii loquentis ad Abraham in persona Dei. Sic ergo Isaeo filius erat promotionis, quia divina virtute sterilis matrem visitante, conceptus est, sicut erat pro- missum. Allegat autem Apostolus hos scripturas secundum translationem Septuaginta interpretum, quæ utentes Ecclesia tempore Apostolorum usque Hieronymi tempora, nostrae vero translationis est: Revertens veniam ad te tempore isto, vita comite, etc.

Non solum hoc illi, id est, divina pro- missio non tantum facta est Saræ; sed et Rebecca promissionem accepit, ex uno


Quid autem Rebecca promissionem ha- buit de speciali gratia unius filiorum su- orum, ostendit Apostolus. Quam enim non- dum nati fuissent Jacob et Esau, aut aliquid boni eisissent aut mali. Ex quo patet error dicentium animas hominum ante mundum sensibilibus conditas, et an- te vitam presentis seculi bona aut mala egisse, propter quæ jam diversas gratias

atque miseras consequuntur. Ut secun- dum electionem, id est liberam unius præ- alio acceptationem secum divinam prede- stationem. propositum Dei, id est di- vina voluntas, praescientia vel decretum, manuerat ratum, et impulerat secundum quod erat praecedendum; non ex operi- bus, id est non propter praecedentia me- rita sive deremita, sed ex vocante, id est ex gratia Dei vocantis, dictum est ei, pu- ta Rebecca: Quia major serviet minori, id est, Esæu primo egrediens, serviet Ja- cob. Hoc enim modo dictum est Rebecca: Duo gentes in utero tuo sunt, populus- que populum superabit, et major serviet minori. Veruntamen servitus ista non est impleta in Jacob et Esæu: imo Esæu poten- tor erat et ditar fratre suo Jacob: sed in posteris eorum impleta est. Tem- pore enim David descendentes a Jacob, facta est Idumæa descendens ab Esæu, ser- viens regi David sub tributo. Per hec


Quoniam autem servitus ista seu re- probatio Esæu et prevalio Jacob, signum erat electionis Jacob ad gloriam, et re- probationis Esæu ad peccatum, ideo Aposto- los dicta confirmat auctoritate prophetica. Sic scriptum est: Jacob dilexi, Esæu autem odio habui, id est reprobavi. Dili- gero Dei, est velle aliqui bonum confer- re; odore vero, est gratiam juste subtra- here. Quoniam ergo Deus prædestinavit Jacob, ideo dilexit eum ab aeterno, pra- parans ei gratiam in presenti, et gloriam in futuro. Ex opposto autem dicitur Esæu odisse.

Quid ergo dicentes? id est, si Deus sic unum diligat, et alium odio ac reprobat, quis ex hoc sequitur? Nonquid iniqui- tatas est apud Deum? Absit: quoniam re- cnum Dominus Deus noster, et non est iniquistas in eo. Origenes autem, qui di- xit gratiam conferri vel subtrahi propter
merita et demerita praecedentia in vita A sed incessabili gratia indigent. Non ergo alicui de nostris viribus praeumane, sed semper cum profundiissima humilitate ad divinae Pietatis gratiam propere- nus, dicentes singuli Deo : Trahe me post te, Nam et Christus ait : Nemo potest venire ad me, nisi Pater meus traxerit eum.

Dicit enim Scriptura Pharaoni : id est, merito dixit Deum misericeri cui vult, nec esse hominis velle aut operari meritoric, Dicit enim Scriptura, id est Deus in Scriptura, Pharaoni : Quia in hoc ipsum excitavi te, id est, ad hoc vel idcirco feci et posui te, et de somno pecati quod eras soptus, suscitavi te, non ad gratiam, sed ad malitiae tuae mago- rem ostensionem, ut ostendam in te vir- tum, id est potentiam meam, percutiendo .Egyptum diversis plagiis, teque ad ultimum submergendo in mari Ru- bro, et ut annuntietur nomen meum in universa terra, id est, fana majestatis meae divulgatur ubique, et omnes agno- scant potentiam meam, auditis mirabilis- bus quae feci in te. Dicitur autem Deus Pharaohem excitasse seu posuisse ut vir- tum suum in ipso ostendeter, et nomen suum hominibus revelaret, plagando et ante plagarum illationem indurando Pharaonem, consequitice : quia tam potens ad bonus est Deus, ut non permittingt esse malos, nisi vellet et posset ex hoc elicer hona. Quamvis ergo agnovit Pha- raeonem sic obstinandum et periturum, fe- cit tamen et posuit eum, quia ex ejus obstinatione elicer potuit et voluit, per medium sequens, divinam virtutis aliquo justitiae ostensionem, divinique nominis propationem. Quod autem sit iste sensus litterae allegatae, constat ex conclusione Apostoli, inferentis :

Erigo cui sunt vult miseretur, per gratiam deducendo ad gloriam. Hoc convenit Deo per se, ita ut praeestatio ejus sit causa gratia et gloriae. Et quem vult indu- rit, non influendo malitiam, sed non conferendo subsidium. Hoc convenit Deo per
Ecclesiastica scripta, que de nobis sacrosanctis, propter mysterium salvatoris, inveniuntur in libro Sapientiae: Difficile aestimamus quae in terra sunt, et quae in prospectu sunt inveniuntur cum labore: quae autem in coelis sunt, quis investigabit? Hinc ait beatus Job: Qvis ego sum ut respondeam Deo, et loquar verbis meis cum eo? Et cursus: Si voluerit homo eum Deo contendere, non poterit respondere nunc pro mille. Numquid dicit figum, id est opus, ei qui se finxit, Quid me facisti? id est, sicut figum non dicit figulo, cur sic fecerit se, quia nec se ipsum nec figulum comprehendit: sic homo non debet dicere incomprehensibili factori suo: Car ita fecisti, unum eligiendo, alium dimittendo, plus gratia conferendo seu etiam preprando isti, quam mihi? Hoc verbum Apostoli, summum videtur ex eo quod Isaias ait: Vae qui in contradictor factori suo: Numquid dicit figurum, Quid facis?

Consequerit ponit Apostolus generalem rationem, cur Deus quosdam praeeditavit, et quosdam praeeditavit, ostenditque propositionum summa per simile. An non habet potentatem figulos luti, ex eadem massa, id est ex eodem luto, quod est sua artis materia, facere aliquam quidem vas in honorem, id est ad usus honestos, et in forma decorata, ut collocetur in mensa, aliquam vero in contiumeliam? id est, sicut figulos hoc potest, sic utique Deus in natura humana potest quosdam producere ad salutem, quosdam ad damnationem. Unde per Jeremiam testatur: Numquid Jer. xviii. 6, sicut figulos non potero vobis facere, donum Israel? Ecce sicut lutum in manu figuli, ita vos in manu mea. Non tamen Ps. xii. 16, iniquus est Deus, quoniam nulli aliquid debet. Sed quam Deus etiam multa bona impendit perversis et reprobis, sicut subjungitur, patet quod non solum sit non injustus, sed etiam pius.
Quod si Deus volens ostendere iram suam, id est justam vindictam, et nonam facere potentiam suam, id est justitiae suae rigorem et potestatem in reprobis in hac vita, vel postea, ut in eis reducat divina justitia, sicut in praedestinatis splendel divina elementia; sustinuit tam- men in multa patientia, id est, longaminiter et multum benigne expectavit penitentiam perversorum, qui sunt sicut ira astra in interitu, id est digna morte aeterna, quoniam habent in se vitia, propter quae Deus offenditur, et iratam se monstrat poenas infligendo. Et quia impiorum damnatio eedit ad gloriam electorum, Apostolus subdit: ut ostenderet divitiias gloriae suae, id est opulentissimam bonitatem et copiosissimam gratiam, descendentem in vasa misericordiae, id est in homines misericordier praedestinatos, quae praeparavit in gloria, id est, praecedinit et condividit ad conquendam beatitudinem sempiternam.

In his verbis declarat Apostolus, quantum ab homine capi potest vel scrii expedit, quae sit communis ratio praedestinationis et reprobationis divinae. Quippe Pro. xxvi. 1. Ut Salomon ait, Omnia propter se ipsum operatus est Dominus; et in Ecclesiastae, Eccl. xxi. 1. Fecit Deus opera sua ut timeatur. Ex quibus elucuscit, quod Deus propter se ipsum finaliter et aeterniter fecit, videlicet ut sua perfectio in creaturis apparet, sicut ex consideratione eum Dei gloriositatem, ametum, ac timeatur. Ad perfectionem autem divinae naturae, precipue pertinet misericordia et justitia. Opera autem misericordiae faciunt Deum amabilem; opera vero justitiae reddunt eum terribillem. Utque tamen faciunt eum gloriosum et honorandum. Ut ergo divina perfectio reducet in rebus sub ratione misericordiae, praedestinavit Deus nonnullos, quibus sola pietate preparavit gratiam viae et gloriam patris. Volens quoque reducere in creaturis suam justitiam, quosdam reliquit, quos dictur reprobare; quod secundum Augustinum, est nullae misericeri.

unde Salomon ait: Fecit Deus impium Prov. xvi. 1. ad diem malum. Et alibi dicit Scriptura: In diem perditionis servatur impius, et Joh. xxx. 30. ad diem furoris ducetur. Verumtamen, quoniam bonitas atque perfectio Dei excellentissima representatur ac splendens in electis quam reprobis, ideo praedestinati, specialiter facti dicuntur ad gloriem Dei, iuxta illud Isaiae: Omne qui invocat nomen Dei, in gloriae mem curavit eum. Omnia haec breviter tangit Apostolus quàm ait, quod Deus ostendere volens iram et potentiam suam, sustinuit vasa irae ut ostenderet divitiis gloriae suae in vasis misericordiae, id est in praedestinatis, de quibus subjungitur:

Quos et vocavit ad fidem et gratiam per praedicationem Apostolorum, non solum ex Jideis, sed etiam ex gentibus: ex utroque enim populo quidam ad Christum conversi sunt: sicut in Osee propheta dicit: Vocabo, id est nominabo, non plebem meam, id est populum gentilicum, plebem meam. Nam ante conversionem suam erant non plebs mea secundum praesentem justitiam, quamvis secundum aeternam praedestinationem fuerint semper plebs mea. Et non dilectam meam, id est eamdem plebum quam tempore suae idololatriae non dileri, quantum ad culpam, vocabo dilectam meam, id est mihi dilectam, quam fidem et caritatem habuerint. Tunc enim amici erant. Et non misericordiam consecutam, id est gentilitatem, quae ante Christi adventum ex perscrutatio gratiae Dei, vocabo misericordiam consecutam, quam gratiam Christi receperit. Hoc quod dicitur, Misericordiam consecutam, constituentes suum esse, ut sit sensus, quod plebs gentilis quum fuerit conversa, vocabitur misericordiam consecutam. Et erit, id est, continget quod substitutura, quod etiam jam dudum constat impetu: In loco. id est in terris gentilium, abhac dictum est a me per servos meas: Nunc plebs mea estis eos, o gentiles, quandiu idolis deservitis; ibi concubient gentes istae ad
Jordan, 12. Quotquot enim receperunt eum, delit eis potestatem filios Dei fieri.

Consequenter declarat Apostolus non omnes Judeos incredulos esse Domino Salvatori. Isaias autem clamat, id est, manifeste propheticet et dicit, pro Israel, Is. x, 21–23, id est de salvacione Judaeorum: Sì fecit numeros filiorum Israel tanguam arcanu maris, id est, quamvis populus Israel pra multitudine innumeralibus fecerit, reliquiae salve fient, id est, aliqui, numero pauci respectu aitiorum, salvabuntur credendo in Christum: sicut in primitiva Ecclesia factum agnoscimus. Quonodo autem salvae fient, adiect: Verbum enim consummatus et abbreviatus in equitate: hoc est, doctrina Christi, siv verbum Evangelii, est consummata, id est, observantem ad perfectionem perducentes, et praecepta legis consilii suis perficiens; et abbreviatus, id est, brevi sermo, perfectionem includens, innumerales legis carminum observantiasque excludens; in equitate, id est in approbatione et observatione praeceptorum moralam, qua justa sunt atque servanda, quum sim de actibus virtutum: quia verbum breviarum, id est comprehensum, faciet Dominus Christus super terram. Hoc verbum breviarum quod Christus predicavit in mundo, est caritatis praeceptum, quia Deus proximansque diligent. De quo verbo dicit in Evangelio: In hoc tota lex pendet et Prophetae.

Secundum vero, quod Isaias ubi pra-allegata verba induebat, loquitur de impugnatione filiorum Israel a rege Assyriorum, temporebus Ezechiae regis Juda, vel Osee regis Israel, ut alii asserunt. Ideo quidam dicit predicata verba Isaias ad litteram intelligenda esse de filiis Israel evadentibus manum regis Assyriorum. Sed hoc non videtur, quia Apostolus hoc loco apercissime ait, quod Isaias clamat pro filiis Israel qui salvantur per Christum, quemadmodum Osee prophetae clamat pro gentibus ad fidem conversis. Praeterea, A quod adjungit Isaias, Verbum enim consummatus et abbreviatus, etc., est ratio verbi predicti de salvacione reliquiarum Israel per Christum facta. Hieronymus autem, Augustinus, Ambrosius, et omnes pene doctores catholici, exponunt hoc ad litteram de verbo evangelice legis. Ergo salvatio illa non est intelligenda de temporali et corporali liberatione a rege Assyriorum, sed de salvacione spiritualis atque aeterna facta per Christum. Unde Hieronymus, Prophetarum studiosissimus, explanator, exponendo praememorata verba, dicit quod Isaias, descripita particuli, temporali ac figurativa liberatione Judaeorum a rege Assyriorum, oebum mentis convertit ad salvacionem universalis, spiritualis atque perfectam per Christum exhibitant. Et probat hoc S. Hieronymus auctoritate Apostoli, qui praesenti capitulo probat conversionem reliquiarum Israel praedicta auctoritate Isaias. Probatis autem per Scripturam, non valet nisi secludum sensum litteralem, ut Augustinus frequenter commemorat.

Et sicut predictit Isaias in libro visionum suarum: Nisi Dominus Sabaoth, id est exercitium, vel virtutum, praesertim celestium: de quo angeli clamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercitium. Secundum Hieronymum, pro eo quod est Sabaoth, Septuaginta interpretantes ponunt, Omnipotens. Quibus consonare videtur, quod Joannes in Apocalypse verba Isaias inducens, sic ait: Requiem non habebant, diecutia: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus omnipotens. Itaque, Nisi Dominus Sabaoth reliquisset nobis Judaeis semen, id est reliquias in Christum credentes, videlicet sanctos Apostolos et ecenteros ex Judaismo conversos, de quibus per Prophetam dicitur: Isti sunt semen cui benedixit Dominus: sicut Sodoma f sisteri essens, et sicut Gomorra similis fuisse essens, id est, peultus damnati essent proppter nostram incredulitatem, sicut perierunt habitatores Sodoma et Gomorrahce, cum alii trium urbium habitatoribus, scien...
licet Adama, Sebōim et Segor. Quidam A exponeit haec verba Isaiae ad litteram de Judaeis non oecasis a rege Assyriorum tempore Ezechie. Sed expositio talis repellitur eisdem rationibus quibus precedens.

Movet praeterea Apostolus dubium, omni admiratione dignissimum. Quid ergo diceremus? id est, quum ex verbis Isaiae ian patet, paucos Judaorum ereditisse, et multos de gentibus, quod mirum appareat, quid ergo diceremus ad hoc? scilicet: Quod gentes quae non sectabantur justitiam, id est gentiles idololatria detiti, non observantes justitias legis divinae seu scriptae, apprehenderunt, id est, consequiti sunt, justitiam; justitiam autem quae ex fide est, id est justitiam evangelice legis, quae salvat per fidem, non justitiam legis Mosaicae. Israël vero, id est populus Judaorum, sectando legem, id est praecipuum, justitiae, quae in ceremoniis et sacrificiis consistebat, vel legem Mosis; vel, Legem justitiae vere et christianae sectando, id est aliqualiter imitando, non quia lex Christi praecessit, sed quia praeuntiata et declarata est eis aliquo modo per Prophetas, sique cooperant eam sequi, praebelando eam, et secundum eam aliquo modo vivendo: in legem justitiae vere et christianae non percevit, recipiendo gratiam Christi, per quam evangelica adimpletur justitia, de qua dicit Salvator: Nisi abundaverit justitia vestra plus quam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis in regnum caelestium. Quare se contigit?

Et respondet Apostolus: Quia non ex fide, sed quasi ex operibus, id est, Judaei quaerabant justificari, non virtute et meritö fidei Christi, sed per opera legis scriptae, quum tamem sine fide et gratia Christi, nemo unquam salvari potuerit, sicut ostensum est. Offenderunt eum, id est impegerunt, in lapidem oensionis, id est in Christum, qui bonis offensionis. Quemadmodum enim tendens in via, et pede in lapidem impingens, impeditur suos retardatur in via a progressu ad terminum viae; sic Judaei pectando per infidelitatem atque praeumpitionem, in Christum impingentes, retrasi atque impediti sunt a via salutis, nec pervenerunt ad finem beatum. Dicitur anteum Christus lapis, propter constantiae firmitate, Sicut scriptum est apud Isaiam: Ecce ponam in Sion lapidem oensionis et petrae scandalit, id est Christum: qui occasionaliter factus est Judaeus lapis oensionis, id est peculator, quomiam contemptur blasphemaverunt eum, quemadmodum Petrus ait in Actibus: Hiæ est lapis qui reprobatus est a vobis ædificatibus. Factus quoque est eis petra scandalÆ, id est spiritualis ruina. Sepe enim Judæi scandalizabantur in verbis atque operibus Christi, non tam enim uisi ex sua mera perversitate, di-centes: Ecce homo vorax, potator vini, amicus publicanorum, et multa hujusmodi. Et omnis qui crediderit in eum fide per dilectionem operante, non confundetur in aeternum, nec spe sua frustrabatur: sed honorificabit eum Christus, quum fuerit suo tribunali oblatus.


T. 13.
ARTICULUS XIV

EXPOSITIO CAPITULI DECIMI : FRATRES, VOLUNTAS QUIDEM CORDIS MEI, ETC.

O STENDIT hecat Apostolus affectum A summ ad populum Judaeorum in prae-
scedenti capitulo, de eorum damnatione tristando; jam idem agit, pro eorum sa-
lute orando, et ait : Fratres, o vos Christifideles, voluntas quidem cordis mei, id est desiderium animae meae : sumitur enim hoc loco voluntas pro actu voluntatis : et obseratio ad Deum, id est invocatio Dei per aliquam sacra : ut quum dicamus, Per incarnationem tuam libera nos. Quod genus orationis est ardentius, et ad impe-
trandum magis idoneum, quia non pro-
pris, sed rei sacrae inimicitur meritis. Fit pro illis incredulis Judaeis in salutem, tan-
quam in finem, id est ad hoc ut salvetur.

Cur autem pro eis orandum sit, sub-
dit: Testimonium enim peribero illis, quod emendationem Dei, id est zelum ho-
orandi Deum, habent : nam Christum eis eaque discipulos perseverando, putant se Deo præstare obsequium, eo quod potens Jesum non esse Christum : sed non sec-
cundum scientiam, id est, zelum istum non habent secundum veram discretio-
C nem. Cujus ratio sequitur: Ignorantes enun justitiam Dei. Committunt enim dicunt doctores, non esse intelligendum hoc de increata Dei justitia qua ipse in se justus est, et justitia quaem efficit in nobis per fidem formatam : qua justitia facit dignum vita aeterna : eratque Judaeis ignota, quoniam non putabant hominem justificari per fidem Christi sine operibus legis. Videtur tamen etiam de increata Dei justitia posse intelligi. Justi-
tia quippe vel sapientia, aut similis divi-
vae naturae perfectio, dupliciter nosci-
tur : primo, quod se ipsam : secundo, quod suum effectum. Quidvis ergo Judaei
gnoverint justitiam Dei quoad se Ipsam, 
scientes Deum esse justum, non tamen quod homines et justificationes ipsorum. Non enim arbitrabatur justum in con-
spectu Dei, vel divinus justitiae congrue-
re, ut homo per fidem et gratiam sine 
operibus legis consequeretur salutem : quum tamen hoc justum sit ex parte Dei, 
qui adeo bonus est, ut decens et justum sit eum taliter tamque gratiose salvare. Et suam quaerentes statuere, id est, pro-
piam justitiam allegantes, et in legis 
Carnalibus justitias confidentes, sequi pro-
pris viribus legis posse implore pra-
sumentes, justitiae Dei non sunt subjecti : quia sic sentiendae, nce Deo obedienti, nec ad justitiam quam fecit Deus in nobis per fidem, confugiant, pro ejus infusio-
ne rogando, sed contradicent eodem.

-Finis enim legis scriptæ, est Christus : quia lex vetus dispositio erat ad Chris-
tum et evangelicam legem, juxta illud, Lex pædagogus noster fuit in Christo. Et sic Christus est finis ad quem ordinabat-
tur lex scripta. Dictitur etiam finis termi-

nans legem, quantum ad carminialia et 
judicialia. Dictitur insuper finis consum-

mam atque perfini legem, et ejus promissa exsolvens. Unde ait Salvator : 

Non veni legem solvere, sed implere. Et ali fil quoque ait Scriptura : Lex per Moy-

sen data est, veritas per Christum facta 
est. Sic ergo finis legis est Christus, va-
lens ad justitiam habitualem et actualem 
justificationem, vel ad justitiam acqui-
rendam et exercendam, omni credenti, 
tam sub veteri quam sub novo Testamen-
to. Omnes enim fideles per fidem Salvato-

ris justificati sunt. Quod probat Apostolus 
auctoritate Moysis.
Moyses enim scriptis in Levitico atque Numeris, quoniam justitiam quae ex lege est, qui fecerit homo, id est, qui legis praecepta servaverit, vivet in ea, id est, merito hujus justitia mortem temporalem, quae transgressoris in fugiendae, evadet, et vivet vita naturae, imo et temporalia ad vitam necessaria sortietur. Unde et Moyses sepultus ait: Fac hoc vel hoc, ut bene sit tibi et longo vivas tempore in terra quem Dominus dederit tibi. Quod autem non vixerit homo in ista justitia virtute legis, vita gratiae, patet ex eo quod per Ezechiellem asserit Dominus: Dedi eis praecepta non bona, et juric in quibus non vivent. De hoc dicta sunt multa superius.

Quae autem ex fide est justitia, id est, de justitia Christi, qui datur per fidem, sic dicit Moyses in Deuteronomio: Ne diversis in corde tuo, id est, ne cogitare prasumas. Quis ascendet in coelum? id est, nemo est qui in coelum ascendere poterit. Noli sive cogitare, quoniam id est Christum deducere: id est, sive ambulare, est dicere quod nec Christus ascendet: sive cum deducis ad inferos, sicut et eeteros mortuos, et ita pertineres ad eos de quibus ait in Psalmo: Posuerunt me in lacu inferiori, in tenebris et in umbra mortis. Sed nec diversis in corde tuo, ut quis ascendet in abyssum, id est, in infernum seu limbum? quasi dicas, Nullus ascendet. Noli hoc dicere, quia hoc est Christum a mortuis revocare: id est, hoc esset dicere, quod Christus pro hominum liberatione nec mortuos esset, nec ad inferos descendisset. Si enim nullus ascendet, opus non fuit Christum mori atque descendere.


perseveranter ac rationalitatem invocet. A


Consequenter probat, quod adeptio salutis per invocationem, præsupputit fidem. 


Quomodo vero prædicabunt, id est, qua auctoritate vel efficacia prædicationis officium assumpt vel exsequentur hi per quos alii convertendi hi per quos? Adversus dictas enim prædicandae præsupputit auctoratem officii: id est oportet ut a Deo vel ejus vicem gerante, prædicator verbi Dei mittatur. Sicut scriptum est : Quam speciosi pedes evangelizantis pacem, evangelizantium hunc: id est, habiles decori sunt pedes et gressus atque affectus Apostolus, rum, praedicantium reconciliationem mundi factam per Christum, et bona saeculi futuri, quæ oculi non vident, nec auris audiunt. Hoc ad litteram dictum est de prædicatione evangelica legis per Apostolos, quibus dixit Salvator : In quæmumque donum intraveritis, primum dicate, Pax huic donumi. Natura tamen translatio distinct sit : Quam pulchri super montes pedes annuntiantis et praedicantis pacem, annuntiantis bonum! Ponit enim Isaia singularis loco pluralibus.

B Sed non omnes obedient Evangelio, id est annuntiatione nostræ de Christo, fidem recipiend. Isaia enim dicit : Domine, quia credidit auditui nostro, id est mysteriis Christi quæ ego alicui Prophetæ a Spiritu Sancto auditum, et alius audientia proponimus? tanquam dicit, Panæcredent. Hoc tamen ad litteram de populo Judæorum dictum est, quorum panæ conversi sunt. Unde in Joanne legitur : Quam tanta signa fecisset coram eis Jesus, non credebant in eum, ut secundum Joanne xxv. 37, 38. non Isaia intercluder quem dixit : Domine, quia credidit auditui nostro? Ergo fides est ex auditu. Tam ejus qui in fide instruitur, quem oportet audire praedicantium, quam ejus qui prædicat, quem oportet audiri. Auditus autem qui ad fidem excitat, est per verbum Christi, quod venit ad aures corporis, et aperit aures mentis. Nisi enim pronoueretur verbum Dei, non esset auditus fideum dispositioni inducens. Ipsæ vero habitus fidei, non est nisi a Deo per creationem.

D Sed dico, interrogando ut magis apte respondam : Namquid non audierunt praedicationem Evangelii, qui obedient nohierunt? quasi dicit, Ubi audierunt. Quod probat auctoritate Psalmistæ : Et quidem in omnem terram Judææ, vel in pr. xxviii. principales plagas terræ, cœpit sardus evorum, id est praedictio Apostolorum: et in fines orbis terræ exierunt verba eorum, quia ubique praedicaerunt Apostoli per se ipsos et suos discipulos, ut patet in diversis legendis et historiis. Joannes...
quippe implevit Christi Ecclesiis Asiun, Petrus Italianus, Andreae Achaim, Matthaeus Ethiopianus, Thomas Indiun, Bartholomeus Armeniun. Paulus totum pene orbem. Hine enim scriptum est : Paravit Dominus brachium sanctum suum in oeu-

Ps. xviii. 3. His omnium gentium ; et : Viderunt om-

nes termini terrae salutare Dei nostri.

Deinde ostendit inexcusabilitatem Ju-

daeorum. Sed dico, quercando : Namquid Is-

rael, id est populus Judaeorum, non co-

gnosit Christum et ejus doctrinam ? Pro-

bat autem Apostolus quod utique cognove-

rant. Primus Mowyes, id est Prophetarum praecipuus, et ejus quod jam subditur, primum asserter, dicit in Deuteronomio:

Ezech. xv. 9. Ego ad eamulationem vos adduxam in

non gentem, in gentem insipientem, in iram vos mittam. Translatio Hieronymi

talis est : Ego provocabo eos in eo qui

non est populus, et in gente stulta irri-
tabulo illos; ignis succensus est in furro

meo. Loquitur autem in persona Dei, ut

sit sensus: Ego ad eamulationem, id est

invidiam, vos Judaeos adducam, non ef-
sificenter, sed permisse, quomodo per

Prophetam dico : Prophetac quem errave-

rit, Domiuin Dominus deelei prophetam il-

lum ; in non gentem, id est gentiles, ita

quod eis invidebitis, quum receperint li-
bros Prophetarum ac legis, et in Chris-
tum cediderint : sicut jam diu cerni-

mus adimpletum ; in gentem insipientem,

id est idola eolentem, quod est summa

stultitia et divinorum cognitionibus desti-
tuta. Dictantur autem gentiles, non gens :

Primo, quoniam tempore sue idololatriae

non pertinente ad Deum, nec erant plebs

ejus. Secundo, quia ob vitae suae villita-

tem, a Judaeis reputabantur ut canes. Nam

Matth. xv. 25. Christus asserit : Non est bonum sumere

panem filiorum, et mittere canibus; et

Moyes, Prophetici eis canibus ; ubi per

canes significanter gentiles. — Vel sic : Ego

ad eamulationem, id est invidiam con-

tra Christum, vos adducam in non gen-

tem, in gentem insipientem, id est, ita

ut derelicti a me propter vestram mali-

tiam, efficiantini non gens mea, et pop-

ulus stultus. In iram vos mittam, id est, in

indignationem et iracundiam contra

Christum et ejus discipulos mitti a da-
mone permittam : vel, In iram, id est in

viundictam justitiae mea, videlicet in po-
nam vos batis a Romanis inflictem, mittam

vos effective, propter peccata in Christum

commissa.

Post hanc ostendit Apostolus auctorita-
te Isaiae Judaeorum execucionem propter

suam contra Christum perversitatem, et

B gentium illuminationem. Isaiae autem au-
det, id est, audacter se habet praemun-
tiendo ceciditatem Judaeorum illuminatio-
nemque gentium : ex qua praemunitione

immunebat ei persecutione a Judaeis sui tem-

poris, ino et periculum mortis ; et dicit

in persona Christi : Inuentus sum per fi-
dem et contemplationem, a non quaren-
tibus me, id est a gentilibus, qui me non

requirebant, quonque nisi ad eos Apo-

stolos meos ; et ita nos misericorditer

praveni. Psalm, non per speciem, sed

C per fidem illuminatam, per Scripturas et

signa, apparui his qui me non interroga-
bant, id est predictis gentilibus, qui non

seiscitantabantur ab alii quomodo possent

venire ad me.

Ad Israel autem, id est populum Ju-

daeorum, dicit Isaiae capitulq praeemem-

rato, in Christi persona : Tota die, id est

assidue ce tempore que inter Judaeos con-

versabar ac doeni, expandi manus meas

corporales ac spirituales ad populum non

credentem et contradicentem mihi, ingra-

tos, perfidos atque blasphemos Judeos, qui-

bus varia beneficia spiritualia et cor-

poralia prabui, esurientes alendo, agros

sanando, ignorantes docendo, et tandem

in cruce pro eorum salute brachia ex-


tendo.

Quia hoc loco dicit Apostolus, Israel

seu Judeos cognovisse Christum, con-

siderandum quomodo hoc intelligendum

sit. Quidam igitur dicent, quod legispe-

riti sciverunt eum esse Christum, pro-

pter miracula et Scripturas. Unde Nico-
ARTICULUS XV

ELUCIDATIO CAPITULI UNDECIMI: DICO ERGO: NUNQUID REPULIT DEUS POPULUM SUUM?


An uscitis, id est, scire et considerare debetis, in Elia, id est de Elia propheta, quid dixit Scriptura, quemadmodum interpellat, id est, ad judicandum invocat. Deam zelo justitiae, non affectu invidiae,
adversus Israel, id est decem tribus idola-
latrice deditas? dicens : Domine, Pro-
phetas tuos occiderunt, tempore Aehab et
Jezabel, quoniam reprehenderunt idolola-
triam corum, alteria tua suffoderunt, id
est, funditus destructurunt, ne remane-
rent loca cultus divini. Solebat autem
filii Israel etiam boni, immolare in ex-
celsis seu locis sublimibus, constructis il-
lic primo altaribus. Et ego relictus sum
salus eitur tuus. Putabat namque Elia
omnes bonos in Israel fuisses occisos, pre-
sertim Prophetas, nesciens quomodo Ab-
dias procurator Aehab, abscondisset cen-
tum de Prophetis Domini in speluncis.
Spiritus enim prophetiae, nec semper,
neque de omnibus simul illuminavit eorda
Prophetarum, quia et dominum prophetiae
non inest per modum habitus. Unde quum
David dixisset ad Nathan prophetam quo-
modo vellet aedificare domum Domino,
statim respondit: Omnia quae sunt in
corde tuo fac. Quod post hoc Deus pro-
hibuit. Elisens quoque de muliere Su-
namite loquens : Anima ejus, inquit, in
amaritutina est, et Dominus ecelavit me.
Propoteca dicit Gregorius, quod Proph-
ete ex magni usu prophetandi, quae
dixerant per spiritum proprium, quae pu-
tabat se diecre per spiritum prophetiae.
Hoc tamen de scripturis Prophetarum ve-
ritatem non habet, quoniam nihil scri-
pscrunt nisi per Spiritum Sanctum. Et
quarunt animam meam, id est, vitam
meam exstinguere querunt. Jezabel enim
in suis ministri praebat Eliam occi-
cidere.

Sed quid dicit illi Elia divinum re-
sponsum, tollens ejus errorem? Deinde
ponitur responsio Dei. Reliqui mihi, id
est, ad glorian nominis mei ab idolola-
tria praeaveri, seftum miser ciroorum.
Hoc dicitur, vel quia tot erat determina-
tet, vel ad designandum universitatem ho-
norum reliquorum. Per septenarium enim
universitas, per millennium vero perfe-
cetio designatur. Porro de mulieribus, et
his qui infra annum vicecessum erant,
Et David diecit in Psalmo: Fiat mensa corum coram ipsis in loca sua, recta, ut non videant, id est rationem A obtenebratum, ne Christum et ejus mysteria intelligant, et aures cordis, ut non audiant obedienter praedicationem Evangelii, usque in hodiernum diem. Hac die, ut, tendatur hic consecutum, non can- saltur. Nostra translatio continet sic: Audite audientes, et nobilis intelligere; et videate visiones, et nobilis cognoscere: excava cor populi hujus, etc.

David in Christi persona: Et dederunt in eam unum facul, et eum solum esse, per mensam intelligent corporalis mensa Judaeorum, quando post Christi ascesensionem congregati sunt in Jerusalem ut Pascha celebrarent et epularentur, et ante quem eredercerent, a Romanis obsessi sunt. Qualibet harum mensa, facta est ipsis et in captione, quia capti sunt ab invisibilitibus ac visibilitibus hostilibus, sicut demonibus quantum ad animam, et Romanis quantum ad corpora, et in scandalum, id est ruinam de uno peccato in aliud, et in retributionem illis alienum pellorum, ipsis inflectur in utionem sanguinis Christi. Obscurantur ovuli corum interiorum, ne videant, id est, lumine fidei progressurum ne harum errorem aut Christi veritatem intelligant; et dorsum corum, id est afferentur, qui more dorsi onera cordis portat, scaper inueniur a rectione justitiae atque amore celestium ad ista ferren. Vel, dorsum corum semper inveniur, id est, servituti affliorentur, sicut jam cernimus factum, quia Judaei ubique servitum alius, Sic enim in Psalmo habetur: Divertit ab oneribus dorsum ejus.

Dico ergo: Namquid sic offenderunt exaequat Judaei ut caderent a statu salutis, vélidecit ut ex corum peccato nulli sequatur utilitas? Absit. Non enim permitteret Deus mala, nisi aliqua bona consequentur ex eo. Sed illorum dicta, id est Judaeorum obstinatio atque perfidia, satus est gentibus, id est, occasio santis gentilibus praebuit: quia Judaeorum praedicationum Christi et Apostolorum spernentibus, facta est justa ad gentes transmigrationi, prout in Actibus Paulus Barnabasque dixerunt: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei; sed quia repulsis illud, ece convertimur ad gentes: sic enim praecepit nobis Dominus, Ut illosumannentur, id est, quattuor Judaei imicentur gentiles ad fidem conversos, exemplum eorum amplectente: sicam jam particulariter factum est, et circa finem sanctum generali fier, quum venerit Elias, et restituerit omnia. Quod si delictum illorum, id est, incredulitas Judaeorum, dicitur sunt mundi, id est occasio spiritualium divitiorum, videlicet cœlestium gratiarum gentilium, sicut jam dicitum est, et diminutio corum, id est, si deneparaerant vel paenitet Judaeorum ad fidem conversorum, puta Apostoli, divitiis sunt gentium, id est instrumentales causæ per quas spiritualiter ditaæ sunt gentes, participando copiosa munera gratiae Christi: quanto magis plenitudo corum, id est, omnimoda et plena conversio Judaeorum, in fine mundi futura, utilis tune erit aliis? Nonum enim est potior causa boni, quam mali.
Deinde, quod Judæi quandam habilitatem hæc de eis desperandum sit, manifestat Apostolus per similitudinem delibationis et massæ, radicis quoque et rami. Delibatio autem est modicum quid de re aliqua sumptum, ad experientiam valorum totius. Hæque ait: Quod si delibatio sancta est, id est, si parvus grex ex multitudine Judæorum ad gratiam Dei assumptus, videaret ordo Apostolorum et aliorum ex Judaismo credentium, sanctus est: et massa, id est, tunc etiam tota multitudine poterit sanctificari. Et si radix sancta, id est, quum ipsi Patriarchae et Prophetæ, de quibus velut de radicibus pullulavit plebs Judæorum, fuerint sancti: et rami, id est maji ex eis, poterunt sanctificari. Hæ ergo similitudines intelligiendi sunt quantum ad potentiam seu aptitudinem, non quantum ad actum.quia et delibatio, massa, radix et rami, non convenient hominibus nisi metaphorice.

Consequenter Apostolus reprimit gentes a contemptu Judæorum, eo quod gentes per fideles Judæos conversæ sint. Quod si, id est quamvis, atquœ ex ramis, id est populo isto ex Patriarchis nato, fracti sunt, id est a fide et gratia Patriarcha-
indirecte et occasionaliter: sed time jur- 
cidia Dei, filiali ac casto timore. Hoc quod
dictum est. Noli altum sapere, quidam
allegare solent adversus studiosos qui li-
bros difficiles et profundos legere solent,
non intelligentes mentem Apostoli, acque
pensantes formam et finem introductioni
nus horum verborum. Aliqui tamen am-
bulant in mirabilibus super se: quibus
meius esset circa proprium vitium
eradicacionem, atque dominicae passionis
meditationem occupari assidue.

Cur autem gentilis contra Judeos su-
perbire non debeat, subditur. Si enim
Deus naturalibus ramis, id est Judaeis
filios Prophetarum ac Patriarcharum, qui
ratione originis videlbantur specialiter per-
tinere ad numerum electorum, qui a Chi-
risto appallati sunt filii regni, non peper-
cit, sed eos propter superbia demeruit et
-sprevit; vide ne forte nec tibi pareat,
qui alienigena eras et oleaster.

Ex praeinduetis infert Apostolus salubri-
ennam admonitionem. Vide ergo, o gen-
tilis Christiane, id est, diligenter consi-
dera, bonitatem, id est misericordiam, et
severitatem, id est rigorem justitiae, Dei,
uit dicas veraciter cum Psalmista: Mise-
ricordiam et judicium canabo tibi. Do-
mine: et cursus, Universae viae Domini,
misericordia et veritas. In vos quidem qui
evidentur, peccando et praem debitant
stumendo, scilicet in Judeos, vide se-
veritatem, id est distriictam Dei justifi-
acua illos juste reliquit: in te autem
ad Christum converso, vide bonitatem Dei,
id est elementiam Dei, si permanseris in
bonitate, id est in bona et virtuosa con-
versatione; aliquote et tua excelsa a mys-
tico corpore Christi, atque a radice ac
oliva praelitis, erisque stirpis inutilis, et
igni traderis. Quam ergo ignoramus au
permanseris sinmus in bountate, oporet nos
semper esse timoratas atque sollicitos,
attendentes et vigilantes implentes illud
Deuteronomii: Custodi temeritus atque an-
man tuam sollicita, et te obliviscariss ver-
borum Dei tui cunctis diebus vitae tuae.

Sed et illi fracti rami, infideles Judaei,
si non permanserint finaliter in incredi-
ilitate, inscrerunt consoritium electorum seu
radici suae, videlicet Patriarchis, et erunt
veri filii eorum, non solum carnali origi-
gine, sed fide ac opere. Potens est enim
Deus, cui nihil difficile est. iterum in-
screre illos, impios justificando; ideo de-
esperandum non est. Xam si tu, gentilis,
ex naturali excissus es oleastro, id est a
conversatione vitiosa et sterilis liberatus,
et per hoco a te ipso mutatus: qui eras
oleaster naturalis per similitudinem, quo-
niam in gentilitate natus ac emntritus Ju-
isti: et contra naturam, id est solitum
cursum naturae, quae non solat surculum
malum inserere arbori bonae, insertus, id
est intime copulatus, es per fidem, carita-
tem et gratiam in bonam olivam, id est
olivae bonae, pingui et fructuosa, videlicet
sanctas Patriarchis atque Apostolis, spiritu-
ali pingueinde internae consolationis, sin-
cerissimae contemplationis ac fervidae di-
lectionis copiosis repletis: quanto magis
chi qui sunt secundum naturam, id est Ju-
dei qui sunt naturales rami, ut patuit,
inscrerunt, id est incorporabantur, sua
olivae, id est populo suo electo, si non
permanserint in incredulitate? Nempe, ut
aet Origenes, facilis esse videtur pro-
priae arboris ramos suae radici reddere,
quam inserere aliehno. Si ergo gentiles
inserti sunt fidei Apostolorum ac Proph-
tarum, multo facilius Judaei inseri poter-
runt, si tamen fecerint quod in se est.

Nolo enim vos ignorare, o fratres, my-
sterium, id est divinum secretum, seu
occultum Dei judicium hoc, quod subdi-
tur, ut non sitis vivis ipsis, id est in
propriis oculis, sapientes: quia cecitis
ex parte, id est, quod spiritualis excava-
tio, contigit in Israel, id est in populo
Judeorum: quae ceptitas duratura est do-
ne plenitudine gentium, id est universitas
genitium praeestinata, intraret statum
salutis et Christi ovile, et sic, ingressi
gentibus, omnis Israel, id est totus po-
pulus Judeorum, salus percut, credendo

Sicut scriptum est apud Isaiam, secun- dum translationem Septuaginta interpreté- tum: Veritatem vidit Sion, quæ regnavit ex populo Judeorum nascetur et egredietur Christus, qui eripiat modo, quantum ad aliquid, et avertat in fines mundi communitat impictatem, id est infidelitatem et cetera vitia, ab Jacob, id est a populo Judeo- rum. Et hoc illis a me testamentum, id est, evangelica lex seu firma promissio hereditatis aeternae dabitur Judæis a me, quam abstulero pecatu eorum, in fines mundi quem converserit eos ad Christum. Sic enim alibi scriptum est: Revertetur et misericordia nostri: deponet omnes ini- quitates nostras, et projiciet in profundum maris omnia peccata nostra. Porro, translatio Hieronymi talis est: Tempus enim habet occasione nominis Domini, et qui ab ortu gloriam ejus, quum venerit quasi torrens violentus, et venerit Sion redemp- tor, et eis qui repanel ab iniquitate in Jacob: hoc foremus meum cum eis.

Secundum Evangelium quidem, id est propter Evangeliwm Christi cui contradi- cunt, sunt Judæi jam iniurie Deo et bo- nis hominibus: et hoc, propter eos, id est ad vastum utilitatem: quia ut di- eum est, ideo permisit eos Deus exae- cari, ut eorum exæcratio esset occasio illuminationis gentilium. Secundum elec- tionem autem, id est propter gratiam eligentis, sunt quidam eorum carissimi Deo, id est singulariter præelecti, sicut Apostoli, propter patres, id est, ut pro- missiones factæ Patriarchis implerentur in his electis reliquis Judeorum. Vel: Secundum electionem, id est ob exhibitio- nem beneficiorum Dei eis collatorum, et quia ad cultum Dei specialiter deputati fuerunt, sunt carissimi: et hoc, propter patres, id est, quia de semine Patriar- charum sunt. Cur autem propter patres sint carissimi secundum electionem, sub- jungitur:


Ponit praeterea sanctus Apostolus con- venientiam quamam, ad declarandum quod Judæi tamen misericordiam consequuntur. Sicut enim aliquando, selicie- tem pore dololatriæ vestrae, et vos, gen- tiles, non credidistis Deo, sed idolis; non autem tempore evangelice prædicationis, misericordiam, id est gratiam Dei, con- secutis estis propter illorum, videlicet Ju-
Enarratio in Cap. XI Epistole B. Pauli ad Romanos. — Art. XV

Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus! Sive per judicia Dei intelligimus dispositiones rerum seu decreta Dei de rebus, secundum quod dispositiones istae sunt in mente divina, sive effectus divinae justitiae, quos Deus judicando efficit in rebus; certum est quod judicia ista omnem capacitatem mentis humanae prorsus excudunt, quemadmodum sapientia, scientia et justitia unde procedunt. Propter quod scriptum est: Fortissime, magis et potens, Dominus exerexitum nomen tibi; magnus consilio, et incomprehensibile cogitatu. In Job quoque: Digne eum invenire non possuntis; magnus fortitudo et judicio et justitia, et enarrari non potest: ideo timebunt eum viri, et non audebunt contemplari omnes qui sibi videntur sapientes. Et quam investigabilia sunt vir ejus, id est processus seu executiones operum divinorum! quia nec modum emanationis rerum a Deo, nec gubernationis, nec modum beatificationis electorum intelligere possuntis. Idea Salomon dicit: Gunaæ res difficiles: Eccl. vi. 8. non potest homo eas explicare sene et:

Quis enim cognosceit sensum Domini, id est dicta in intellectus divini de rebus, videlicet, quid Deus de creaturis suis facere cogitavit, quid de singulis sectati, quid de omnibus intra se judicavit? Nescit quoque homo an amore dignus sit, an fatid. n. 1. odio. Ideo in libro Sapientiae legitur:

Sensus tuum, Domine, quid sciens, nisi supra, 17. tu dederis sapientiam, et misericordia tua singularis Spiritui tuum de rebus? Aut quos constituit cæs fuit, id est, quis dedit Deo consiliis de dispositionibus et productionibus.
rerum? Nullus plane, quia non indiget A
alicujus auxilio aut doctrina. *Aut quis prior dedit illi*, id est, quis aliquid per-
fectionis contulit Dei, existens ante eum,
et retribuetur ei a Deo domum condignum? Nullus utique, quia omnia alia habent
a Deo, quidquid habent boni, et sunt.
Hoc sumpsit Apostolus ex eo quod scri-
ptum est in Isaia : *Quis adjutiv Spiritum
Domini, aut quis consiliarius ejus luit,
et ostendit illi? Cum quo iniit consulium,
et instruxit eum, etc.?*

Quoniam ex *ipsa, et per ipsum, et in
ipsa sunt omnia.* De hujus verbi intellec-
tu multa dici possent; sed breviter di-
c, quod Deus est causa rerum in tripli
genere causandi. Est enim causa effici-
cens, causa formalis, formans seu exem-
plaris, et causa finalis. Dicitur autem ca-
sa efficiens, ratione potentiae qua cuncta
creavit; causa exemplaris, ratione sapi-
entiae qua universa dispositus et distincti;
causa finalis, ratione bonitatis qua om-
nia ad se ipsum reducit, conservat, et
ad proprios fines inclinat. Quoniam ergo C
potentia attribuitur Patri, sapientia Filio,
bonitas Spiritui Sancto, ideoque quod di-
citur, Ex *ipsa, proprie referitur ad Pa-
tren* : quod vero adjicitur. Per *ipsam,
refertur ad Filium (omnia enim facta sunt
*Joann. i, 3.* per ipsum); et quod subditur, In *ipsa,
refertur ad Spiritum Sanctum, cui ratio-
ne elementiie competit res conservare,
perficere, inclinare ad optimam. Et ita in
verbis Apostoli notatur trinitas Persona-
rum, et distinctiva proprietas causaliitatis
carum. Verumtamen, quum unaqueque
divina Persona sit verus creator, perfe-
cta causa omnia rerum, et unicaque
carum conventit potentia, sapientia et bo-
nitas ; ideo de qualibet trium Personar-
rum intelligi potest quoniam ex ipsa, et
per ipsum, et in ipsa sunt omnia. Nam et
qualibet carum est omnium rerum causa
efficiens, creando; exemplaris, se-
cundum aternam rationem ideam suae spe-
icum producendo; finalis, universa pro-
pert debitum finem, et maxime propter
ultimo finem, agendo et conservando. De
hoc primo Sententiarum aptior locus est.

Ipsi Deo uni ac trino *honor et gloria
in saecula saeculorum.* Amen. Nil justius,
nilque ad prouerendum *efficacius,* quam
ut toto corde optemus Deum ab omni-
bus honorificari et glorificari, totisque vi-
ribus faciamus hoc *ipsam.*

**ARTICULUS XVI**

ELICITATIO CAPITULI DUODECIMI : OBSECO ITAQUE VOS, FRATRES, ETC.

POST reductionem Romanorum ad san-
ditam concordiam, jam instruuntur in
moribus. *Obseco itaque,* id est, per sa-
erum aliquod rogo, *vos, fratres,* vide
cet per *misericordiam Dei,* id est per pie-
tatem ac bonitatem divinam, ut propter
dignitatem ac reverentiam ejus acque-
satis petitioni meae; vel, *Per misericor-
diam Dei,* id est per effectum divinae pi-
tatis, scilicet per gratiam Dei mihi et
volis impensam. Potius autem dicit, Ob-
seco, quam, *Jubeo,* quia *et Seneca ait,
generosus est animus homini, et facilius
ducitur quam trahitur. *Unde et Philemo-
ni scribens Apostolus : Fiduciam, inquit,*
*Philost.*

mulsum habens imperandii tibi, propter 9.
caritatem magis obseco.

*Ut exhibeat,* id est, agatis et *sponte
offeratis Domino, corpora vestra,* non so-
lum exteriura vestra, *hostiam viventem,*
id est vivificet mortificatam, et mortificie
vivificatam : quatenus corpora vestra fi-
ant hostiae per carnalium desideriorum morificationem seu exscriptiorem, iuxta illud: Mortificare membra vestra quae sunt super terram; et iterum, Quoniam propter le mortificamus tota die. Sint vero hostiae viventes, per operationes virtuosas vitam aternam mercantes. Sanctam, id est a carnalius sordibus expurgatum. \( \text{Deo placentem} \), id est, ad ultimum finem Deique gloriam, ordinatum. \( \text{Rationalitatem} \), id est discretum ac moderatum, sit \( \text{obscurum vestrum} \), quod Deo offert in corporis vestri castigatione: ne caro ultra vires maeeretur et debilitetur, siue de cetero operum honorum instrumentum esse non possit: et ne nimis delicate tractetur, aut minus juste affigatur. Quam enim corpus sit animae instrumentum, regendum est secundum exigentiam utilitatemque animae, ut tantum affigatur in paremonia cibi, potus, somni, vestitis, et omnium exteriorum con-olationum, quantum anima ferre potest sine corporis decectione. Ideoceo discretio summe necessaria est, quae est mater et custos ac fotrix virtutum. Propterque enim scriptum et jussum est: In omni oblatione offere sal. Et Christus: Habete (inquit) in vobis sal. Hinc etiam scriptum est per Jere- miam: Quia plus fecit quam potuit, id- circo peririt. Corporalisigitur exercitationem moderanda est secundum quod expedit profectui animae in interioribus suis.

2 Et nolite conformari affectu, actu, con- sensu, aut simili modo, \( \text{hunc seculo} \), id est mundanis et vanis hominibus. Ami- citia enim hujus mundi, inimica est Deo. Qui ergo veluerit amicus hujus mundi fieri, inimicis Dei constituetur. Ideo mo- net Joannes: \( \text{Nolite diligere mundum, neque ca quae in mundo sunt. \text{Sed reforma- mannini, id est, amissum Dei similitudinem rursus acquirite, in novitate sensuum vestri, id est, adipsendo spiritualen a- que internam mentem vestrae innovatio- nem. Deformati enim suum in primo pa- rente, perdendo originalen justitionem per quam Deo assimilabamur, et incurrando}

A originale peccatum et vulnera animae quibis primo parenti lapso conformamur. \( \text{Jubemur ergo exuere veterem hominem} \) cum actibus suis, et induere novum qui secundum Deum creatus est, ut renovetur sicut aquilae juvenis animae nostre, obtinendo quod vitam virtutem, et gratiarum coelestium recentem decorum, sieque redeamus ad pristinam Baptismatis innocentiam, atque originalis justitiae conformitatem. Hoc est quod in prima \text{Canonica admonet beatissimus Petrus: }

B Deponentes ommem malitiam, quasi mo- do geniti infantes rationable, lac- cupiscite, ut in eo crescatis in salutem: et Jeremia, 

C electis fidibus et amicis, qui sunt unum cum Deo per unionem affectuum, et per- fecta, id est sanctissima, et eunctis re- bus praestantior. Advertendum autem, quod voluntas Dei quandoque accipitur pro potentia sive actione volitiva existente in Deo quae vult: quae semper impletur. De qua ait per Isaïam: Consilium meum stabit, et om- nis voluntas mea fiet; et Psalmista, Om- nia quaeenumeravit Dominus, fecit. \( \text{Hoc est voluntas beneplaciti: et secun- dum hanc accessionem voluntatis divinae, procedit expositio jam inducta.}

Secundo, voluntas Dei dicitur id quod vult, vel signum voluntatis divinae. Sie- que praecipere et consilium dicuntur vo- luntas Dei: quae non semper impletur. Ideo petimus cum impleri, dicentes: \( \text{Et voluntas tua si- nent in caro et in terra. Et de haec quoque voluntate potest expansi littera, hoc modo: \text{Probabilis, per exe- cutionem, quae sit voluntas Dei, id est jussio, consultio, prohibitio voluntatis di-} \)
vina; quae jussio, consultio, etc., est bonae in quantum concernit bona naturae et statum incipientium; est et benefac- 
cens Deus ac bonis hominibus, prout respicit bona gratiae et statum proficien-
tium; est quoque perfecta, secundum quod respicit bona gloriae, quae jubet finaliter 
appetit, et statum perfectorum. Qui autem sanctam atque internam vitam duci, ex-
perimentaliter noscit et gestat, quid placat, et quid displicat Deo. Dum enim 
remorum non habet, sed Deo sollicitae servit, et delectatur in ipso, omne pec-
catum detestans, tunc Spiritus Sanctus perhibet ei testimonium quod voluntas 
sua unita et concors sit Deo. Unde ait 

Joan. vi. 17. 

Consequenter jubet Apostolus, ut omne 

obsequium et exercitium nostrum intern-
num sit rationabile seu discretum. Dico 
edum, id est praeceptum, per gratiam que 
data est mihi, id est apostolica auctorit-
tate mihi gratiose collata, omnibus qui 
sunt inter eos, Judaeis et gentilibus ad 
fidem conversi, non plus sapere quam 

opertat sapere, id est non magis investi-
gare, dissertere, contemplari divina mys-
steria fideique arcana, quam oporet vel 

expedit, quam Scriptura docet, quam in-
tellectus vester capere valet. Propter quod 

Dionysius et Damascenus testantur: Non 
est autem aliquid de supersubstan-
tialiter Deitate asserere, prater ea quae nobis 
in sacris eloquentia tradita sunt. Denique 

scrutator majestatis opprimetur a gloria, 

B 

Psal. cxviii. 6. 

Eccles. m. 22. 

Prov. xxv. 27. 

Ps. cxviii. 120. 

A inimitandum est auxilio gratiae Dei. Pro-

per quod ait idem Psalmodraphus: Reve-

latae oculos meos, et considerabo mirabilia 
de lege tua. Sed sapere ad sobrietatem, 
iid est temperate. 

Et unicae vestrae precipio saper-

et, sicut Deus divisi mensuram fidei, id 
est secundum modum quem fides docet 
esse servandum in hoc, ut selicerit unus-
quisque secundum exigentiam sui officii 
occupet se in perscrutazione divinorum. 

Vel. Secundum mensuram fidei, id est 
secundum qualitatem donorum quae per 
fidem praeantur. Qui enim majora dona 
sapienltia et scientiae receperunt, profun-
dius investigare possunt divina quam sim-
plices: ino ut asserit Dionysius, quod uni 
cibus est, hoc alteri est vencnum. 

Quod autem diversis diversa data sint 
dona mensurata divisa, diversos actus ha-

bentia, ostendit per simile in corpore 
humano. Sicut enim in uno corpore na-
turali, organico, animato, multa membra, 

videlicet oculos, manus, pedes, habebus, 
onnia autem membra non eundem ac-
tum habent: ita multi fideles unum cor-
pus mysticum, caritate connexum, sumus 
in Christo capite nostro, a quo motum 

Ephes. iv, virtutum et vitam gratiae participamus, 
sicut a capite cetera membra motum et 
vitam naturalem recipiunt: singuli aut-

tem sumus alter alterius membra, id est, 
unquisque nostrum est membrum al-
terius mysticum, puta per similitudinem 
spiritualum: quoniam sicut unum mem-

brum servit atque communicat alteri su-

am utilitatem, ut oculus videt toti cor-
pori, manus operatur pro sustentatione 
totius corporis; sic unus fidelium commu-

nicare debet alteri dona sibi concessa, 
quamadmodum Petrus hortatur: Unus-
quisque sicet accipit gratiam, in alter-

unum illum administrantes. Gratiae etenim 
gratis data, quanvis aliquidus speciali-
ter dentur, ordinantur tamen ad commo-

dum aliorum. 

Unde de diversitate donorum singulis 
concessorum, subjungitur: Habemus au-
tem donationes, id est, sic singuli sumus A
membra alterius, sed habemus donatones secundum gratiam quae data est nobis, differentes, id est dona distincta secundum gratiam maiorum vel minorem nobis impensam. Unusquisque enim summ donum habet a Deo, alius quidem sic, alius vero sic, secundum quod misericordia et gratia Dei major est in uno quam in alio. Cetera quippe dona supernatura- lia sive gratuita, mensuram gratia habitudinis et primae aliquo modo sequuntur.

Deinde explicit dona ista diversis diversimodo distributa. Sive prophetiam, id est revelationem secretorum, maxime futurorum, humanam rationem transcendentium, sumus habentes: et hoc, secundum rationem, id est secundum finem et exiguientiam, fidei catholicae. Prophetia namque ordinatur ad fidei vocationem, et proprie respicit ea que pertinent ad salutem, que est finis quem fides docet atque proponit. Ideo secundum fidei rationem prophetia conferetur divinitus, et sic habetur a nobis. Sive habentes ministerium ecclesiasticum, ut ordinati sumus membra aliorum in ministrando eis sacramenta Ecclesiae. Sive qui docet, id est gratiam instruendi habens, sit membrum alterius in doctrina, id est in exhibitione doctrinae.

Qui exhortatur, id est gratiam exhortationis sortitus, sit membro aliorum in exhortando vos ad meliora. Qui tribuit eleemosynam, tribuat in simplicitate, id est simplici intentione, videcit ad gloriam Dei, non propter laudem hominum. Qui praestet, id est praebet seu princeps, prasit sihi subjectis in sollicitudine, id est vigilanter et timorate, pendens illud Sapientiis : Judicium gravissimum in his qui praestant, fiet. Si enim unumqucumque nostrum, iuxta Michaeam prophetam, oportet sollicite ambulare cum Deo su, quanto magis aliorum praesatum, quem utique tanto sollicitus conversari oportet, quanto plurimum animorum constitutum est custos! Qui miseretur.

B
id est, aliis condelet et succurrat, in hila- ritate cordis hoc faciat, ne suo marmore misericordia magis affligat. Unde de quibusdam scriptum est : Consolatores onerosi vos omnes. Quocontra ait Psalmista : Ju-

C
nundus homo qui miseretur et commoda- dat. Nee obiit quod infra dicit Apostolus, Fere cum fluentibus. Quamvis enim qui miseretur alius, aliquo modo contristetur et Iugeat, totum tamen fieri debet, non in dejectione spiritus, sed in hilaire, quia ad hoc niti debet ut alterius misericordiam relevet, cique animo lato subveniat.

dulie, quæ est virtus debitam creaturis reverentiam afferrens.

11 Sollicitudine non pigri ad habendum sollicitudinem bonam, quæ est vigilantia cordis in bonis; vel, Non pigri ad exsecutionem sollicitum vera et intima sollicitudinis. Est autem quædam sollicitudo vana atque superflua, quæ versatur circa haec temporalia, de qua Salomon ait:

Exspectatio sollicitorum peribit; et Apostolus, Nihil (inquit) solliciti sitis. Spiritu fervente calore divini amoris, ne caritas refrigescat in nobis, et evomat nos.

12 Spe gaudentes. id est, de certa expectatione futura beatitudinis spiritualiter iucundantes in Deo, qui vos ad aeternam beatitudinem invitat. Propter quod grates referendum est ei inordinaten. Nihil enim Christiano felicius, cui promittuntur regna caelestia. In tribulatione justè vel injustè illata, a mundo vel domone, estotes patientes, repellendo a vobis passionem tristitiae, quoniam scriptum est : Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam. Et alibi habetur : Illi qui fatigationes non susceperunt in timore Dei et patientia, exterminati sunt. Denique omnes qui volunt pie vivere in Christo, persecutionem patiuntur et per multas tribulationes oportet nos ingredi regnum caelestium. Idcirco in tribulationibus, tanquam in optimis via pervenientes ad Deum, oportet nos cordialiter exsultare. Ait enim Psalmista :

Justa est Dominus his qui tribulato sunt ius corde; et Dominus. Cum ipso (inquit) sum in tribulatione. Orationi instantes.

13 Necessitatiis sanctorum, id est penituis servorum Christi, estote communiantes. id est communia facientes bona vestra, suppleendo eorum inopiam. Unde ad

Hebr. xii. 16.


14 Beneficite, id est, bona dicite, et orate pro persecutionibus vos; beneficite, et solite maledicere, et repetiti, confirmationis et magna seriositas indicium est. Hoc est quod ait Salvator : Orate pro persecutionibus et calumniantibus vos; et,

Hebr. xvi. 14.


15 Horor insuper vos, Gaudere cum gaudentibus, id est, congratularis hi qui de bonis operibus gaudent in Domino. Non autem debemus cum perversis et vano judicis gaudeamus, de quibus scriptum est : Mundus gaudebit, vos autem contra Christi, tristabimini. Flere cum fluentibus, condolendo affistitis, sicut Job ait : Plebam quondam super eo qui afflictus erat, et commatiatur anima mea pauperi. Verumtamen non debemus cum omnibus fluentibus aequaliter fler. Est enim fletus alius inordinatus, quo propter amissionem temporalium rerum quis superfusue fugit. Sic fluentibus confiere debemus, compatiendo eorum errori, quatenus cessent sic flere. Alius est fletus ordinatus propter peccata, seu gloriae ditationem. Sic flenti confiere debemus, quatenus veniam consequatur seu gloriam, non autem ut fletus talis statim tollatur ab eo,
nisi forte per accidens obsetit spiritui, A
inducendo corporis debilitatem aut alibi
nocuenturum. Imo simpliciter gaudentum
est de hono fluet alterius.

16  Il ipsum invicer sentientes, id est,
conformantes vos mutuo in affectu et in
tellectu, ut sitis conformes in Domino.
Non alta sapientes de volubilitis, id est,
non magna praesumpentes de volubis,
sicut ait Psalmista: Domine, non est ex-
altatum cor meum, neque ambulavi in magnis;
se habuitibus cogitationibus estote
consentientes, ut parva et vilia aesti-
metis de volubis. Nolite esse prudentes apud
volubilitis, id est in oeulis propriis, re-
putando vos sapientes, aut ceteris magis
sensatos. Imo si aliquid sapientiae vel sci-
cientiae in volubis est, tum debo adserbite,
et nolite in volubis ipsis inaniter exsulta-
re, et simplices spernere. Unde Salomon
dicit: Vidiusti hominem sapientem sibi
videri? magis illo specie stultus habebit.

17  Noli malum pro malo reddentes. Nam
et Psalmista fatetur: Si reddidi retribu-
centibus mihi mala, decidam merito ab
inimicis meis inanis. Sed nec hoc suffi-
cit, quoniam Christus ait: Benefacite his
qui omerunt vos; et Petrus: Non redden-
tes malum pro malo, sed contrario be-
neficientes; in hoc enim vocati estis. Hac
impleri non valent, nisi privatus amor
radicibus exstinguerat, et amor divinus
mentem promus possidet. Providentes, id
est, circumspice seu provido disponen-
tes ac operantes, bona non tautom cor-
ram Deo, videlicet in secreto, vel quant-
um ad cordis intentionem, sed etiam
coram omnibus hominibus, ne quis scan-
dalizetur in volubis, salva tamen veritate
vitae, justitiae et doctrinae. Unde alibi di-
cit Apostolus: Honeste ambulatis ad eos
qui foris sunt; et Salvator: Lucat lux
vestra coram hominibus; et, Vide te
scandalizetis numin ex pusillis istis,

Si fieri potest quod dicam, quod er
volubis est, id est, vestra possibilia face
ad hoc, ut sitis eum omnibus ho-
minibus pacem ac spirituala
bentes, non carnaele et saecularem de
qua ait Salvator: Non veni pacem mi-
tere. Non volubilitos defendentes, caris-
simi, repercutiendo percutientem, quum
dicat Salvator: Si quis percusserit te in
unam maxillam, praebe ei et alteram, se-
licet quantum ad animi praeparationem:
seculam locum invicem, id est, vindicete
se suaditum cedite, ne repercutiendo, alium
magis provocetis, vel propriam passionem
exercetis. Scriptum est enim in Heute-
ronomio: Mihi vindictam committite, et
ego retribuam, dicit Dominus, qui facio.

18  Proces, xxvi. 12.
19  Proces, xxvi. 13.
20  Proces, xxvi. 14.
21  Proces, xxvi. 15.
22  Proces, xxvi. 16.
23  Proces, xxvi. 17.
24  Proces, xxvi. 18.
25  Proces, xxvi. 19.
26  Proces, xxvi. 20.
27  Proces, xxvi. 21.
28  Proces, xxvi. 22.
29  Proces, xxvi. 23.
30  Proces, xxvi. 24.
31  Proces, xxvi. 25.
33  Proces, xxvi. 27.
34  Proces, xxvi. 28.
35  Proces, xxvi. 29.
36  Proces, xxvi. 30.
37  Proces, xxvi. 31.
38  Proces, xxvi. 32.
39  Proces, xxvi. 33.
40  Proces, xxvi. 34.
41  Proces, xxvi. 35.
42  Proces, xxvi. 36.
43  Proces, xxvi. 37.
44  Proces, xxvi. 38.
45  Proces, xxvi. 39.
46  Proces, xxvi. 40.
47  Proces, xxvi. 41.
48  Proces, xxvi. 42.
49  Proces, xxvi. 43.
50  Proces, xxvi. 44.
51  Proces, xxvi. 45.
52  Proces, xxvi. 46.
53  Proces, xxvi. 47.
54  Proces, xxvi. 48.
55  Proces, xxvi. 49.
56  Proces, xxvi. 50.
57  Proces, xxvi. 51.
58  Proces, xxvi. 52.
59  Proces, xxvi. 53.
60  Proces, xxvi. 54.
ERUDITIV Apostolus omnes fideles in moribus generaliter, capitulo precedentium: jam specialiter instruit subditos. dicens: Omnis anima, id est omnis homo existens sub alio. A parte enim significat totum, sicut et in Actibus ait Lucas: Eramus autem universae animae in navi, ducenta septuaginta sex. Potestatibus subliquidibus, id est in potestate constitutis, principibus sæcularibus, spirituallibusque prælatis, non solum bonis et modestis, sed etiam dyscolis, subdita sit per obedientiam promptam ac humilem, dummodo nihil praecipiam contra Deum et justitiam. Unde tyrannis obedientium non erat in his quibus impugnararet fidem: et ministri qui eis placebant martyres persequeundo, graviter pceceaverunt: sicut et angelii inferiores, consentientes Lucifero. Non est enim potestas nisi a Deo omnipotente, a quo processit atque dependet omnis potestas creatae ac limitata. Quamvis enim potestas absusio seu nocendi voluntas sit ab animo creato, ipsa tamen potestas a Deo profluxit. Propter quod dixit Christus Pilato: Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper. Et Sapiens dicit: Præbete aures, qui continet multitudines, quoniam data est vobis potestas a Deo, et virtus ab Altissimo. Quaer averta a Deo sunt, ordinata sunt, id est sapienter et rationabiliter institutata. Omnia namque in mensura, numero et pondere constituit Deus. Denique, sapientia altingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit universa suaviter. Ad sapientem enim pertinet ordinarne.

In tuegia qui resistit potestati per rebellionem, Dei ordinationi, id est rei a Deo ordinatae, seu juri divino, vel etiam Deo resistit, quantum in se est. Unde Deus dixit ad Samaelem: Non te abjecerunt, sed me. Et Christus: Qui vos spernit, me spernit. Quiesque quoque ad filios Israel: Non contra nos, inquit, est murmure verum, sed contra Deum. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem aeternam acquirant, peccando mortaliter. Interdum etiam incurrunt damnum temporale.

Deinde ostendit cur superioribus obedientium sit. Nam principes non sunt tibi boni operis, id est ad timorem his qui bene agunt. sed malis, id est his qui agunt perverse. Officium enim et intentionis principis est, subditos justis dispone re, bonos ad meliora provehere, impios vero restringere et punire. Hoc tamen verum est de his qui potestate sibi concessa bene utuntur. Aliqui vero sunt principes mali, qui justos opprimunt et impios forvent. De quibus per Prophetam Domini profetetur: Ipsi regnaverunt, et non ex me, principes exstiterunt, et non cognovit. Sed nec hi inordinate timendi sunt, quum dicit Salvator: Nolite timere eos qui corpus occidunt. Vis autem non timere, nec causam timendi habere potestatem, id est in potestate positum principem seu praetatum? Fac bonum, id est justitiam, et habebis laudem ex illa potestate, id est, a potestatem habente laudaberis, si bonus est. Si vero sit malus, habeabis laudem ex eo occasionaliter. Quoniam erit tibi causa majoris coronae, laudis et gloriae. Dei enim minister est praetatus sui princeps, etiam si ignotum: nam divina dispositioni aliquo modo subservit: tibi in bonum, id est ad tuam utilitatem, quatenus retrahat te a malo, pro-

Ezekv. xvi.

Rom. vi. 4.
moveatque ad bonum. Si autem male faceris, time potestatem tuæ perversitatis ultricem. Non enim sine causa gladium portat. Potestas secularis portat gladium materialem; ecclesiastica, spiritualis. Utraque vero habet judiciarion potestatem, quæ per gladium designatur. Dei enim minister est princeps, vindex in iram, id est in puretatem seu pe-nam infigendum, et quia malum agit. Haec est ratio quæ gladium portat, ut vindici-cet mala, quatenus culpa ordinetur per pe-nam.

5 Ideoque necessitate, id est obligatione juris, et proper vínæ coactivan superioris, videlicet, quia tenuimini et potestis ad hoc compelli, subditi estote superiori, non solum proper iram, id est timo-re pone, sed etiam proper conscientiam mundum habendam. id est amore justitiae, ne habeatis remorum conscientia, si invite obideritis. Unde alio loco dicit Apostolus: Non ad oculum servientes, sed sicut Domino. Ideo enim, seicit ad pro-fitandum vestram subjectionem, et tributa præstatis; quod est signum subjectionis; ministri enim Dei sunt principes, quum sint executores justitiae divinæ. Propret quod dicitur per Sapientem: Quum es-setis ministri regni ejus, etc. In hoc ipsum servientes, id est, proper tributorum receptionem ministrantes vobis, defenden-derem publicam, et pugnando pro vobis.

Reeditae ergo, statim quum potestis, omni-bus debitis, cui debetis tributum, pra- state tributum; et cui debetis vectigal, reeditae vectigal. Dicitur autem tributum, quod solvit tota patria pro se domino suo. Vectigal autem, quod solvit singularis persona, ut quum negotiator solvit vectu- rat praevi et pedagia rerum suarum. Vel, vectigal vocatur stipendium quod datur dominis, quando per terras venitur. Cui timorem debetis, videlicet domino terrae, ut credisti, exhibite timorem; cui debetis honorum interiorem vel exteriorem, videlicet Deo, parentibus et virtutibus hominibus, date honorum. Ait enim Dominus per Prophetam: Filius honorat patrem, et servus timet dominum suum; si ergo pater ego sum, ubi est honor meus? et si dominus ego sum, ubi est timor meus?


Plenitudo ergo, id est consummatio, perfecta impleto ac finalis perfectio, legiis antiquae et novae, est dilectio Dei et proximi: omnium omnium virtutum regi- num, origo, matræ ac finis, est caritas, quæ deus amatur et proximus. Omnia ergo præcepta disponent et referuntur ad
plenam observationem praecipe caritatis. 

1 Tim. 1, 5. 

Propter quod alibi habitur : Finis praecip- 

ti est caritas de corde puro, et conscien-
tia bona, et fide non ficta. Hoc autem 

pensandum, quod licet sint duo praecipua 
caritatis, in quibus tota lex pendet et 

Prophecie, sumum tamen frequenter ponit 

pro troquo, quia nec Deus sine pro-

ximo, nec proximus sine Deo diligitur. 

Ihlice enim Salvator ait : Hoc est prae-

cipientium meum, ut diligatis invicem 
sicut dilexi vos Et iterum dicit : Mandatum 
novum do vobis, ut diligatis invicem. Id 
cuo quoque scriptum est : Here est anun-
tiatio quam audit sis ab initio, ut diligatis 

alterutrum. 

Deinceps declarat Apostolus, quod acti-

bus caritatis maxime consistendum sit tem-
pore evangelica legis, quae est lex cari-
tatis ac libertatis, quemadmodum vetus 

lex crat lex timoris ac servitutis, prout 

prolixe manifestatum est supra. Ait ergo 

Et hoc scientes tempus, id est, condi-
tionem et opportunatem considerantes 

praecipua temporis, quod est tempus gra-
tiae : de quo scriptum est, Ecco nunc 
tempos acceptable, ecce nunc dies sal-

utis : quia hora est jam, seiliecet tempo-

re isto, inm unum momenti, nos de sommo 
surgical, id est de torpore et negligentia 
ad opera caritatis procedere, atque ad vi-
gilaniam mentis ascendenre ; sicut alibi 
elamat Apostolus, Surse, qui dormis, et 
exsurge a mortuis. Otium autem, torpore 
et negligentia, somno comparatur, qvoni-
am sicut somnis vitam naturae abscindit, 
sic ista vitam gratia perimit. Ad quod 

spiritualiter pertinet illud Jonae : Quid tu 
sopore deprimis? Surse et invoca Deum 
tuum. Denique non dormientibus, sed vi-

gilanitiibus, provenit regnum Dei. 

Consequenter ponit rationem cum tem-
pus est a somno surgere. Nunc enim, 
quum caritatem et gratiam Dei habemus, 

propior, id est vicinior, est nobis nostra 
salus, id est vita aeterna, quam quum 

credidimus; id est, quam tune quum so-

lam fidei habituimus : quoniam fides si-

ne operibus non unit nos Deo, nec per-
ducit ad vitam aeternam. Vel, Quam quum 

credidimus, id est, quam ante Christi ad-

vendum, quia tune omnes saneti descen-
derunt ad limbum inferni. Nune vero 
patefacta est nobis per Christum jamu 

felicitatis aeternae : cui tanto amplius 

approximamus, quanto eas ardentius de-
sideramus. Ambulamus enim ad eam, con-
templando, amando et bene agendo. 

Nor, id est temporis infidelitatis et vi-
torum, vel temporis veteris Testamenti, 

quod dicitur nox : propter obscuritatem 

legalium figurarum et prophetaeiam vi-

sonum : quae omnia in nova lege reve-
lantur. Unde dicitur ad Hebrazos : Ut 

Hebraec, s. 1. 

Bram habens lex futurorum bonorum, 

non ipsam imaginem rerum. Hec iigitur 

nox proceat, id est praeterit, et modo 

non est; dies autem, id est claritas eva-

gelicae veritatis, splendor gratiae, tempus 
novi Testamenti, seu beatitudo promissa, 

approquinavit, quia jam prasens est in re, 

vel in spe. Gratia nanque et veritas 

per Jesum Christum facta est. Abjiciamus 

ergo opera tenebrarum, id est peccata, quae 
ex tenetris ignoranter prodent, mentem 
deforment, et ad tenebras inferi protrah-

unt. Omnis enim qui male agit, odit 

lucem, et non venit ad lucem, ut non 

arguantur opera ejus. Et induramur 

spiritualiter arma lucis, id est virtutes et do-

na Spiritus Sancti, quae animam roborant 
et defendunt contra insidias demorum, 
et contra jaenula se praelia vitiorum. De 

quibus armis dicit alio loco : Acipite 

Ephes. v. 6. 

armaturam Dei, ut possitis resistere in 
die mala, induti loricam justitiae, sumen-
tes securum fidei, et galeam salutis. 

Haec ergo agamus sic, ut die, id est, 

quatenus tempore gratiae, seiliecet tempo-

re isto, honeste ambulamus, id est, reve-

renter earam Deo, et exemplariter eoram 
hominibus, converteremur, nemini dantes 

ullam offensionem, ut non vituperetur 

ministerium nostrum. Non in conessas-
tionibus et ebrietatibus, id est frequenti-

bus, gulosis atque superfluis manuclatio-
nibus et potationibus, fugiendo videlicet A
vitia gulae, quae valde inhonestae sunt. Pro-

Luc. xxvii. 34. pter quod ait Salvator : Videote ne gra-
vientur corda vestra crapula vel ericrat-

Lxxi. v. 11. te : et Isaias, Vide qui consurgitis mane
ad ericratatem sectandum, et potandum

Amos vi. 4. usque ad vesperrum. Non in cubilibus,
id est voluptatibus carnis, quae exercentur

Osee 14. in cubiculis. Unde scriptum est : Vide
qui dormitis in lectis eburneis, et lascivi-

Jacob, us. tis in stratis vestris. Et impudicitias,
id est ceteris luxuriae vitii, quae sunt

1 Cor. vi. 3. maxime impudicia et bestialia, juxta il-

Sed induimini Dominum Jesum Chri-

stum, id est, brachiis sanctae dilectio-
s memoriam eum in cordibus vestris,

dicentes cum Sponsa : Tenui illum. nec Cant. m. 4.
dimitto. Vel, induimini Dominum Je-

sum, id est, formam conversationis ejus
sequimini, ut ipse per caritatem com-

moraret in vos, ornet ac vestiat vos.

Et carnis curam, id est provisionem vi-

cut et vestitus, quibuscarno sustentatur,
ne feceritis in desideriis superfluos, id

est scendum concupiscendum carnis, sed
quantum necessitas exigit, et ratio dietat.

B quemadmodum alihi legitur : Halentes

victum et quibus tegamur, his contenti

simus. Unde Salomon : Menditatatem et

Divinitus ne dederis mihi, tribue tautum

Victui meo necessaria. Quid enim prodest

moriturum hanc carnem, cito futurum

vernum escem, delicate nutrire, et no-

bilem immortalitatem animam, sumne

Trinitatis imagine insignitant, negligere ?

ARTICULUS XVIII

EXPOSITIO CAPITULI QUARTODECIMI : INFIRMUM AUTEM IN FIDE ASSUMITE.

MANIFESTAVIT Apostolus in superi-

ori capitulo, quomodo inferiores ad

superiores se debant habere, jam ducet

quomodo superiores se habant ad infe-

riores. Agnosceendum vero, quod in Ec-

clesia Romanam, cui scribit Apostolus,
erant quidam ex Judaeismo conversi, qui

erant legis amantes, cernimilia legis

legis observanda putantes : propter quod

inter eis discernebant secundum legis

praecepta. Iste vocantur infermi, id est

imperfecti in fide catholica : quia secun-

dum fidei veritatem, cernimilia legis

cessare coperunt post Christi passionem,

ut dictum est. Alii erant ex gentilitate

conversi : et isti non discriminabant in ei-

his humano usui deletis, prout ad Timo-

1 Tim. iv. 4. theum dicit Apostolus : Nilil rejiiciendum,

quod cum gratiarum actione sumitur.
scrupulum. Notandum autem, quod legialia sua caerimonialia, quamvis statim post Christi passionem mortua erant, non tamen mortifera. Nam a tempore passionis usque ad Evangelii publicationem, poterant sine periculo observari, praecepi a Judaeis conversis, dummodo non ponebatur spes salutis in eis, sed firmiter credelatur quod sine observatione eorum sufficeret ad salutem fideles et gratia Christi. Sic nempe in Actibus Apostolorum leguntur Apostoli ea servasse. Ideoque Apostolus dictit hunc infirmum in fide, non B satis instructum de cessatione legalium, suo judicio relinquendum, donec melius informetur.

3 Is qui manducat indifferenter quemlibet cibum homini aptum, non manducantem hoc modo, sed iste eis discernentem, non spernat tanquam iniquum, quum legalia nondum essent mortifera. Et qui non manducat, id est, iste eis discernens et ab aliquibus abstinen, manducantem indifferenter non judicet tanquam legis transgressorem, quia lex cessavit quantum ad vim obligatam. Deus enim illum manducantem assumpsit ad fidem, sient et non manducantem. De his itaque quod hono animo fieri possunt et mało, non judicemus, sed potius in melius interpretetur.

Preferea probat Apostolus, quam irrationabile sit alium judicare inordinatum. Tu quis es, id est cujus vel quantae auctoritatis, qui judicis judicio reprobationis (judicium enim approbationis non est ita illicitum) alienum servum, id est proximum tuum, qui est servus Dei, et conservus tuus, super quem jurisdictionem non habes? Domino suo stat ut vadit, id est, ad glorian vel irreverentiam Dei bene agit aut male, et ad cum pertinet judicarea hoc, non ad te. Stabit autem, id est, erectus erit corde ad Deum et bene agit. Hoc est verbum bona spei; tanquam dicet, Hoc pie praemii potest, quod stabit, etiam si jam jacere videatur. Potens est enim Deus statuere, id est per
Articulatio in Cap. XIV Epistole B. Pauli ad Romanos. — Art. XVII

... numinorum datorum pro beneficiis suis. 

Et qui non manducat, scilicet quemcumque cibum, sed juixa legis tenorem inter cibos discernit, vel omni die iemmat. Domino non manducat. id est, ad gloriam Domini abstinet, et gratias agit Deo. Et ita uterque bene facit pro tempore, sicut ostensum est. Sic ergo agere debemus, omnia referendo ad Deum, ut glorificetur ipse in omnibus. Cujus ratione subditur:

7 Nemo enim nostrum sibi vivit finaliter, id est ad gloriæ propriam, quoniam vita naturæ et vita gratiae quam habeamus, ad gloriæ et laudis Dei. Et nemo nostrum sibi mortitur, id est ad gloriæ laudis Dei. quatenus separatus corpore, laetum atque glorificat Deum in patria indesinenter.

8 Sive enim vivimus, domino, id est ad gloriæ Domini. vivimus; sive morimus, domino morimus. Sive ergo vivimus, sive morimus. Domini sumus, id est, non solum jure creationis et gebuationis, sed et per caritatem et cultum devotissimum, ad Domini pertinentium. Beati qui ita conjuncti Deo sunt, ut tota vita morsque ipsorum Deum honoraret. Ipse enim ait: Qui glorificaverit me, glorificabo eum. Omnia ergo opera nostra interiora et exteriora ad Dei gloriæ referamus, et propter omnia omnia finaliter operemur.

In hoc enim, id est propter hoc. Christus mortuus est et resurrectit, ut vivorum et mortuorum dominetur, id est, dominari cognoscatur. Nam ante passiones erat utique vivorum mortuorumque Dominus, etiam secundum naturam assumptam ut Verbo unitatem, qua a primo instanti unitatis suæ cum Verbo, praedicta est omnia creature, dominiumque universum sortitur. Propter quod ait Salvator: Pater diligit Filium, et omnia dedit in manu ejus; et alibi. Dedisti ei potestatem omnium cœlestium. Verumtamen Christus dicitur passus ut omnium dominetur, propter duo: Primo, quoniam sua passione meruit judiciarii potestatem, et gene-

10 Quam ergo Christus constitutus sit omnium judex. Tu autem, judicando, quid est, id est, qua temeritate, quod fructu, judicis sententia definitiva fratem tuum? Aut tu quae spernis fratem tuum, tanquam pecatorum aut vilot? Unde scriptum est: Vae qui spernis, nonne et ipse spernes? etiam Quam fatigatus desieris contemnere, contemneris. Et alius Propheta: Nonquid Malach. non pater unum omnium nostrum? Nonquid non Deus unus creavit nos? Quare ergo desipit unusquisque nostrum fratem suum? Male ergo agis, o homo, judicando spernendoque proximum. Omnes enim stabilimus ante tribunal Christi, id est coram Christo sedente in sede judiciaria in die judicii, tanquam judicandia ab eo. Tribunal autem est sedes judicii. Quod vero jam dicitur quod omnes stabimus ante tribunal Christi tanquam judicandi, intelligendum est, vel de judicio condemnationis, vel remunerationis. Scriptura autem frequentem per judicium, intelligit damnationis judicium, sicut ibi: Omnis qui credidit in eum, non judicatur; et, Si nos ipsos judicarernus, non utique judicarernur.

11 Scriptum est enim in Isaia: Vero ego, dicit Dominus, id est juro per me ipsum, qui majorum per quem jurem non habeo, quosam mihi fecit et omnis gentem, celestem, terrarum et infernum, id est, omnia mihi subjiciuntur, præsertim in die judicii: et omnis lingua comite-
ENARRATIO IN CAP. XIV EPISTOLE B. PAULI AD ROMANOS. — ART. XVIII

biter Domino, id est, omnis conscientia confitebitur mihi tune opera sua; vel, Omnis lingua, id est omne genus hominum, cujus-cumque loquere, confitebitur Domino, confessione landis divinis, vel propriae culpae. Nostra translatio est talis: In memetipsa juravi: egredietur de ore meo justitiae verbum, et non reverteetur, quia mihi curvabitur omne genu, et jurabit omnis lingua. Quod licet ad litteram dictum videatur de conversione, adoratione et genuflexione omnium gentium in primo Christi adventu et tempore praedicationis evangelicae. Apostolus tamam Spiritu Sancto copiosisimae adimpliit, praesentii loco insanuit hoc posse intelligi de subjektione et additione omnium hominum in secundo Christi adventu.

Itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo, id est, reddere compelletur suum exigitur. Multi tamen non poterunt rationem reddere Deo de actibus suis, quia omnino irrationabiliter vixerunt. Aliqui etiam non exigentur reddere rationem, vel quia nullam culpam habebunt, et in hac vita satisfactionem; vel quia infideles fuerunt, et jam judicati sunt, qui in die judicii non judicabantur judicio discussionis. Non ergo amplius inviecem judicium usurpato vel tempore scendo: sed hoc judicium magis, id est, bonum et observandum esse discernite, ne ponatis offensivam, id est occasionem peccati, fratri, id est proximo, vino vel feminae, vel scandalum, id est occasionem tristitiae. Communiter autem unum pro alio sumitur.


Propter quod bona ista omittenda non sunt propiter scandalum tale vitandum: siunt nec Christus vitare curavit scandalum Pharisaorum. Similiter honorum temporalium quaedam aliquibus committuntur conservanda, ut bona Ecclesiae prae-latis, bona rei publicae rectoribus, et destituta certis personis. Et quia ad horum conservatorem homo tenetur, ideo propiter nullius scandalum sunt deserenda.

Seio per rationem, et confido in Dominum Jesu per gratiam ejus, quia nihil communge, id est, nullus cibus humanae vitae aptus, immundus est, per ipsum, id est per creationem ipsius. Omnia enim per ipsum facta, sunt valde bona. Vel minus dicit, et majus significat, ut sit sensus: Nihil commune per ipsum, id est, omnia munda facta sunt per ejus adventum, omnes videlicet cibi apti, in legem prohibiti. Christus enim absolvit a legali prohibitione ciborum, iuxta illud: Que Deus purificavit, tua communi non dixeris. Visi et qui existimast quid communge esse, id est aliquem cibum esse immundum proper legis praeceptum, illi sic existimasti communes, id est immundum, est aliquid alimentorum, secundum suam opinionem et conscientiam. Sicut friare barbam illitium est ei qui hoc putat illitium, quandam sic putat, quia contra conscientiam faceret, si friaret.

Si enim proper cibum, id est, ob hoc quod quendam habit cibum indiserite manducas, vel ab aliquibus abstines, fater, id est proximus, bonus contristatur, putans te impie agere, et nesciens quid debet secures facere, quem tamen fecit posse alterum hominem eligere, sique fratris tui contristationem vitare: jam non secundum caritatem ambulas, id est, non caritative te habes, quia non vitas offensam fratris, sed ejus salvi praenoncium cibum tuum. Noli cibo tuo, id est usum vel abstinentia cibi, illum perdere, id est ad mortale peccatum inducere, pro quo Christus mortuus est, ne videaris premium mortis et sanguinis Christi parvi pendere.

Non ergo blasphemetur, id est, contra Dei honorem vituperetur, bonum nostrum, id est firma nostra, Scriptum est enim: Melius est nomen hominum, quam divitiae multae; et alihi: Caram habe de bone nomine; hoc enim magis proderit tibi quam nolle thesauri. Porro, ut ait Ambrosius, qui habet opera bona, si reprehendatur in re minima, bonum suum offuscat, et incipit bonum ejus blasphemare. Propiterea virtuoso vitanda sunt minima.

Ideo autem non debes cibo tuo proximum perdere: Non est enim regnum Dei, id est regnatio et habitatio Dei in anima tua, seca et potus, id est vicus exterior. Esca namque non commendat nos Deo; nec cibus damnatur, sed conceptio inmoderata. Ideo subditur: sed justitia, reddens Deo quae Dei sunt; proximo, quo proximi sunt; et sibi ipsi, quo expedient; et paz, id est vera tranquillitas mentis; et gaudium quod habetur in Spiritu Sancto, id est per gratiam Spiritus Sancti ex contemplatione et dilectione divinorum. Ista sunt regnum Dei, quia per ista regnat Deus in nobis, quemadmodum ait Scriptura: Regnum Dei intra vos est. Vel sic: Non est enim regnum Dei causaliter esca et potus, id est, per ista non acquiritur regnum celorum; sed justitia et paz, et gaudium in Spiritu Sancto, sunt regnum Dei, quia per talia regnum celorum obtinetur. Qui enim in hoc regno Dei, id est in justitia, pace et gudio spirituali, servit Christo, non scandalizans aliquem proper cibum seu cibi delectationem, vel aliam irrationabilem causam, placet Deo, quia beneplacitum est Dominus in populo suo; et probatus, id est approbatus, est hominibus, quia exemplaris est ipsis, et laudatur ab ipsis. Haque, quae pacis sunt, id est ea quae pacem parint, Jovent, conservant, secollemur et operemur,Beat enim Matth. xxv. pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. In pace namque vocavit nos Dominus, et non est Deus dissensionis, sed pacis. Unde per Prophetiam Dominum loquitur: Veritatem tantum et pacem diligite. Et quae adificationis sunt, id est, ad hominum provocant, videlicet morum probitatem, inivivem custodiam, quae est unus, non tantum alienum non scandalizet, sed spiritualiter eum adfectit.

Ideo, Noli, o homo, proper cibum, id est amore cibi, descrevere apus Dei, id est fratre num spiritualiter oceindere, seu
fidem et gratiam ejus exstinguere. Omnia quidem cibaria munda sunt et licita, in quantum sunt creaturae boni Dei; sed malum, id est nocivum, est homini quaecumque cibaria sumere, qui per offendiculum manducat, id est, manucaendo fratrem suum scandalizat, et Deum offendit, sicut malum erat primo parenti de fructu ligni vitae comedere. Ne autem quis putet simpliciter utile esse vel melius quolibet cibo et potu uti, eo quod omnia munda sint, adjecti: Bonum est non manducare carnem, et non bibere vinum: per hoc enim concupiscencia minoratur, corpus castigatur, et gratia obtinetur; neque manducare et bibere id in quo frater tuus offendit, id est, impedimentum se habet proficiendi in via Dei incurririt, aut scandalizatur, id est, cadit peccando: quo est magus et gravis quam offendere; potest enim quis pede in aliquid impingere, nec cadere: aut infirmatur in fide, hasitans quid sit tenendum: quo valde penale periculo sumatur.

Consequenter hortatur Apostolus ad hoc. Tu fidem quam habes penes temetipsum, id est, intra te firmiter credis omnes cibos per Christum purificatos seu libitos factos, habe coram Deo, id est, sufficienti tibi banc fidem habere in cordis secreto, Deo spectante, nec fratri tuo aliter aestimami com ostendas, ne scandalizetur. Beatus est jam in spe, bene agendo, qui non judicat, id est, damnabilem facit, semenipsisum, alium scandalizando, in eo quod probat, id est faciendo quod licuit esse cognoscit in se, quamvis sit illicitum proper scandalum evitandum. Vel sic: Beatus qui non judicat, id est non redarguit, semenipsisum in eo quod probat, hoc est approbat, id est, qui nihil agit contra conscientiam suam. Qui autem discernit, id est, judicat quosdam cibos vitandos, si manducaverit tales cibos, damnatus est causuliter, id est, pecando mortaliter damnari promeruit: quia manducat non ex fide, id est contra id quod secundum fidem et conscientiam suam sentit agendum. Omne autem quod non est ex fide, id est, quod fit contra fidem, et propter finem contrarium finem quem edocet fides, peccatum est, quia inordinatum et contra legem divinam.

Circa haec duo queruntur: primo, utrum ratio seu conscientia errans obligat; secundo, an qualibet actio infidelium sit peccatum. — Et respondendum ad primum, quod operatio recipit speciem a termino ad quem, rationem autem boni vel mali moralis sumit ab intentione agentis, seu formali ratione objecti. Quum ergo ratio dicit aliquid bonum vel malum, quamvis ita non sit: tamen si voluntas furtur in id quod ratio ei proponit sub ratione mali, licet sit bonum, certum est quod fertur in illud sub ratione mali, et ideo formaliter peccat: quemadmodum putans falsum asserrere, mentitur etiam si verum dicat, eo quod falsum dicere astitet. Simile est, si quis bonum agat, putans illud esse malum: peccat enim. Ideo ratio seu errans conscientia obligat. Non est tamen homo perplexus, id est necessitate peccandi adstrictus, quoniam potest errorem rationis abjicere. — Ad secundum dicendum, quod infidelitas, sicut et cetera peccata mortalitatem, avertit vitam gratia, non autem tolit bonum naturae. Quamvis ergo infidelis non agat aliquid meritorie, potest tamen facere opus bonum in genere moris, seu bonum morale, ad quod se extendit naturalis potentia. Et in tali actu non peccat directe, et per se: ut si honoret parentes, vestit nucedum, cibet esurientem. Si quis vero refert ad finem sue perfidiae, in eo peccat, quamvis sit bonum: nam finis perversus est. Quod ergo nunc ait Apostolus, Omne quod non est ex fide, peccatum est, et quod Glossa adjectit. Omnis infidelium vita peccatum est, accipienda est secundum sensum praetactum, et quia qui fidem non habet, protinus in diversa peccata collabitur.
ARTICULUS XIX

EXPOSITIO CAPITULI QUINTODECIMI: DEBEMUS AUTEM NOS FIRMIORES, ETC.

1 DEBEMUS autem nos firmiores, id est A facere quidquam; et Ego non quaeo gloriam meam, sed quae placita sunt Patri facio semper; et, Non quod ego volo, sed quod tu. Et si Christus, qui non solum caruit omni culpa, sed insuper ut homo plenus fuit omni virtute et gratia, sibi ipsi non placuit, cur nos miseri, deficientes pleni, nobismetipsum placamus?

2 Unusquisque vestrum propino suum plavec in bonum, id est ad bonum finem, seu tendendo in opus bonum, ad aedificationem ipsius, ut ex nobis sumat professum. Econst Christus secundum quod homo, non sibi in se plavec, id est, in se ipso gloriatus non est, quasi a se ipso aliqua habens; nec proprium placitum, sed Dei Patris voluntatem quasitvit. Ideo enim in Evangelio loquitur: Descendi, non ut faciam voluntatem meam, sed ejus qui misit me; et, Non potest Filius a se

3 Quaequequae enim scripta sunt. Quasi dicit Apostolus: Merito allegavi scripturam istam de Christo: Quaequeque enim scripta sunt in libris divinis, praeertim de Christo et ejus mysteriis, ad nostram doctrinam, id est informationem, scripta sunt. Nam Christi actio, nostra est instrumento. Ut per patientiam in adversis; quam verbis et exemplis docet Scriptura, dicens, in patientia vestra possidebitis.

4
Jacob.x,16, animas vestras; et Jacobus : Exemplum A
aceipite longanimitatem et patientiam. Prophe-
etas : ecce beatificantus eos qui susti-
muerunt ; et consolationem Scripturarum
consolantium animas studiosas ac pias,
quoniam multa jucunda et defectabila
continent : unde primo Machabæorum Jo-
nathas et aliis dicidebat, Habemus solatio
sanctos libros : spem habeamus, id est
certam fiduciam obtinuimus gratiam in pra-
enti, et gloria in futuro. Omnis nam-
que Scriptura divinuitas inspirata, utilis
est ad docendum et arguendum, ad eru-
diendum in justitia, ut perfectus sit homo
Dei ad omne opus bonum.

Porro, ut hanc gratiam consequamur,
orat Apostolus : Deus auctem patientiae
tor, conservator et remunerator : de quo
Ps. Lxxi, 2, ait Psalmista, Nonne Deo
anima mea? ab ipso enim patientia mea ;
Ps. Lxxv, 3, et, Quoniam tu es patientia mea, Domi-
enet solatii, id est consolationis infu-
4. Cor. i, 3, sor, qui consolatur nos in omni tribu-
Tob. m, 22, dicitur, Post tempesatem tranquillam fac-
cis, et post fletum exsultationem infundis ;
det cobi id ipsum sapere in aterruam,
id est idem sentire ad invicem, secu-
dum Jesum Christum, id est secundum
voluntatem et doctrinan Salvatoris, non
secundum sensum vestrum, ut sitis con-
formes, et cadem sentientes : justa illud,
Viriliter agite, confortamini, idem sapite.
Sic etiam multitudinis credendum erat
cor unum et anima una. Hanc identitat-
em non facit nisi magna gratia Dei, que
humanorum opinionem, falsitatum, ima-
ginationum et inflationum diversitatem
nebulamque expellit, et corda diversa in
uno veritatis ac sanetitatis splendore re-
colligit. Unde ait beatissimus Dionysius,
quod sicut lumen naturae, ratione sua
defectuositis, est causa diversitatis in as-
sertionibus hominum, sic lumen gratiae
a diversitate in unitatem reducit, et om-
nes idem assere facit.

Ut unanimes, id est affectu et sensu
conformes, uno ore, id est simili voceis
laudatione, honofioicitis Deum et Patrem
Domini nostri Jesu Christi, id est Deum
Patrem, qui est Deus Christi secundum
naturam assumptam, et Pater ipsius, se-
cundum naturam divinam. De quo ait ip-
se : Ascendo ad Patrem meum et Patrem
vestrum, Deum meum et Deum vestrum.
Propter quod, videlicet ut Deum ma-
nimiter honorificetis, suscipe invicum, id
est, unus suscipiat alium in omni caritate
et pietate, mutuo consuleando, condole-
ndo, succurrendo, et eetera opera meri-
cordiae corporaliae ac spiritualia impien-
dendo. Unde prima ad Thessalonicenses
ipse ait : Corripite iniquitos, consolation-
em suscipite infirmos, pa-
tientes estote ad omnes. Sic et Christus
suscepist vos sub alis suo protectionis,
Sanavitque vos. Qui apud Joannem ait :
Eum qui venit ad me non ejiciam foras.
Et is ait : Vos autem vos sustineant
Ps. lxxv, 3, et,quia
Luc. i, 34,
cordatus misericordiae suae. Et David in
Ps. cxii, 4, sicut
Ps. xxvi, 17,
imnopem Dei. Hoc ad utrumque refertur,
quia et nos dehissus suscipere invicem,
e Christus suscepit nos, ad hominem et
gloriam Dei.

Quod autem Christus susceperit nos,
ostendit Apostolus primo de populo Ju-
doeorum. Dico enim Christum Jesum mi-
nistram fuisse circumcisionis, id est Deo
Patri servisse, secundum formam servi-
lem, in praedicatione qua praeclavit Ju-
daeis. Ino et Christus se servum prae-
judaeorum, justa illud : Ego in medio
vestrum sum sicut qui ministrot ; et ali-
hi: Filius enim hominis non venit mini-
strari, sed ministre. Dicit ergo Christus
minister circumcisionis, id est praedica-
tor atque apostolus Judæorum, ad quos
specialiter missum se perhibet, dictus
Non sum missus nisi ad vos quae per-
Matth. xx.

ut Deus verus esse cognoscetur, ad
per gentes, id est gentiles conversus, dico super omnem gentem, id est de pietate et gratia sibi impensa, domine Deo. id est gratas agere Deo, atque servire.

Verbum est Filii ad Patrem dicentis: Propter hoc quod in psalmo illo hunc versiculo prmittitur: Adest quia, qui das vinificentias mihii, et subdes populus sub me, etc.), confiteretur tihi Deo Patri in gentibus, id est, gentes faciam tuam deus, ait et alibi, in tantumad, pro era gentium conversam, et etiam per me ipsum secundum quod, eam sum. Ex hoc sequitur, quod psalms ille ad litteram de Christo dictatur. Adestus enim per verba psalmi hujus probat gentes susceptas a Christo. Probatio vero non valet nisi per sensum litteralem, ut Augustinus testatur. Lyrme tamen expost psalms illam et verba hoc allegata ad litteram de David. Et alioque, nos psalms esset excellentiter nolens tamquam mysteriorum Christi reducendi, non usitate inveverte in sacra Scriptura expressus. Non enim, ut certei psalms, comminutur habetur in li

A bro Psalmo, sed etiam secundum Rege, ibidem.ideo exposuit psalms illam le

Christo huius sae.


Domine vis et, id est, in quo spectamus, et a quo spectera minuitur, repleas eos in hac via incolistes, quia regna spiritualia, et prae, id est intera tranquillitate, passionibus exspiratis, et ad alibi per fide formam. Est enim ex fide formata praelatia, dicit ergo Apostolus, ut divina fidemens contemplando, implenamur omni genere spiritu, id est, considerando velabatur humantiam et beatitudinem Dei beneficia spectare ipsius nolens exhibita et promissa. Ut autem
detis in spe, id est in actu spei, certius atque avidius expectando fidelitatem futurem ex praebitione ejus in haec vita. Ex perceptione nempe praesentium munemur, certa fit expectatio futurorum. Et virtute, id est gratia: Spiritus Sancti; vel, in virtute, id est efficacia bone operationis Spiritus Sancti, id est, quae datur a Spiritu Sancto.

14. Certus sum autem, fratres mei, et ego ipse de vobis, vel per revelationem divinam, vel per operationem vestram quam percepi: quemadmodum scriptum est, Ex fructibus corum cognoscet eos: quoniam et ipsi pleni estis, secundum conditionem status vestri et exigentiam hujus viei, vel quantum requiritur ad salutem, dilictione Dei et proximi. Non tamen simpliciter plenus est aliquid viator dilictione divina, quum nullus viator posset perfecte implere praeceptum caritatis divinae; et durante vita praestanti, quilibet potest in caritate proficere. Et estis repleti omni scientia ad salutem necessaria, non autem absolute omni scientia, ita ut possitis alterutrum movere, id est vos mutuo exhortari. Hoc dicit Apostolus, ne videatur eis scribere quasi ignorant et imperfectis, et ut haec laude provocet eos ad meliora. Verumtamen, quoniam a principio hujus epistole declaravit discordiam, infirmitatem et imperfectionem Romanorum, mirum videtur quomodo jam dicit eos dilictione et omni scientia plenos. Et respondendum, quod ista non sunt ad eosdem referenda. Nam quidam corum valde perfecti erant, de quibus jam loquimur; aliis imperfecti fuerunt, quos superius incerpeavi et concordavit.

Consequenter excusati se de prasumptione. Audaces autem scripsi vobis, fratres: id est, quamvis, o Romani, ita perfecti sitis, ut dixi, tamen audacter ex magna fiducia scripsi vobis praeuentum epistolam, ex parte, id est aliqunib us venstrum, praeque seculic imperfectionibus, qui magis informatione haec indigent; vel, Ex parte, id est non plene, sed partim ac breviter; tanguam in memoriam, id est ad actualum considerationem eorum que habitualiter scitis, vos reducens et excitans: scientibus enim legem loquor, Rom. vii. ut dixi superius. Scribo tamen vobis, ut actualiter memores sitis eorum que scribo. Unde Salomon: Da sapienter, inquit, Prov. ix. 9. occasiunem, et addetur si sapientia: doce justum, et festinabit accipere. Cur autem scripsert, subdit: propter gratiam quae data est mihi a Deo, id est propter apostolatum, vel sapientiam mihi divinitus prestitam, ad hoc, ut sim minister Jesu Christi in gentibus, id est, Christo deserviam gentes instruendo, sient ipsae mihi praeceptum, sieque gratiam mihi collatam vobis communicem: sanctificans, id est sanctum ostendens per divina miracula, Evangelium Dei, id est evangelicam doctinam quam praelico, ut fiat oblationi, id est servitus, gentium: vel oblation quae gentes se ipsas Domino offerunt: vel oblation quae ego eam offero; accepta Deo per devotionem eorum, et sanctificata, id est purgata a vitiis, in Spiritu Sancto, id est virtute et gratia Spiritus Sancti.

16. Habeo igitur gloriam, id est, quam data sit mihi gratia tanta, ideo haec habeo gloriam, hoc est gloriationem internam, non vanam, sed veram, in Christo Jesu, id est secundum voluntatem ipsius, ad Deum, id est ad sanctae Trinitatis honorem. Ex consideratione enim beneficiorum sibi collaboratoribus factatur Apostolus in Deo; quod et nos initiati debemus. Vel, Habeo gloriam, id est meritum gloria dignum, seu apostolicae auctoritatem.

17. Non enim audeo aliqutum eorum logui, quam per me non effici Christus: id est, nihil praesumere ducere, nisi quod a Christo percipi: nihil doceo alios, quod ipse non facio; nec majora affirmo de me in verbo vel facito, quam Christus operetur per me, vel que ego efficio virtute Christi; in obedientia gentium, id est ad hoc, ut gentes Evangelio Dei obediant. Itaque, Non audeo aliqutum loqui, quod Christus non facit per me, verbo prae-
cotionis, et factis bonae conversationis, in A virtute signorum, id est minorum miraculorum, et prodigiorum, id est miraculorum majorum, factorum non arte magica, sed in virtute Spiritus Sancti. Hoc dicit Apostolus contra pseudoapostolos, et ut ceteris Apostolis qui eum Christo corporali sunt conversati, probet se parum, non ob propriam laudem, sed ut omnes suam doctrinam veram agnoscant, diligentiusque intendant ac impleant. In tantum ergo operatus est Christus per me, ita ut ab Jerusalem, unde cupit predicatio Apostolorum, per circuitum, id est diversis locis et urbisbus, usque ad Ilyricum mare, in fine Greciae situm, replerem, id est, plene disseminaverim, Evangelium Christi, id est, Evangelio Christi tot gentes impleverim, convertens eam ad evangelicam fidem. In quo admiranda potestas Spiritus Sancti apparat, qui per numnum virum, sine humano praisidio, tantos populos, ad tam supernaturalem, arduum, et incomprenhensilem legem convertit. Agnoscat ergo opera C Divinitat, haceturque semper fides certissima, tanquam a Deo firmata ac insignita.

Sic autem in illis locis Evangelium hoc praeclari, non ubi nominatus est Christus, id est, non illis gentibus quibus ab aliis praeclari fuerat Christus, ne super alienum fundamentum, id est doctrinam ab aliis traditam, edificarem, id est, verbum spiritualis adfectionis adierem. Et in hoc praeclatio Apostoli comprobatum esse laboriosior et efficacior, quia materia non fuit disposita. Sed si dict scriptum est in Isaiah: Quoniam quisquis non est annuntiatum de co, id est gentes, quibus non erat factus sermo de Christo per Prophetas sicut Judaeis, videbant Christum et opera ejus, oculo fidei, per praedicationem apostolicam; et qui non audierent praedicationem Evangelii prius ab aliis Apostolis, intelligenter evangelica documenta per praedicationem Pauli.
gentium deferre Ecclesiae Jerosolymitarum (quibus praefuit Jacobus). Qui ut omni-
bus credentibus essent forma christianae
perfectionis, venderunt omnia sua, et
in paupertate voluntaria Christo servie-
sunt; pro quorum sustentatione Apostoli
erant solliciti. Petrus quoque et Joannes
commiserunt Paulo et Barnabae, ut gentes
conversas introducere ad millendum elec-
tosynas Jerosolymitas: quod et diligenter
fecerunt. \textit{Probaverunt enim, id est, ope-
re ostenderunt et sponte acqueverunt,}
\textit{Macedonia et Achaia}, id est fideles ha-
rum terrarum, quae sunt partes Graeciae.
Metropolis autem Macedoniarum, est Philippi
(unde dicitur Philippenses), et Thessa-
lonica. Metropolis vero Achaiae, est Corin-
thus. \textit{Collectionem}, id est eleemosynarum
collationem ac dationem, \textit{aliaquam facere}
in pauperes sanctorum}, id est ad sustenta-
tionem sanctorum pauperum, \textit{qui sunt in}
Jerusalem}, et erant ex Judaismo conver-
si. \textit{Placuit enim eis collationem hanc fa-
cere; et debitores sunt eorum, id est san-
corum in Jerusalem. Nunc si spiritualiam
eorum participes facti sunt gentiles, id
est, quoniam gentes conversa spiritu-
alia bona, videlicet fidem, instructionem
et sacramenta Christi, a Judais convers-
sis receperunt, mediate vel immediate,
debet, id est, tenetur debito neces-
sitatis, vel debito honestatis, ino utro-
que modo, \textit{et in carnalibus ministrare eis},
id est necessaria vitae corporalis eis
prabere.

28 \textit{Hoc ergo quum consummavero, id est,
eleemosynas istas detulero in Jerusalem}
ad praedictos sanctos, et \textit{assignavero eis}
\textit{fructum hunc}, id est collationem genti-
um eis missam, \textit{proficiscar per vos in His-
paniam}.

Queritur, an Paulus praedicavit in His-
pania? Dicunt quidam, quod non; sed
proposito, non autem exsecutus est, super-
veniente impedimento. \Une quod unus
dicit, \textit{Proficiscar in Hispaniam, intelligen-
dum est conditionaliter, scilicet, si Deus
permiserit, vel ita concesserit. Allegant
A autem pro se Decretum, \textit{distinctione 11},
Quis nesciat: ubi dicitur, quod de Apo-
stolis solus Petrus praedicavit in provinci-
eis, scilicet Italia, Gallia, Hispанииa, Africa
et Sicilia. Isidorus vero in libro de Ortu
et obitu Sanctorum, \textit{dicit oppositum, as-
serens Paulum in Hispania praedicasse.}
Hieronymus quoque in libro de Viris il-
lustribus, \textit{dicit: Paulus in prima satis-
factione a Nerone dimissus, in partibus
occidentis praedicavit. — Ad Decretum au-
tem diversimode respondetur. Lyra vero
B respondet, quod Dei intentio est, quod
uemo praedicavit in praedictis provinciis,
 nisi Petrus, vel alii de ordinatione ac
missione ipsius. Sed huic non consonat,
quod Paulus sepe testatur, sibi immine-
re praedicationis officium in omnibus gen-
tibus, quantum fieri potuit, ratione sui
apostolatus, unum auctoritate sibi commis-
sa. Unde non indiguit ex ordinatione Petri
in Hispania praedicice, præsertim quum
proposuerit hoc facere, ante quam veni-
set Romam ad Petrum. Constat etiam san-
cetum apostolum Jacobum in Hispania pra-
dicasse. Nec potest negari quin Paulus
Romae (quia est caput Italiae) praedicavit,
et per consequens in Italia. \textit{Scriptum est}
enim in Aetibus: \textit{Mansit autem biennio
in suo conducto, praedicans regnum Dei,
et docens quae sunt de Domino Jesu
Christo, cum omni fiducia, sine prohibi-
tione. Melius ego dixi posses opinor,
quod Decretum ideo asservit solum Petrum
ex Apostolis in his praedicasse provinciis,
quoniam alii Apostoli, scilicet Paulus et
Jacobus, non dixit praedicaverunt in terris
praefatis.}

29 \textit{Scio autem, id est, certe confido, vel
per revelationem agnoeo, quoniam veni-
ens ad vos, in abundantia beneficitionis
Christi}, id est in magna plenitudine gra-
tiae, \textit{veniam, ita quod meus adventus sit
volens multum proficiscus, et mihi ipsi non
parum meritorius.}

30 \textit{Obscevo igitur vos, fratres, id est, per
rem sacram vos rogo, ino per Sanctum
Sanctorum, videlicet per Dominum no-
ARTICULUS XX

DECLARATIO CAPITULI SEXTIDECIMI ET ULTIMI : COMMENDO AUTEM VOBIS, ETC.


Deus autem pacis dator et amator, *sita omnis vobis*, per gratiosam habitatimem. Quamvis enim ubique sit, _pro vigiliis_, ut Salomon ait, Longe est Dominus ab impius. _Amen_.
mansist, et operabar eum eis manus pro-
pris; sed et cuncta Ecclesia gentium
gratias agunt, quoniam mihi gentium Ap-
stolo taliter adstiterunt. Salutate quoque
et domesticam eorum ecclesiam, id est eor-
um familiam, vel congregationem fide-
lium in domo eorum existenter.
Salutate Ezechielum dilectum mihi, id
est familiarem, qui est primitivus Asia
in Christo, id est ex Asia primo con-
versus, ac regeneratus in Christo: et sic
erat alius exemplar credulitatis seu fidei.
Salutate Marian, qua multum laboravi
in vobis, id est pro vobis concordandis.
Nuntiavit enim Apostolo discordiam Ro-
manorum. Salutate Andronicum et Juli-
am, cognatos et conceptivos meos, id est,
de tribu mea existentem, qui interdum
capi fuerunt pro fide, et multa perpes-
si, ut ego: qui sunt noblesse nobilitate san-
etissimae conversationis, in Apostolis. Se-
cundum Origem, hi duo viri erant de
numero septuaginta discipulorum, quo-
rum aliqui (ut Silas) nominantur aposto-
li. Sic et isti dicuntur nobiles in Aposto-
lis, id est inter Apostolos, quia apostoli
dici sunt ratione discipulatus et valida
praelectionis. Qui et ante me fuerunt in
Christo per fideum. Salutate Amplium
dilectissimum mihi in Domino…. Sal-
utate vos qui sunt ex Narcissi domo, id
est, ad ejus familiaris pertinent. Narcis-
sus iste, ut dicitur, presbyter fuit, et cir-
cumcendo confirmabat fideles. Salutate
Rufian electum ad sacerdotium, et ma-
trem ejus carnaelem et meam spiritualem.
Propter praeipue hujus feminse san-
etatem, nominat cam matrem. Cetera
patent.
Salutate ineicem in osculo sancto, spi-
rituali, caritativo, quod sit vere concor-
diae et internae dilectionis indicium, non
in osculo carnali, impudico, adulatorio,
simulatorio, aut proderatorio. Absalon osce-
labatur populum adulatorio; Joab Ama-
san, simulatorio: Judas Christum, pro-
ditoric. Erat quippe in primitiva Ecclesia
consuetudo recipiendi ac salutandi fide-
les eum osculo oris. Tune enim arsit spi-
rualis dilectio, nec erat periculum de
carnalitatis mixtura, ut modo.
Rogo autem vos, fratres, ut observetis,
id est, notetis et discernitis ab aliis, vos
qui dissensiones, id est discordias et con-
trarias opiniones circa fidei veritatem, et
offendet, id est scandala, proter, id
est contra, doctrinam evangelicam quam
vos didictis a Christi discipulis, faci-
unt, inducendo vos ad mutua offensione
nem ac dissensionem, et declinatis ab eis,
non solum mente, sed etiam corporali
recessu, si fieri potest, ne pervertamini
cum perversis. Hujusmodi enim perversi,
Christo Domino nostro non serviant,
quia talia suis servis prohibuit, sed
suoi centri, quem querunt implere, quam
sint gulosi; et per dulces sororinice, id est
verba composita atque placentia, et bene-
dictiones, id est falsas laudationes, sedu-
cunt corda innocentiam, id est inexpert-
torum et incircumscriptorum: qui in se
boni sunt, sine dolo et felle, patausque
calos tales esse quales ipsi sunt, ideo ci-
to eredunt et falluntur. Unde in Prover-
biis scriptum est: Innocens erit omni
verbo; astutus considerat gressus suis.

Debetis autem, o Romani, ab his decli-
nare: Vestra enim obedientia, qua vera
fidei et apostolice traditione paretis, in
omne locum, id est per omnes Ecclesia-
s, divulga est. Quoniam enim Ro-
mani monorhemiam tenebant, quotidie erat
confluxus extraneorum ad Romanum, qui
reudentes ad sua, divulgabant facta Ro-
manorum: et ita fideles venientes Ro-
am, quem vidissent gratiam Romanorum,
revertentes nuntiaverunt eeteris Christian-
is fide in et opera eorum, sique alii
animaliuntur, et confortabuntur in fide.
Propter error Romanorum magis omnibus
noeisset, quam aliorum.

Gaudeo igitur in vobis, in considera-
tione gratiae vos conceasse, et gratula-
lor vos. Sed vos vos sapientes esse in
bona, id est in cognitione et operatione
eorum quae bona sunt, ut discernatis pre-
tiosum a vili, virtutem a vitio, verum a falsa, et simplices, id est ignaros et inexpertos, in malo, ut nec operando ex perierimini, nec approbando seatis, nec studiose disceatis que mala sunt. Deus autem pacis contenter, id est dejicet. Sathanam, id est diabolum (de quo legis in Job, Dixit Dominus ad Satan ; et in Zaccaria, Incipit Apostolus in te, Satan), sub pedibus, id est affectibus, vestris vel veteri. De quibus pedibus in Canticos scribitur : Lavi pedes meos, quomodo inquinabo eos ? et in Psalm, Non veniat mihi pes superbiae. Hoc est : Dominus dabat volvis virtutem resistendi diabol, eunque vinceundi. Propter quod ait Sal- 


Gratia Domini nostri Jesu Christi vos biliscum.

Salutat vos Timotheus, adjutor meus in cultura vineae Christi, Ephesiorum episcopus : cum quo, secundum Hierony- 

tius huspes meus jam in civitate Corinthii, unde mitto presentem epistolam. Isti Catius erat Corinthiorum episcopus : ad quem scribit Ioannes apostolus tertiam suam Canonicam, laudans eum de virtute hospitaliatis. Unde et Paulus in domo ejus maner e solebat. Et universa Ecclesia Cae- 

hujus, Salutat vos Erastus archarius ciii- 

civilitas Atheniensium, secundum Glossam. Dicitur autem archarius, ab ἡγγῇ, quod est princeps ; vel ab area, quoniam pra- erat areæ, custodien cam, in qua pone- bantur vectigalia et tributa. Et Quarta- frater. Quartus, proprium nomen est, sic- ut et Tertius, eratque frater religione, non natione.


Et autem, videlicet Deo Trinitati, qui potens est vos confirmare in omni lobo, juxta evangelium meam, id est secundum predicacionem meam, et predicationem Jesu Christi, a cujus predicacione evangelium me non dissonat : predicationem (inquam) Christi factam secun- 

dum revelacionem mysterii, id est in mani- 

festatione divini secreti de incarnatione Christi et redemptione generis humani, vel secundum quod revelatum est mihi de isto mysterio : mysterii, dice, tempori- 

bulus aeternis tarit, id est ab aeterno in Deo absconditi. Tempora autem aeterna Apostolus dicit durationem precedentem hunc mundum, quae adhuc nihil est nisi aeternitas : quam exprimit Apostolus per 

. Eterna tempora, quia non potest apprehendi a nobis, nisi per comparationem ad tempus infinitum. Unde et ad Titum dicit : Ante tempora siccarum. Quod mysteriun 

num, tempore novæ legis, in Christi adventu, patr factum est mundo per scripturas Prophetaorum ab ipso Chris- 

sto declaratas. Qui, ut apud Lucam legi- 

tur, aperuit illos sensum, ut intellexerenti 

Lucan. 15. 

Scripturas. Et ideo, promisit Apostolis : Quum venerit ille Spiritus veritatis, doc- 

bit vos omnem veritatem. Tunc namque 

apparuerunt fontes aquarum, et revela- 
ta sunt fundamenta orbis terrarum. Quod 
totum factum est secundum præception 

deri Dei. Christus enim secundum for- 

nam servit, erat munister Trinitatis in hac 

revelacione. Propter quod ait : Sicut man-
datum dedit mihi Pater, sic facio. Et facta est revelatio ista ad obedientiam fidei in cunctis gentibus, id est, ut omnes gentes obedient fidei, credendo et operando. Mysterii, dico, cogniti plenarie atque perfecte soli sapienti Deo, id est Deo Trinitati, qui solus est sapiens per essentiam: cujus tanta est sapientia, ut comparatione ipsius, omnis sapientia creata pro nihilo reputetur, sicut in comparatione divinae puritatis, coeli dicuntur Job xx, 15. immundi, et comparatione aliorum, solus dicitur esse. Patefacti autem per Jesum Christum, ut dictum est, cui sit honor, id est debita exhibitione reverentiae, et gloria, "[in aeculo Aevorum. Amen.]" id est clara cum laude notitia, vel vera laetitia: ita ut honor sit ei a nobis, gloria autem in se. Ipse enim est cum Patre et Spiritu Sancto super omnia Deus sublimis et benedictus. Amen.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM I BEATI PAULI

AD CORINTHIOS
VERBA sapientium sunt sicut stimuli, et quasi clavi in altum defixi. Eccle. xii. 11.

Quemadmodum, juxta documenta magni atque divini Dionysii, in celestì hierarchia, superiorum angelorum est inferiores purgare, illuminare et perficere; inferiorum vero angelorum est a superioribus purgari, illuminari ac perfici (purgantur autem non utique a culpa, quum non sit in eis aliqua macula, sed a dissimilitudine seu luminis minoratione): sic in ecclesiastica hierarchia, doctorum ac prælatorum officium est inferiores purgare, illuminare, perficere; inferiorum vero est a superioribus purgari, illuminari ac perfici. Purgantur vero homines non solum a dissimilitudine, sed etiam a peccatis; illuminantur autem, ut veritatem cognoscat; perficiuntur quoque, dum in Dei amore proficiunt. Quum ergo sapientes vitiosos et negligentes efficaciter arguunt, verba eorum sunt quasi stimuli, quoniam corda dura pungunt, penetrant et impellunt. Propter quod per Jeremiam Dominus loquitor: Numquid non verba mea sunt quasi malleus conterens petram? Sermo quippe divinus eradicat, abscondit et ejicit de cordibus nostris spinas et tribulos vitiorum ac passionum: sicque circumscindit et polit animam nostram, ut capax sit illustrationis interne et perfectionis divinae. Et quantum ad hoc, verba sapientium sunt quasi clavi in altum defixi.

Itaque verba sapientissimi nostri doctoris, magistrique gentium, divinissimi et gloriosissimi Pauli, in ea que jam exponenda restat epistola, sunt quasi stimuli: quia Corinthios de multis excessibus fortiter incepat, bonus vero commendat, et secundum diversam dispositionem eorum quibus scribit, diversimode loquitur, nunc exhortando, nunc blandiendo, nunc collaudando, nunc arguendo.

ENARRATIO
IN EPISTOLAM I BEATI PAULI
AD CORINTHIOS

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO CAPITULI PRIMI : PAULUS VOCATUS APOSTOLUS, ETC.

MONE solito, juxta consuetudinem scribendi epistolae seu litteras missivas, Apostolus in hujus epistole exordio nom- men suum praeambulit, et alterius secum scribens, sive procedit ad salutationem, narrationem et conclusionem. Ut si erit solet. Et ait: Paulus vocatus, id est ex divina praedestinatione assumptus et factus, vel a Deo electus, Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, id est a voluntate divina, tanquam a causa principali ac libera. Hoc dicit Apostolus, ut ostendat eos Deo resistere, qui suo apostolatu contradiunt: et etiam, ut demonstret quod ipse non in jecit se ipsum, nec sibi assumpsit honorem, ut illi de quibus Dominus ait: Ego non mittebam eos, et ipsi crebant; et rursus, Principes extiterunt, et non cognovit.

Quaerit potest, eur Paulus humillimus, in ista epistola, quum nomen suum commemorasset, statim adjecavit nomina eisquitae dignitatis, non solitate humilitatis, dicens, Apostolus, non, Servus, Jesu Christi: et hoc, per voluntatem Dei, quasi impium sit alter opinari. Et respondendum, quod virtus discretionis id exiguit in praedato, ut ita se habeat verbis et factis circa subjectos, sicut corum salutis expediens est. Oportet autem praelatum a subditis time- ri, amari ac honorari. Quum ergo subjec- ti ita se habent circa praelatum, non est praelato necessum ut veris seu factis anctorita- tem suam ostendat. Quum vero contempti- nitur, ostendere debet collata potentis anctoritatem, quatenus subditis timorem reverentiamque nominis sui incutiat. Apo- stolus autem Corinthis vuluit, quia ut as- serit Glossa, contemplatus Paulo apostolo, de sapientibus hujus seculi se jactabant, quorum vana eloquentia sapientiaque ter- rena decetabantur. Ideoque Apostolus, ut corum presumptionem argueret, eos quo- que ad suae persona reverentiam inclinationem, quum dixisset, Paulus, mox addi- dit, Apostolus, etc. Quod totum factum est, non ad propriam laudem, sed pro- pter illorum salutem.

Et Sosthenes frater. Hunc Sosthenem assecit sibi Paulus, quia pro Corinthio- rum correctione multum sollicitus fuit. et eos, ut dicitur, apud Apostolum accusavit. Unde nunc dicitur, Sosthenes frater, ad insinuandum quod accusa-
tio illa prodiet ex fraterna caritate, non A una et eadem causa efficiens gratiae et
aliunde.

Itaque, ego Paulus, et Sosthenes frater pacis cum Patre. Quaecumque enim facit
spiritualis, scribimus (solus tamen Paulus Pater, haec et Filii similiter facit. Secun-
dictavit, Sosthenes vero consentien-
dum naturam vero assumptam, est causa
do conscripsit) Ecclesiae Dei, id est, causa
congregationi fidelium, quae est Corinthi. id est
in civitate Corinthia, utpote sanctificat
est in virtute et gratia Salvatoris, 
is, est a Deo ad sanctitatem
vocatus sanctis, id est a Deo ad sanctitatem
adductis atque electis, cum omnibus qui
invocant, id est, ex intimo cordis affec
to implorant, nomen Domini nostri Jesu
Christi, in omnino loco ipsorum, id est ubi
cumque in provincia Corinthi, et nostro,
id est loco nobis primum concesso. Hic enim
locus Paulo commissus est, ut habitatores ejus converteret. Et quum Deus
ubique sit, non solum in templo mate
riali, sed ubique invocandus est, quatenus
veri adoratores adorant eum in spiritu
et veritate ; quia nec nec contemplatio, ne
que oratio exigit locum, aut loci determi
nationem ex necessitate, sed ex qua
dam decentia. Unde sicut contemplationi
Beatorum deputatur eolum empyreum ex
congruentia, sic ecclesia materialis de
putatur oratione fidelium ex congruentia
quadam. Sed sicut angelus ubiciunque fu
erit extra eolum empyreum, incessabili
ter Deum contemplatur ; ita fidelis ubi
cumque fuerit, nomen Christi invocare
debet. Et sumitur hie nomen pro re no
minata.

Consequenter salutatio ponitur : Gra
tia gratum faciens (de qua in expositione
prima capituli epistolae ad Romanos di
tum est plenius) detur et semper insit
vobis Corinthiis, et pax, id est quies men
tis a vitiorum inordinato impulsu, a Deo
Patre nostro per gratiam adoptionis, qui
est Pater Christi per realem relationem
ae relativa: proprietatem, et Pater Chri
sti per aternam ac naturalem generatio
nem, et a Domino Jesu Christo Filio Pa
tris, qui secundum divinam naturam est

B Quoniam vero inter Corinthi his erant ali
qui honi laude digni, Apostolus primo
agit de bonis, et pro beneficiis Dei eis
collatis gratias agit, et ait : Gratias ago
verbis, factis, atque affectibus, Deo meo :
qui licet sit omnium Deus, tanto tamen
specialius ac singularius est Deus unius
uniusque ipsum coelenit, quanto ab eo
devotius colitur ardentiusque amatur.
unde et princeps theologorum Dionysius, in
libris suis vix diecere audens, Deus mens,
sie dicti ; Deus, et si fas est diecere, mens.

C Propretia non quorumlibet, sed perfecto
rum ferventer amantium est diecere, Deus
meus. Fortiter tamen proficientes, ex qua
dam humili confidentia diecere possunt,
Deus mens ; aliis passim non dicat, Deus
meus, nisi in persona Christi hominis,
vel Ecclesiae seu perfectorum. Itaque, Gra
tias ago Deo meo, a curius amore nulla
creatura me potest avellere, saper, id est
omni hora convenienti ac debita ; juxta
quam modum jubebam semper orare ; pro
vobis, quorum imperfectum suppleere de

D sidero, eo quod diligam vos tangam me
ipsum, in gratia Dei quae data est vo
bis, id est pro omnibus donis supernatu
ralibus, vobis divinissimis condonatis, in
Christo Jesu, id est per Christum medi
atorem, seu merito ejus, per quem omnia
dona divina nobis praestantur.

Quia in omnibus spiritualibus divitiis
divites facti estis in illo, id est, per Chri
ustum abundatis in omni gratia Dei, se
cundum conditionem et statum hujsus fra
gilis vitae, videlicet, quia in his quae ad

Et ut nihil vobis desit in utra gratia necessaria ad salutem; vel, quia omnia dona ad gratiam gratum facientem pertinentia habetis, et aliis gratiae, seicinet gratis datis, notabiliter abundatis. Virtutes enim et dona Spiritus Sancti ita connexa sunt, ut habens unum, cetera quoque aliquiphabet ace. Non tamen ita perfecti fuerunt, quin potuerunt proferire perfectionesque ieiui, iuxta illud: Omnem qui fret fructum, purgahit eum Patem, ut fructum plus affertat. Itaque, nihil gratiae deest vobis exspectantium revelationem, id est manifestam apparitionem. Domini nostri Jesu Christi in die judicii, quando iuxta Isaiam prophetam, videbit omnis caro Salutare Dei nostri. De qua revelatione scriptum est: Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oeu-

A 8
B 8
C 8
D 8
E 8

8
formes fieri imaginis Filii sui, ut alio loco dictum est. Ecce quantu graitia et benevolentia Dei sancti et benedicti, qui non solum vocavit nos ad consortium Apostolorum et angelorum, sed unigeniti Filii sui. Quotquot enim reciperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri. Ideo

Joan. 1, 12. scriptum est: Maxima et pretiosa nobis promissa donavit, ut per hae efficiamini divinae consortes naturae; et alibi, Societas nostra sit cum Patre et Filio ejus Jesu Christo. Inefflabiles prorsus nobilitas, societatem habere cun Deo; et summam misericordiam, propter temporales delicias ac transitoria bona vilissima atque caduca, societatem hanc deiformem amittere.

Non ergo negligamus gratiam Dei quam data est nobis; sed carmen domenus, affectum purgennum, celestibus infatigabiliter intendamus.

Hucusque laudavit Apostolus perfectos: jam alios horitur ad perfectionem illo rum. Obsecro autem, id est, per rem sacram, imo per Sanctum Sanctorum rogo, vos, fratres, videcit per nomen Domini nostri Jesu Christi: ut id ipsum, id est unum et idem secundum Filio voluntatem, dicatis omnes, sicut faciunt quos jam laudavi, et non sint in cubis schismata, id est divisiones atque discordias.


Hi erraverunt, quia Baptismus non habet efficaciam nisi merito Christi tangquam a causa meritoria, qui factu sua mundissimae carnis, vim regenerativam contulit aquis. Unde de latere Christi mrientis dicuntur omnia sacramenta fluxisse, quoniam virtute passionis dominicae operantur. Christus vero ut Deus, seu
Christi, huic materiam, tamquam supernum, hoc est, quamnum supernum, in perfectiorem substantiam sustinetur, ut corpus sibi assem-
matth. xxi, 19.

ut unquestiones, quam dicit eis salvator, docete omnes gentes, baptizantes eos: sed hoc ideo dicitur, quia apostoli non sunt principaliter missi ad baptismandum, videlecet ne baptizando retardarentur a praedicatione. Ideoque, quemadmodum Christus per se ipsum docuit, et per discipulos baptizavit, ut patet apud joannem; sic et apostoli verbo praedicationis instabunt, et per discipulos suos frequentius baptizabatur, interdum vero [per se] necessitate aut magna ratione exigente baptismationis.

itaque, misit me Christus evangelizare, non in sapientia verbi, id est non in sapientia naturali, seu philosophica, verbi ornata atque verbosa, quae comparatione divinae sapientiae potius est sapientia nominalis, quam realis. ut non evacuat tur, id est, incredibilis aut inutilis repugetur, cruci christi, id est fides passionis dominicae. naturali enim rationi visum est impossible, incredibile atque inutilis ut Deus pateretur: ideo apostolus fidem crucis Christi non predicavit in sapientia verbi. vel sic: ut non evacuat tur crux Christi, id est, ne fides Christi videatur humanae rationi in Imiti, et per consequens, faciliter posse reprobari. Deique christiana doctrina non indiget cultu et pompa verborum, ne videatur ex humanae subtilitatis calliditate procedere, non ex veritate. Ibi enim compositio sermonis exquiritur, ubi ipsa se veritas non commendat.

verbam enim, id est fides et praedicatione, crucis Christi, pereuntibus quidem, id est mundi hujus sapientiebus et reprobiis, stultitia est, id est, stulta et irridenda videtur: sicut de graecis referit Dionysius, quod audita praedicatione fidei christiana, lato ore ricerunt. His autem qui salvi fiant, id est nobis, puta electis, virtus Dei est, id est potens effectus divinae potentiae, per quem obtinemus gratiam et gloriam, victoriam quoque contra insidias hostis, juxta illud: "Hac est victoria quae vincit mundum, fides nostra: quis enim est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Jesus est filius Dei?

quod autem verbum crucis pereuntibus, scilicet prudentibus, ilius saeculi, stultitia sit, probat apostolus. scriptum est enim in Isai: perdam, id est, damno ego dominus dens, sapientiam sapientium, id est sapientiam eorum qui se ipsos sapientes reputant in divinis, videlecet in naturali notitia divinorum, sicut philosophi: et prudentiam prudentium, id est falsam prudentiam impiorum, qui in rebus humanis astuti et callidi sunt ut faciant mala, reprobari, id est, a praedicatoribus sanctis excludam, et eam in judicio condemnabo, quia non fuit subjecta simplicitati fidei sanctae. Hinc enim ait salvator: confiteor tibi, pater, domine eoli et terre, quia abscondisti hae a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. nostrum translatio habet sic: peribit sapientia a sapientibus, et intellectus prudentium abscondetur. ubi sapient hujus mundi, quantum ad divinae naturaliter nota? ubi scriba, id est, doctor moralis in lege peritus? ubi conquistor hujus saeculi, id est investigator rerum mundanarum ac naturalium artium? tanquam dicat: ecce quam subito omnes isti perierunt, eo quod veram ac christianam sapientiam non receperunt. Hac verba ex Isaias sumpta sunt, si dicente: ubi est litteratus? ubi verba legis ponderans? ubi doctor parvulorum?

nonne stultam fecit, id est, vanam et falsam ostendit, Deus sapientiam hujus mundi, asserendo quod illa negat, videlecet articulos fidei, et agendo quod illa impossibile reputat, utpote opera supernaturalia ad fidei confirmationem, quum tamen naturalis sapientia dicat ea non posse fieri quae naturalem entium cursum exceedunt?

nam quia in Dei sapientia, id est secundum Deum, seu divino judicio, non cognovit mundus, id est homo quilibet mundum inhabitans, per sapientiam naturalem, Deum; placuit Deo per stultitiam
\[ \text{ENARRATIO IN CAP. I EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. 1} \]

```
tiam praelectionis, id est per praelectionem evangelicam, quam mundus fatuam reputavit, salvers succere credentem, id est electi, convertendo eos ad fidem et gratiam per Apostolorum praelectionem. Mundus utique aliquo modo cognoverit Deum per sapientiam naturalem. Dictum est enim ad Romanos: Invisibilis Dei, per ea quae facta sunt, a creatura mundi conspicuitur; sempiterna quoque virtus ejus et divinitas. Nec dubium quin philosophi multa vera atque subtilia de divinis consciperint. Sed quoniam ista cognitione Dei erat sine fide et opere moritorio,iformis fuit, et Deo incepta. Ideoque, Non cognovit mundus Deum per sapientiam naturali, in sapientia Dei, id est secundum Deum suo acceptationem divinam. Propter quod ait Joannes: Qui dicit se nosse Deum, et mandata ejus non custodit, mendax est. Et Salvator ad impios: Nescio, inquit, vos; cognitionem qua dicitis mihi, Domine, Domine, non approbo. Post quoque per sapientiam Dei intelligi aeterna Sapientia incarnata: in qua mundus Deum non cognovit, quia nec eam cognovit. Propter quod Filius ait: Pater juste, mundus te non cognovit. Lux quippe in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehendunt.

Itaque, Non cognovit mundus per sapientiam Dei cognitionem formata a sapientiis. Cujus signum vel ratio est: Quoniam et Judaei signa pebetur, id est, ea quae ipsis dicuntur, per signum aliquod divini virtutis quærunt confirmari, ut sciant illud esse a Deo per experimentiam alienijus miraculi: quod sepe illicius est, et ad tentationem Dei pertinet. Unicus enim sufficere debeat assertio Dei. Quoniam autem Judaei primo legem recipuerunt in monte Sinai cum ingenti gloria miraculorum divinorum, assueti earum peleare signum quum aliquid magni delicatur, unde et Christo dicebat: Quod signum ostendis nobis? Sic Abraham, Ge-deon, Ezechias et alii mulit Judaeorum signa pelierunt; sicut et Zacharias pater
```

A Joannis, Et Graeci, presentium philosophi, et multa gentilium, sapientiam naturalem querrant, id est, per rationes naturales et demonstrativa volunt ibi probari quod dicitur. Assueti sunt enim argumentationibus humanis insidire. Nullus ergo isorum per sapientiam saluent Deum novit salubriter, quantum ad ea quae concernunt salutem.


Ipsi autem vocatis, id est ad fidem gratianam electis, Judaeis atque Graecis, id est gentilibus, ex quibus tamen duobus parietibus, in Christo lapide angulari concurrendibus, constructa est sancta Ecclesia. His ergo praelectionem Christum Dei victutem, et Dei sapientiam, id est, hoc eis affirmamus, quod Christus sit virtus ac sapientia Patris. Ipsa enim est virtus et manus et brachium Patris, per quem facta sunt omnia. De quo Isaías: Joann i, 3. Paravit, inquit, Dominus brachium sanctum suum in oculis omnium gentium.
Praeterea, secundum utrumque naturam dicitur Christus virtus et sapientia Patris. Secundum divinam enim naturam est virtus Patris, quia per ipsum omnia facta sunt, juxta Iul. Verbo Domini colli firmati sunt; et quia potentia Patris perfecte atque plenissime relict in Filio: in hoc namque quod Pater gennit Filium sibi consubstantialem, coeternum et coaequalem, apparat infinita potentia Patris. Dicitur quoque sapientia Patris, quum sit verbum mentis paternae: quoniam enim ab intellectu Patris procedit, ea quae ad intellectum pertinent, appropriata vel propria sunt Filio: ideo dicitur veritas et sapientia Patris. Et etiam, quia sapientia Patris in ipso plene relict: est enim Filius perfecta expressio sapientiae Patris, conceptus et dictio intellectus paterni. — Secundum humanam quoque naturam vocatur virtus et sapientia Patris, propter maximam participationem atque praezepiam reluentiam divinae virtutis ac sapientiae in ipso Dei et hominum mediatorem. Nam ipse secundum humanam naturam passus est, et toti mundo aeternam vitam promeruit, et damnonem stravit, infernum confregit, coelos aperuit. Sapientia vero Dei in Christi incarnatione, passione et mundi salvatione, ineffabiliter manifestatur: ut seilicet per Dei incarnationem homo deificaretur, per illius humiliati onem homo exaltaretur, per illius occasioneonem homo vivificaretur, per illius indebitas poenas homo a debitis peninisolveretur, per illius caritate homo repararetur, qui per diaboli invidiam perditus fuit. Nec potuit peccati enormitas, divinæ caritatis arder, divina justitiae magnitudine, æternae beatitudinis dignitas, infernalis poenæ acerbitas, humanæ naturæ nobilitas, divinæ pietatis immensitas, subtilius, evidentius aut speciosius declarari, nisi ut ipsemet Deus, Deus unigenitus Filius, hominem per suam incarnationem ac mortem redimictur. Longum esset hae prosequi: ideo legentis contemplationem istorum pleniorem considerationem cont.
EXARRATIO IN CAP. I EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. 1

131

carnem, id est secundum humanum sa-
pientiam, non multi potentés subjectorum
multitudiné, sua lata dominatione, non
multi nobiles carnis origine, quantum ad
proximos parentes, sunt inter vos. Hoc
intelligi potest, tam de praedicatoribus,
quam de Corinthis conversis. Apostoli
enim et alii priími discípuli, pro majori
parte illitterati, simplices, panpreseque
fuerunt. Tales enim eletit Deus in praedica-
toros et Apostolos, ne promulgatio fi-
dei adscibebetur humanæ æstutæ atque
potentiae. Et ne attribueretur omnino sim-
plicitati et ignorantia, voluit Deus quos
dam pueros habere praedicatoros littera-
tos, potentés ac nobiles : quae fuerant
Paulus iste, Nathanael, Mananæ, Barna-
bas, etc. Et similitur illi qui primo con-
versi fuerant, pro magna parte simplices,
ingobiles et impotentés fuerunt.

27 Sed quod stulté sunt mundi, id est illit-
teratos, eos mundus stultos putavit, elegit
Deus, scilicet Apostolos et alios plures,
ut confundat sapiéntes sæculi hujus, id est,
eos vere insipientes ostendat, abs-
condendo eis divina mysteria. Per Apo-
stolos quoque victa, in nihilumque re-
dacta est hominum sapientia, sicut et
prædicti: Ego dabo vos et sapientiam,
eui non poterunt resistere et con-
tradieere omnes adversarii vestri. Et in-
fima mundi, id est hominum impotentés,
elegit Deus, ut confundat formam, id est
potentes, dum isti impotentés per humi-
litatem salvantur, potentes vero cum sua
præsumptione damnantur. Et ignobilia
mundi et contemptibilia, id est homi-
nes ignobles, a mundo contempesos, ele-
git Deus ab æterno, id est, tales præde-
stimavit ad vitam, et ea quæ non sunt, id
est, qui nihil reputabantur, ut ea quæ
sunt destruéreret, id est, illos qui magni
habentur in mundo et aliæc esse se pu-
tant, humiliaret, preferendo eis abjectos
et inopes. Ut non glorietur omnis caro
in conspectu ejus, id est, ne aliquis ho-

30 Dei, vos estis per fidem et opera bona,
in Christo Jesu capitae nostro, qui factus
est nobis sapientia a Deo, id est, datus et
missus est nobis a Patre, ut nos illumina-
rect. Ipsa enim est lux illuminans om-
num hominum. De quo scriptum est :

Tempus requirendi Dominum, quum ve-

erit qui docedabit vos justitiam, et alihi,

Exsultate in Domino, quia dedit vobis
Joel u. 23. doctorem justitiae. Ad Christum quoque
Pater ait per Isaiam: Dedi te in inæcum Is, xiv, 6.
gentium. Factus est nobis quoque Christus
justitia, id est causa justitiae, satisfac-
ciendo pro nobis per viam justitiae, et
suo merito nos justificans. Propter quod
et dictum est Romanis: Sicut per unius
Rom. v. 19. inobedientiam peccatores constituti sunt
multi, ita per unius obedientiam justi
constituentur multi. Et sanctificatio, quo-
niam in Baptismo mundavit nos ab omni
inquinamento, deinde in Penitentiae sac-
cramento; et redemptio, quia patiendo
pro nobis, redemit nos. Totum igitur ho-

num est, dependet ac fluit a Christo, ut

31 quævademodium scriptum est per Jeremi-

am prophetam. Qui gloriatur, in Domino

1er. v. 23. glorietur, non in se ipso, nec in aliquo
honosibi conscemo, ibi siento, nec in
rebus caducis vano exsultet, sed solum
in Domino, laudando, regratando, con-
templando, diligendo, et bene vivendo.

34 Sic enim in Jeremia legitur: Non glorie-
tur sapiens in sapientia sua, et non

Ibidem. glorietur fortis in fortitudine sua, et non

glorietur dives in divitiis suis; sed in
hoe glorietur qui gloriatur, scire et nos-

se me. Sic gloriahatur Virgo Christifera:

Exsultavi, iniquis, spiritus meus in Deo

Luc. i. 47. salutari meo. Et Habacuc prophetæ: Ego

Habac. m. antem in Domino gaudebo, et exsultabo

in Deo salutari meo.
ARTICULUS II

EXPOSITIO CAPITULI SECUNDI: ET EGO, QUAM VENISSEM AD VOS, FRATRES.

DESCRIPTO convenienti modo praelocationis evangelicae, nunc declarat Apostolus se umquam fuisset hoc modo, et ait: Et ego, quan venisset ad vos. o Corinthii, fratres mei, ad praeconandum vobis Evangelium Christi, veni, id est, vos accessi atque affatus sum, non in sublimitate sermonis, id est non verbis alatis, difficilibus et ornatis, aut sapientior, id est non in altitudine naturalis philosophiae, annuntians vobis testimonium Christi, id est ea quae de Christo credeunda sunt. De quibus habetur in Psalm. Hic: Testimonia tua credibilia facta sunt. Non enim judicavi, id est, non astitavi nec manifestavi, me scire, quantum ad usum scientiae exteriorum, aliquid inter vos minus capaces, nisi Iesum Christum, et hanc crucifixam, id est nisi ea que ad humilitatem, imitationem et passio nem pertinent Christi: quia sublimia de divinitate ipsius, et profunda ejus mysteria vobis non praedicavi. Per hoc reprehenduntur presumptuosi et sciolii, qui ubique optant suam scientiam demonstrari, et stili decorem ac sententiarum profunditatem proponunt, ut docti putantur.

Et ego in infirmitate, id est in infirmatis similitudine, qua factus sum infirmus, proportionando fortitudinem perfectionis meae capacitatium, et conformando me vobis, quantum fieri potuit; et tuncere cordis, non propter mala mihi imminentia (non enim tinnui eos qui corpus occidunt, nec tinnui Deum offendere mortaliter, sciem me confirmantum in bono), sed propter pericula imminentia vobis nondum perfectis: tinnui enim ne a diabolo, mundo et propriis concupiscientes falleremini; et tremore multo corporis, procedente ex timore mentis (in tantum enim tinnui corde, ut passio timoris redundaret in mensbris, et faceret ea tremere): fui apud vos.

Et sermo meus factus quibusdam scorum, et praeclarus mea omnibus vobis palam proposita, non fuit in persuasibilius humanae sapientiae verbis, id est non in argumentatione dialectica verborum decorce ornata, seu persuasione humana, quasi per talia principaliter vellem. Bvos ad credendum inducere, seu fidem probare; sed fuit in ostensione spiritus, id est in manifestatione operum Spiritus Sancti, et declaratione virtutis miraculorum. Hoc dicit, vel quia credentes per praedicamentem ipsius receperunt Spiritum Sanctum in signo sensibili, sicut in primitiva Ecclesia sepe fiebat; vel, quia Spiritus Sanctus per gratiam speciale atque miracula ostendit praedicamentum Pauli esse salubrem, et fidem catholicam roboravit. Ideo subdatur: ut fidem vestra non sit in sapientia hominum, id est, non imitatur hominum ratione, nec putetur ab hominibus exegitata et ficta. Errant ergo qui fidem naturalibus rationibus demonstrari posse affirman. Sed in virtute Dei, id est, divina potestate stabiluitur per certa miracula. Sique aeternae veritatis imitatur ut fundamentum.

Sapientiam autem, id est cognitionem sublimum rerum divinarum, profunda mysteria fidei, et ea que Christi divinitatem concernunt: quam sapientiam inter vos loqui non possimus, propter imperfectionem et incapaciatem vestram: loquimur inter perfectos, id est inter sapientes, per modum collusionis: vel, In-
ter perfectos seu capaces auditores, per A

Hebr. v, 14. modum instruimur. Perfectorum num-

que est solidus cibus. Sapientiam vero

don hujus seculi, id est non secu-

rem sapientiam humana ratione suffultam,

dique principum hujus seculi, id est

nece sapientiam fallacem a demonibus ac-

quisitam, vel a philosophis seu terrenis

principibus traditam, loquimur: qui prin-

cipes destructur, id est, cum omni sua

Baruch u, sapientia percutet et damnatur.

19. Sed loquimur, id est praedicamus, Dei

1 Cor. i, 24. sapientiam, id est Christum, qui est vir-

tus et sapientia Patris, in mysterio, id est

in sacro secreto seu sacramento in-

carnationis, docendo hanc sapientiam in-

offabiliiter incarnatum, juxta illud, Verbum
caro factum est: vel, in mysterio, id est,

explanando mysterium ejus, quibus in vete-
rini Testamento presignata est. Vel, Loqui-
mur eam in mysterio, id est sub quodam

Joanu, 1, 16. occulto velamine: nunc enim videmus

per speculum in aenigmate. Quae abstrau-
dita est, id est ignota filiis hujus seculi.

Vel hoc ideo dicitur, quia perfecte com-

prehendi non potest. Quam praedestin-
vit, id est, ordinavit ac preparavit, Deus

Pater ante secula, id est ab aeterno, in

gloriam nostram, id est ad hoc, ut per

cum consequamur vitam gloriosam, bea-
titudinemque aeternam. Ideo enim decre-
vit eam incarnari, ut gloriosam per

ipsam.unde in Proverbiis ait hae Sap-

ientia: Ab aeterno ordinata sum, et ex

antiquis, antequam terra fieret. Disponit

cum Pater ut ipsa sit objectum beatitu-
dinis nostrae, et ita preparavit eam no-
bis, quibus et se ipsum preparavit ut

cum feliciter possidemus.

9 Quam sapientiam aeternam et incarna-
tam, nemo, id est nullus, principium huj-

us seculi, id est demonum vel legis-

peritorum seu philosophorum, cognovit

cognitione certa ac stabili. Quomodo au-
tem principes et demones cognoverunt

Christum in mundo conversantem, et quo-

modo non, in expositione epistole ad Ro-

manos, articulo quattuordecimo, diligenter

tractatum est: idecirco nunc transeo. Sed

violetur, quod istud non possit exponi de

principibus seu legisperitis Judaeorum: de

ilii quippe scriptum est. Ex principi-
bus multi crediderunt in eum. Et respon-
dendum, quod licet multi eorum credi-
derunt, tamen comparatione incredulorum

paucriissimi erant. Postet etiam dici, quod

non permanerunt stabiles in credendo,

maxime tempore passionis. Si enim co-

gnoverint principes isti Christum cogni-
tione certa, nunquam Dominum gloriam,

Bild est Christum, Deum verum, et Domi-
num majestatis, creavitatem. Si enim

demones cognovissent, certe nequaquam

suggessissent ad mortem illius, a quo mo-
riente noverunt se vincendos ae spoli-
andos. Similiter, si principes Judaeorum
cognovissent, non procurasset a Pilato

domest Christi. Per hoc autem quod Chri-

stus vocatur hic Dominus gloriae, mani-

feste probatur quod sit verus Deus, quon-

iam nulla creatura para habet dominium
gloriae, sed solam participationem sub-

jectam.

Quod vero ista sapientia nobis ab aeter-

no para, sit asecludita, et principibus

hujus mundi ignota, probat Apostolus au-

toritate Scripturae. Sed sicet scriptum

est per Prophetam: Quod oculus corpo-

ralis, imo et spiritualis, non vidit, id est,

perfecte non cognovit, nec eris, scilicet

corporalis seu spiritualis, audiet

ab homine puro, nec in cor hominis ascen-
dit, id est, a corde humano cogitari

seu concepici nequit, imo nec ab auctore

hominis capi potest, quod praeparavit Deus

bis qui diligunt ilium, id est praemium

illud aeternum amatoribus Dei paratum,

vide mulit sapientiam increata, Divinita-
tis frui tionem, et cetera bona electis pra-

standa : quae utique omnem notitiam et

affectum hominis insinuabiler super-

rant, nec aliquod modo sciuntur nisi per

revelationem divinam. Ideo subditur:

Nobis aeternam, vide mulit Apostolis et Pro-

phetis, cecedit Deus per Spiritum Sanctum,

id est per Spiritum Sanctum, qu
corda nostra omni sapientia copiose perfudit. Posit enim aliquid dicere Paulo: Si bona ista sunt invisibilia, inaudibilia et inexcogitabilia, quomodo tu nosti ea? Et respondet Apostolus, quod non per se ipsum, neque perfecte per speciem nosecit jam ea, sed per illuminationem Spiritus Sancti, in fide seu per speculum in anima, sciendum quoque, quod Apostolus hoc loco magis allegat sensum quam verba Isaiae. Sic enim ibi scriptum est: Ocutus non vidit, Deus, absque te, quae praeparasti exspectantibus te. Nec potest dici, quod Apostolus allegat scripturam hane secundum translationem Septuaginta interpretum. Illa namque non habet scripturam hane, sicut Hieronymus sape testatur. Quod autem Spiritus Sanctus potuit nobis ista revelare, patet per hanc: Spiritus enim omnia scrutatur, id est, Spiritus Sanctus universa cognoscit, non solum creatas, sed etiam profunda Dei, id est divina secreta, seu incomprehensibilia quae soli Deo sunt cognita, videlicet divinam essentiam, divinam sapientiam, et quidquid in Deo est. Et hoc probat Apostolus per simile.

Quis enim scit hominum quae sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est? id est, sicut nemo scit affectus et cogitationes atque secreta alterius, nisi anima ejus, non alter, nee anima alterius: ita et quae Dei sunt, id est divina secreta, et quae in Deo sunt, nemo, id est nullus, cognovit, nisi Spiritus Dei, id est Spiritus Sanctus, et cui ipse revelat. Per hoc non excipitur Filium a cognitione divinarum, sed nee Spiritus Sanctus ab ista cognitione excipitur quum Filius ait: Nemo novit Filium nisi Pater, neque Patrem quis novit nisi Filium, et cui voluerit Filium revelare. Tanta quippe est divinarum Personarum connexio, ut una expressa, alia detur intelligi, nisi in his quae relative dicitur.

Ex his verbis Apostoli probatur quod Spiritus Sanctus sit versus Deus, dupliciter: Primo, quoniam perfecte cognosce A scit divina seu Deum: quod utique nulli creato intellectui convenit; imo in infinitum deficit a plena comprehensione Dei. Secundo, quia Apostolus ponit simul de spiritu hominis, qui idem noscit quae hominis sunt, quoniam intimus et consubstantialis est homini. Ergo et Spiritus Dei cognoscens quae Dei sunt, intimus et consubstantialis est Deus: quod creaturee non convenit.

Nos autem non spiritum hujus mundi, id est non animum secularem, non affectum infantiem, non spiritum pythonicum conjecturaliter divinantis, accepimus, sed Spiritum quem ex Deo est, id est Spiritum Sanctum ex Patre et Filio tantum ex uno fonte procedentem, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis, id est, beneficia divina cognoscamus, et gratia simus, gloriemurque in Domino, non in nobis. Utile ergo est ut homo diligenter consideret gratiam et misericordiam Dei sibi concessam, imo universa beneficicia Dei, naturalia et supernaturalia, communia et specialia, exhibita et promissa: quatenus ex hoc in Dei amore accendatur, Deus promptius faunuletur, gratiasque aggregando meretur non solum conservari in bono, sed quotidie donis amplioribus adimpleti. Habenti enim dabitur, ei vero qui non habet, id est ingrato, et quod videtur haber, auferetur ab eo. Unde Virgo Dei fera, hunc Spiritum habens, agnoscit quae a Deo donata fuerant sibi, quum dixit: Beatam me dicent omnes generationes, habens, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus. Et Psalma: Benedict, anima mea, Domino, et noli oblivisci omnes retributiones ejus: itemque: Quid retribuat Domino pro omnibus quae habebat mihi?

Quae beneficia nobis a Deo collata, loquimur, id est, alis eunantium, non in doctris humanae sapientiae verbis, id est non stilo rhetorico atque pompatico, sed in doctrina Spiritus, id est secundum doctrinam nobis a Spiritu Sancto infusam, loquendo humili simpliciique sermone, et
vera scientia, spiritualibus auditoribus spiritualia documenta comperentes, id est, proportionaliter dantes se propriones, videlicet secundum caparetam iporum. Inter tales enim sapiensiam loquimur: quam inter imperfectos non loquimur, quoniam capere nequidem. Unde subhun-giitur:

A 14 Animalis autem homo, id est carnalis et vitiosus, cuius affectus et intellectus in sensibilibus detinuiitur, id non percepit ea quae sunt Spiritus Dei, id est spiritualia bona. Sero enim justitiae mysticius, et carni intellettus, cetera quaque divinae ei non sapiunt, nec delectatur in eis, propter sui interioris gustus infectionem: siue speculatur non gustat melli dulcedinem, propter exterioris sui gustus corruptionem. Imo etiam quandis sit homo in gratia, tamen si nondum profecto in bonis, sed adhuc partim inclinatur ad ista terrena, non sapit quae Dei sunt. Nam et Petro dixit Salvator: Vade retro me, satana: non sapis quae Dei sunt, sed quae hominum. Stultitia enim est illi, id est, praelista spiritualia et divina videatur homini animali stulta et vanum, quemadmodum in Ecclesiisticum dicietur, Exsecrato preceatori sapienciae: et non potest intelligere per internum saporem ista divina, quamdiu permanet talis, quia spiritualiter examinatur, id est, per spiritualiam inquisitionem seu considerationem cognoscitur esse animalis: ideo scitur non posse intelligere illa. Vel, Spiritualiter examinatur, id est, ideo non intelligit hæc, quia spiritualia non nisi spiritualiter discernuntur.

B 15 Spiritualis autem homo, in quo est Spiritus Dei, judicat, id est, bene discernit, omnim ad salutem pertinentia, vel desingulis talibus verum judicium proferendo, inter hominem et malum, verum et falsum, veraequent distinguendo. Habet enim sanum intellectum et purum affectum: ideo ejus judicium nec errore decipitur, nec passione corrumpitur. Et ipse a nomine judicatur: id est, alius nullus carnis potest eum reprehendere, vel de ipso recte judicare: non enim intelligit opera ejus.

C Nihil minus videmus quotidie spiritualis homines a carnali bus judicari et er- probari: sed hoc est judicium usurpatorium et falsum. Interdum etiam carnales de spiritualibus judicante, approbabundo vi- tam eorum: sed est judicium imperfectum, ex levitate procedens. — Sed ad- vertendum, quod sicut ex verbi principis theologorum, capitulo 2 de Divinis nomi- nibus, elicitur, dupliciter judicat homo de aliqua re: Primo, per solam cognitionem informem et nuda, quemadmodum habens moralem scientiam, judicat de virtutibus quas non habet: et istud est imperfectum judicium. Sic enim homo car- nalis, tamen ingenuos et eruditis, de rebus spiritualibus judicat, sermoeinatur et dictat. Secundo, judicat homo de rebus per comunialitatem seu conformity taeus affectus ad eas, ut castus de his quae castitatem respiciunt. Unde de virtutibus hoc modo judicare non potest nisi virtuosus. Et ita de spiritualibus hominis et rebus divinis ad fidem pertinentibus, judicat homo per sapientiam, quae est dominus Spiritus Sancti, et consistit in sapido quodam spiritualium de quibus judicium profert, nec habetur sine graia gratum faciunte. Propter quod scriptum est: In malevolentam animam non introebit sapiencia. Ex quibus clareae, quod non nisi spiritualis homo percipit, gustat, vereque judicat ea quae Dei sunt, per dominum sapientiae: per quod etiam de aliis inferioribus rebus judicat secundum rationes divinas.

Quod autem carnis homo non intel- ligat quae Dei sunt, probat Apostolus au- toritate Scripturae: Quis enim cognovit seculum Domini, id est, idem judicium seu cen- suram mentis divinæ de rebus? aut quis inste- ruit eum? Nullus utique. Hoc scri- ptum est in Isaia, et allegatum est ab Apostolo ad Romanos, ubi et plenius ex- position est. Tantum autem vult Aposto-
ARTICULUS III

ELUCIDATIO CAPITULI TERTII : ET EGO, FRATRES, NON POTUIT VOBIS LOQUI.

ADIUC autem Apostolus clarus prosequitur imperfectionem Corinthiorum, et cansam contentionis eorum auferit; et ait : Et ego, fratres, non potuit vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnibus ; id est, alta mysteria fidei et sublimia de divinitate Christi, perfecta quoque interna perfectionis exercitia, non potui vobis proponere, sed parva et rudia atque humilia de Christi humanitate vobis proposui, non judicas me aliud seire inter vos, nisi Jesum, et hunc crucifixum. Tanquam parculis, id est imperfectis, in Christo, lav, id est faciendum doctrinam et tueram instructionem, vobis potum de di; id est, tali doctrina spiritualiter vos potavi, et animas vestras rigavi, non es-

1 Cor. n. 2. 

Hebr. v. 14. can. id est, non solidum cibum, non profundum sapientiam, non sublimem vitae perfectionem vobis tradere potui. Non-3 duum enim poteratis spiritualiter capere talia ; sed nec nonne quidem potestis : adeh inim carnalis estis, id est carnaliuis vitis subjacentes. Quam enim sit inter vos zelus, id est invidia latens, et contentio, id est lis verborum inde procedens, nonne carnalis estis (pro codem sumit Apostolus carnalem et animalem), et secundum hominem ambulatis, id est, secundum humanam fragilitatem, imperfectionem et ignorantiam vivitis et sentitis?

4 Quam enim quis, id est aliquis vestrarum, dicit, Ego quidem sum Pauli, alius autem Christo illuminatum, ejusque sensui conformatur : ideo cognoscimus, approbamus, et sapimus ea quae Dei sunt, sicut et Christus. Habeamus enim sensum Domini, sicut erudit discipuli habere dicitur sensum sui magistri.

Bitem. Ego Apollo, id est, unus dicit se baptizatum a Paulo, alius ab Apolline, et idicere unum se alteri praefert, nonne homines estis? id est, vitia hominibus consueta sectamini, et non estis divini, sed homines nudi, humanum sensum sequentes, non Spiritus Sancti instinctum.

Ex praedictis constat, quod predicatrix seu doctor moderari debet sensum et stimulum doctrinae sua, secundum auditum capacitatem. — Sciemum quoque, quod nomine factis in Scriptura interdum significatur carnalis voluptas, ut ibi : Quam Jbr. xxxvii. 9. docebit Dominus scientiam? et quem intelligere faciet auditum? Et respondet : Abiactatos a lacte, avulsos ab uhere. Interdum per lac significatur innocentia seu puritas vitae, propter naturalem lactis ni-
torem et utilitatem, juxta illud : Quasi Petr. n. 2. 

modo geniti infantis rationabiles, lac consentipite, ut in eo crescatis in saltem. Quandoque vero per lac, imperfecta doctrina exprimitur, sicut hoc loco ; et item ad Hebræos : Omnis qui lactis est parti-Hebr. v. 13. diceps, expres est sermons justitiae. — Pra-
terea, in Scriptura per hominem aliquando designatur quaedam perfectio, et maxime pietas seu discretio. Unde quod discretum et pium est, dicimus esse humanum ; quod vero irrationabile et crudele, dici-
mus inhumanum. Aliquando autem per hominem datur intelligi vitiositas quae-Gen. xxvii. 21. 
dam ad quam homines proni sunt. In
quantum enim consideratur in homine pars intellectiva, designatur per ipsum perfectio. In quantum autem notatur in eo sensualitas, quam major pars hominis sequitur, significatur per eum vitiositas ista. Et ida nunc summitor, quum ait Apostolus: Nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis? et, Nonne homines estis?

Consequenter tollit Apostolus Corinthiorum errorem, dicentium aliquid gratiae inesse Baptismo virtute ministri. Quia igitur est Apollo, episcopus vel baptista verter? Quis vero Paulus? id est, quid de nobis sentire debetis? Et respondet: Ministri sunt ejus cui credidistis, id est Christi, cujus fidem recepistis. Et uni-que eorum ac alicuius convenit esse Christi ministrium, situ Dominus dedit, id est secundum quod Deus praeestit gratiam officii et gratiam donum. Ego plane tavi, id est, primo fidei fundamenta an-nantiat, et predicando converti. Apollo rigavit, id est, vos in fonte Baptismatis lavit, et doctrinam vobis a me traditam, sua predicacione perfudit. Sed nce ego, nec ipse gratiam contulit. Deus autem incrementum dedit, id est, fructum, saltem et gratiam dedit, illuminando, pur-gando, ac perficiendo interius, Propter

Joan. xv. 1. quod scriptum est: Pater meus agricola est. Non est autem sic intelligendum, quin etiam Deus sit principalis plantator at-que rigator. Ait nempè Salvator: Omnis plantatio quan non plantavit Pater meus ecelistis, eradicabitur; et rursus, Ego te plantavi vincrem electam. Sed hoc vult Apostolus dicere, quod sua instrumentalis plantatio, et instrumentalis rigatio Apollinis et eotericum, crat dispositio ad recipiendum salutem a Deo. Quoniam, neque Paulus aut alius ei similis qui plantat, secundum modum praecdictum, neque Apollo vel similis qui rigat, ut dictum est, est aliquid ex se, vel comparatione ejus qui operatur interius; sed, qui incrementum dat, Deus, id est, is qui salutem et gra-tiam donat, reputandus est, et ab illo de-

bet se quisque nominare, non a Paulo aut Apolline.

Qui plantat autem et qui rigat, extrin-seque operando, unum sunt, id est ejus-dem conditionis et deputationis. Uterque enim est servus, nullus vero eorum est operator interior. Quamvis autem hi unum sunt, non tamen equaliter premiabantur. Subditur enim:

L'usquisque autem ministrorum Dei, propria, id est sibi congruum, merce-dem in patria accipiet a Deo secundum suum laborem exterioarem vel interiorem, ad Dei gloriam ordinatum, id est secundum exigitiam meriti sui laboris. Quo-modo autem hoc intelligi debet, multa possent induci. Sed breviter tangendo, secundum quod merces seu primium essentiale debetur et respondet fervori caritatis divinae. Quanto autem quis Deum plus diligat, et a vitis purior, atque in bonis magis habitatus est, tanto delectabilius facit opus Dei atque ferventius, et per consequens minus laborioso, preser-xim loquendo de corporali labore, et pro-ut labor peñam ac fatigacionem includit. Quanto autem delectabilius et ferventius operatur, tanto amplius promeretur. Potest ergo contingere, ut honestis quam minus laborioso facit opus Dei, plus mercuriam, quam homo imperfectus, tenam gratiam habens, qui cum gravi labore eadem facit que perfectus. Secundum ergo, quod exteriori ac corporali labori responset premium accidentale, caritatis autem fervorí prae-
mium essentiale. Quilibet ergo recipiet premium accidentale secundum suum la-borem corporalem; sed quanto hic labor ex ampliori caritate procedit, tanto plus recipiet de premio essentiali, quod est visio Dei, quae est bona merces et vita aeterna.

Quod autem quilibet secundum suum laborem accipiet, patet: Dei enim suum adiutores, id est cooperatores, instrumentaliter operando, materiamque formissecens praeparando. Ait autem Dionysius, quod
omnia divinorum divinissimum est, Dei
cooperatore existere in reductione rationalis naturae ad suum principium. Dei
agricultura, id est ager a Deo coelendas,
estis, per hoc quod Deus de cordibus ve-
striis vitiorum et passionum spinas ex-
stitravit, virtutem semina inserit, gratiae
feconditatem largitur. Et ita dicitur homo
agriculturae Dei, per similitudinem campi quem rusticus colit. Sicut enim Eccle-
isia appellatur vinea Domini, sic dicitur
agricultura ipsius. Dei ædificationem, id est
domus seu ædificium mysticum, a Deo
per gratiam ædificatum, estis. Congrega-
tio qui qque fidelium, dicitur domus et tem-
plum seu tabernaculum Dei : primo, quon-
iam Deus fideles per caritatem consolidat
atque connectit : secundo, quia per gra-
tiam mentes eorum inhabitat.

Secundum gratiam Dei, quer data est
mihi, id est secundum apostolatum, et
sapientiam mihi a Spiritu Sancto infu-
sam, ut sapiens, id est in divinis erudi-
tus atque discreetus, architectus, id est
spiritualis hujus ædificii principalis con-
structor, per comparationem ad alios qui
vobis praedicaverunt : quamvis non sit
inter Apostolos architectus, quum mea re-
putatione sim minimum Apostolorum et
ipsam ipsam quod me ipsum architectum
appello, non factantur dico, quia non mi-
hi, sed gratia Dei illud attribuo : funda-
mentum, id est fundamentalem doctrina-
num, initialem praedicacionem, fidem seu
Christum, post in coribus vestris instrumen-
taliter et dispositio, quoniam primo vobis
praedicavi, vosque converti ad fidem : [alius autem superaedificat.] Unus-
quisque autem vestrum videat, id est di-
ligerante perpendat, quomodo superaedifi-
cet, id est, qualem structuram operum
huic fundamento fidei superponat, ne ope-
ra ejus discordent a fide, ne Deum quem
orc confitetur, factis neget. Ven sic, et
melius, ut sequenta verba insinuant :
Unusquisque praedicatorum docentium vos,
videat quomodo superaedificet, id est, qua-
lia documenta vobis proponat, ne sua do-
A etrina fundamento a me posito contra-
dicat.

Fundamentum enim aliud nemo potest
ponere, id est veracter praedicare, aut
salubriter collocare, propter id quod po-
situm est, id est, evangelizatum est a no-
bis et constitutum a Patre, quod est Chris-
tus Jesus, qui est solus fundamentum
universale, principale principium univer-
sae Ecclesiae, quoniam ex se stabiliatem
habet, et stabilit alios. De quo Petrus ait
in Actibus : Hic est omnium Dominus, et
B non est in aliquo alio salus. Apostoli vero
dicuntur fundamenta secundaria et parti-
cularia in Christo fundamento. Ipsi enim
post Christum fundaverunt Ecclesiam. Pro-
pert quod in Apocalypsi scribitur, quod
murus civitatis habet fundamenta duode-
cim. Et Psalmissa pluraliter ait : Funda-
menta ejus in montibus sanctis. — Porro 14.

Christus secundum divinam naturam et
Pater ac Spiritus Sanctus, sunt unum fun-
damentum electorum simpliciter primum,
et fundans, non fundatum. Christus au-
tem ut homo Verbo unitus, vel potius ut
humanitatem Verbo unitam habens, est
fundamentum immediate et proximum
post Triuitatem, et tamen in Deo funda-
tum, et toti Ecclesiae conferens stabili-
mentum. Quemadmodum enim caput Chri-
sti Deus, sic et fundamentum Christi Deus.

Si quis autem superaedificat, docendo
vel operando, supra fundamentum hoc,
quo est Christus seu fides, aurum, id
est amorem vel contemplacionem divino-
rum, argentum, id est dilectionem pro-
D ximi, seu speculationem intellectualium
atque celestium creaturarum, per quas
Deus evidentiis subtiliusque cognoscitur, Sap.
xm, 5. lupides pretiosos, id est opera virtuosa
seu verba efficacia, ligna, fœnum, sti-
pulam, id est vanum doctrinam, magis
vel minus nocevam, non tamen haereti-
cam, nec mortaliter vitiosam. Vel per li-
gnum, fœnum, stipulam, intelliguntur pec-
cata venialia triplicem gradum habentia :
ut per ligna designuntur peccata veniali
magis tenacia et mortalibus viciniora, quæ
EXARRATIO IN CAP. III EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. III

ardebunt diutius, nisi modo purgentur, quernadmodum lignum diutius ardet quam fenestrae aut stipula; per fenestram vero signantur peceta venialia medio modo se habentia; per stipulam, peceta levissima, quae eitis purgantur quam praebita, sient et stipula eitius consumitur quam fenestra aut lignum. Denique venialia ista dicitur edificari supra fidei fundamentum, id est justa illud. Non enim procedunt ex fide, nec inimitantur ei, sed sunt simul cum ea. Non enim caritatem exingunum. Simili modo diecimus aliquam civitatem sitam supra mare, id est justa mare: secundum quem sensum ait Psalmista, Qui fundavit terram super aquas, id est justa eas.

A enjus, opus manusrit, id est, intactum et inconsumptum perseveraverit ab igne, tamquam non habens culpam admissam; quod superadificatum est, id est opus tale in fide fundatum, mercedem accipiet plenum et inhaltat. Nihil enim de operis suo amittet, et quod amavit inveniet. Si enjus opus ars erit, id est, ignis ponem pertulerit propter veniale admissum; detremendum patietur, id est, minus de gloria obtinebit, quanto opus suum imperfectius ac cernabilia fuerit. Ipsa autem homo sola venialia habens, salutis erit, satisfactio completa; sic tamen quasi per ignem, id est ignis sustinendo ardorem, secundum culpae suae exigentiam.

Denique, sique exposita sunt hae pro tempore judicii universalis, ita intelligi possunt de die particularis judicii: ut dies Domini dicatur dies mortis, quo Deus hominem visitat, tollens eum de vita prae senti. Illa itaque dies Domini, seu Dominus in die illa, declarat quale sit opus hominis, quem statim quem mortuus fut erit, judicat: quia in igne purgatorii revelatur seu declaratur quale sit opus hominis. Et uniusequaque opus quale sit, seplitur purum vel impurum, ignis purgatorii probabilit: id est quod omnes illum ignem sustinebunt, quia nee de omnibus simpliciter est jam sermo, sed de his omnibus qui manent in fundamento, id est in Christo per gratiam, et superadificant opera perfectiosis, que non ardent, vel opera imperfecta, que ardent. Si enjus opus manusrit immune ac liberum ab igne purgatorii, ut sunt opera significata per aurum, argentum et lapides pretiosos: quod superadificatum est, id est opus hoc in Christo seu in fide fundatum, mercedem accipiet et gloriaem sempiternam sine mora, ita quod evolabit. Si enjus opus ars erit in purgatorio: detremendum patietur, peneum incendio, gloriaeque minorem habendo. Ipsa autem sal vus erit, quam fuerint opera ejus dignis cremata et expurgata: sic tamen quasi per ignem purgatorii, per quem transibit.
ad gloriam, quoniam non disserit a fun-
damento, nec aliquid praetulit Deo, sed
ultimo fini magis inhereat quam alieui bo-
no creato, quamvis a terrenis effectibus
non fuerit sati mundatus.

Conseuerter ostendit Apostolus, eur
aliais mereatur omnino perire, aeterna-
literque dammi. Nescitis (ino seire de-
betis) quia templum Dei estis vos, in quo
Dominus habitat per caritatem et grati-
am (qui enim manet in caritate, in Deo
manet, et Deus in eo), et Spiritus Dei,
videlicit Spiritus Sanctus, habitat in vo-
bis? De quo Spiritu dicit Salvator: Ego
rogabo Patrem, et alium Paracadetum da-
bis vobis, ut maneat vobiscum in ater-
num. Omnes autem fideles re et nomine,
sunt unum templum Dei, id est una Ma-
eho, prietor mysticam unitatem, seu
mam fidem, atque individual caritatem;
et unusquisque corum est templum Dei.
Dicitur autem homo templum Dei, non
solum prophet animam, in qua Deus per

Sap. viii. 27. gratiam commoratur (nam anima justi
sedes est sapientiae), sed etiam prophet
 corpsrationi et Deo subjectum, in quo
gratia mentis, et per consequens inhabi-
tatio Dei reducat. Dicit enim alio loco

Cor. vi. 13. Apostolus: Nescitis quia mebura vestra
 templum sunt Spiritus Sancti? Et in-

Ibid. 20. : Glorificate et portate Deum in cor-
pore vestro.

17 Si quia templum Dei violaverit, id est, credentes perverterat, falsa docen-
do aut impie operando, disperdet, id est,
diversamente perdet. Iilum Deus, damando
illum anima et corpore in aeternum. Sed
et si quia materiale templum violaverit,
erit sacrilegus. Templum enim Dei vi-
vum et spirituale, sanctum est formaliter,
quod estis vos, qui in Baptismo sanctificati
estis, et per opera bona exercitat.

18 Nemo vos seducat, laudando, blandien-
do, simulando, ornante loquendo, aut si-
mili modo. Si quis violuerit inter vos sa-
piens esse in hoc seculo, id est sequamare
 sapientiam habere, se sapientem putare,
et ab aliis sapienti reputari, stultus fiat

A mundo: id est, talum sapientiam a se
repellat, se ipsum stultum reputet, sal-
tem in se, quia ex se ipso non habet nisi
ignorantiae tenbras; nec cupiat in mun-
do sapiens reputari, sed amet nesceri; ut
sit sapiens Deo, id est, ut veram sapien-
tiam mereatur a Deo acquirere. Sapi-
entia enim hujus mundi, id est carnalis
prudentia: de qua dictum est ad Rom-
nos. Prudentia carnis, mors est; stultitla
Rom. viii. 6, est apud Deum. id est, a Deo stulta ju-
dicatur, Imo et naturalis seu philosophi-

B ca sapientia que fide et dono sapientiae
non ornatur, stulta est coram Deo, id est
instructuosa et tumida. Quod auctoritate
Scripturae probat Apostolus. Scriptum est
enim in libro Job: Comprehendam, id est,
concludam et capiam, sapientes mun-
di in astutia, id est in apparenre sapien-
tia coram. Nosstra translatio habet sic:
Qui apprehendit sapientes in astutia eor-
um, et consilium pravorum dissipat. Cui
consonat quod per Isaiam de Domino di-
citatur: Convertens sapientes retrosum, Is.

C et scientiam eorum stultam faciatur. Et
iterum scriptum est: Dominus novi cог-
gitationes sapientium saeculi hujus, quo-
niam vana sunt. Nosstra littera talis est:
Dominus seii cogitationes hominum, quo-

Ps. xvi. 11, niam vana sunt.

quia nemo glorietur in hominibus, ja-
ctando se haptizatum seu doctum ab illo, vel illo; sed in solo Domino glori-
tur. Omnia enim vestra sunt, id est ve-
stra servituti et utilitati parata et de-
putata, sive Paulus, sive Apollo, sive

Cephas, id est Petrus archiapostolus; sive
mundus iste sensibilis, seichet corpo-
ra celestia, elementa et mixta. De cor-
poribus enim celestibus Moyses ait in
Deuteronomio: Solem, lumen et omnia
asta coeli creavit Dominus Deus tuus in
ministerium cunctis gentibus. Et Psalmi-
sta: Omnia, inquit, subiectist sub pedi-
bus ejus. Et in Genesi Dominus loqui-
tur: Faciamus hominem, etc., et prasit

Gen. i. 26. bestis terra, et piscibus maris, et avibus
eoci, universaque creaturae. Sed et an-
ARTICULUS IV

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI : SIC NOS EXISTIMET HOMO UT MINISTROS CHRISTI.

PRÆTEREA docet Apostolus, quid debant subditi de superioribus suis sentire, ne eos plus quam decet magnificent, nec eos contemniant, si forte in aliquidus minus excellentes videntur. Sic nos Apostolos et praedicatorcs ac Christi vicarios existimet homo quiuncunque fidelis, ut ministros Christi, non ut principales, aut gratiae collatores, et ut dispensatores, id est exhibitores seu distributores, mysteriourum Dei, id est divinorum sacramentorum: vel. Mysteriurn Dei, id est ecclesiasticorum officiorum. Hie jam quæritur, id est, a vobis Corinthiis interrogatur atque disentitur, inter dispensatores, ut fidelis quis inventatur, id est, quis dispensatorum istorum sit versus dispensator, cui possit dispensatio secure communici. Corinthiis enim inter dispensatores hos discernelant, unum approbantes, alium reprobantes. Sed quia homines sancti tale judicium non formidant nec repellant, subditur :

1 Mihi autem pro minimo est, id est, nihil ponendo, ut a vobis adhuc carnalius judicier judicium reprobationis, tantum dispensator indignum, ut ab humano divino, id est ab homine in hoc tempore pergrinante: sed neque me ipsum judicium dicio absoluto ac definitivo, dumnando videlicet me ipsum. Debet tamen homo judicatere se ipsum judicio discussionis et reprobationis opinativa, estimando se pecatorum vilem ac miserum. Nihil enim mihi conscius sum, id est, de nullo perfectum remorsum conscientia habeo: de preteritis enim satis feci, et scio quia inculcat sunt mihi. Nec obstat quod alihi dicent, Venit Christus pecatores salvos facere, quorum ego primus sum. Hoc enim dixit habendo respectum ad tempus praeteritum, quo persequebatur Ecclesiis. Quia autem judicat me, id est ad quem pertinet absolute judicium de secretis cordis mei, Dominus est, qui solus novit corda humana: nam et Pater omne judicium dedit Filio.

2 Baque volite ante tempus extremi judicium et judiciorum: sed neque me ipsum judicium dicio absolu-

gitationes eorum venio ut congregem. Et tunc laus, id est sententia salvativa et meritorum protestatio, est unicumque bene agenti a Deo, id est Christo judice. Quasi dicat : Tune nullus laudabitur nisi quem Deus laudaverit; et omne laude dignum Deus laudabit.

6 Hec autem, fratres, transfiguravi in me et Apollo: id est, ista quae scripti de vestra gloriatione inani, qua quilibet gloriam in eo qui sibi eloquentior videtur et doctior, vel cui magis afficietur, gratia exempli seu figuraliter dixi de me atque Apollo: quum tamen non gloriamini in nobis, sed magis in pseudo-apostolis et mundi bjujs philosophiae magistris: quos nolis nominatim exprime, ne major dissensio fieret; sed loco illorum expressi me et Apollo, quatenus eisdem rationibus quibus probavi non esse gloriandum in Apollo et me, intelligatis non esse gloriamundum in his in quisquis gloriamini. Quod utique feci propter vos, id est ad vestri instructionem, ut in nobis discatis, videlicet, ne supra, id est ultra,

7 Non autem debes, o homo, contra alium intumesce. Quis enim te discernit? id est, quis te ab alio facit differre? Quis te ab alio distinguat ac separat dignitatem ac merito, ut contra eum infiliter, et eis de praferas? Et quoniam posset quis allegare suam perfectionem, dicendo quod virtuosior esset ac melior seu doctor alio, huic vanitati respondet Apostolus: Quid autem boni in bonis naturae vel gratiae habes quod non acceptisti a Deo mediate vel immediate, a quod est omne datum optimum et omne donum perfectum? Si autem acceptisti hoc modo, quid gloriaris

8 Insuper, amplius ironice loquens, Corinthiorum praeumptionem redarguit, dicens: Jam saturati estis saturitate spirituali; de qua dieitum, Beatii qui esuriti sunt et intendit justitiam, quoniam ipsi saturabantur. Itaque, Saturati estis cibo animae, sicut ipse panis vita et aqua sapientiae. Jam dieitum facti estis, id est divinis charismatibus admpleti. Sine nobis regnantis, id est, auxilio nostro non indigetis, regendo vos ipsos. Quod autem hoc non asserendo, sed increpando et condolendo dicatur, pandunt verba sequentia: et utinam regnetis veraciter, just et regendo vos invicem, et viitis praelando, ut et nos robiscum regnaremus, id est, consortes esse usum atque particpes meriti vestri atque taetae perfectionis. Et hoc merito dico: Puto enim (ironice autem loquitur), quod Deus nos Apostolos universos novissimos, id est imos et villissimos, ostendit, quum tamen secundum veritatem simus a Deo constituti principes mundi.

9 Ostendit autem nos tantum morti destinatos, id est ad moriendum missos, quasi ad nihil utiles simus, nisi ut occidamur: quia spectaculum, id est objectum praeipue et juvandum admiratia: inspectionis, facti simus mundo, id est hominibus impius et mundanis, et angelis bonis ac malis, et hominibus rationalibier ac pie viventibus. Quemadmodum enim ad spectaculum aliquod magna hominum confluit multitudine, sic ad inscipientem personas et persecutiones Apostolorum, homines
concurrerunt: impii, ut irriterent: daemones, ut fortitudinem mentis auferrent: angeli sancti, ut intus confortarent: homines pii, ut condolerent. — Potest tamen legi asservite sine ira, ut cit sensus: Puto eum, id est agnosco, quod Deus nos Apostolos nosterimis, id est inimici et abjectos, ostendit, id est, apparecer fecit, dando nobis precepta spernendi mundum et cuncta quae mundi sunt, prae- candidi quoque crucem Christi et mundi contemptum.

10 Nos stulti propter Christum, id est, amore Christi sic agimus, quod a mundo stulti et insensati putamus: vos autem prudentes estis in Christo, secundum aestimationem vestram superbam. Nos infirmi reputamus, et propriam infirmitatem agnoscemus; vos autem fortes, id est, virtuosi estis, ut opinamini, qui putatis vos non indigere nostro auxilio, vos nobiles, vos autem ignobiles. Totum ironice dictur, ut confundantur et corrigitur carnalibus. Apostoli quippe carne et spiritu nobiliores, erant Corintiiis, quoniam semen Roman. vix. ABrahe erant, et primitias Spiritus Sancti receperunt.


12 Il Cor. xvi. 22. Habi enim Apostoli gaudentes a conspecto conciliis, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati. Blasphemiam, id est, crimen blasphemeae nobis imponitur, et obscenam Deus pro blasphemantibus. Tanquam purgamenta hujus mundi facti sumus, id est, reputamur a perfidis quas inmunditiae quedam, insinientes humum mundum nostra doctrina. Video quum occidimus, putant mundum purgari ab hominibus pestilentibus; sieque efficimus mundi purgamentum. Factique sumus omnium peripsema usque adhuc, id est velut superfuitas quaedam generis humani, ita ut apri non.


14 Non ut confundam vos, havere scribo finaliter. Est autem confusio adducerem pecatum, et est confusio adducerem gratiam et gloriam, ut dicitur in Ecclesiastico. De prima confusione loquitur modo Apostulos. Non enim intendebat vos finaliter confundere, sed corriger, sicut subjungit: sed ut filios meos spirituales carissimis, id est vale dilectos, etsi non propter bonitatem et merita vestra, tamen propter bonitatem divinam, moneo, id est, ad meliora exhortor. Merito autem vocavi vos filios: Nam si decem millia pedagogorum, id est quantamcumque multitudinem erudientium vos, in Christo Jesu, id est in fide et Evangelio Salvatoris, habi- atis (dicitur autem pedagogus instructor puerni): sed non multitatis spirituales habetis ad hoc, id est geniores qui vos in Christi ginerentur, convertingos vos primo ab esse carnali et infideli, ad esse spirituale atque divinum. Tali autem pa- ter ego fui: Nam in Christo Jesu, id est in esse christiforini seu statu christiano, per Evangelium, id est per evangelia sapientia pradicationem, ego vos genui instrumentaliter, selicite ante alios, proponendo vos Evangelium Christi, et ad fidei susceptionem animas vestras disponendo. Verrumenam unus est Pater nostre in caelo, quem soluimus dehennis Patrem.
ENARRATIO IN CAP. V EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. V

Ephes. iv, vocare, id est omnis paternitatis effici- A verbis pulchris, est regnum Dei, id est
15. nium attingendi ac pertingendi reg- meritum attingendi ac pertingendi re-
um colorum, sed in virtute home con- gnum colorum, sed in virtute home con-
versationis consistit. Ait enim Salvator : verse
exami

prseinductis

nullo

semper,

in

doctoram

Dominus

occulto

•

me

ait

Tanquam

intelligere,

est

EPISTOL.

filius

illicitus

culariorem

regnum

Quid

Dicatis,

virga,

est

qui

Roffo

est

Omnino

est

Quamvis

ab

id

pertingendi

ignein

est

fornicatio

21

sicut

omni

vos.

vias.

144

et

rum,

qui

juxta

ad

nabo,

et,

autem

sic

retrahi

na

est

perbiae,

i/iflafi

Ecclesia

Christo

Christo

tesque

vestigia

Timotheum,

vocaie,

144

cognoscam,

Si

philosophorum

CCEDIT

praecepta

virtutes,

inflati
tas.

et

et

videlicet

animo disciplinandi, veniam ad vos, an in caritate aperta et spiritu man-
suetudinis, id est animo mansueti et in-
dulgenti? Quamvis hoc secundum sit prae-
ceptandum, potius tamen optandum esset
primum, quam carere boni patris adven-
tu, quamvis rigoroso. Meliora nemo sunt
Prop.avm.,

vulnera
diligentis, quam oscula adulant-
tis*, ut ait Scriptura.

* odientis

In praeinductis omnibus consideratur
discretio sancti Apostoli, qui verbis duris
et incerptoribus verba caritativa atque su-
avia miscet, infundens vinum justitiae et
oleum pietatis, ut sanet animas vulnera-
tas. Virtutes quoque suas tam diligenter
describit, non ob propriam laudem, sed
ut imitemur semitas ejus.

ARTICULUS V

EXPOSITIO CAPITULI QUINTI : OMNINO AUDITUR INTER VOS FORNICATIO.

ACCEDIT demum Apostolus ad parti-

culariorem incerpcionem Corinthio-

et ait : Omnino auditur inter vos

fornicatio, id est, omnibus modis se-
tur, narratur, atque percepitur a me et ab
alis, quod inter vos sit fornicatio (quæ

est illicitus concubitus), et talis, id est
tam infamis et nefaria fornicatio, qualis

nee inter gentes incredulas auditur seu
esse percipitur, ita ut xworen patris sui
defuncti aliquid vestrum habeat conju-

gem. Lyra videtur hae sic intelligere,
quod mulier illa fuerit etiam mater is-
tius; sed verius creditur quod erat ejus
noverca. Talis autem fornicatio, est in - A festus poena prohibitus, unde in
Lev. xx. 11. Levitico: Qui dormicerit cum noverca sua, morte moriatur. Unde et Ruben dicitur in
Genesi: Non crescas, quia ascendisti cunule patris tui. Et vos infiati estis tu- nore elationis, id est, ex superbia ne- glexistis tantum seclus corrigere, sicilecit propler mutnas vestras contentiones, qui- bus occupati, omittitis opera caritatis; et non magis tuctum, id est compassionem et fletum, habuistis, deplorando tam hor- rendum piaenhum proximi, ut tollatur de medio vestrum, id est, separetur a vosis per excommunicationem, qui hoc opus fecit, cujus omnes participes estis qua- dammodo, sustinente talem inter vos.

3 Ego quidem Paulus absens a vobis jam corpore, præsens autem spiritu, id est consideratione et animi sollicitudine: sic- cum, et Eliseus præsens erat, quum Giezi accepit munera Naaman Syri: jam judi- cavi tamquam præsens spiritu (vel sic: Ac si corporali præsens essem) cum qui sic operatus est, id est fornicarum illum. Sic autem judicavi cum, in nomi- ne Domini nostri Jesu Christi, congrega- tis vobis et meo spirito, id est, quum collecti fueritis publice in nomine Chri- sti, et in meo spirito, id est in vera con- cordia, habendo videlicet spiritum sep- caritatis affectum ad invicem, sient et ego ad vos Iabeo, cum virtute Domini nostri Jesu Christi, id est potestate et auctoritati Christi, qui cooperabitur vobis, tra- dere hujsmodi Satanam, id est, ut tradatur talis fornicator diabolo per sententiam excommunicationis: et hoc, in interitus earnis, id est ad hoc ut demon cum cor- poraliter affiliget, In primitiva namque Ec- clesia, ad fidei confirmationem, solebat excommunicationem sequi corporalis vo- xatio demonis, quonque pecator puni- tureret; et si non peinebat, vexabatur quonque animam exhalaret. Hanc potes- statem præservant habebant Apostoli, ut
Matt. x. 8. sicut ab obsesis paterat daemones epi- cere, ita enornriter delinquentes poterat
damoni tradere, corporali præludianos. Sed quia hanc corporis poenam ordinave- runt ad animae saltem, subditur: ut spi- ritualis salus sit, id est, anima eius salva- fiat, in die adventus Domini nostri Jesu Christi, id est in die judiciei universalis, seu particularis vel in die mortis; quod reedit in idem. Nam quais quis moritur, talis Deo in die judiciei præsentabitur.

Ex praedictis conclusit Apostolus: Non est bona gloriatio vestra, o Corinthis, qua vel de baptistis et ministris gloriando con- tenditis, mutuoque praefertis, et ex hoc fraternam correctionem negligitis. Vel, glo- riatio qua vos justos jacat, bona non est, eo quod tantum peccatum inter vos toleretis. Qui enim non corrigit, quum potest et debet, communicat delinquenti, et particeps est peccati.

Consequenter ostendit, quam periculo- sum sit congregatioi sustinere perversum. Nescitis quia medium fermentum, id est parva pars infecta, totam massam corrupit, id est, universum materiam C inficit? Sic unum peccatum, seu unus pestilens et perversus, videlicet consen- sus hujus peccati, et fornicator hujusmo- di, totam massam, id est vletrum congre- gationem, contaminat, inficit et seducit, nisi auferatur tale fermentum. Eerupget ergo vetus fermentum, id est, consensus peccati istius et autorem peccati hujus amovete a vestra communione, ut sitis noce conspersionio, id est gratia Baptismatis et virtutum operibus innovati, sicut estis azymi, id est a peccati fermento alieni effeci in fonte Baptismi. Azyna dicitur ab 2, quod est sine, et ζυγω, quod est fermentum, quasi sine fermento. Consper- sio autem et azyna idem sunt, utpote fa- rina per aquam glutinata sine fermento, sieque significant puritatem a corruptione peccati. Denique in fermento dnos pensan- tur, videlicet: sapor virtualis, quo effi- cit panem saporisum; et ita per fermente- tum signatur doctrina evangelica, id quum dicitur: Simile est regnum corollum fer- mento, quod acceptum mulier abscindit. 
Matth. xiv.
in farinæ satis tribus, donec fermenta-
tum est totum. Secundo consideratur in
fermento corruptio adipsis; et ita signi-
ficat culpam, quæ alios inficiendo cor-
rumpit: et ita nunc sumitur.

Sitītaque nova conspersio: Etenim
pascha nostrum in immaculatam est Christus,
id est, agnus paschalis pro nostra salute
oblatus est Christus: qui loquitur, Ego
quasi agnus mansuetus qui portatur ad vi-
Etiam, de quo ait Joannes: Ece Agnus
Dei, qui tollit peccata mundi, itemque
alibi: Dignus est Agnus qui occisus est.

Ipse enim verus est agnus qui abstulit
peccata mundi, qui mortem nostram sui
ipsius oblatione suae morte destruxit. Ipse
quoque est pascha nostrum, id est trans-
itus nostrer, prebendo nobis exemptum
transundae de hac peregrinatione ad pa-
trimon. Propter quod ait: Ego sum vita,
veritas et vita. Pascha enim transitus di-
eitor. Hujus Agni figura fut agnus ille
paschalis seu legalis, de quo in Exodo
legitur. Unde quod ibi habetur, Os ejus
non constringet, ab Evangelio allegatur
de Christo. Similiter, sicut per effusionem
sanguinis agnii illius liberabantur fi-
lius Israel ab angelo devastante, seu plaga
Egypti, sic nos per effusionem sanguini-
sis Christi liberamus a pestestate diaboli
et a ruina peccati. Insuper, sicut carnes
agnii illius manuclabantar cum azymis pa-
nibus, sic fideles vivere et Christi corpus
comedere debent sine fermento peccati.
Ideo subditur:

Itaque epulum, id est, in Domino
delicium ac nutrimur, Christi sacra-
mentis vescamur, et ci incorporeum, non
in fermento veteri, id est non in ini-
quitatibus nostris antiquis ac solitis, necque
in fermento malitie, id est peccato ex
deliberatione animi facto (juxta illud: Di-
xit injustus ut delinquat in semetipso);
et neguitur, id est non in fraudulentu
aliisque nociva conversatione, prout Pe-
trus monet: Deponentes omnem malitiam
t dolum et simulaciones et invidias: sed
in azymis, id est operibus, sinceritatis,
ARTICULUS VI

ELUCIDATIO CAPITULI SEXTI: ACDET ALIQUIS VESTRUM HABENS NEGOTIUM, ETC. 2

Re vocatis Corinthiis ab errore circa matrimonium, jam revocantur ab errore circa judicium, in quo multis modis erraverunt, ut patebit. Audet aliquis vestrum fideles, noneminerie, non metuens in hoc Dei offensam, habens negotium, id est causam judicialem, adversum alterum fidelem, judicari apud iudices, id est pro habendo judicio accedere iudices infideles, qui semper adversantur fideles, et non apud sanctos, id est, iudices fideles non interpellatis? Quod erat multipliciter malum. Daebatur enim per hoc infideles occasio oppressiendi pauperes Christianos, et asperrandi Ecclesiast, quas non habentem personas ad judicandum activum idoneum. Daebatur quoque infirmis fideibus occasio reputandi infideles (quum tamen dicat Scriptura: Ad nilium deductus est in conspectu ejus malignus), et occasio redemundi ad idololatriam.

Consequentem ostenditur, quod fideles digniores sunt iudicandae quam perfidi. An necesse est, id est, sancti, videlicet perfecti, ut Apostoli et apostolici viri, de hoc mundo, id est homines habitantes in hoc mundo inferiori, judicabunt, per asseritionem et approbationem? Assiduunt enim Christo, ejusque sententiam omnes electi approbabant. Unde ait Salvator: Vos qui scervi estis me, Matth. xxv. sedebitis super sedes duodecim iudicantes duodecim tribus Israel. Et Sapiens: Judicabitur justi nationes, et dominabatur populus, Et si, id est quia, in vobis, id est per sanctos qui inter vos sunt, judicabatur mundus. Est autem mundus peculiaris, id est collectio hominum reproborum. De quo mundo ait Christus Apostolus: De mundo non estis, sed ego egei vos de mundo; et alibi, Non pro mundo rogo. Est etiam mundus salvationis. De quo dicitur: Sic Deus dilexit mundum, id est.
collectionem hominum electorum, ut Fi-

A judicandum. Propter diligentem considera-

tionem sequentium, cogimur ista dup-

liciter explanare. Primo, ira, id est
cum ira sua irrisione, non utique pas-

sionat, sed caritativa ac justa, qua ad
correctionem irrisi ordinatur. Ut sit sen-
sus: Contemptibiles qui sunt in Eccle-
sia, id est viros improbos et ceteris vil-

iores, constitute ad judicandum, id est,
tales facitis judices. Propter quod fratres
eoacti sunt interpellare judices infideles.

Simili sensu dicitur illud Prophetæ: Im-

B molate laudem de fermento. Ad vercon-
dium vestram dico, id est, ad vestram

confusionem enarro vos ut facite. Sic

non est (id est, ex veste facto sequi vi-
detur quod non est) inter vos sapiens quis-

quam, id est cruciscus quisquam et

expertus, qui possit judicare inter fra-
trem suum. id est inter proximum et

proximum fide germanum? Sed frater eum

frater, id est unus fidelium contra alium,
in judicio contendit; et hoc, quid infe-
deles, scilicet judices? — Secundo, expo-
nitur sine ironia, hoc modo: Sacerdoria

judicia si habeneritis; contemptibiles qui

sunt in Ecclesia, id est minus devotos,

internos ac deiformes, constituite ad ju-
dicandum, id est, hortor ut tales ordinetis

judices. Sæpe enim contingit, ut minus

contemplativi et spiritalues, sint magis

activi et in temporalibus aptiores. Ad re-

vercundiam vestram dico, quod non feci-

stis hoc modo. Dicit autem B. Gregorius:

Terrenas causas examinat, qui rerum

exteriorum sapientiam perceperunt; qui

vero spiritualibus donis dictati sunt, ter-

renis non debent negotis implicari. Au-
gustinus quoque: Christum (aet) testem

invoco, quia mallem quotidie aliud ma-
nibus operari, quam tumultuosissimas cat-
sarum prolixitates pati.

Jam quidem omnino delictum est in

robis, quod judicia habentis inter vos, id

est, hoc ipsum vestro peccato agitur, al-
que peccatum est, quod inter vos negotia

judicia determinanda habetis, inter quos

quies et pax esse deberent. Unde con-
A. Apocryphi dicitur de injustis: Non in trahit in illam alicuium coquinatatum. No- 

B. stram conversionem ad fidem Christi; sed 

C. Omnia mihi licent. id est, permititur mi-

D. tendas cum homine lacunale, ne forte 2 

8 Sed vos injuriam facitis aliis, et fraudatis, id est, doloius eis infertis; et hoc, fraudibus, id est fidelibus, quibus hoc minus facere congruit; et in hoc pessimi facitis. Etenim, In nescitis (quod utique seire vos arbitrator) quia iniqui, id est injusti, rectum Dei non possiderebat, id est, terram viventium, seu vitam aternam non hereditatur. Justi enim fulgebunt ut sol in regno Patris corum. Et in 

9 Matth. xiii. 43.
poralis vitae sustentatione, et venter indiget. Ideo licet temporalia bona repetere,
re, ut habeamus victum et quibus tegermur. Non tamen dehemos importune et
nimis anxi pro istis contendere, quoniam temporaliter transcunt et venter et
esca. Propter quod sequitur: Deus autem et hanc ventrem et hanc escam destruct,
quia utrumque naturaliter corruptibile est. Et quamvis venter maneat substantialisiter
post resurrectionem communem, non tamen secundum statum et pristinum actum.
Ideo pro necessitate ventris minor esse debet sollicitudo.

Præterea redit Apostolus ad id unde cooperat loqui, videlicet ad reprobanda
luxuriae vitia. Corpus autem uniusculajus
fidelis, non fornicationis, sed Domino Deo subjiciatur et obsequatur. et Domi-
nus corpori principetur, et premium tri-
batn. Deus vero Pater seu Trinitas, et
Dominum Jesum suscipit certa dia a
mortuis; et nos susceptibus in die judicii
per virtutem suam omnipotentem, cui non
Luc. i. 37, est impossible omne verbum.

Ratio autem cur corpus non fornicati-
oni, sed Domino redendum est, traditur.
13 Nescitis quoniam corpora vestra membra
Ephes. i. sunt Christi? Ipse enim est caput no-
strum, cui in Baptismo incorporamus; et
ipsa Ecclesia est mysticum corpus Chri-
sti. Ideo quilibet vere christianus, est
mysticum membrum ejus. Tollens ergo, id
est assumens, seu divino cultui anferens,
membra Christi, id est corpus meum et
alterius quem ad volupatem meo exemplo
duceo, faciam de eis membra meriti-
criis, concumbendo cum ea, sique una
caro fiendo eun carne illius? Absit, ut
rem adeo impiam agam. An nescitis quo-
niam qui adharet meretrici carnali amore
et copula corporali, unum corpus cum ea
efficiatur, per seminis communionem seu
affectuum transformationem? Errat enim,
Gen. v. 24, inquit Dominus in Genesi, duo, id est vir
et mulier, in carne una, id est, pro eae
dem carne reputabuntur propter mutuam
unionem, quamvis numeratim atque re-
aliter differant. Hoe ad litteram de legi-
time conjunctis predictum est. Apostolus
tamen allegat hic de illicitis copulis for-
nicantium, quoniam ratio identitatis part-
tim ceadem est. Nam concubitum illicitus et
fornicatio conveniunt in esse naturae, non
autem in esse morali. Qui autem adharet
Domino adhesione amorosa et obedienti-
tiali, unus spiritus est, id est, divino Spi-
rutil per caritatem unitur, in Deum trans-
formatum, etique indissolubiliter colligatur.

Unde aiebat Salvator, loquens ad Patrem:
B Notum feci eis nomen tuum, ut dilectio
 tua in eis sit, et ego in eis. Amor nam-
que est virtus unitiva diversos conjun-
gens, quamvis essentia differant.

Fugite fornicationem, id est omne il-
licitum concubitionem. Quaedam peccata in
se quandam penam et anarhnidinem ha-
bent, ut ira, invidia; et ista melius supe-
rantur lactando et resistendo. Nam quanto
diligentius et particularius considerantur,
tanto plus displicent, sique facilius rep-
pelluntur. Alia autem peccata quandam
detectationem includunt, ut gula, luxu-
ria: que melius vencitur fugiendo quam
collocutum. Quo enim particularius di-
gentiosque pensantur et revolvuntur, co
appetitus magis provocatur. Vitanda ergo
sunt fomenta, occasiones et causae luxu-
rie. Ratio quoque fugiendi fornicationem
subjungitur. Omne enim peccatum, pra-
ter fornicationem, quodcumque fecerit ho-
mo, cogitando, loquendo vel operando,
extra corpus est, id est, non tuae corporis,
ipsam debilitando, contaminan-
do, ac diversis periculis exponendo, ut
fornicatio. Quia autem fornicatur, in cor-
pus suum peccat, ipsum (ut dictum est)
ledendo, polluiendo et destruendo, prae-
tim si multum exercet actum hujusmodi.
An nescitis quoniam membra vestra,
non solum corpora propter aliqua mem-
bra, sed omnia membra vestra, id est
corpus totum, templum est Spiritus San-
et, id est consecratum inhabitationi Spi-
ritus Sancti in Baptismo, ubi expulso dia-
bolo, abrenuntiatis pompis ejus, et Deo
dicati estis, qui in vobis est per gratiam. A de quo scriptum est in Apocalypsi: Re- Apoc. v. 5.

primo atque directe in anima, secundario autem in corpore? quem Spiritum Sanctum habebis a Deo Patre, qui misit et dedit fidelibus Spiritum Sanctum, imo et a Filio: sed et Spiritus Sanctus dat se ipsum. Propter quod ait Christus: Quum venerit Paracletus, quem ego mittam vos bis a Patre. Et non estis vestri, id est proprii juris ac potestatis. Sed totum quod habebis et estis, tenemini Deo, ut ad ejus honorem et gloriam omnium ordinemur.

Rom. xiv. 12. Nam et de omnibus rationem reddemus, tanquam de bonis mutuatis. Deo quippe dehemos nos ipsos, non solum ratione creationis ac gubernationis, sed etiam ratione salvationis. Ideo sequitur:

Empti cuiam estis, id est a potestate et jure diaboli liberati, qui venundati fuisitis in iniquitatis vestris, pretio magno, videlicet morte et sanguine Christi, demisti nos Deo in sanguine tuo. Hinc itaque dicit Anschinus: Certe, Domine, quia me fecisti, debeo me totum; quia redemisti me, debo me totum; imo tamto debo amori tuo plus quam me ipsum, quanto tu major es me, pro quo dedisti te ipsum, et cui promittis te ipsum. Glorificate ergo, id est, bonis operibus honorate et gloriosum ostendite, et portate Deum in corpore vestro, id est, ejus voluntati corpora vestra subijcite, B quacumque adversa æquanimiter tolerando. Itaque Deum in corpore proprio portare, est jugum Domini super se ferre, sicut monet Salvator: Tollite jugum meum super vos: et alihi, Tollat eremem suam quotidie, Ideo denique inobediens populo Dominus loquitur per Jeremiam: A scelvo confregistis jugum meum, rupisti vinenda mea; et dixisti: Non serviam.

ARTICULUS VII

DECLARATIO CAPITLI SEPTIMI: DE QUIBUS AUTEM SCRIPSI.STIS MIHI.


Math. xiii. 12.

It. xiii. 5. De talibus ait Salvator: Sunt emuncli qui se castraverunt propter regnum caelorum. De quibus ait Dominus per Isaiam: Pa-
Nunc ratio subditur: **Mu
ter po
testatem** plenam et liberam sui corporis non habet, sed vivit, quia non potest viro debitum denegare. Potestque vir illud exiguere. **Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier.** In lege enim debiti hujus pares sunt, quamvis in aliiis mulieribus subitae esse debent suis maritis. **Non t
tique fraudare, id est corporis usum subtrahere, invicem, nisi forte ex consensu communi, et hoc, ad tem-

ece.**

**Pus certum** : tempus enim amplexandis, et tempus longe fieri ab amplexibus: ut vocetis, id est, devote insistatis, orationi: quae est ascensus mentis in Deum: propter quod uidiget spirituali elevatone, quae per actum carnalem maxime im
ditur. Etiam post actum talem, sensus maneat ad tempus minus idonei ad spiritu
talia opera. Et iterum, tempore orationis completo, revertemini in id ipsum, id est ad pristinam debiti hujus persolu
tionem, ne tentet vos Satanas, id est, ne diuturnior elongatio a concubitu, fiat vobis occasio tentationis a demone, et incidatis adulterii crimen. **Proper incontinentiam vestram, id est, eo quod prori sitis ad vitia carnis.**

**Hoc autem,** videlicet ut revertamini in id ipsum proper incontinentiam vestram, ne in graviora mala cadatis. **Dico secundum indulgentiam,** id est secundum permissionem seu concessionem. Matrimonii enim ordinatur etiam in remedium culpae. Hec videtur intentio Augustini hoc loco. **Non secundum imperium,** id est, non imperando hoc dieo. Non enim necessarium est ad salutem ita reverti: immelius est set, ex consensu abstinere. Incontinentiae autem malum est, ut vir uxor
cem cognoscat ultra necessitatem prore
di liberos, reddendique debitum, nisi faciat hoc ne conjux in adulterium ruat seu pecet; quia hoc fit ad satisfaciendum concupiscence: quod est veniale, quando concupiscientia sit sit intralimites matrimoniales, videlicet quod aliam lol
et cognoscere. Si vero limites istos ex-

A cedat, erit peccatum mortale, quando vi
delicet tanto impetu furtur, quod etiam, quamvis non esset sua cognoscere eam. Denique tria sunt bona matrimonii quibus excusatur, videlicet fides quam mutuo con
juges servat, proles religiose educan
da, et sacramentum, ne conjugium sepa
retur. Quum igitur actus matrimonialis sit causa proli generandae, divinoque cul
tui mancipandi, est actus religionis. nec aliqua habet culpam; sed est merito
ris, si fiat ex caritate, Similiter si fiat

B causa reddendi debitum: tunc enim est actus justitiae.

**Volo autem omnes homines esse sicut me ipsum :** id est, quantum in me est, mallem omnes simpliciter continere: Om
nes, inquam, indeterminate, non singulos: vel, Omnes, si convenienter fieri posset, sicut et ego continere, qui etiam virgo
sunt. **Sed unusquisque electorum fidelit
em proprium donum,** id est gratiam si
bi singulariter datam, habet ex Deo. Un
de de quolibet Sancto cantatur: Non est inventus similis illi. **Alius quidem sic,** alius vero sic, id est, unus habet gratiam secundum hune perfectionis gradnum. alius secundum alium gradum. Idecirco non pos
nunt omnes ad aequalem perfectionem in
duci: sed uni consulendum est ut in castitate permaneat: alii, ut fidem con
jugalem observet: quorum utrumque Dei
est donum. Illae etiam quum Christus de virginitate dissereret. dixit: Non om
nes eapinant verbum hoc: et, Qui potest capere, capiat.

**Dico autem non nuptis,** id est virgi
nibus et nondum ligatis, et viduis: Bo
num est illis, id est utile et magis meri
torium, si sic permaneant sicut et ego, id est, omnino continent. **Quod si se non continent,** id est, concupiscientiam non refrenant, nubant, matrimonium con
trahendo. **Melius est enim nubere,** quam
uri, id est igne libidinis aetustare. angit et
vinci. Et est comparatio impropria, vel
ut si dicatur: Melior est angelus quam
diabolus. Nubere enim, in se bonum
B. aut vivio, infidelis. Discessit frigidiliem. Non est in familiam, hic est ipsemet cohabilalio, fidei torum et castitate iudicas. Subscripta est hier de vir, quod de muliere predictum est, scilicet, si discretserit, non ducat aliam, vel reconcilietur uxorii.

Consequenter agitur de matrimonio corum quorum est dispar cultus, ubi videlicet unus est infidelis. Nam ceteris, quorum non est uterque fidelis, ego di-co, non imperando, sed consulendo, non Dominus dict hoc proprie seu immediata, aut imperative. Si quis frater, id est Christianus, uxorem habet infidelem, ita quod eo ad fidem, illa in infidelitate permansit: in exordio namque ecclesiae multoties alter conjugum convertebatur ad fidem, alio non credente: et haec uxor infidelis consentit habitare cum illo, sine injuria seu blasphemia sibi, non dimittat ilham, hoc consulo. Et si qua mulier ad fidem conversa, habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa pacifice, non dimittat virum. Hujus consilii ratio subditur. Intelligenda tamen sunt haec: ut aliquid tenent, de his qui in infidelitate contraxerunt: non de his qui in dispari cultu contrahunt, quia tunc non est matrimonium, sed separandi sunt, quemadmodum et Esdras fecit. Sanctificatus est enim, id est ad fidem conversus, vir infidelis per mulierem fidelim, id est ex admonitione et instructione, seu optima conversatione uxoris fidelis: et sanctificata est mulier infidelis, scilicet conversa, per virum fidelim. Hoc in primitiva Ecclesia sapient accidit, ut unus conjugum convertetur alium. Vnde de ob iane utilitatem consultit Apostolus ut cohaebent, et quod cohabitation sit sa-
ENTRATIO IN CAP. VII EPISOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. VII

litis occasion. Hinc etiam princeps Apo-

A cedentem, vel eum repetere, aut a ma-

trinio fidelis abstinere. In pace autem

tuisuis, ut et si qui

vocavit nos Deus, id est, ad hoc nos in
domi sua, quae est Ecclesia, posuit, ut

pacifice convivamus. Ideo non oportet
eum infidelis discendente ligare.

Deinceps persuadet Apostolus, vel quod

don oporteat discedentem sequi, vel quod

expedit habiari eum infidelis pacifice se

habenti. Unde enim scis, o mulier fi-
delis, si virum infidelis salutem facies,

convertendo eum ad fidei? Aut unde

B scis, o vir fidelis, si mulierem infidelis

facies, perduendo eum ad Christum? nisi

unicuique sit Deus divisit, id est, hoc certo

sciri non potest, nisi per gratiam specialis

revelationis, quam Deus unicuique cui voluit
dividit, dans unam gratiam ampliorem,
taleri vero minorem.

Vel sic : Nisi unicuique sit Deus di-

visit, id est, nisi cognoscas hoc ex futuro

eventu, spectando gratiam, quam Deus

singulius tradit, ubi, et quando, et quan-
tum, et quomodo sibi plaeuerit.

C Ex praecipue autem infert Apostolus

commune documentum. Et quamquam

unuique sit Dominus vocavit, ita ambulet,
id est, quilibet fidelium in ea vocatione

et statu perseveret et Christo deserviat,
in quo a Deo ad fidem vocatus est, sci-
cit: ut qui in conjugio existens con-
vertitur, maneat in conjugio; qui autem

non ligatus convertitur seu vocatur, non

contrahat. Hoc est consilium, non pra-
ceptum : estque intelligendum, quantum

ad ea quae non repugnant fidei bonisque

moribus. Sunt autem conditiones et con-
suetudines pravae, in quibus non est am-
bulandum. Nee idem est dicere, ambulare

in statu in quo, et a quo, vocatus est

homo. Nam in statu a quo quisquam vo-
catur, non est standum nec ambulandum,
sed in statu in quo. Sicut enim conjux,
ita et latro vocatur : sed conjux vocatur

in conjugio, latro a latrocinio, quod fidei

Christi repugnat. et ob id relinquendum

est, non autem conjungendum. Per hae quo-

que non anfertur licentia tendendi ad sta-
enarratio in cap. vii epistole i. b. pacli ad corinthios. — art. vii

18. Hae insuper per exempla declarat. Circumcissimus, id est in ritu Judaico seu statu Judaismoi, aliquid vocatus est, id est, ad fidem Christi conversus est? nol adducat praeputium, id est, non compellatus ritum gentilium assumere seu gentiliter se habere, quantum ad ea que non sunt de necessitate salutis. In primitiva enim Ecclesiae gentiles conversi, in aliquibus observantis differentiam, magis quam postea. In praeputio, id est in statu et ritu gentilium, aliquid vocatus est? non circumciidatur, imo nec ad eferus ritus Judaicos se transferre vogatur.

19. Unde et alihi dicitur: Si circumcidentimini, Christus nihil velis proferit. Servavit ergo Apostolus quod congruere videat Ecclesiam tantum gentilium quam Judaeorum, nec autem consuetudinem cujus observatio non obest salutii, ut securit Augustinus. Hoc est, si in qualibet rationem subjungit: Circumcisionis, id est ritus Judaicus, nihil est sub ratione finis, quia nihil proficit ad obtinendum salutem. Legationem enim quantum ad ceremonialia cessaverunt. Est tamen aliquid sub ratione forme. Simili modo, et praeputium, id est status seu ritus gentilium, nihil est, id est, non obset nec prodest salutii. Quod intelligendum est, quantum ad ea que indifferentia sunt, non quantum ad opera idolahtriac. Sed observatio mandatorum Dei aliquid est, quoniam proneretur vitam atemam, juvant in illud: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata; item et illud, Qui servavit verbum Christi, vere in hoc caritas Dei perfecta est. Cui consonat illud Sapientiae: Custodito legum, consummato incipientium.


Post introductionem exempli de ritu vivendi, ponitur exemplum de statu seu officio conditionis. Servus, id est in servitute hominum existens, vocatus es ad fidem vel opera bona? Non sit tibi curae, id est, non doles de servitutis conditione, nec cupias eam effugere. Sed etsi potes liber fieri, id est a servitute huic liberari, magis nunc servitute, id est, potius eliges in servitute manere, quoniam est tibi occasio humiliatis, ad veram atque in Domino existentem libertatem pertinentis. Liberat nemo a servitute peccati, et libertate peccando. Unde ait S. Ambrosiun: Quanto quis propter Deum despectior est in hoc sceluto, tanto sublimius exaltabitur in futuro. Gregorius quoque ait: Tanto est homo pretiosior Deo, quanto proper eum vilius est mundu. Et Baetius: Quum omnis, inquit, fortuna timenda sit, magis tamen prospera quam adversa.

Deinde ponitur ratio huinc exempli. Qui enim in Domino, id est in fide sequi operet Dei, vocatus est existentes servus, id est in conditione servili, loquendo de servitute humana et corporali. Libertas est Domini, id est, de servitute peccati liberatus est a Domino: estque servus Domini, et per consequens vere et spiritualiter liber, quoniam Deo servire, regnare est: sicut et beatissima Agatha dixit. Summa ingeniosa est servitus Christi. Fecit enim liberum ab obligatione peccati et servitute diaboli. Iden quoque Salvator testatur: Si vos Filii liberate...
rit, vere liberi eritis. Similiter qui vocatus est liber, id est a predicta servitute humana immunitis, servus est Christi, dum ei obediat. Unde nec servitus, nec libertas repugnans obsquo Christi. Servitus tamen majoris boni occasio est: non ergo despiciatur a libero. Hinc quoque in Vitis Patrum narratum de quodam sancto Patre, qui nequaquam acceivit a servitute dominorum suorum liberari.


Ex his infert Apostolus, quod tamen predictum est, quatemus repetitio sit confirmationis indicium. Unusquisque in quo vocatus est frater, id est, qui libet frater fidelis in quo statu ad Deum conversus est, in hoc maneat apud Deum, id est, in tali statu student Deo digne servire.

Expleto matrimonii documento, de virginitate ait Apostolus. De virginibus autem, id est de virginitatis atque perpetuae continetiae observatione, per epetum Domini non habeat: quoniam nec in veteri, neque in nova leges praeceptur. Imo in veteri lege maledicitur sterilis. In novi va vero lege habetur: Qui potest capere, capiat. Consilium autem de de virginitate servanda, quasi de perfectione majori. Quod utique consilium Christus in Evangelio tradit: Si quis, iniquus, venit ad me, et non odit patrem et ma-

24 trem et uxorem, non potest meus esse discipulus, id est imitator perfectus. Potest tamen esse servus. Ilaque, Consilium do, tanguam misericordiam consecutas, id est gratiam apostolatus adeptus, a Domino, ut sim fidelis in officio mihi commisco.


pedimentum, videlicet negligentia profis., vel periculum conjugis, aut simile ali- quid. Solutus es ab uxore? id est, si uxorem non habes, noli quereve uxorem, si videris te posse continere. Si autem accepturis uxorem bono fine atque legiti- time, non peccasti, quum non sit illici- tum: ino et bene fecisti. Et si moperit virgo vobum virginitatis non habens, non peccavit. Tribulationem tamen carnis, id est corporalem afflictionem in provisione temporalium rerum, et in variis curis saeculi hujus, habebant hujusmodi, id est vir et mulier. Ego autem vobis parco, id est, fortiores rationes continendi vobis non profero, quum sitis incapaces et infirmi.

Consequenter ostendit Apostolis conjugatis foram vivendi, et ad virginalam perfectionem, quantum fieri potest appropriate. Hoc itaque dico, fratres: Tempus peregrinationis nostre saepe praestat, breve est, prout Scriptura testatur: Dies nostri sicut umbra super terram, et nulla est mora. Et Jacobus:

Quae est vita vestra? Vapor est ad modi- cum parentes, deinceps exterminabitur. Re- liquum est, id est, hoc restat, ut et qui habent uxorcs, sint tanquam non haben- tes, id est, non nimirum carnis et spirituum occupantur, intendi- nentque finalem ad Deum referre. Et qui flent, id est tristantur, sint tanquam non flentes, id est, considerante brevitas vitae praestat, et sec consultationis aeterna respicient, et omne inordinatum ac saecularem tristitiam prode abjeciunt. Et qui gaudent quocunque modo, sint tan- quam non gaudentes, id est, in gaudio hujus vitae non quiescant, nec illud perfectum reputent: sed solius horam mor- tis, diem judicii, penam inferni, propria mala, totiusque mundi peccata pensantes, ingenuo, et omne inane exultationem contentum. Unde per Sapientem

A sic honorum; et in die honorum, ne im- memor sis malorum. Et qui cunct., sint tanquam non possidentes, id est, temporalia habeant non quasi semper man- sua, sed cito anferenda, saltem in morte: nec inordinate afflictianur ad ea, pen- santes quod ait Scriptura: Homo quum dormierit, non sumet omnia; et, Divitiae si affluunt, nolite eor apportion. Et qui utinatur hoc mundo, id est divitiis et ece- teris rebus creatis, sunt tanquam non utinatur, id est, non finaliter inhaerent

B rebus creatis, nec per eas retardentur a Deo, sed pro nihiló repente cuncta ter- rena, ut ad Dei fruitionem pertingat. Praeterit enim, id est, indesinenter cadit, senescet et variatur, figura hujus mundi, id est dispositio, pulchritudo, et status terrenarum ac temporalium rerum, quae sunt in transmutatione continua. Proper quod ait Joannes: Et mundus transit, et contermina ejus. Et in Ecclesiaste ha- beatur: Vidi cuncta quae fuit sub sole, et ecee universal vanitas et afflicto spiri- ritus. Quidam exponunt de innovatione mundi circa judicium, quando qualitas et modus existentiae rerum mundanarum peribit, non ipsa substantia.

Volo autem vos sine sollicitudine, id est superfluam cura circa sensibilia, esse. Hoc enim est sollicitudo mala, impediens libertatem mentis in Deo. De qua dicitur in Proverbiis: Exspectatio sollicitorum Provi. 7. peribit, et Philippienius dicitur, Nihil Philippien., solliciti sitis. Est quoque sollicitudo ho- 

C na, quae est vigilantia mentis circa divi- 

na. De qua legitur apud Hebræam: Induc, Hebr. 8. caba tibi, homo, quod sit bonum; utique sollicitum ambulare cun Deo tuo. Et ad Ephesios: Solliciti servare status et spiri- ritus in vino pacis. De hac sollicitu- 

dine substitut:

Qui sine uxorè est, sollicitus est que si sunt Domini, id est, circa spirituam cu- ra ejus versatur, quomodo sollicitum pla- ceat Deo, id est, quatemus curre mundo et anno diligentis obsquatur Domino, ei- que placet. Qui autem cum uxorè est,
sollicitus est quae sunt mundi, id est, circa temporeia sollicitatur, quonodo placet uxori, et divisus est, id est animo vagus et affectu partitus: partim quam placere Deo, partim uxori: et partim temporalia, partim spiritualia quotidie. Hoc ideoz dicit Apostolus, quoniam uxoratus minorem aptitudinem habet serviendo Deo, quam solutum. Sepe tamen contingit ut conjungi devotiores sint, quam soluti vel etiam religiosi. Similis sensu de mulieribus subsiditur: Et mulier immaculata, id est virgine, cogitata quoque Domini sunt, id est, divina praeeptiva, in lege Domini meditatur, et divina recogitata, ut sit sancta, id est impolluta, mundae, et virtutibus perornatae corpore et spiritu, id est anima, quam tamen nee corporalia nee spiritualia habetur viria, sed utrumque divinis obsequiis mancipet. Quae autem nupta est, cogitata ea quae sunt mundi, quonodo placet viro. Unde et ipsa divisa est, sicut maritus, quoniam nullus eorum tota corde intemperatum est illi uni quod solum necessarium est. Si tamen nihil divina dilectionis proponant, vivunt in statu salutis, nec sunt simpliciter a Deo divisi, ut illi qui mortaliter sibi dividuntur a Deo, de quibus ait per Osee: Divisum est cor eorum, nunc interibunt.

Porro hoc, puta non nubere, ad utilitatem virtum dictum, id est, ad majorem perfectione vestrum consulo: non ut lascivam, id est fornicationis occasione, vos instituabat, id est proponam. Si enim Apostolus jubeset non nubere, daret imperfectidem ad vitia carnis praelibivus, occasionem fornicandi. Sed dico et consulo hoc ad id, id est proper id, quod honestum est, scilicet ad continentiam observandum, et quod facultatem prebeat, id est, hominem aperit, sine impetimento, id est sine distractione et molesta sollicitudine, Domino obsecrando, id est Deum per sacra invocandi. Cista enim vita, efficient hominem aptum ad obsecrandum Dominum mente pura et stabili.
vir ejus resuscitaretur, non teneretur enim A nalis mei consilii, utpote propter hoc ut recipere. Cui vult nubat, id est, virum sibi placentem recipiat, si continuer non velit, tantum in Domino, id est, secundum voluntatem Dei, hoc fiat, videbiet secundum ordinationem Ecclesiae. Per hoc Apostolus inquit, quod debent nuptiae esse spontaneae. Coactae enim sui invitae, malum exitum consueverunt sortiri. Propter eam in Genesi de Rebecca inducitur: Vocemus scio, "Isuia, caritas hoc Dei tenendiim, Puto arbitratium ait:"

**ARTICULUS VIII**

**ELUCIDATIO CAPITULI OCTAVI: DE HIC AUTEM QUE IDOLIS SACRIFICANTUR, ETC.**

Postquam Corinthios inquirit Apo- stolus de virginitate, matrimonio, et viduitate, nunc plenius insruit eos de idolatria, id est, est materias quis gentiles offerunt idolis suis, an licet talibus vesci vel non, scimus ego et vos, quid sit tenendum, quoniam omnes nos scientiam habemus tantum de Creator et creaturis, ut non dubitamus de isto negotio. Hoc dicit Apostolus de se et perfectionibus inter Corinthios.

Denique quidam Corinthiorum in sua scientia gloriantes, manducabant idolothyta indistincte eorum omnibus, etiam in idolo. Scientes enim omnia creata mundi, esse ex creatione, in suo genere, nec aliquid eum recidivium quod cum gratiarum actione similitur, nec earnis idolis immolatas adiquam consecrationem habe-
ENARRATIO IN CAP. VIII EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. VIII

1 Cor. xiii.

5. Si quis autem se existimat seire ali-

quid quasi se ex ipso, et gloriarum in se, non in Domino, nondum cognovit quem-admodum oporteat eum seire. id est, imperfectam scientiam habet, nec scit quid sibi desit. Non enim humilitatem sentit de semetipso, nec gratias est Deo, nec exemplar se exhibet proximo. Ideo in Pro-

verbis Salomon dicit: Vidisti hominem sapientem sibi videri? magis illo spem stultus habebit. Et dicit Isaia: Vae qui sapientes estis in oculis vestris. Modus ergo scendi discendus est, seflicet, ut scientia in humilitate fundetur, caritate perficiatur, bonis operibus comprobetur ac manifestetur, secundum quod Iacobus dicit: Quis sapiens et disciplinatus inter vos? ostendat ex bona conversatione oper-

rationem suam in mansuetudine sapien-
tia. Si quis autem diliget Deum, hic cog-
nitus est ab eo, cognitione apprehensionis, de qua Deus ait ad Moysen: Te ipsum novi ex nomine. Unde reprobis loquitur:

Nescio vos. Loquendo autem de scientia visionis, Deus bonos et malos cognoscit.

3 Exod.

xxvii. 17. De eis autem quod idolis immolantur,

scimus, id est, scientiam veram habemus, sie quod licet etsi, dummodo fieri valeat sine scandalo aliorum: non enim consecrationem vel abominationem consequuntur ex hoc quod idolis immolantur. Cujus rationem assignat Apostolus: quia nihil est idolum in mundo, id est, idolum nihil est quantum ad id quod esse putatur: quia nec aliquam divinitatem sortitur, nec representat aliquid quod veram Deitatem participet. Tamen materia idoli aliquid est, seflicet aurum, argentum, aeramentum, etc. Forma quoque artificialis in ducta materiæ, aliquid est, seflicet qualitas. Porro, ut refert Valerius Maximus, quidam gentilium cohaerunt idola tanquam animata et divinitatem quan-
dam habentia. Nam ut recitat Augustin-

nus, Hermes dicebat: Sicut celestium deorum fuctor est sumnum Deus, sic deorum qui in templis coluntur fuctor est homo. Status (inquit) animatas dieo, sen-
su et spiritui plenas, futurorum præcias, hominibus imbécillatatem et sospitatem inducentes. Quss ergo secundum veritatem idola non sint animata, patet quod idolum nihil sit quantum ad id quod isti sensorunt de idolo. Alii vero cohaerent idola tanquam deorum imagines. Sed quoniam non sunt dii, quia per idola representa-
ta lancantur, videlicet Jupiter, Mercúrius, Mars, Saturnus, Heracles, etc., et omnes dii gentium daemonia: constat quod idol-

um nihil sit secundum id quod isti de idolo putaverunt. Quod autem iste sit sensus Apostoli, sequientia verba testantur: et quod nullo Deus nisi unus, videlicet C Trinitas benedicta, quae est unus verus simplicissimus Deus, qui in Deutenomio dicit: Vide te quod ego sim solus, et DENI. xxviii. non sit alius Deus praeter me. De quo ait

Psalmista: Quoniam quis Deus praeter

Ps. xiv. 1. Dominum, aut quis Deus praeter Deum nostrum?

Quod vero non sit nisi unus Deus, de-

clarat Apostolus. Nam et si sunt, id est, quamvis sint aliquid, quia dicitur dii participacione Divinitatis, videlicet propter excellentiam gratiae, et imitationem per-

fectionis divinae: sive in caelo, sicut sunt angeli et comprehensores universi. Unde dicitur in Psalmo: Deus deorum Domi-

nus locutus est; et, Non est similis tui in diis, Domine. Sive in terra, ut homi-

nus virtuosi, presertim viri heroici. Nam et Moysi locutus est Dominus: Ecce con-

stitui te deum Pharaonis. Siqvidem sunt dii multii, et domini multii, participatio-

ne divinitatis atque dominii Dei altissimi, non natura: sicut Apostoli, de quibus ait Scriptura: Principes populorum congre-

Ps. xxvi. 16.
gati cum Deo Abraham, quotiam dixit: forte terrae vehementer elevati sunt. Illud quoque: Ego dixi, Dixisti, Dixit, MM. in Evangelio exponens, disseruit: Illos dixit deos, ad quos sermo Dei factus est (quales fuerunt Prophetae).

6 Nobis tamen veri Dei cultoribus, est unus Deus verus, scilicet Pater aeternus, ex quo omnia proflexerunt: et nos in illo sumus per caritatem et gratiam, sicut in ultimo fine ac primo principio. Et est nobis unus Dominus Jesus Christus, per quem omnia. Omnia enim per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Christus autem secundum divinam naturam est Dominus omnium per auctoritatem, tanquam creator; secundum humanitatem quoque est Dominus omnium, per dominii participationem. Unde et ipse ait: Data est mihi omnis potestas in ccelo et in terrâ. Et nos per ipsum, id est, per Christum facta sumus in esse naturali, in quantum creator et Deus est. Per ipsum quoque reformati sumus, et in esse gratias constitutus, in quantum est salvator per humanitatem assumptam. Per hoc autem quod ait, Nobis unus Deus Pater, et unus Dominus Jesus, non datur intelligi quod Pater non sit Dominus, vel quod Filius non sit Deus; sed nec Spiritus Sanctus exclaudit, quamvis non exprimatur. Christum autem nominat Dominum, quia secundum utramque naturam convenit ei dominium, et ei specialiter subjecta sunt omnia. Iuno ipse sua humiliacione ac passione meruit omnium Dominus et judex constitut, secundum naturam assumptam.

7 Sed non in omnibus est scientia ista salutaris ac theologica, per quam de Patre et Filio ceterisque praedictis recte sentitur. Quidam autem cum conscientia usque usque idoli, id est, quidam omnino imperfecti usque usque, id est post conversionem suam ad fidem sient et ante, cum conscientia idoli, id est cum aseminatione qua putani idolum esse divinum ac honorum dum, quasi idololothytum mansum, A, ducant, id est, materiam idolis immolatam manducant, non solum ut eseam quamdam, sed tamquam escam ex immolatione laiusmodi consecratam, videlicet in reverentiam idoli: et conscientia ipsorum sic manducantium, quam sit infirma, quia facile scandalizatur, polluitur accidenter per illos qui habent scienfiam veram de Deo et idolotrytis, sed infanltem, non caritate formatum. Infirmitate namque videntes illos in idolio manducare idolothyta, estimabant eos hoc agere in reverentiam idolorum, et ita fecerunt similiter.

Esca autem sumpta vel non sumpta, seu ipsa corporalis comestio, nos non commendat, id est, gratos et placentes non efficit, Deo. in quantum esca seu comestio. Non enim regnum Dei est esca et potus, ut patuit, sed fides vera de edem. "Neque aut vivendo idolotryta, caritasque fraternal. Neque enim si non manducaverimus esca idolis immolatam. deficiemus, id est, a gratia excidenus, aut spiritualium donorum detrimentum patiencur; neque si manducaverimus esca talem, abundabimus gratia spirituali. — Quum ergo, o Corinthii doctores, vestra comestio infirmos scandalizet, et vobis non prosit, certum est quod non sequitur caritatem ambulatoris, nec habetis ordinatum scienfiam.

9 Videte autem, vos ceteris doctores, ne forte habe licentia vestra, qua liect vobis in certo caso idolotrytum manducare, et item in caso vitare, offenda tulum pati, id est, scandalum generet, infirmis, sividerint vos uti incanl vestra licentia. Si enim quid, id est aliquis infirmorum in fide et gratia, viderit eum que habet scientiam, id est eum qui sit quando vel quomodo liect idolotrytis vesi, in idolo recumbentem, id est coram idolo idolotrytum manducantem; nonne conscientia illius, quam sit infirma, id est prorsus ad malum, edificabatur, id est, tuo exemplo inducetur et animabitur, ad manducandum idolotrytum, id est idolorum sacrificia! non co animo quo tu, qui seis sa-
ENARRATIO IN CAP. IX EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. IX

Exempli simulando, fratres, videte idoli, et sanctificamini, si non rapti et est doctrinam, non utaufertis, qui sedat in proximum, et peccat in Christum, si esca, id est sunt peccat necessario, id est etiam fideliter in proximum, peccat in Christum, si esca, id est est sumptio ejus in proximum, peccat cibi praedicti, vel cujuscumque aliterius fidei, qui Venit quae rere et salvum facere quod "perierat?"

Sic autem peccantes in fratres, eos scandalizantes, et etiam cum in proximum, peccatis, qui sanctificant, et sermone simulando, sermonem, ejus membra ejus exinse, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, et spectarentis in proximum, peccatis, qui sanctifiant, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, et spectarentis in proximum, peccatis, qui sanctifiant, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, atque etiam, etiam.

Videte idoli, et sanctificamini, si non rapti et est doctrinam, non utaufertis, qui sedat in proximum, et peccat in Christum, si esca, id est est sumptio ejus in proximum, peccat cibi praedicti, vel cujuscumque aliterius fidei, qui Venit quae rere et salvum facere quod "perierat?"

Sic autem peccantes in fratres, eos scandalizantes, et etiam cum in proximum, peccatis, qui sanctificant, et sermone simulando, sermonem, ejus membra ejus exinse, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, et spectarentis in proximum, peccatis, qui sanctifiant, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, et spectarentis in proximum, peccatis, qui sanctifiant, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, atque etiam, etiam.

Videte idoli, et sanctificamini, si non rapti et est doctrinam, non utaufertis, qui sedat in proximum, et peccat in Christum, si esca, id est est sumptio ejus in proximum, peccat cibi praedicti, vel cujuscumque aliterius fidei, qui Venit quae rere et salvum facere quod "perierat?"

Sic autem peccantes in fratres, eos scandalizantes, et etiam cum in proximum, peccatis, qui sanctificant, et sermone simulando, sermonem, ejus membra ejus exinse, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, et spectarentis in proximum, peccatis, qui sanctifiant, et recipiuntis spiritualiter, consciensiam, atque etiam, etiam.
huc scriptum non esse, quia dicitur in...
1 Petr. v. 7. ptum est : Omne sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi eura est de vobis.

10 As non propter nos, id est ad nostram instructionem moralem, hece diicti scriptura praefata? quasi dicat, lmo. Unde subjungitur : Nam propter nos utique scripta sunt habe atque similia : juxta ilul. Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt ; quoniam debeat in spe, qui arat, arare, id est, praecipio, praestatus sen doctor, qui est spiritualis arator, vromere verbi coelastis aperien, purgans et feumdatn corda audentium, arare, id est in agro dominico suo vinea Domini, quae est Ecclesia, laborare, et corda audentium a vitiss expurgare debet in exspectatione stipendii temporalis, ut detur sibi victus necessarius. Non tamen finaliter operari debet propter temporale stipendium, sed propter regnum colorum, vel potius propter Deum, id est solo Dei intuito, ut ejus honorum, ex sinceris amore ad ipsum. Et qui trivrat, id est, minister verbi Dei, qui more tritarantis ex cordibus hominum vitia tantum paleas exueit, virtutes autem in corde relinquit, condit ac firmat, sicut grana conduntur in horreo, debet hae fasscr in spe fructus percipiendi, id est in exspectatione sustentaculi suae vitae, eo modo ut de arante existant est. Hoc tamen est permission, non preceptum : aliqui Paulus pecceasst, qui ita non fecit. Denique comparatio ista Apostoli, parallelin sumpta videtur ex his quae in Isaia de arante ac triturante mystice describuntur. Erat etenim Apostolus in lege et Prophetis eruditissimus, non solum ex illuminazione divina, sed etiam ex instructione humana, quia ad pedes Gamalielis didicit legem.

Aille autem probat Apostolus per rationes, quod liceat praedicatoribus Christi recipere vicetm ab audituribus. Si, pro Roman. xv, Quia, nos vobis spiritualia seminavimus, id est, sacras doctrinas et bona gratiae communicavimus, quae a Spiritu Sancto A adepti sumus, magnum est si carnalia vestra metamus? id est, non est magni pendendum si a vobis temporalia commoda, seifict sustentacula vitae, recipimus, quoniam non sit comparatio spiritualium temporalamque bonorum in dignitate. Unde et quidam philosophi non digneabuntur a suis discipulis aliquid temporale exigere, ne viderentur scientiam sensibilis rebus comparare.

12 Deinde ponitur alia ratio. Si alii, id est aieini a Christo, videlicet pseudoapostoli, potestatis vestre, id est erum quae in potestate vestra consistunt, participes sunt, utendo eis sicut et vos, quare non potius nos participare poterimus bona vestra, qui vobis viam salutis ostendimus? Sed non uni sumus hac potestate, id est, non recepimus stipendia vita a vobis, sicut juste potuimus. Quod tamen non contingit ex hoc quod non indignatus ; sed omnia sustineamus, id est, quae accisqu manum laborum et victus inopiam aquaniem patimur, ne quod offendidium, id est, ne aliquid impedimentum vel reprehensionis notam, demus Evangelio Christi, id est evangelicae praedicationi. Si enim recepisset Apostolus aliquid a Corinthii, forte aestimassent nonnulli quod propri - huera quarere, vel minus libenter adissent eum vel exemplo ejus alii accepissent plura a Corinthii, et eos gravassent, siquem retardata et minus accepta fuisse evangelicae praelectionis doctrina.

Bursus redit Apostolus ad ostendendum, quod liceat sibi de corum sumptibus videre, quibus praedicavit, et ponit similitudines et exempla. Nescitis quoniam qui in sacario, id est in templo Judaeorum, operantur, ut inferiores ministri sive artifices, quae de sacario sunt, edunt. id est bonis seu obligationibus templi sustentantur, videlicet de denarior qui in gazo- phyllacio reponuntur? Nescitis etiam quoniam et qui altari deserviunt, id est Domino in altari, ut sacerdotes, cum altari participent, id est, de oblatis in altari patem sortiuntur, de qua sustentantur (ut 32:34).
patet in Levitico? Ita et Dominus, id est Christus, ordinavit his qui Evangelium annuntiant, de Evangelium vivere, id est necessaria vitae ab his quibus praedicant, sumere. Quum enim dixisset Salvator di-scipulis, Ece ego mitto vos, adjicet: In cedem dono munete, edentes et bibentes quae apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua.

Ego autem nullo horum, id est nec auctoritate, nec potestate, neque exemplo praeclito, usus sum, quia nihil recepi a vobis. Non autem scripsi hae, id est, non tot modis probavi quod liceat vivere de stipendio aliorum, ut ilia fiant in me. Id est, ut mihi dentur sumptus ab alios, sic ut praeclita rationes ostendant liicere. Bonum est enim mihi magis, id est, potius expedit, mori corporali, quam ut glori-an meam, id est praemium mihi paratum de hoc quod evangelizio nihil recipiendo temporali stipendii, ne quod officiicium ponam Evangelium, quis evanget, id est, auferat a me, impediendo me ab ope-re supererogationis tam sincere et caritati-voo. Melius enim esset mori in corpore, quam detrimentum aeternae felicitatis incurrere. Melius etiam esset mori, quam unum veniale peccatum committere.

Nam si evangelizavero propter sum-pus acquirendos finaliter, non est mihi gloria, id est merces apud Deum in patria; necessitas enim mihi incumbit, id est, indignitatem vitae praesentis et corporalis me cogit evangelizare, ut habeam unde sustenter. Ce enim mihi est, id est, periculum mortis, seu magna pueritia, atque afflictione vitae mihi instat in tali casu inopia, si non evangelizavero, quoniam aliumque victum non habeo. Si enim vel-tens hoc ago, id est, si ex caritate et libere evangelizio, mercedem habeam, id est, vitam aeternam coram Deo promovero; si autem invitus, id est, si propter necessitatem indigentiae et commodum temporalis, Evangelium praeclio, dispensatio servilis, non filialis, mihi credita est, id est, permissa est mihi, videlicet ut alius verbum salutis annuntium, et ego fructum spiritualum non habeam, sicut servus expendit bona domini sui sine proprio pro-pectu et commodo. Id quippe propter quod aliquid finaliter agitur, magis diligitur, quia pro finali bono assumitur. Plus namque amatur finis quam media: sicut in arte medicinae, magis diligitur sanitas quam potio, sectio, dieta, et alia quae ordinatur ad sanatem. Si ergo praec- clator verbi celestis praeclit principa-liter seu finaliter propter aliquid tempore- nale, jam magis diliget illud, quam vel Deum, vel proximorum salutem, vel ipsum Evangelium. Idecirco apud Deum mer- cedem non habet, sed dispensatio servilis credita est ei. Si vero evangelizet propter Deum finaliter, nec proximorum saluti praeposat. quoqueque temporale stipendi- dium sive lucrum, sed illud recipiat tanquam instrumentum evangelizandi, vide- licet pro corporis sustentatione, ut possit praedicationem insitire (quam non potest sine corporis sui necessaria sustentatione), meretur vitam aeternam. Nec duos fines constituit, sed unum sequit propter alium, scilicet stipendium vitae, ut actui virtutis insitiat, et totum rerum ad Dei honorem.

Verumtamen ad supererogationem spec- etat, ut etiam temporalis omne stipendium omittatur, ea ratione qua Apostolus illud omisit. Unde et alium praedictum locum ita exponunt: Nam si evangelizavero pro- per sumpsum, quamvis non finaliter, non est mihi gloria supererogationis; necessitas enim mihi incumbit ut evangelizem, sicut et ece teris Apostolis. Ita enim mihi est, si non evangelizavero, quoniam esset transgressor praecipi. Hanc expositionem non satis intelligo. Constat enim quod alii Apostoli propter divinum praecipiit praedicaverunt, et sumpsum alii acceperunt, non tamen supererogra- tionis premium perdererunt. Nisi forte dicatur quod non tantum mererunt il-lo, quantum Paulus. Sed nec hoc videtur sufficere ad hoc, ut verba sequantia con- tinuentur praedictis.
Præterea dicit Apostolus: *Quæ est ergo A merces mea? id est, quum praedica ita se habeat, in quo consistit  premium meum?* et quomodo promerchbor mercedem apud Deum, videlicet vitam æternam? Et respondet: *Ut Evangelium prædicamus, sine sumpta, id est non intuisti temporaliis stipendii, ponam Evangelium, id est, evangelicam veritatem alii praedicem, sed ad Dei honorem, ut non abular, id est, non inordinato fine utar, potestate mea, qua licet mihi stipendium vitae recipere: potestate, inquam, mihi concessa in Evangelio, id est in prædicatione evangelica legis. Hac autem potestate abutere, si aliquis importunde exigerem, vel indiscretè recipere.

Quod vero potestate mea abusus non sim, patet per hoc: *Nam quum liber esset ex omnibus, id est nulli obligatus propter merita ejus, quia a nullo quidquam recepti propter quod eis praedicarem, omnium me servum feci, id est, per spontaneam humilitatem subjici me Deo et proximis, ut omnium utilitatis deservirem, praedicando, orando, compatiendo, parceando, et succurrando, ut plures lucratiferem, id est, ad veram salutem cooperando perdurem, eredita tanta fructuose expenderem. Et factus sum Judæis tanguam Judæus, id est, ad Judæos ita me habui, quantum fieri potuit sine offensa Dei, condescendendo eis in leitis, selicet in observatione quorumdam legalium: ut in discretione ciborum, in circumscriptione Timothei, ne scandalizarentur Judæi; et purificatum ascendedo in templum (ut in Actibus legitur), quasi esset Judæus ut illi. Quomodo autem condescensio ista intelligi possit dupliciter, selicet secundum simulatiam dispensationem, secundum Hieronymum, vel secundum piam et veram compassionem, secundum Augustinum, dicendum est in *His qui sub lege Moysis sunt, id est Samaritanus et Samuideus, qui solum quinque libros Moysis reciperunt, factus sum quasi sub lege haec esset, approbando facta corum quantum ad bona, et condescendendo eis in leitis; quum ipse non esset sub lege, id est, obligatus non esset legem Moysis observare, in cerimonialibus maxime, quæ cœsaverunt; ut eos qui sub lege erant, id est Samaritanos, qui non erant natione Judæi, sed Persæ; et Samuideos, qui origine Judæi fuerunt, B dicentes se esse de semine Sàdœ pontifi eis tempore Salomonis: lucratiferem convertendo eos ad Christum. His qui sine lege divina et scripta erant, id est gentilibus, factus sum tanguam sine lege scripta esset, manducando cum eis (quod Judæi reputabant illitium), et allegando eis dicta Propheta: *quum sine lege Dei non esset, quia et legem Moysis, quantum ad moralia jussa, servavi, sed in lege esset Christi*, id est, nove et evangelicae legi pararem: ut lucratiferem eos C qui sine lege erant, id est, gentiles salvarem.

FACTUS SUM INFIRMIS IN FIDE INFIRMUS, id est in firmo similis, abstinentis a leitis cibus ne scandalizarentur, ut infirmos lucratiferem. Similitudo nempe est causa amoris: ideiceo conformando se alius quantum fieri potuit, traxit eorda corum ad se, sique convertit eos facilius. Unde infra ait: *Ego per omnia omnibus placatorem Christi, ut eum abutere, ut omnes facerem salvas instrumentaliter, operando ad conversionem ipsorum. Solus autem Deus, principalis salvator, es, juxta illud propheticum: Ego Dominus, et salvator teneor, non est præter me.

Omnia autem facio propter Evangelium Christi, ut eum ubique divulgetur, curratque velociter sermo ejus: ut particeps ejus efficiar, id est, praemia in Evangelio promissa consuge mecar, omniumque quos convertero gloriae consors existam.
Ecce quomodo circumspexit et sanctus Apostolus omnibus cессit, nec tamen vera religionis metas excessit: cessit enim ut profectus. Quoniam ergo, secundum Boetium, omnis alteritas discors est; similitudo vero optanda est; ideo viri spiritualis omnibus conformare se debent, salva observantia sua religionis ac vitae.

Nescitis quod hi qui in studio currunt, etc.? In superioribus hortatur Apostolus Corinthis ad perfectionem. Sui ipsius exemple, dixitque se ab omnibus abstiner que aliquo modo offensendum præbent.


Quod autem ita currundam sit, manifestat Apostolus per similitudinem agonizantium, id est certamin in exercitio. Omnis enim qui in agone contendit, id est, cum alio certat, ut sortiatur victori-am, ab omnibus se abstinet, id est, universa agonizationis impedimenta vitat et abjicit. Sic oportet nos facere. Vita enim praenens, agonizatio quaedam est contra adversarios nostrae salutis, sicut beatus Job ait: Militia est vita hominis super terram. Et iterum: Homo nascitur ad laborem. Quidquid ergo nos impedit a statu salutis, abjiciamus. Et illi quidem agonizantes sic faciunt, ut corruptibilem coronam, id est temporalam mercedem, accipient. Nos autem ita agamus, ut incorruptam consequamur coronam, id est divinae essentiae sempiternam fruitionem.

De qua Psalmista: Positisti, inquit, in Ps. x. 4.

Capite ejus coronam de lapide pretioso: et Petrus in prima sua Canonica, Benedictus Deus, qui regenerasti nos in hereditatem incorruptibilis, et incontinentiam, et immarcescibilis, conservatam in ecelis.

Insuper Apostolus proponit se nobis in exemplum, dicendo: Ego igitur, id est, quia incorrupta corona servatur, sic urreo, id est, per viam mandatorum et semitam consiliorum, ad Deum fontem vivum festinans, non importunis molibus corporeis, sed fervidis sancte caritatis affectibus. De quo currsum scriptum est: Qui sperant in Domino, mutabunt fortitudinem, assumptum pennas ut aquilæ: currunt, et non deficient. Et currsum alibi: Trahe me post te, currsum in odorem magnaeorum tuorum. Non quasi in cor-rectum, id est non velut dubius de merc-sede, nec ut ignarus de fine: sic enim hic erribi, et currsum quia potens est depositum meum servare. Sic quilibet nostrum certus esse debet de pra-
mi, certitudine conditionali, videlicet si A rationis imperio cultuque divino illud subjicio, ne forte quom aliis predicavi- 
rum, id est. de bonis agentis et vitiiis de- 
cinandis eos docuerim, ipse reprobus ef-
feiur, id est perversus, et damnationi obnoxius, quasi non faciens quod prae-
cce aliis, quum scriptum sit : Capit Je-
sus facere et docere. Qui etiam ait : Quid proficit homo, si lucetrum universum mun-
dum, se ipsum autem perdat, et detri-
mentum sui faciat? Alibi quoque dixit 
Apostolus : Qui alium doce, te ipsum 
non doce? Hie redarguuntur inanes et 
miseri, qui quod alios docent, non faci-
unt : quod secundum B. Thomam super 
quartum Sententiarum, est mortale pec-
catum. Hoc enim est, rebus seu factis 
propris contradicere veritati Scripturae.

ARTICULUS X

EXPOSITIO CAPITULI DECIMI : NOLI ENIM VOS IGNORARE, FRATRES.

HORTATUS est autem Apostolus ad 
Cimititum perfectionem. in fine pre-
cedentis capituli, exemplo currentium et agoniasticum, ac sui ipsius. Hic ad idem 
induit exemplo Judaeorum, ostendens 
quam graviter sint puniti ingrat ac re-
probri. Primo autem recolit beneficia Cre-
atoris, et ait : Nolo enim, id est, ideo dixi 
praeinducta, quoniam nole vos ignorare, 
or fratres, quoniam patres nostri, id est 
Judaei ex Egipto egressi cum Moysi, qui 
erant carnales patres Apostolorum. Omni-
um quoque Christianorum spiritualibus quo-
dammodo patres fuerunt, quoniam nostra 
fidei fundamenta jecurunt. Quod maxime 
verum est de sanctis patribus qui inter 
eos existerant, quorum fides, mores et 
opera imitamur. Omnes sub nube fuerunt. 

Exod. xiv, Ambulatorum enim sub nube in die, quon-
iam nubes obumbravit et protexit eos 
contra solis ardorem. Praecessit tamen nu-
Ps. xvi, 38. 

27 Sed castigo, id est, per abstinentiam, 
vigilias, et cetera virtutum exercitia, af-
fligro corpus meum, reprimendo motus il-
licitos, et in servitutem Redigo, id est, 

4 HORTATUS est autem Apostolus ad C 
imitandum perfectionem. in fine pre-
cedentis capituli, exemplo currentium et 
agoniasticum, ac sui ipsius. Hic ad idem 
induit exemplo Judaeorum, ostendens 
quam graviter sint puniti ingrat ac re-
probri. Primo autem recolit beneficia Cre-
atoris, et ait : Nolo enim, id est, ideo dixi 
praeinducta, quoniam nole vos ignorant 
or fratres, quoniam patres nostri, id est 
Judaei ex Egipto egressi cum Moysi, qui 
erant carnales patres Apostolorum. Omni-
um quoque Christianorum spiritualibus quo-
dammodo patres fuerunt, quoniam nostra 
fidei fundamenta jecurunt. Quod maxime 
verum est de sanctis patribus qui inter 
eos existerant, quorum fides, mores et 
opera imitamur. Omnes sub nube fuerunt. 

Exod. xiv, Ambulatorum enim sub nube in die, quon-
iam nubes obumbravit et protexit eos 
contra solis ardorem. Praecessit tamen nu-

21-29. 

21-29. 

2-21.
ptios, ita ut tota nox non possest ad invicem accedere, et quod divina virtute mare Rubrum divisum est, ipsissque eret- plis, aequa redirent oppositum exercitum Egiptiortum, iterius baptizati sunt a praediciis peccati, juxta illud : Timuit populus Dominum, et crediderunt Domi- ne et Moysii servo ejus. Vel, Baptizati sunt figuratier tantum, id est, signum Bapti- smatis receperunt. Nubes quippe figura- vit gratiam Spiritus Sancti; mare vero significavit Baptismum.

Hec itaque in figura nostri facta, id est illata, sunt illis, ut non simus conspiciscientes malorum, id est, carnales et inordinatas conspiciscientias fugiamus; secundum quod per quemdam precipitum sapientem. Post conspiciscientias suas non eas: sicut et illi ingrati concupierunt in desertc, dicentes: Quis debet nobis ad vetus et carcinus? Et alibi: Est ne Deus in nobis, an non? De quibus ait Psalmi-


Eccles. It. 30.


Nov. x, 4. deserto, dicentes: Quis debet nobis ad


Exod. xxvii, 7. vetustae et carcinus? Et alibi: Est ne Deus


Num. x, 4. in nobis, an non? De quibus ait Psalmi-


Psal. xcv, 7. sta: Tentaverunt Deum in cordibus suis,


Exod. xxxv, 7. ut peterent eae animabus suis. Neque


Idololatrici officiarnini, sicut quidam ex ipsis facti sunt, vitae num aureum adorant-


Neque fornicator corporaliITER, sicut quidam ex ipsis fornicati sunt


Num. xxxvi, 1. cum multibus Madianitis, et occiderunt,


Num. xcv, 9. id est, occisa sunt, una die viginti tria


Millia. In Numeris dictitur, Viginti quatuor millia; sed numeros minor non excludit majorem. Occisi sunt autem fornicatores isti ab aliis filiis Israel, Moysae praecepte: et ob hanc culpam jussi sunt


Ibid. 4. principes suspendi. Phinees quoque per-


Ibid. 8. fudit Zambri ducem filiorum Simeonis, et Cozbi filiam nobilissimi principis Mad-


Ibid. 9. dianitarum, in locis genitalibus: quo fa-


10. elo, cessavit plaga a populo.


Neque tentemus Christum, quaerendo experimentum sapientiae vel potentiae ejus, sicut quidam eorum tentaverunt Christum, secundum ejus divinitatem. Tentando enim Deum, tentaverunt quamlibet divinam Personam. Unde Dominus dixit


Ibid. xiv, ad Moysen: Tentaverunt me jam per de-


Num. xcv, 11. cem vices. Porro persona Christi aternae


Judea, 5. est: imo Jesus Christus aternus est, quum sit verus Deus: supponit enim divinam


Personam. Ad quod insinuandum, Judas ait in sua Canonica: Jesus populum salvans de terra. Egyipti, secundo eos qui

A non crediderunt perdidit. Et a serpenti-


Num. xcv, 10. bus perierunt. Misit enim in eos Dominus


Exod. xxxiv, 6. ignitae serpentiae, a quibus occisi sunt


multae, donec erectus est serpens æneus, ad cujus ad spectum sanabatur, ut legi-


Num. xcv, 10. gitur in Numeris. Neque murmuraveritis


 against superiores aut proximos vestros, quum increpante vos, vel aliud adver-


Num. xcv, 10. sitatis accidiit vobis, sicut quidam eorum


Exod. xxxiv, 6. murmaverunt contra Deum et Moysen,


quemadmodum scriptum est: Vociferans omnis turba flevit, et murmurarunt sunt

B contra Moysen, dicentes: Utinam perca-


Num. xcv, 20-33. matus, et non inducatur nos Dominus in ter-


Exod. xxxiv, 11. ram hanc. Unde Salvator in Evangelio


Joann. xix, 11. loquens Judaeis: Murmuratores, inquit,


Ibid. xiv. Cf. Aug. in filii murmurorum. Et perierunt, id est:


Ibid. xiv. in deserto occisi sunt, ab exterminatore,


Ibid. xiv. id est: utrumque insinuandi. quisquis


Num. xcv, 20-33. in deserto murmuratis contra me,


Num. xcv, 11. non intrabitis terram hanc; sed in deser-


Ibid. xiv. to jacobunt cadaver vestra. Per angels


Ibid. xiv. enim exercuit Deus ullaiones suas inter-


Num. xcv, 11. dum. De hoc exterminatore angelo Do-


Num. xcv, 11. minions ait: Ecce mitto angelum meum


Exod. xxxiv. 20-21. qui praecedat te; observa eum, quia non


Exod. xxxiv. 20-21. dimittet quem peeceraveris.

Hec autem omnia, scilicet ista tor-


Proc. xix. 23. menta, in figura, in typica significacione,


Proc. xix. 23. contingebant illis, videbant ad significanti-


Proc. xix. 23. num quod talia, vel majora, fient nobis si peccaverint sicut illi. Scripta sunt


Proc. xix. 23. autem ad correcutionem nostram, qualibus


Proc. xix. 23. exemplum damnationis illorum territi, emendemus vitam nostram. Felix enim

Proc. xix. 23. quem faciunt aliena danna peritum. Prop-

Proc. xix. 23. ter quod ait Scriptura: Pestilentia flagel-

Proc. xix. 23. latum, stultus sapientior erit. Itaque scripta

Proc. xix. 23. sunt propter nos, in quos fines salvato-

Proc. xix. 23. rum, id est ultima temporae mundanaria generationum, durationum seu vicissitudi-

Ioh. ii. 18. num, devenerunt. Pervenit enim in nos

Ioh. ii. 18. ultima atas mundi: de qua ait Ioannes, Filiiolo, novissima hora est. Preterea ad-

Ioh. ii. 18. verendum, quod justa doctrinam divini

Ioh. ii. 18. ac magni Dionysi, status Ecclesiae medius

Ioh. ii. 18. est inter statum Synagogae et statum pa-
12 Itaque qui se existimavit stare in Deo per caritatem et opera virtutis, videt ne cadat: id est, sollicitus caverat ne precando gratiam perdât. Nemo ergo securus sit,quia in medio laqueorum versamur.

13 Tentatio vos non apprehendat, id est, in vobis non sit, nisi humana, quae est de pecatibus non nimirum diabolicis, sed de peccatis non nimirum humanis, non diabolicis. Tentatio vos non apprehendat, id est, non capiat, non vincat, non ad sensum inducat: iuxta quem sensum est, ut in medietate versus sit.


15 Proprietatem, id est proprie rationes jam memoratas, carissimi mihi, fugite mente et corpore, ab idolorum cultura, qua ad diabolicam pertinet tentationem. Ut prudentibus, id est rationem actum humanorum scientibus, rogaret.

16 Consequenter ponit rationem fugiendi idoliatriam, violandi, quoniam corpus et sanguinem Christi accipimus. Vos ipsi judicate, id est, verum esse discerne, diligenter pensando, quod diceo, videlicet: Calix benedictionis, id est contentum in calice, utpote sanguis Christi: per quem sanguinem benedicimus, id est, dona gratiarum consequimus: cui calici seu sanguinis benedictionis, id est, quem consecramus, quum per prolationem saecularum verborum a nobis convertitur vinum in sanguinem Christi: nonne communicatio sanguinis Christi est? id est, nonne vae ruptura est sanguis Christi nobis communicatus seu datus, faciensque nos communione habere cum Christo, incorporando nos eis, et faciendo nos participes meriti suae effusionis? Et panis quem frangimus, id est corpus Christi consacratum ex pane: quem panem consacratum, id est eujus dimensiones suae species, frangimus, porrigendo eum fidelibus: nonne participatio corporis Domini est? id est, nonne utique est corpus Christi vere acceptum a nobis, faciens nos unum cum Christo, qui ait, Qui manuecat meum carnum, et bibat meum sanguinem, in me manet, et ego in eo? Quoniam unum panis per proprietatem, et unum corpus mysticum, mitate fidelis, spes et caritatis (eujus corporis caput est Christus), multi sunt, videlicet, omnes qui de uno pane et de uno calicem participavere, id est, de singulari et vero corpore et sanguine Christi reficiemur, et Sacramentum tantum

tria. Sicut ergo queruntur in Ecle-

sis, figura sunt eorum que au- gurant in patria; sic ea que acciderunt in Syna-
gogae, figura erant eorum que fiunt in Ecle-
sia. Ima status et populus Judaicus, figura erant status et populi christiani. Idecirco omnia in figura contingebant illis.

1 Jeann. 1, 8.

12 Matth. vi, 13.

13 Jo
v. 21.

14 Matth. vi, 12.

15 Exce-

16 Jeann. vi, 18.


Nolo autem vos socios fieri demoniacis.
Omnia mihi licent, id est, omnes cibi A re, videns te libenter accipere sacrificia idolorum; et propter conscientiam custodiendum a vito. Conscientiam autem dicco, non tuam, o frater docte, qui sequi omnia munda esse et licita, sed alterius, puta infirma, ne scandalizetur. Cavendum est itaque eus idolothis ad vitandum malum infirma. Cujus ratio subditur: 'Ut quid enim libertas mea, id est comestio seu potestas mea libera quantum ad usum ciborum, judicatur, id est, reprehenditur et pena digna efficitur, ab aliena conscientia, id est a conscientia infirma, qui scandalizatur in mea libertate, et ita cum peccato facio quod alias sine peccato licite facerem? Ne ergo dannabiliis hint, vitandum est idolothis coram infirmo in fide. Si ego cenn gratia, id est gratias referens Deo, percepi, id est, cibum recipio, quid blaspheorem, id est, cur sic ago, ut ab infirmis ac imperitis dicar idololatram colere manumando idolothis, pro eo quod gratias ago, id est, quam ego non comedam illud in idolorum honorum, sed C cum gratiarum actione? Ne erga ita blasphemem, non debo idolothis vesti coram imperitis.

Ex his infect Apostolus saluberrimum documentum. Sive ergo manumexitis, sive bibitis, vel alium quid facitis in exercitatione corporali aut spirituali, omnia in gloriam Dei facile, id est, ad Dei honorem finaliter ordinate, ejusque laudem et glorificationem semper intendite, actu vel habitu, videlicet ut possitis ejus veneracioni, dilectioni et contemplationi insiste. Omnia quippe propter se ipsum operantes est Dominus; et glorificantes se glorificat. Unde, sicut omnia bona fonteler ab eo proflexerunt, ita ad ejus honorem, laudem et gloriam sunt referenda. Propter quod ait Prophetae: Non nobis, Ps. con. 1. Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Hoc est ergo documentum quantum ad Deum. Quod qui implet, in omni actu, ino et dormiendo, meretur, saltem propter praeecessentem spiritualem intentionem. Dormit enim, ut vigilate valeat in divinis.

**ARTICULUS XI**

**EXPOSITIO CAPITULI UNDECIMI: IMITATORES MEI ESTOTE.**

modo hortatus est Apostolus Corinthios, ut omnia sua ad Dei gloriam ordinet, multique hominum officiculio praebant. Ut ergo hoc agant, proponit se ipsum eis in exemplum. De alis quoque diversis materiis, documentis, et notabilibus tractat in presenti capitulo, sicut patet. Ait enim: *Imitatores mei estote, credeendo, sperando, amando et operando, sicut et ego Christi imitator sum, ejus testimoniis credeendo, ejus consiliis acquiescendo, ejus praecipitis obtemperando.*

*Laudo autem vos, fratres, de hoc, sveliet, quod per omnia, id est perfecte et in omnibus, mei memores estis, recolendo verba et opera mea; et sicut tradidit vobis præceps mea, ita tenetis, id est, impletis ea. Si hoc referatur ad perfectiores inter Corinthios, de quibus jam dictavit Apostolus, Gratias ago Deo, quia in omnibus divites facti estis in illo; et ita est, Si mundus judicabitur in vobis, etc.; 1Cor., 1, 5. tunc intelligendum est assertive dictum. Si vero referatur ad infirmos et imperfectos, de quibus consequenter dicetur, intelligendum erit ironice, id est a sensu contrario. Et ita exponit Glossator. Corinthii enim obiiti erant apostolicae auctoritatis Pauli, nec ejus praecipita seu monita servaverunt, propter contentionem suam ad invicem. Unde nunc quasi noviter proponit eis documenta et jussa, dicendo:*

*Volo autem vos scire, quod omnis vir caput Christus est, id est principium influxivum et effectivum; caput autem, id est principium, rector et dominus, mulieris est vir, quia de costa viri femina Gen., 22. facta est: cui dicitur, Sub viri potestate bib., 16. eris, et ipse dominabitur tu; caput ve-

*Ibid. m. 14.*

Dicit enim Joannes: *De plenitudine ejus accepimus omnes, Christus autem ut Deus, influit auctoritativo; sed ut homo, influit sicut instrumentum Dei factum hypostaticum copulatum in Verbo. Quarto, ratione comnaturaliatis. Sic enim caput comnaturale est membris, sic Christus hominibus, quorum naturam assumpsit. Porro, per hо quod dicuit Christus caput viri, et vir caput mulieris, non est intelligendum quod Christus non sit caput mulieris (est enim utroque modo caput mulieris, sicut et viri); sed hae per quandam coaptationem et convenientiam intelligenda sunt, quoniam magis convenit vir cum Christo, quam mulier. Deus autem Pater, dicetur caput, id est generativum principium Christi, secundum ejus divinitatem. Sed Deus Trinitas est caput, id est causa, rector et Dominus Christi, secundum assumptam humantatem. Videtur tamen satis improprie Pater dicit caput Christi secundum ejus divinitatem, A quum non sit perfectior, dignior vel excellentior unigenito Filio suo.*

*Ibid. m. 15.*

*Omnis vir orans aut prophetans, id est. Scripturās divinitus revelatas alīis rese- rans, velato, id est cooperto, capite, detur- pat caput suum, id est, inconvenientem se habet circa capitis dispositionem, talesque actus indecere exercet. Intelligendum est de oratione et prophetatione publica et solenni, non privata atque secreta: sicut quum aliquid orat in persona Ecclesiae, vel in ecclesia Scripturās B solennem recitat, ut legens Evangelium sive Epistolam. Velamen namque est signum subjectionis. Quum ergo vir non sit sub femina, sed immediate sub Deo, non debet caput velato actus exercere predictos.*

*Ibid. m. 16.*

*Iterum mulier orans Deum aut prophetans, modo predicto, non velato capite, deturpat caput suum, id est, honeste se habet. Quamvis autem Apostolus non permisit mulierem docere (quod hic vocatur prophetare), videlicet publice C et solenniter coram omni multitūde, non tamen prohibuit mulieres docere in suis conventibus. *Unum est enim, id est, tam indecens est mulierem orare aut prophetare capite non velato, ac si decalvetur, id est, erines ei abolandur omnino. N non si non velatar mulier, id est, si artificiali velamen ferre contemnit, tondeat, id est, in gyro radatur, et naturale velamen abiecit. Quasi dicat: Alterum fieri est necesse, videlicet ut si non velit velari, decalvetur aut tondatur: quorum utrumque mulieres abhorrerent. Ratio autem relationis mulierum est, quia subiectae sunt viris, et quia inter Christum et eas mediant viri. Veram tamen sanctimonialia tondentur, quoniam Christo immediate despontantur, atque a viri subjici- one eripimurunt. *Si, pro Quia, vero turpe est mulieres, secundum communem legem, tondiri aut decalverti, velit caput suum, in signum predictae subjectiovis ac me- diationis.*

*Viv quidem non debet velare caput*
33. q. s. c. suum, dum orat aut prophetat modo prae- 
dicto. Vel simpliciter non debet velare 
caput suum, velamen totum caput ob- 
volvente: quo antiquitus utebantur ali- 
qui viri; quod est pene simile velamin 
nulliorem. De tali enim velamen exponit 
Glossa hunc locum. Quoniam imago et 
gloria est Dei. Imagio Dei attenditur in 
homine, vel quantum ad essentialia at- 
que interna hominis, silicet penes vires 
naturales, quae sunt, memoria, intellectus, 
voluntas, quibus homo capax est Dei: et 
ita vir et mulier similis modo dicuntur 
imago et gloria Dei, vel potius ad ima- 
ginem Dei formati. Perfectio quippe spec- 
cifica consistit in indivisibili, sicut et 
species numerorum. Secundo attenditur 
imago Dei in homine quantum ad acci- 
dentalia, ut sicut Deus ponit res in esse 
naturali, ita homo ponit eas in esse in- 
telligibili. Et sicut Deus est totus in toto 
universo, et totus in qualibet parte ejus, 
sic anima hominis est tota in toto cor- 
pore hominis, et tota in qualibet parte 
ipsius. Et quantum ad hoc, vir potius ap- 
pellatur et est imago et gloria Dei, quam 
mulier: primo, quoniam sicut ex uno 
Deo omnia profluuerunt, ita ex uno viro 
nati sumus omnes homines: item, quia 
in viro magis viget ratio quam in fe- 
nima, et quoniam praest mulieri. Sic au- 
tem videtur Apostolus nune loqui de im- 
gine. Itaque vir imago imitativa est Dei, 
quia in eo reducta divina perfectio per 
medium cujusdam eminenticia. Est quoque 
gloria Dei, id est gloriosum plasma illius, 
et quia divinam majestatem clarissim re- 
presentat.

Mulier autem gloria est viri, id est 
honorificentia ejus, quia de costa viri for- 
ma, et ei subjecta est. Non enim ex 
muliere formatur est vir primus, scilicet 
Adam: sed mulier videfact Eva, ex viro

33. q. s. c. Nec illud.

B propter mulierem, id est in subsidium 
Eva; nam ante eam creatus est; sed 
mulier prima propter virum protoplasta-
num, id est, in adjutorium Mæ prodigta au-
str, est, juxta illud: Faciamus ei adjutorum Gen. n. 18, 
simile sibi. Sic ergo vir est quodammodo 
finit mulieris et dignior ea. ita quod ejus 
perfectio repressatur in femina, sicut 
perfectio Dei repressatur in viro. Ad- 
vertendum est quoque, quod gloria di-

tingui potest in gloria glorificantem, 
et glorificatam. Loquendo ergo de gloria 
glorificante, Deus est gloria viri, et etiam 
mulieris, juxta illud: Tu autem, Domine, 
susceptor mens es, gloria mea, et exal-
tans caput meum. Sic quoque vir dici 
poet gloria mulieris, potius quam exempto-

A propter virum, quod 

B propter virum, quod 

C propter virum, quod 

D propter virum, quod 

E propter virum, quod 

F propter virum, quod 

G propter virum, quod 

H propter virum, quod 

I propter virum, quod 

J propter virum, quod 

K propter virum, quod 

L propter virum, quod 

M propter virum, quod 

N propter virum, quod 

O propter virum, quod 

P propter virum, quod 

Q propter virum, quod 

R propter virum, quod 

S propter virum, quod 

T propter virum, quod 

U propter virum, quod 

V propter virum, quod 

W propter virum, quod 

X propter virum, quod 

Y propter virum, quod 

Z propter virum, quod
Sanctum, qui est amor et ignis. Quoniam ergo angelus, stricte loquendo, proprium nomen est spirituum infiniti chori. sacerdotes, qui suprani sunt in ecclesiastica hierarchia, angelici dicti sunt. Propter quod scriptum est : Labia sacerdotis custodiat scientiam, et legem ex ore ejus requirant, quia angelus Domini exercituum est. Propter hos angelos etiam iode velandae sunt mulieres, ne ex earum adspectu provocentur ad concupiscientiam vitiosam.

Ne autem praenubium quos putant feminam non esse virum equalem quantam ad gratiam et gloriam consectionem, 11 adiect Apostolus : Verumtamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro esse potest in successu generationis humanae, id est, uterque sexus ad generationem requiritur, in Domino, id est secundum operationem divinam qua Deus ex viro et femina universos producit, qui eodem virum et feminam in statum innocentiae copulavit. Vel hoc ideo dicitur, quoniam sexus in Deo est, per gratiam viae, et gloriam patrae. Nam si ut mulier de viro formata est, scilicet Gen. n. 21. Eva de latere Adae, id est viri et mulierem, id est, ceteri viri generantur ex mulieribus. Omnia autem ex Deo mediate Rom. 13.6. vel immediate proderunt, quoniam ex ipso, per ipsum, et in ipso sunt omnia.

Consequentur probat Apostolus mulierem esse revelandam tempore orationem, per dictamentum naturalis rationis. Nos ipsis judicato, id est, discernere et pensare quod quero : Doceo mulierem non celatam capite pile in Domino, praesentem in publico? Nec ipsa natura ducat vos, id est, naturalis ratio non approbat vel. Vel, Natura, id est dispositio, lex, seu proprietas rerum, non testatur hoc concedenesse. Mulier enim naturaliter verecum est, et inclinationem naturalenum habet ad comam nutriendam, scilicet ut naturali velamine operiatur. Ergo et artificiali velamen addendum est ei. Quod vir quidem si comam nutrit, ignominia est illi, T. 13.


Si quis autem videtur contentiosus esse, C contradicendo nostra doctrinae, nos talem consuetudinem non habemus, videlicet, ut sinmus contentiosi. Unde alibi dicit Apostolus : Noli verbis contendere. Neque Ecclesia Dei habet hanc consuetudinem contendendi. Vel sic : Nos talem consuetudinem non habemus, id est, ego et ceteri Apostoli, atque fidelas ex Judaismo conversi, non habemus consuetudinem talem in orando vel prophetando, qualem iste contentiosus introducere mittit, scilicet ut omnes aut prophetae publice atque solenmiter capit caput, vel quod mulier non velit; neque Ecclesia Dei ex gentibus congregata, et a nobis conversa, habet consuetudinem talem : idecirco ista responsio sufficiere debet contentiosi. Ut enim Augustinus affirmat, in his in quibus sacra Scriptura nil certum definit, consuetudo populi Dei et instituta majorum pro lege habenda sunt.

Hoe autem praeceps observari, quod divi de velatione capitis, vel quod dictum de celebratione dominicæ Genevæ in quo-
rum utroque peccaverunt Corinthii: id eo contra contentiosos utitur Apostolus apostolicae auctoritatis procepto. Non ludabant, imo vituperavas vos, quod non in metius, sed in detestus conventitis, quia ad ecclesiam causal communiones convenitis, non ordinare, ut decet, sed infructuose et vitiose. Quod patet:

Primum quidem conveniendum eob in ecclesiam Dei, audito scissuras esse, id est dissensiones, inter vos, pro spiritualibus donis. Per hoc insinuatur, quod primum vitium Corinthiorum, tempore B conventionis eorum in ecclesiam, erat dissenso, ex qua multa vita nascabantur. Hac autem congregatio fidelium corporalis in domo Dei, nil prodest sine unitate spirituali, qua omnium voluntates per caritatem nectuntur, ita ut cedam velint, et cedam nonlunt. Et ex parte, id est partim, credo sic esse. Non enim credo in omnibus eobis regnare hac vitia, sed in aliquibus vestrum. Nec mirum quod sic credo: Nam operet haraxes esse, non necessitate absoluta, sed conditionali. Juxta quem modum ait Salvator: Necessae est ut veniant scandaliz. Vel, Oportet, id est, utile est, non directe et per se, sed accidenter, quoniam Deus ex malo elicit multa bona. Unde jam subditur, eur oporteat vel expediat haraxes esse, videlecet. ut qui probati sunt, id est eruditi ac stabiles in fide, seu approbati a Deo, manifesti fiant in eobis, id est, agnoscantur vere fideles, dum non eundem erroribus, sed inconcussa mente perseverant in fide, sic quod discernantur ab aliis. Praeterea, multiplex utilitas provenit Ecclesiae occasione hareticorum, videlecet diligentissima Scripturarum elucidatio, patientia exercitatio, perfectorum coronatio. Multa enim ad fidelum spectantia, dum ab hareticis impugnabantur, considerata sunt substi- lius, intellecta perspicacius, predicata instantius: fides quoque diversis ac novis miraculis est firmata.

Deinde Apostolus increpat Corinthios de inordinata sumptione Eucharistiae: quam quidam eorum sumperunt inter prandia, quidam post prandium, arguentes ex hoc, quod Christus manducatum eis discipulis, beneficium panem, quumque tradidit illius, jam celebrato veneri pascha. Conveniendum ergo eob in unum in ecclesiam causa communiones, jam non est, id est, non contingit, dominicum Canam manducare, id est Eucharistiam sumere, qua in Cena novissima fuerat instituta. Hoc dicit Apostolus: primo, quia non solum convenerunt causa communicandi, sed etiam epulandi; secundo, quia non licuit eis tali modo communicare, quoniam sacramentum istud a jejunis dumtaxat summendum est, exceptis infirmis. Id eo subditur: Unusquisque enim vestrum scissuras habentium, sanctum est, id est proprium cibaria, presumit, id est, parat et secum fert ad ecclesiam, ad manducandum in ecclesia ante summationem Sacramenti. Et alios quidem ex vestris cibi- rit, scilicet pauper, qui sibi propios eibos parare non potuit, cui etiam nihil affer- tis de vestris cibariis: alios autem ebris est, scilicet dives, qui sibi delicata paravit. Et quia haec epulatio derogavit honori Ecclesiae, qua consecrata est ad cultum divinum, non ad epulandum, idcirco increpat eos Apostolus de hoc, quod in ecclesia materiali sine necessitate ve- scabantur.

Nunquid domos non habetis ad man- ducandum et bibendum quasi dieat: Ino habetis domos, in quibus talia fieri decet potius quam in templo, quod est domus orationis. Ant ecelesiam Dei con- tentitis, id est, inomoratis, faciendo in templo quod fieri debet in domo? vel: Ecclesiae Dei, id est congregationem pan- perum fideli, contentitis? Unde subjungitur: et contentitis eos qui non habent cibaria pretiosa vel sufficiencia, scilicet pauperes? Quid dicam eob, qui tam multum erratis, ut vix inveniam quid velisti dicer presumit primum oporteat? Laudo vos in quibusdam bonis quae agitis, et quo-
niam idem tetenis. In hoc quod sic facit eis in ecclesia, non lauda vos.

Ego enim accepi a Domino, id est, ex divina revelacione dediici, quod et tradidit vobis, id est, quod docui vobis de fide, institutione, et cultu eum modo sumptionis, hujus sacramenti; quod etiam unum resummo et recito vobis; quoniam Dominus voster Jesus Christus in qua nocta tradebatur, id est vespere noctis qua traditus est, captus, ligatus, et multiformiter cruciatus, acceptit panem triticeum et azymum, quo tunc utebantur Judaei in eun B agni paschalis: et gratias agens Deo Patri, friguit panem jam consecratum, id est species in dimensiones panis, non corpus consecratum, et dixit discipulis: Accepite et manducate quod trado; hoc est corpus meum. Hae verba proferendo consecravit Salvator corpus sumum. Sed an semel, an bis protulit verba hae, et quando protulit verba, quid etiam demonstrat pronomen, hoc, et alia pene innuera circa hune locum possunt inquiri: quae, quia super quantum Sententiarum copiose habentur, omittit. Quod pro robis tradetur, id est, pro musica redemptione morti exponetur, a Patre, a me ipso, a Jove, a Jure, a Judaeis: diversimode tamen. ut dictum est. Hoc facite, id est, consecrationem hujus sacramenti continuare. Quod pertinet ad sacerdoles duntaxat. Vel, Hoc facite, id est, corpus meum accepte atque comedite, in meum commemorationem, id est ad memoriam actualum eximiae dilectionis ac acerbissime passionis meae. ino et omnium beneficiorum meorum. Quod pertinet ad omnes fideles. Hoc praeixisse videtur Psalmista, quem ait: Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus; essem dedi timentibus se.

Simeon, sicut de acceptione panis jam dictum est, et calicem eum vino quod erat in calice, Christus accepti, et sanguinem suum consecravit, postquam consumavit, id est agno paschali comest, dis- cens: Hic calix, id est contentum in calice isto, videlicet sanguinis mens, qui verbis consecrationis prolatis continetur in calice, novum testamentum est, id est novae promissionis stabilimentum. In veteri enim Testamento promittebantur hominae temporalia et carnales, in novo autem celestia et aeterna. Vel, Novum testamentum, id est nova ac evangelicae doctri- ne, seu novi Testamenti confirmativus. In novo sanguine, id est virtute et pretio efusionis sanguinis mei. Per eussionem enim sanguinis Christi, praparata sunt nobis bona celestia, et hominum promissio stabiliter in fide et merito sanguinis Christi. Ipsum quoque novum Testamentum in sanguine Christi ratificatur, juxta illud ad Hesaeos: Testamentum in mortuis confirmatum est. Hoc facite, id est, calicem istum accepte et pota- te, quotiescumque sumitis eum, in meum commimorationem; sicut dictum fuit de corpore.

Siecundum vero, quod licet corpus et sanguis Christi dicantur pluraliter sacra- menta, sicut quum orat Ecclesia. Purificent nos, Domine, sacramenta que sumpsumus, selicet propter materiale diversitatem specierum sub quibus continentur, formaliter tamen sunt num sacramentum, loquendo de unitate perfecta et integrali. Nam ad eundem finem et actum completum ordinantur, videlicet ad spiritualen animae refectionem, in qua requiritur spiritualis eibus, spiritualissime potus. Et quia hoc sacramentum eibus est animae, eum vero oportet essentialiter copulare cibando, idicirco Christus in Sacramento essentialiter continuet. Sub speciebus autem panis, est corpus Christi directe, videlicet vi conversionis; sanguis vero, anima et deitas, sunt ibi ex concomitantia naturali, co quod non sint separata ab invicem. Simili modo sub specie vinii est sanguis directe; corpus autem, anima et divinitas, concomitantur.

Consequenter Apostolus, quasi expone- mens verba Christi immediate praeclata, subjectit: Quotiescumque enim manu-
cabitis panem hunc, hoc est corpus Christi; quod dicitur panis per proprietatem, quoniam alit (unde ait Salvator: Ego sum panis vivus), item, quia sub accidentaliibus formis panis continetur; et calicem, id est contentum in calice sanguinem Christi, bibetis; mortem Domini, id est Christi passionem, annuntiabitis, praedicando, commemorando, vel representando, donec vehiat judicare vivos et mortuos, et seculum per ignem in novissimo die. Constat ergo, quod usque ad finem mundi durabit celebratio hujus sacramenti.

Itaque quicumque celebrans, vel a sacerdote accipiens, manducaverit panem hunc supersubstantialem, salutarem, celestem atque vivificum, vel bibert calicem, id est sanguinem Domini Salvatoris, indicat, id est non in statu salutis et gratiae, non reverenter et devote, non secundum institutionem Christi et ordinationem Ecclesiae. Requiritur enim in summatione et celebratione hujus superbeatissimis sacramenti actualis devotioni, saltem pro aliqua parte temporis. Quoniam Christus praecipit haec fieri in commemoracione, id est in actualem memoria, sua passionis et caritatis. Nee dubium quin loquatur de memoria procedente ex caritate: quae utique memoria non est sine actuali devotione. Reus est corporis et sanguinis Domini, id est, sic confundetur, damnabitur, et punietur, ac si Christum occidisset, ejusque sanguinem effudisset. Non tamen intelligendum est secundum omni modam equitatem, sed secundum magnum similitudinem.

Practerea advertendum, quod dignitas sumendi hoc sacramentum, attendi potest dupliciter. Uno modo, ex parte sumentis: et sic potest homo digne accedere, quando videliceit non est sibi conspicus de peccato mortali, ita ut de prateritis dolent, nee peccare mortaliter propter eum, omnem mortale firmiter vitare intendit, faciens quod in se est, et cum actuali devotione mentem suam disponens. Secundo, ex parte sumpti, videliceit sacramenti quod sumitur: cujus tanta est dignitas propter unitatem Divinitatem, ut nullus viator tanta valeat esse perfectionis, ut dignus sit ipsum accipere. Quatuor autem consideranda sunt in omni sacrificio, et maxime in celebratione Sacramenti altaris, videliceit: quis offert, ut homo propriam imperfectiorem perpendat, confiteatur et corrigat: cui offert, ut sciit, sive divina majestatis dignitas consideretur, et ita cum omni reverentia accedatur; quid offert, erat qualitas sacrificii rite pensetur (hujus autem sacrificii tanta est dignitas, ut non solum hominum, sed etiam angelorum lingua enarrando deficiat); et propter quid offertur. Si hae diligenter pensentur, inaestimabilis erit fructus sacrosanctae communio, imo experimentalis, et omni admiratione dignissimus.

Probet autem se ipsum homo, id est, interiora sua studiose scrutet, discutiat, purget, disponat, et sic de pane illo edat, id est, taliter examinatus et preparatus, corpus Christi manducet, et de calice sanguinem bibat. In primitiva namque Ecclesia dabatur hoc sacramentum sub utraque specie. Sed postea ordinatum est ne detur populo sub specie viini, propter periculum effusionis. Qui enim manducat corpus et bibit sanguinem Christi indicat, secundum sensum expositum, judicium reprobationis, id est meritum aeternae damnationis, sibi manducat et bibit, id est, communicando acquirit, quia mortaliter peccat, non dijudicandus, id est non discernens, corpus et sanguinem Domini, id est, illud accipiens intarante et irreverenter tanquam alium cibum.

Ecce quam terribiliter loquitur sanctus Apostolus, ut nos ab indigna communione cohibeat. Christus vero non minus terribiliter intonat, ut nos ab abstinentia communionis revocet, dicens: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et bibite ejus sanguinem, non habebatis vitam in vobis. Quid ergo inter has horribiles comminationes eligendum atque agendum...
EPISTOLE non vera praecint, interdum timore quando loco miliva omni casli-viribus, put. 3. et 4. (Ps. 1, 6. propter pecavi: et illud beati Job. Vias meas in Job u. 15. conspectu Dei arguam: non utique judicaretur judicio reprobationis (de quo dicitur in Joanne. Qui credit in Filiun. non judicatur), id est, non damnemur: quia ut dicitur per Prophetam. Non consurget duplex tribulatio: loco cupis alia translatio habet. Non judicabit Dominus bis in id ipsum. Loquitur autem Aposto-lus in persona totius generis humani, quam ipse non esset in isto culpabilis. Deinceps ponit utilitatem divinar correctionis. Quum judicaretur alium a Domino, id est, per nostros excessus temporibilibus penis addicinam (sunt nunc dictum est de indeigne communicantis), conspiceret, id est, flagello paterna cor sistatur, recti onis percutiunte: justa illud Apocalypsi. Ego quos amau, argueo et castigo; et Job. Beatus homo qui corriguitur a Job u. 7. Dominos: ut non cum hoc mundo damnemur, id est, ne cum mundanis et vanis hominibus, super quos non est virga Dei. Iesu. 5. eternalerit percamus. Hoc est quod alibi Scriptura loquitur: Etiam non multo. tempore sinepe pecoratoribus ex sententia agere, sed statim ultiones adhibere, magni beneficin est indicium. Et quo fratres nos, ne praebundeta ma-la vobis contingant, quum convivitis in ecclesiam materalem ad manifestandum panem celestem, videlicet corpus dominum, invicem conspectae, ut non inchoentur celebratio divinorum, nec fideles communi cent, nisi quin omnes convenc-
runt. Si quis autem esurit, non potens aut exspectare tam diu, domi manuaret eadem corporalem, non in ecclesia, sicut huncusque fecistis. Nec tamen postmodum communicare prasumam cedem die, quoniam a jejunum dumtaxat summendum est sacramentum. Hoc igitur facte, ut non in judicium damnationis conversatatis, id est, ne conveniendo inordinate, incurratio, non fructum sacrae communionis, sed judicium perpetue mortis. Cetera autem quae modo non scribo, quum venere, disponam. Ex hoc elicitur, quod quadam observantur in Ecclesia ex ordinatione Apostolorum, quae scripta non sunt, ut est adoratio eurcis in die Paraseceves. Unde generalis consuetudo Ecclesie, pro legge servanda est.

ARTICULUS XII

ELUCIDATIO CAPITULI DUODECIMI : DE SPIRITUALIBUS AUTEM NOLO YOS IGNORARE.

CORRECTIS Corinthiorum erroribus circa sacra sacramenta Baptismi, Matrimonii et Eucharistiae, nunc instruuntu de donis et gratias supernaturaliis Spiritus Sancti, tam gratum facientibus, quam gratias datis; et ait: De spiritualibus autem, id est divinis charismatibus, donis seu gratiis Spiritus Sancti, nolo vos ignorare, id est ignaros esse quid secundum catholica est; cum de illis sit tenendum, o fratres. Deinde ostendit Apostolus, quales isti fuerunt antequam receperunt grafiim Dei, Scitis autem memoriter tanquam experiti, quoniam, id est quod, quum gentes essetis, hoc est in gentiliter conversantibus, gentiliterque viventes, eratis ad simulacra matis, id est idola insensata: de quibus scriptum est, Os habent, et non loquentur: prout ducemini, suggerente diabo vel propriis consuetudine, cunctes, id est assidue proficiscentes.

Ideo notum vos fisco per praeuentum scripturam, quod nemo in Spiritu Dei, id est in Spiritu Sancto, loquens verbo cordis, verbo oris, vel verbo operis: de quo Zacharias probeta. Hec sunt, inquit, verba quae facietis, etc.; dicit aliquo horum trium verborum, anathenm Jesu, id est blasphemiam, vel quocumque mortale peccatum a Deo separativum contra B Christum. Hoc dicit Apostolus, ad immendum quod per graturam Dei vitatur mortale peccatum; et ut sciamus illum non operari aut loqui in Spiritu Sancto, videlicet secundum gratiam ejus (quod idem est dieere), qui Christo injuriam irrogat. Unde in præm Joannis Canonica habetur: In hoc cognoscitur Spiritus Dei; omnis spiritus qui constitutur Jesum Christum in carne venisse, ex Deo est; et omnis spiritus qui solvit Jesum Christum, ex Deo non est. Et nemo potest dicere, Dominus Jesus, id est Jesum Christum cum debita attentione et cordis affectu exprimere, vel eum veraciter Dominum suum appellare, nisi in Spiritu Sancto, id est ex gratia gratificante. Talis enim prolatio Jesu, quum sit confessio oris et actio meritoria, procedit ex caritate etSendate formata. Nee obstat quod ait Salvator: Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cordorum. Tali enim atque similia intelliguntur de dilectione informis ac nuda, cui nec caritas, nec operatio correspondeat. Apostolus autem vult dicere, quod non possanmus aliquid meritorie cogitare, loqui vel operari, nisi in Spiritu Sancto per gratiam gratificantem.

Declarata necessitate et efficacia gratiae,
fonte quoque gratiarum ostensum, agit Apostolus de gratia in speciali.

Denique triplex ponitur differentia hominum, quantum ad actus et habitus animae rationalis; ut Thomas in secunda secundae pulchre deduct. Prima est secundum diversas gratias gratis datas. Nam aliis datur gratia prophetiae, aliis gratia sanctitatis, aliis sermo sapientiae, aliis sermo scientiae, sicut patebit. Secunda differentia est secundum diversitatem officiorum ac statuum. Alii enim datum est ministerium apostolatus, aliis ministerium sacerdotii. Tertia est secundum diversitatem vitae et operationum. Quidam enim sunt contemplativi, quidam activi. — Gratia autem est duplum, videlicet gratum faciens, et gratis data: quae different in hoc, quod per gratiam gratum faciendem convertitur rationalis creatura immediate ad Deum, conversione caritativa. Datur enim hoc gratia principaliter propter bonum ejus cui praestatur. Gratia vero gratis data, est per quam unus cooperatur salutis alterius. Quae enim a Deo sunt, ordinata sunt. Ordo autem in hoc consistit, ut ait Theologus, ut unus per alium reducatur ad Deum. Idecirca gratia gratis data, datur principaliter propter bonum alterius, salutis nostrae. In hoc statim etiam Eclesiae, sed ad hunc utilitatem tria requisitum. Primo, quaedam facultas exercendi actu Eclesiae utilem: et ista habetur per gratiam gratis datum, ut est donum linguarum, gratia miraculorum. Secundo, requiritur auctoritas exercendi actuum in suismodi, ut apostolatus, vel sacerdotium. Tertio quoque exigitur executionem operum. Quantum ergo ad primum istorum, dicet Apostolus: Divisiones vero gratiarum gratis datarum (de quibus nunc agitur), id est ipsae gratiae, divisa sunt, quantum diversae ac phares (sicut directur), idem autem Spiritus est, videlicet Spiritus Sanctus, qui est omnium donorum istorum grauitatis collator. Quantum autem ad secundum, subjudicatur: Et divisiones ministrationum sunt, id est, officia seu ministria ecclesiasticarum personarum distincta et varia sunt, idem autem Dominus distributor istorum. Et divisiones operationum sunt, id est, diversae sunt executiones officiorum jam predictorum, et unum opus majus et dignius est alio. Quidam per ministrationes intelligat effectus gratiae gratis datae quantum ad alios, pro ut unus alteri subserviat: per operationes vero, effectus gratiae quoad se ipsum. Quanvis etiam tria nomina hic expressa, videlicet Spiritus, Dominus, Deus, uniciusque divinae Personae conveniant, propriamen per Spiritum accipitur Spiritus Sanctus, per Dominum Filius, per Deum Patfer. Idem vero est Deus qui operatur mediate vel immediate omnia in omnibus, redendo singula singulis; id est omnia quae fiant in quaecumque re. Quidquid enim est causa causae, est causa causata: imo effectus cause secundae, magis adscribendus est causa primae, quam causa secundae. Non autem operatur Deus omnia in omnibus, tanquam sit forma et esse internum omnium rerum, ut multi putaverent, sed sicut causa efficiens et finalis, ejus virtute et desiderio operatur omnis causa secunda.

Consequentem ponit Apostolus causam finalen infusionis gratuiorum donorum. Ut igitur autem, id est omnis cui datur, datur manifestatio Spiritus, id est gratia gratis data qua declaratur presents Spiritus Sanctus: non quod talis gratia semper conjuncta sit caritati, ita ut Deus per eum habitet in homine, sicut in electis habitare fertur per acceptionem ipsorum; imo gratia talis sepe confortur malignis, ut pater de Judae prudore et Balaam. Propter quod aut Salvator: Multi dicoque mili in die illa: Domine, Domine, nomine tuo prophetavi, et in nomine tuo dominium exequium, et virtutes multas fecunnus: etc. Dictur tamen gratia ipsa manifestatio Spiritus, quia frequentius signum est divinae inhabitationis, et semper ostendit virtutem divinam praestat aliter operantem per dona luxismodi. Da-
tur ergo hae gratia ad utilitatem, id est A tio virtutum, id est magnorum miraculorum, facultatem naturæ omnino exceedentium, ut est statio solis. Alii prophetia, Jesse 8, 13.

id est cognitio futurorum contingentium certa atque divinitus inspirata. Alii discretio spirituum, id est discreta cognitio seu rectum judicium de his quæ in animo aliorum versatur, vel ab eis proferunta, ut seïat homo quo spiritu unum quoque dicatur. Potest quoque intelligi de discretione spirituum bonorum inter malignos, ne fallatur quis a Satana pron- ponente mala sub specie boni, vel in specie angelorum apparente. Alii datur genera linguarum, id est diversa idiomata, seu facultas utendi compluribus linguis. Alii datur interpretatio sermonum, id est expositio alienorum idiomatam, vel difficilium sensum, aut propheticum visionum.

S. Thomas in prima secundae, assignat sufficientiam gratiarum istarum hoc modo: Gratia gratis data ordinatur ad hoc, ut unus cooperetur salutis alterius. Ad hanc vero cooperationem tria requiruntur: primo, secundum, tertium est, divinorum praeclera quædam cognitio; secundum est, eorum fera probatio, non utique per naturalis rationem, sed per divinam miracula; tertium est, eorum apta prolatio. Quantum ad primum, tria sunt necessaria. Primo, ut aliorum instructor prima principia saeculæ Scripturae, puta articulos fidei, certissime noscat; et quantum ad hoc ponitur fides, quæ jam sumitur pro certitudine fidei. Secundum est, certa cognitio principium conclusionum ex predictis principiis deducturam: et ita est sapientia. Tertium est, declaratio divinorum et invisibilium credendorum per manifesta exempla: quæque ponitur sermo scientiæ. Confirmatio autem seu probatio invisibilium fidei, fit per ea quæ divinae virtutis sunt propria, et hoc, dupliciter: Primo, ut ea fiant quæ divinae potestati sunt propria, ut sunt divinae prodigia: quæ si pertineant ad corporis sanitatem, cratia san- nitatum: si vero ordinatur ad divinae potentiae manifestationem, cratia operato
11 Hoc autem omnia operatur, id est, cuncta dona predicta efficit in nobis, unus atque idem Spiritus Sanctus, dividens, id est mensurabiliter distribuens, singulis quibus ista præstantur, prout vult, id est, non secundum necessitatem naturæ, sed secundum libertatem suæ voluntatis æternæ. Ex hoc patet Spiritum Sanctum esse verum Deum : alter enim non operatur hoc prout vult.

12 Ilorum exemplum subjungitur. Sicut unus corpus humanum unum est, conjunctione membrorum et unitate sua formæ substantialis, et hoc corpus membra habet multitudo, videlicet manus, pedes, etc.; omnia autem membra corporis quum sint multa, unum corpus sunt : ita et Christus in se unus est, habens membra diversa, scilicet universos fideles, qui Christo uniusur ut capiti, faciuntque sub eo unum mysticum corpus, quod est Ecclesia. Sicut ergo diversis membris, ita diversis fidelibus diversa dona sive officia deputatur atque conveniunt. Quomodo autem corpus Christi mysticum unum sit, subditur : Etenim in unum Spiritu, id est in Spiritu Sancto, seu gratia Spiritus Sancti, omnes nos in unum corpus, id est, ad hoc ut simul omnibus mysticum corpus perfide et caritatem conjuncti, bap[t]izati sumus, non solum in nomine Spiritus Sancti, sed in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vel cetera in nomine Christi; sive Judæi, sive gentiles, sive servi, sive liberæ id est, diversitas ritus aut conditionis, unitatem istam non impedit. Et omnes in uno Spiritu Sancto potassi sunt spirituali potatione, id est diversissimi charismatibus Spiritus Sancti impleti. De qua potatione dicit Salvator apud Joannem : Qui ibibit ex aqua quam ego dabo, non sitiet in eæternum; sed aqua quam ego dabo, fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam.

Deinde Apostolus similitudinem istam clarissimam prospexit, subdit: Nam et corpus non est unum membrum, sed multa. Loquitur autem de corpore naturali organismo, quod constat ex membris distinctis. Si dixerit pes : Quoniam non sum manus, non sum de corpore : non ideo non est de corpore? Hoc intelligi potest, vel de pede corporis humani, qui non ideo non esset pars corporis, quamvis dicercet se non esse manum; vel de pede Ecclesia, id est homine habente gratiam inferioriorem; itaque si dicerit pes iste : Quoniam non sum manus, id est, ex quo non situm ita perfectus ut is cui operatio virtutum collata est, idecirco non sum de corpore mystico Ecclesiae : non ideo non est de corpore? id est, ex hoc non sequitur quod non sit aliquo modo de corpore Ecclesiae. Et si dixerit auris : Quoniam non sum oculus, idecirco non sum de corpore : non ideo non est de corpore? Passunt autem per arenam et oculum intelligi naturalis corporis membra; vel personas ecclesiasticæ, ut per arenam intelligatur qui habet gratiam donum scientiæ, per oculum autem, qui habet gratiam sapientiam : quorum inferior, quamvis dicercet se non esse parem superiori, ex hoc tamen non sequetur quod nullo modo ad corpus Ecclesiae pertinent.

Si totum corpus esset oculus, ubi esset auditus, id est auris? Si totum corpus esset auditus, ubi esset odoratus, id est nare? Per hominem designatur, quod si omnes fideles essent unius officii, non possent salvari diversitas officiorum, gratiarum et operationum, quæ ad Ecclesiam perfectionem requiritur, perquirique decor Ecclesiae, qui in ordine diversorum con...
sisit. Nunc autem propter exercenda opera ratione necessaria, posuit, id est ordinavit, formavit atque constituit, Deus per causas secundas, membra in corpore hominum, unumquodque corum in corpore humano, sicut voluit, qui omnia operatur secundum propositionem voluntatis suae.

Quod si esset omnia ad corporis integritatem spectantia, unum membrum, ubi esset corpus? Quam diat: Non esset corpus organicum, ad cujus perfectionem diversa membra concurrenc. Nunc autem ad vitandum inconveniens tale, multa quidem membra sunt, unum autem est corpus resultans ex diversitate membrorum: similis modo est in Ecclesia.

Sed quamvis sit tanta diversitas ordinis in naturalibus membris corporis, ac mysticis membris Ecclesiæ, superiori tamen indigent inferioriorum auxilo, sicut subjungitur: Non potest autem oculus dicere manu, id est, quamvis oculus loqui possit, non tamen veraciter dicere manu, quae est organum organorum, atque inferior oculo: Opera, id est actione tua non indigeo. Quod enim oculus videt agendum, manus exsequitur. Aut iterum caput non potest dicere pedibus, qui viliores sunt capite: Non estis mili necessarit. Pedes enim perducunt caput ad necessaria alimenta. Sic in Ecclesia contemplativi, qui designantur per oculum, indigent opera activorum: et praelati, significati per caput, indigent substatis, qui exprimuntur per pedes. Potest enim humilis, potest et subditus, quod non potest sublimis et rector.

Sed multo magis que videntur membra corporis infirmiora esse, id est viiliora, ut manus et pedes, quae coniuncti membris deserviun: vel. infirmiora, id est teneriora, ut oculus: necessaria sunt ad vitie sustentationem. Et quod putamus ignobiliora esse membra corporis, ut sunt membra que generatione atque egestioni deservient: his honorem abundantiorem circumdantur, id est, diligenter tegimus et vestimus. Sic in Ecclesia imperfectio-ribus major cura et subventio necessaria sunt, ut scilicet diligentius instruantur, et spiritualium donis perficiantur.

Honest autem nostra, id est membra corporis pulchriora. multius operamenti et ornatus cunct, ut oculi, genae, facies. sed Deus temperavit, id est, convenienter proportionavit corpus humanum. Cujus temperationis modus annectitur: ei cui decret honor, id est membris vilioribus, ampliorum tribucendo honore, id est ornatum vestimentorum, quia indidit hominibus.

B naturalia instincut ad hoc: ut non sit schisma, id est disproporci membro-rum, in corpore sed in idipsim, id est propter bonum totius corporis, pro invicem sollicita sint membra, id est sibi invicem prompte subservientia in rebus agendis, periculosque vitandis: sicut pro defensione oculorum manus se object, et pro manum defensione, oculus indiget conspiciet: et si quid molestiae patitur unum membrum, compatiatur omnia membra, succurrundo fasioni membro inferiori: nam et dolor minus membro redundat in aliud: sive gloriatur, id est, in alio delectatur, unum membrum, commodecant omnia membra, id est, suo modo congratulentur atque reflocant.

Quemadmodum ergo tanta est habitatio inter corporis membra, ut unum alteri auxilietur, condoleat, gratuletur, sic esse oportet inter fideles, si velint efficac membra Christi. Unde ad ostendendum quod ista fideles concernant, subjungitur: Vos autem estis corpus Christi mysticiun, caritatis et fidei nux ad invicem et cum Christo unitum, et estis membra dependentia quantum ad esse spiritualiae, de membro, id est Christo principali capite nostro; vel, de membro, id est persona ecclesiastica, cujus pradicatione estis conversi.

Consequenter tractat Apostolus de ordine predicatorum donorum, et distinctione ministrationum. Et quosdam quidem, id est paucos, respectu aliorum, posuit Deus per fidem et gratiam in Ecclesia, id


Ne autem desiderium hominum principaliter feratur ad desiderandum dona ista gratuii, eo quod ad honorificentiam quodam pertineat, monet Apostolus ut dona gratum faciuet, sicut sunt septem dona Spiritus Sancti, potius desideren tur. Exemplum autem, id est, sancti mi et opiate, charismata meliora, id est salubrius dona Spiritus Sancti.—Et adehuce ultra omnia pravicia, excellentiorum ciam ad patriam perducentem, robis demons (in sequentis capituli exordio), scilicet caritatem.

ARTICULUS XIII

EXPLANATIO CAPITULI TERTIOECDIM: SI LINGUIS HOMINUM LOQUIAR, ETC.

HABITO tractatu de gratiis gratis data tis, jam agitur de caritate: quae secundum quodam, realiter idem est cum gratia gratus faciente; secundum Thomam vero, ab ea realiter differt, est tan men inseparablei ei unita. Caritatis in tur dignitatem insinuans, aut: Si linguis hominum universorum loquier, sicut et loquor (Apostolis namque data est omnium linguarum notitia): loquar quoque et spiritualibus linguis angelorum, id est, quanvis sic loqui possam, sicut angel sancti, loquantur ad invicem per intelle ctualis conversionem unius ad alium: ut quorum superiores illuminant inferior es, vel inferiores superiores proprius manifestant conceptus. Quae locutio est per voluntarium determinationem ac in-
2 Et si habuero prophetiam, qua est supernaturalis cognitio futurorum, et nover- 
рин mysteria omnia, id est occulta sa-
cramenta summae Trinitatis, et omnum 
scientiam utrinque Testamenti; et si ha-
buero omnes, id est perfectam, idem ita 
ut montes orando vel imperando trans-
feram de locis suis. De qua fide in Evan-
gelio loquitur Christus; Quicunque di-
ixerit huic monti, Tolle et mittere in 
mare, et non hesitaverit, fit ei. Carit-
tatem autem non habeam; nihil sum, 
quum ad esse spiritualae, deiforme ac 
meritorium. Caritas enim vita est animae : 
ideo caritate abdata, desinit esse et vivere 
coram Deo, — Et si distribuero in cibos 
paupertis omnes facultates meas, id est, 
omnia bona mea pauperibus nutriendi 
erogaverio; et si trudidero corpus meum 
tormentos pro observatione justitiae, ita 
ut ardeam, id est comburare; caritatem 
audem non habeam; nihil mihi prodest 
ad præcensam vim aternam. Caritas 
enim vivificat mentem, jujutque affectum 
cum Deo, referens cuncta ad ultimum 
finem.

3 Caritas patiens est : facti enim aquatic 
miserum ferre adversa amore dilecti; beni-
gna est, id est clemens, facilis ad donan-
dum. Hi actus sunt a caritate imperative; 
ab habitu vero patientiae et benignitatis 
procedunt elicitive. Caritas non amuta-
tur, id est, non invidet prosperitati al-
terius. Porro significationes hujus verbi,
sed in futuro perfectiuntur. Tunc enim caritatis praeceptum perfecte impleritur. Potest tamen intelligi de caritate perfectorum, qui ita in dilectione et gratia confirmati sunt, ut eum Apostolo diece queant: Quis nos separabit a caritate Christi?

Sive sint prophetiae, tamen evocabilatur, id est, cessabant cum vita presenti. Prophetiae enim est obscura cogitio, et concernit futura: cogitio autem Beato- rum est clara, et omnia sunt eis quasi praesentia. Sive lingue, cessabant esse in patria. Non quod substantialia linguae ant usus ejus non erit: nam Saneti in patria omnia corporis membra habebunt, et vocali, laude atque corporeae voce utentur, prout probabiliter dictur. Intelligentiam est ergo, quod donum linguarum cessabit, quia non dabitur in patria alieni usus linguarum diversarum ad hoc, ut diversis loquantur linguis, eo quod non omnes linguis intelligant: omnes enim omnes linguis cognoscent. Et sien probabiliter aestimant aliqui, sient in primo statu generis humani et populus unus et la- bibunt unum, ut puget in Genesi, sic in ultimo statu erit omnium electorum unum idiomata. Ad quod applicari potest illud

Genii.1.6.

Zacch. xxv. Zachar. in die illa erit Dominus unus, et nomen ejus unum. Sive scientia, des- structura: non quantum ad habitum, aut species intelligibilis: sed quantum ad actum et modum agendi, id est quantum ad discursum et reflecitionem ad phanta- snata: quorum utrique imperfectionis est. Ideo substitur:

Ex parte enim, id est imperfecte, co- gnoscimus, et ex parte prophetus. Ut- que enim cognitio valde incompleta est. Nam sient se habet oculus noxieae ad hu- men solis, sic intellectus noster se habet ad manifestissima natura, id est ad co- gitationem substantiarum separatarum, et maxime Dei sublimis et benefici et: quae tamen ex sua natura sunt maxime co- gnoscibilia, quum sint maxime actualia atque formalia. Quam autem veniret quod

A perfectum est, id est, quum in patria fu- erit nobis concesa visio Dei per speciem, quae est perfecta et prorsus purissima: evocabilus, id est destructus, quod ex parte est. id est imperfectio cognoscendi: non habitus cognoscitivus, nec actio ejus perfectionalis; sed rationativus, quod proceditur a noto ad ignotum per inquisi- tione: quod non erit in patria. — Sed circa hoc aliqui movent, quod etiam dilectio nostra est imperfecta, et imper- fection nostra tollitur in patria. Ad quod

B respondendum, quod fieret imperfectio au- feratur, directus tamen, immediatus ac proprius actus caritatis non tollitur, sed perficitur in Beatis.

Consequenter Apostolus ponit declarationem istorum per exemplum status pu- erilis, qui quum sit imperfectus, evocau- tur adventiens natura atate. Quam esset "parvulus etate, sensu et quantitate, lo- quebar ut parvulus, verba imperfecte pro- nuntianto; sapiebam ut parvulus, circa veritatis notitiam sape errando: cogitau- bum puerilia et jocosa, ut parvulus faec- re solet. Quando autem factus sum in vire atate et sensu, evocavi quae erant par- vuli, id est, puerilia deroqui, et ad per- fectionem me transtuli.

Videmus oculo intellectuali, id est, Deum cognoscimus, non, id est in presenti ex- silio, per spectum. id est per obscuras imagines, sedicet creatas essentias, quae Dei naturam imperfecta, imo obscurissi- me representant. Non enim ostendunt quid Deus sit, sed quid non sit. Nec os- tendunt de Deo quid est, sed quia est. 

Sic ergo videmus per spectuum in ami- gionate, id est in umbrosa simuludine, uptate in formis intelligibilibus, et Scri- pturarum figuris ac tropis, in quibus modum quid divinae lucis resplendet. Omnis namque creatas essentias, omnibus specibus intelligibilibus intellectum in hac vita perficiens, in infinitum occultat et deficiet a perfectione divinae naturae. Id- circa eam representare non potest, nisi obscura et circumvolute. Proper quod di-
vinissimius Dionysius asserit: Impossibile est alter nobis lucere divinum radium, nisi circumvaelatum variis velaminibus sensibilium rerum. Tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, id est imperfecte. Unde in Job dicitur: Ecce hac ex parte dicta sunt viarum ejus; et quum vix parvam stillam sermonum ejus audierimus, quis poterit tonitrum magnum audire? Tunc autem, quum ad patriam venero, cognoscam Deum, sit et cognitus sum ab eo, id est clare se atque per speciem, sicut in prima Joannis Canonica legitur: Quum apparuerit, similes ei erimus, quia videbimus eum sicuti est.

Seicundum autem, quod Sicut, hoc loco non dicit aequalitatem, sed similitudinem quandam, qua consistit in hac, quod sicut Deus gloriosus et sanctus videt se ipsum per propriae essentiam, ita quod in Deo idem sunt, quod videtur, et quo videtur, sei objectum et species; sic nos videbimus eum per ipsius essentiam, tanquam per intelligibilem formam nostrae mentis immediata, non tamen inhasive, unitam: sique Deus erit nobis quod videbimus, et quo videbimus, seu objectum et species. Nulla namque forma creatae tantae perfectionis est, ut per eam videri possit Deus secum dum quod in se ipso subsistit: imo ab hujusmodo divinae essentialis representatione definit infinite. Unde et summis philosophi, tam Platonici quam Peripatetici, dixerunt primam causam non cognoci ab aliqua substantia separata, nisi per negationem, et quia est, ita quod tanto verus perfectiusque cognosceretur Deus ab eis, quanto clarus erat creuerent Deum penitus invisibilibiem, inenarrabilem et incomprehensibilem esse. Hoc ergo Apostolus dicit videre Deum facie ad faciem, cognoscere eum sicut cognoscit nos. Videre autem per speciem, tantum est diecre, sicut videre per essentiam. Ad quam beatificam ac superdulcissimam visionem disponitur intellectus creatus in patria immediate per lumen gloriae, quod est gratia consummata, ponens intellectum in esse deiformi ac deificato.

Nunc autem, id est tempore viae et peregrinationis istius, manent in corde fidelium fides, spe, caritas, tria haec, id est ha tres virtutes theologicae, habentes Deum pro immediato objecto. Major autem horum, id est dignior fide et spe, est caritas. Tamen virtutes theologicae digniores sunt ceteris omnibus donis atque virtutibus.

**ARTICULUS XIV**

**DECLARATIO CAPITULI QUARTODECIMI: SECTAMINI CARITATEM.**

Fac ta determinatione quod caritas major sit ceteris donis, et gratis gratis datis, nunc hortatur Apostolus ad caritatis imitationem, et gratiarum gratis datarum ponit comparationem, et ait: Sectamini toto cordis affectu caritatem Dei et proximi, quae una est, quantum ad habitum, eo quod Deus sit finis et ratio diligendi proximum. Caritas ergo secta-
Magis autem optate, ut prophetetis, quam ut linguis loqui minimi, quoniam donum prophetae majus est dono linguarum.

Qui enim loquitur lingua, id est, diversis loquelas utitur, sicut per donum linguarum accepit, loquens videlicet linguas ignota et peregrina; vel, Qui loquitur lingua, id est idioma proprio ac voce sine intellectu eorum quae dicit, proferens signa quorum signata ignorat; non hominibus loquitur, id est non ad instructionem sed Deo, id est ad laudem ipsius, vel quia a Deo intelligitur, ensus laudibus instat. Nemo enim audit: id circello non hominis loquitur. Nemo enim audit auditum cordis, id est, nullus intelligit quid ille loquantur, quantum est ex virtute locutionis illius. Donum enim linguarum per se non instruit intellectum. Sumitur nemo hoc loco. Loqui linguis, pro locutione non perfecte intellecta, nec satis explanata: sicut purus grammaticus physicam legere potest in Latino, sed non potest eam exponere: et alius simplex legit Horas canonicas, quarum sensum non capit. Spiritus autem prophetae, id est Spiritus Sanctus per Prophetas, loquitur mysteria, id est divina secreta. Dat enim Prophetis intellectum eorum, ut possit Scripturarum sententias evidenter cognoscere et alii praelicare: quod est Ecclesiæ ædificare. Propeterea subditur: Nam qui prophetat, id est, Scriptures exponit, et sensus latentes declarat, hominibus, id est ad perfectionem hominum, loquitur, sciificet ad edificationem incipientium, et exhortationem propriamentem, et consolationem moderum.

 Qui loquitur lingua, secundum sensum expositionis, semetipsam edificat, id est, sibimet solum proficet, sequa in bono actu exercet, proficendo verba divina, et Deum orando, quamvis sensum non capiat. Qui autem prophetat, Evangelium divi edificat, sicut nunc dictum est. Propetare autem, ut patui, et ut ait Ambrosius, summatur jam pro eo quod est, visiones divinas sibi vel alii facias, seu sacras Scripturas divinitus revelatas, per intellectualiam munem menti communicatum exponere.

Denique S. Thomas in secunda secundae ponit tres rationes, cur donum prophetiae dignius est dono linguarum. Prima est, quoniam donum prophetiae consistit in interiori illuminatione mentis: donum vero linguarum referitur ad diversas voce proferendas, qua sunt signa intelligibile, veritas. Secunda, quoniam donum prophetiae ordinatur ad notitiam rerum: donum vero linguarum, ad notitiam vocab. Tertia, quia prophetiae donum utilius est, eo quod valeat ad adiunctionem Ecclesiae, sicut declaravit Apostolus.

Ne autem Apostolus videatur donum linguarum omnino contenere, addit: Vo]o autem, quantum in me est, vos omnes loqui linguis diversis ex dono Spiritus, seificet quem sit quoddam donum: magis autem volo vos prophetare. Nam major spiritualiter, id est, estereis paribus, qui prophetet, reserando abilita CScripturarum, quam qui loquitur linguis: nisi forte interpretetur: id est, va quod loquitur, clarum exponere possit. Sic enim major esset, quia sili habet utrumque donum, videlicet propheticam et linguas. Nam interpretatio sermonum ad donum prophetiae reducitur. Unde per sui ipsius exemplum ostendit, quod donum linguarum non prosit alius per se, nisi ad juncta interpretatione sermonum. Aut enim: Nunc autem, o fratres, si venire ad vos linguis loquens, id est diversa idioma proferens; quid robiis preterto, ita loquendo: nisi vobis loquar, aut in revelatione, id est exponendo revelationem divinitus factam (qua est, quum quaedam mysteria per figuras ostenduntur, sicut in Apocalypse), aut in scientia, id est exponendo ea quae ad scientiam spectant et fidem illuminant, aut in prophetia, id est exponendo dicta prophetica, aut in doctrinae morali, exponendo ea quae morum informationem concernunt.

Propeterea introducent exemplum Aposto-
Enarratio

Ius de rebus inanimatis, ad ostendendum quod linguæ sine interpretatione inutilis sint. Tamen quæ sine anima sunt, id est inanimata, vocem dantia, id est sonantia (sumit enim sonum pro voce, nam vox proprie est animatorum), sive id inanimatum, sit tibia, sive cithara: nisi distinctionem sonorum dederint, id est, distinctos sonos reddiderint; quomodo scietur, id est discernetur, quod canitur, aut quod citharizatur? quasi dicat: Quis poterit alter judicare modos et consonantias carminis? Etenim si incertam vocem, id est indeterminatum sonum, dederit tibia qua clangiur tempore prælii, quis parabit se ad bellum? Nullus utique. Institutas est enim certus modus clangingi tempore preparationis ad pugnam.

Consequenter Apostolus applicat similitudinem istam ad proposition. Ita et vos per linguam, id est, linguæ loquendo, nisi manifestum sermonem dederitis, id est, verba vestra plane atque faciliter exposteritis: quonsondo scietur, id est, ab auditoribus intelligatur, id quod dicitur, id est, praedicatur a vosis? Non utique intelligatur. Eritis enim in aera loquentes, id est, inanem sonum verborum in aere formantes. et corporum aures, non animorum percipientes. Tam multa idiomata, utpala genera linguarum sunt in hoc mundo, videiiciet septuaginta duo: et nihil sine voce est, id est, unaqueque plebs uitit propri a voce: vel, quilibet res habet vocem qua significatur. Si ergo nesciero virtutem, id est significatun, voces quam loquor vel audio, ero ei qui loquor, id est, quem docere præsumo, barbarus, id est non intelligibilis. Barbarum enim vocamus quod non intelligimus. Et qui loquitur mili linguæ extraneæ vel obscura, erit mili barbarus, id est non intellectus.

Sic et vos, quoniam evaditores estis spirituum, id est appetitores spiritualium numerum Spiritus Sancti, ad adificationem Ecclesie quærite ut abundetis, id est, ad hoc laborate spiritualibus donis compleant, ut aliorum saluti cooperemini: quod est adificare Ecclesiam. Et iœco qui loquitur linguæ, id est, loquendo utitur dono linguærum, oret Deus ut interpretetur, id est, ut Deus conferat sibi gratiam interpretationis sermonum, ut quæ loquitur, plane intelligat et aliis evidenter proponat. Nam si orem linguæ, id est, verba orationis sine intellectu pronuntiæm, spiritus mens, id est voluntas, oret, id est, ad Deum afficitur, quia ei per caritatem uitur, et cupit adipsiæ quod verba orationis significant, licet sensum in speciali anima non cognoscat. Significatur vero voluntas per spiritum, quoniam spiritus vim impulsivam seu motivam importat. Impulsio autem seu motio resipicit voluntatem, cujus est ferre atque impellere amantem in amatum. Mens autem mens, id est intellectus, sine fructu est, id est sine contemplatione et delectatione, quæ consistunt in distincta et propria cognitione corum quæ per orationem designatur. Quid ergo est meli agentium?

Orabo spiritus, id est affectu, orabo et mente, id est in intellectu, orando Deum toto corde, ita ut diligenter attendam, atque ardenter optem quod oro. Simili modo psallam, id est, Deum laudabo, spiritus, psallam et mente. Ex his patet donum prophetiae digniss esse dono linguærum, quæ per donum prophetiae orat quis mente et spiritu: intelligit enim quæ dicit: sed per donum linguærum non orat homon, nisi in spiritu.

Ceterum si benedixeris, id est, aliœ bona dixeris. seu benedictionem contuleris, sic ut facit episcopus et sacerdos, spiritus, id est, non verbis quæ ab aliis intelligentur, sed solum linguæ: qui supplet locun idiote, id est dato quod nemo tune adsit nisi illitteratus et rudis, quomodo dicet, Amen, super benedictionem tuam? id est, quomodo tibi respondebit, et consensus ac desiderii verbum tuæ benedictionis adjiciet. Non potest hoc facere eum attentione, quoniam quid dicis nescit, id est, sensum tuæ benedictionis non per-
citip. Nam tu quidem bene gratias agis Deo, ipsum laudando in spiritu, id est
eum affectu, sed alter non adest, id est,
non proficis, non acceditur, nec in-
struitur in verbis tuis. Qua non intelli-
git, eo quod non loqueris interpretando
seu exponendo sermonem.

18 Gratias ago Deo meo quod omnium
vestrum lingua loquor. Data est enim
Apostolis per omnem linguarum, univer-
sarum linguarum scientia, quatenus uni-
versis gentibus predicaret. Sed in ecle-
sia materialis, et inter fideles, volo potius
quinque, id est paucar, verba loqui sensu
meo, id est cunctum intellectu perfecto. ut
me ipsum intelligam, et ab aliis intel-
ligatur, ut et alios instruam, sicut pertinet
ad predicatorem: quam deum illia ver-
borum loqui, id est quantamque verbo
orum determinatum: ponit enim determina-
natum pro indeterminato, quemadmodum
dan. 1. 10. in Daniele legitur, Millia millium min-
istrabant ei, et: in lingua dumtaxat, id
est sine intellectu et aliorum instructione.

20 Fratres mei, solite pueri effici sensi-
bus, id est, pueris solite conformari quant-
um ad imperfectam eorum cognitionem,
ne more puorum eretis discernendo
inter bonum et malum, verum et falsum.

math. xxv. 20. Scriptum est enim: Puer cen-
tum annor-
num maledicent.
Sed matitia parvuli es-
tote, id est, puorum innocentiam se-
ctemini: sicut et Christus monet, Nisi
conversi fueritis, et efficiamini sicut par-
vuli, non intrahitis in regnum celorum:
Ps. xxv. 8, et Psalmista. Testimonium (inquit) Domi-
ni fidele, sapientiam praestans parvulis.
Sensibus autem, id est interioribus actibus
intelлектus, perfecti sitis, ut habeatis sen-
sus exercitatos ad discretionem boni et
mali. Quis autem sit sensus perfectus,
inmutit per Sapientem, qui dicit: Co-
gitare de sapientia, sensus est consum-
matus.

21 In legem enim (prout lex omnes Scriptu-
ras veteris Testamenti includit) scriptum
Is. xxix. est in Isai a: Quoniam in aliiq linguas, et
labiis aliiq, id est non solum in Hebraeo,
T. 13.

sed in diversis linguarum generibus, et
insolito modo loquendi, loquar per Apo-
stolos populo huc Judaorum: et ne se, id
est non propter tam evidens signum, eandi-
tem me. id est sermonibus meis aequi-
acscens, diict Dominius. Hoc conti-
gisse patet in Actibus, ubi inducitur
quemadmodum Apostoli Spiritu Sancto re-
cepto, loquebantur Judaeis varis linguis. 

Act. u. 3. Judei tamen pro majori parte perma-

scitur increduli. Hoc allegat Apostolus,
ut ostendat Corinthiis cur non dehent
B tam inhaerere querere donum linguarum,
quid ipsi ex quadam curiositate magis
quarebant quam gratiam prophetiam: ob
hoc quod linguae in signum sunt infide-
libus, ipsi vero jam erant fideles. Unde
concludit: Itaque linguae in signum sunt
non fideibus, sed infidelibus, id est non
propter necessitatem vel conversionem
credentium, qui sciant Deum omnium po-
se, nec indigent tali miraculo. Infidelibus
vero necessaria fuit novitas hujus mira-
culi, ut vel sie admonerentur converti
C ad Dominum. Prophetiae autem in signum
sunt, non infidelibus, sed fideibus, quia
non proponuntur infidelibus. ne margari-

tae proficisciante ante porcos, vel sanctum

math. xxv. 24. camibus detur.

Adhuc autem probat Apostolus, quod
donum linguarum non sit adeo apeten-
dum, ut donum prophetiae. Si ergo uni-
versa ecclesia, id est societas fidelium,
convienit in unam mente et corpore, et
omnes fideles linguas loquuntur diversis
et inconcludatis, intret autem idotur aut
infideles, et audiant vos sic loquentes:
nonne dicunt quod insanitis, tamquam ob-
sessi vel arrepicit? Quam enim fuerit
inter vos tantus tumultus et confusion lin-
guarum, nec unus intellexerit alium, vi-
debimini similes phreneticiis, illusius atque
amenibus. Si autem omnes fideles pro-
phetiam, id est, abida Scripturarum ex-
ponat, et intellectualiter de secretis con-
ferat, vel divinis revelata Dei alius
publice dicant, intret autem quis infidelis
aut idotur, convinfitur ab omnibus pro-
ENARRATIO IN CAP. XIV EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. XIV

phantantibus, quod sit in aliquo errore. A sens aliquis interpretes, id est expositor,
dijudicatur, id est, damnabils demonstratur, ab omnibus. Occulta enim cordis
opus. Videlecid pecetae latentia, seu cogitationes injustae, manifesta sunt per propheta
cum illorum. Et ita cadens in faciem, id est, se peccatorem agnosceas, ponens,
et in terra proternum se, adorabat Deum pro indulgentia et misericordia,
proclaimant quod vere Deus in voce sit per gratiam specialem.

Consequenter pandit Apostolus quomodo utendum sit donis linguerum ac pro
phatie. Quid ergo est fratres? id est, quorum praedicta ita se habeant, quid est agendum? Quam convenit in ecclesiam, unuisquisque vestrum, id est aliquid de omni genere congregations vestra; vel, Unuisquisque vestrum in se, vel in ait
sibi per caritatem conjuncto: psalmum habet, id est lanem Dei cum cantico,
dorinion habet moralem ad aitn in locum, apostntias, id est revelationem,
habet, linguam habet, id est dominum linguerum, interpretationem habet, id est facultatem exponendi Scripturate aut lingues. Omnia autem haec ad edificationem
fiant ecclesiae, id est ordinare et caritative, secundum quod congruis cons
gregationi fideliem.

Sive lingua quis loquitur, id est, si aliquid loquendo utitur dono linguerum, secundum duas fiant talis locution, aut ut multum sit, fictum secundum tres. id est, non nisi duos, vel ad majus tres, ita lo
quantur, ne tempus expeditetur in tali occupazione minus fructuosa in se. Fiat
quoque locutione ista et per partes, id est successio, quantum ad tempus, ut unus
loquatur post alium, vel division, quantum ad partes populi: vel intercise, ut
post unam partem locutionis, sequatur ejus expositio et post aliam partem simi
liter: sicut fit quando praeclaram praeclat
hominibus ignota lingua per interpre
tem. Ideo subditur: et unus interprete
tur, id est, aliquid sit qui exponat populo
quaque dicuntur. Si autem non fuerit pra-

25

26

27

28

29

30

31

32

33
Et quia jam dixit Apostolus, Potestis Aonnes prophetae, ne hoc de tuoque sex-

34

xu intelligatur, subjicit: Mulieres in ec-

clesia taceant, id est, nee prophetare, id

est docere, nee loqui linguas praesumat. 

Non eum permititur eis aliqua autore-

rita tur loqui in ecclesia, nisi secrete oran-

do; sed praecipitur eis subditas esse viris.

Gen. 16. sicut et huc dicit in Genesi: Sub viri

potestate cris, et ipse dominabitur tui. Si

quid autem volunt discere, doni viros suos interrogeant ut instruantur, non in

ecclesia. Turpe est eunum, id est inhon-

estum ac indecens, mulieres loqui in ec-

clesia: Primo, quoniam mulieribus con-

venit esse verecundas ac subditas; docere

autem pertinet ad eminentem. Secun-

do, quoniam ratio naturaliter debilior est

in feminam quam in viro. Tertio, ne ex

sermocinatione mulieris concitetur libido

virorum. Colloquio enim illius quasi igni

exardescit. 

Insuper incerpaunt Corinthiorum rebel-

les, qui in aliquid praempscarunt mutare ordinationes Apostoli. Ne ergo et

Iunie ordinationi de silentio mulierum resti-

sere audacite, dicitur eis: An a vobis

verbum Dei processit? id est, non utique

a vobis ortum sumpsit praedicatione evan-

gelica, sed a nobis. Idecirca tenemini ac-

quiescere nostris statutis. An in vos solos

pervenit? id est, non vobis tantum, sed

aliis multis annuntiata et infusa est Chi-

stii doctrina. Ideo conformetis vos aliis,

et impulsi quod dico. Si quis videtur

propheta esse, aut spiritualis, id est, qui

verec prophetat, exponendo Scripturarum

mysteria, vel praedicendo futura, cognos-

ceat, id est, spiritualiter penset, qui scri-

bo vobis, quoniam Domini sunt mandata, 

id est ex divina inspiratione a me pro-

lata, non ex proprio corde conficta. Si

B quis autem ignorat ista quae scire tene-

tur, ignorabitur, id est, a Deo non co-

gnosce tur notitia approbationis: sicut

nee illi quibus dicitur, Nescio vos unde

sitis.

Iuache, frater, amoolamini, id est de-

siderate, prophetare (secondum sensum

jam sarpe praehabitum); et loqui linguas,

id est uti dono linguarum, moti prohib-

eire eos qui possunt sic loqui, quamvis

medius sit prophetare. Omnia autem quae

sumt inter vos, honeste, id est virtuose, et

secondum ordinem, id est ordinate, sunt

in vobis, ut nihil reprehensibile in actibus

vestris appareat, et cum debitis circum-

stantiis cuncta agantur. Optimum enim

in rebus est ordo; et peccatum non est

nisi recessus ab ordine.

ARTICULUS XV

EXPOSITIO CAPITULI QUINTODECIMI: NOTUM AUTEM VOCIS FACIO, FRATRES, EVANGELIUM.

COMPLETO tractatu de sacramentis et D 

gratis, nunc agit de resurrectione mortuorurn: de qua primo recte instru-

ti fuerant Corinthii ab ipso Apostolo; 

postmodum vero quum recessisset Ap-

stolus, a perversis infecta est fides illorum 

de resurrectione futura. Itaque ait: No-

tum autem vobis facio, frater, id est, 

ad memoriam revoco, clarissime expuno, 

Evangelium quod praeclari vobis, id est 

bonum annuntiationem de Christo, quod 

Evangelium et accepistis, adhuc abdi-

dem evangelicae praedicationi, in quo et 

statis, habendo intellectum erectum ad 

Deum in veritate evangelica legis, volun-

tatem quoque a ruina peccati elevatam, 

per quod et salvamin, credendo testimo-

niiis Evangelii, ejsusque obediendum praec-
ptis. Et hoc utique sic est, *qua ratione prædicaverim vobis, si retinae*, id est, si diligenter recolitis quae ratione, id est quo fine, qua spe, seu quo argumento prædicaverim vobis Evangelium Christi. Praedicavi enim vobis ad hunc finem, id est proper hane spem, ut consequamini vitam aeternam. Argumentum quoque quo probavi resurrectionem futuram, futur resurrectio Christi. Hae autem retinetis, et per Evangelium istud salvamini, nisi, id est si non, frustra et inaniter credidistis.


5 *Et quia visus est Cephe, id est Petro. Quamvis locus huic apparitionis ignorat- tur, creditur tamen facta quando Petrus & monumentum recessit in die resurrectionis nostri, quando videilet Maria Magdalene dixit se Christum vidisse, Ec post hae visus est undevein Apostolis in conclavi, Tho- ma præsentae, Deinde visus est plus quam quingentis fratribus, id est discipulis, simili: et quibus multi invenit, id est, in corpore vivunt, usque ad huc, quidam aut- Apos. xv, tvm dormierunt somno beate mortis in Domino. De hac visione nullus Evangelis- A starum scribit. Deinde visus est seorsum

7 Jacobo Minori fratri Domini, primo Jero-

solymorum episcope. De hac apparitione non loquitur Evangelium. Deinde visus est Apostolis omnibus in die ascensionis. *Marc. xxv, 14-19.*

8 Novissime autem omnium praedictorum, videlicet post ascensionem et Spiritus San- eti missionem, tamen abortivo, visus est et mihi proficiscenti Damascum. Ab- *Act. vii, 27.*

9 Ortvum autem vocatur proles quæ ex-

dra detrimentum et congruam tempus nascitut, vel cum violentia de ventre educatur, B vel ad detrimentum quantitatem non perveni. Ideo proper tria comparat se Apostolus abortivo: primo, quoniam alii Apostoli ante missionem Paracleti sunt renati, ipse postea ab Anania, secundo, quia cum quadam coactione conversus est, seilicet per terrenam et minas: tertio, quia alius Apostolis minor fuit, consideratione vitae praeteritae, quando persecutus est Christiam.

C ad apostolatum vocatus est. Hoc modo Jacobus Alpheai, frater Domini, dictus est Minor, respectu Jacobi filii Zebadei, non sanctitate aut dignitate, sed quia vocatione posterior. Item. Minimus sum Apostolorum, ratione praedictorum malorum. Qui non sum dignus vocari apostolus, per respectum ad merita mea praecedentia, quoniam persecutus sum Ecclesiam Dei, virus ac mulieres ad judicium pertrahens: *Act. viii, 3.*

*Gratia autem Dei gratum faciente, et 10 gratis data, non propriis viribus aut meritis, sum id quid sum in esse supernatu- rali et spirituali: per gratiam enim gratio- tum facientem, habeo esse deforme et deo acceptum, quod ultimum finem; per gratiam vero gratis datam, sum aposto- lus, prophetæ, doctores, interpres, signo- rum patrator. Et gratia ejus in me va- cuas, id est infructuosa, non fuit: sed abundantissim illis omnibus laborari, id est cunctis Apostolis, scilicet, quolid et- *Cor. xix, 2.*

10 rum seorsum, non plus omnibus simul
acceptis. Nullus enim Apostolorum tanta
spatia percurrisse, tot populis predicasse,
tot persecutiones legitum pertulisse, ut
Cor. vii. Paulus; nec aliquis eorum sic propriis
manibus victum quassivit, ut ipse. Sed
ne ista videatur iactanter dixisse, subje-
cit: Non autem ego sic laboravi propria
potestate, vel tanquam principalis causa
operum honorum, sed gratia Dei mecum,
selicet, cooperata et auxiliata est nihil,
uitque principalior causa honorum, quam
ego seu mea natura. Graia enim se habet
ad liberum arbitrium, ut sessor ad
equum.

11 Sive enim ego, sive illi, id est tam ego
quam ceteri Apostoli, sic predicavimus,
videlicet Christum resurrectisse, vel nos
per eujus gratiam operari, et sic credidisi
sint eunet evangelizavimus vobis.
Præterea, ex resurrectione Christi capi-
ptis nostri, ostendit Apostolus generalem
resurrectionem futuram. Si autem, id est
Qua, Christus predicatur a veris Apo-
stolis quod resurrectit a mortuis; quonam
do quidam harretici dicunt in vobis, id
est inter vos, quoniam resurrectio mor-
tuorum corporalium et universalis non est
credenda, neque futura? Si autem resur-
rectio mortuorum non est futura, sequitur
quod neque Christus resurrectit. Eadem
quippe ratio est de capite et de mem-
bris. Si autem Christus non resurrectit
veraciter, sed phantastice: sicut dixerunt
harretici, selicet Marciani et Marcionite,
qui Christi incarnationem dixerunt false
phantasticam, quos scimus est immun-
issimus Manicheus: inanis est ergo, id
est, infuturosa, vana et falsa est, predi-
catio nostra quae asserit Christum resur-
rectisse. Simili ratione inanis est et files
vestra catholica. Inveniens autem, id est,
si ita est ut dicunt harretici, nos Apo-
stoli esse probamur et sumus falsi testes
Dei, id est mendaeceor testantes de Deo;
quoniam testimonium divinum adversus
Deum, id est contra veritatem et volun-
tatem Dei, videlicet quod suscitaverit Chi-
ustum a morte; quem non suscipiisti, id
A est, quem sequitur non esse suscitatum
a Deo, si mortui non resurrectunt. Nam si
mortui non resurrectunt, neque Christus re-
surrectit, qui ad hoc incarnatus et passus
est, ideoque resurrectit, ut nos ad immor-
talem vitam reduceret. Quod si Christus
non resurrectit, non est fides vestra,quia
non posset vos ad ultimum finem seu
veram felicitatem perducere: adeo enim,
selicet post Baptismi ac fidei receptio-
nem, estis in peccatis vestris præteritis,
sicut et ante, secessum est qui Christi
B resurrectionem non profiteantur. Fides et
enim vana, et Baptismus falsum represen-
tans, non tollunt peccata. Baptismus autem,
Christi sepulturam ac resurrectionem representerat. ut dictum est ad Ro-
manos. Si ergo Christus non resurrectit,
fides vestra inanis est, et Baptismus falsa
significat. Non ergo tolluntur vestra pec-
cata per fidem atque Baptismum. Ergo
et qui dormient in Christo, id est, in
fide Christi defuncti sunt, perierunt, id
est, damnati sunt, eo quod in fide inani
C et prætis miitis sint defuncti.

Consequenter ponit aliam rationem re-
surrectionis futurae. Si in hac vita tan-
tum in Christo sperantes sumus, id est,
si solum confidimus per Christum conse-
qui bona in hac vita præsentis, et non
potius vitam aeternam in anima et corpo-
re, miserrimiores, id est infeliciiores, su-
num manibus hominibus (non Christianis),
qui in hac vita præsentis suis fruuntur
delicis. Nos vero nee in præsentis, nee
in futuro gaudebimus: ino tanto mi-
serabilitos esseamus, quanto graviora et
plura propter fidem et Christum sustine-
reamus.

Nam autem, id est, ne predicta in-
convenientia concedantur, veritas ita habet,
videlicet quod Christus resurrectit a
mortuis, qui est primitia, id est primiti-
tiva vel primum, dormientium, id est
mortuorum: qui dormientes dicuntur,
quoniam Christo jubente faciliter et in-
tegre quasi de somno reducuntur ad vi-
tam. Horum dicitur Christus primitia,
quoniam primus tempore, et propria virtute surrexit, loquendo de dormientibus in fine saeculi suscitandis. Aliqui tamen pauci ante Christum surrexerunt, quorum ipsum texit tres suscitavit. Unde de Christo legitur in Apocalypsi: Qui est testis fili, delis, primogenitus mortuorum. Quoniam quidem per hominem, scilicet Adam primum nostrum parentem, mors naturae et culpae ingressa est genus humanum, propter originale peccatum illius, et per hominem, scilicet Christum, id est merito passionis ejus, eit resurrectio mortuorum, qui immutabuntur. Potentior est enim Christus ad reparationem, quam Adam ad destruendum. Et sic ut in Adam, id est in praevaricatione Adae, omnes mortuatur, incuriendo originale peccatum et moriendo necessitatem, eo quo peccatum illius traducatur in posteros: ilia et in Christo, id est virtute et merito Christi, omnes vivificantur in resurrectione futura, et vitam gloriam consequuntur omnes electi: ido meriti Christi omnino in se sufficiens est, ut omnes simpliciter per ipsum beatam resurrectionem sortantur.

Porro, quod impii resurrectur, non eit merito Christi, sed divina ejus virtute. Apostolus autem nunc loqui videtur de omnibus electis, qui merito Christi beatam immortalitatem adipsicentur. De quibus et Christus dixit: Ommia traham ad me ipsum; Daniel propheta quoque: Omnes (inquit) populi, tribus et lingue servient ei.

Unusquiseque autem in suo ordine, id est, in suo gradu et dignitate, secundum exigentiam meritorum suorum, resurgent, ut Apostolus in ordine Apostolorum, martyr in ordine martyrum. Deinde exponit hune ordinem: Primitivus Christus, id est, omnium resurgentium in finali judicio primus tempore, et summis dignitate, est Christus, qui prior surrexit, ut fidelem et spem faceret, formamque praeberet credendibus; deinde in fine saeculi susceptabuntur hi qui sunt Christi, id est fideles, electi, utpotest, qui in adventum A ejus crediderunt, id est in Christum venturum ad faciendum universalem renumerationem. Isti resurrect Christo posterioris tempore, et inferioris dignitate. Resurgent etiam ante eos qui non sunt Christi, id est ante infideles et reprobos, non ordine temporis, sed dignitatis. Resurrectio enim eit in momento.

Deinde, id est resurrectione completa, erit finis hujus mundi, qua tunc species generabilium esse cessabunt, et status mundi mutabatur. Erit quoque tunc finis, id est consummatio seu plena perfectio electorum, qui tunc in anima et corpore glorificabuntur. Quam Christus homo tradiderit, id est, obtulerit, seu presentaverit, regnum militantis Ecclesie, id est electos fideles, in quibus Christus interim regnat per fideum, regens eos per gratiam. Hoc regnum offeret et presentabit Salvator Deo et Patri, id est Patri aeterno, tanganq elegantissimam praedam de antiqui hostis manu excussam, atque de vinculis mortis aeternae suo pretiosissimo simo sanguine liberatam. Dictur autem Christus hoc regnum Patri sic presentaret, quia adducit electos ad summum coeli palatium, in quo habitat Deus Pater, potenque eos illic in conspectum Patri, non ut Pater incipiat eos inspicere, sed ut ipsi eum per speciem contemplari incipient. Juxta quem modum ait Psalmista: Quando veniam et apparebo ante conspectum Dei? — Vel sic: Quam Christus tradiderit, id est dederit, regnum predictum Patri, videlicet ut Pater in electis regnet, esque regat gubernatione completa, puta per gloriosam fructuonem et confirmationem eorum in bono, quos modo regit gubernatione incompleta per grato am vie amissibilem, quot tamen imperfectio est ex parte nostri, qui sepe pecamus, non recte tendentes ad ultimum finem. Viatores enim reguntur a Deo per hoc, quod diriguntur in ultimum finem, sed hanc gubernationem non exclusit omnem malum. Comprehensores vero reguntur a Deo per hoc, quod in ipso ultimo fine
immobiliter conservatur. It  ergo Pater A do angelorum evanentur pradatio, principatus, potestas et virtus. Et responsendum, secundum Thomam in prima parte, quod in ordinibus angelorum duo pensantur, videlicet distinctio seu gradus perfectionum, secundum differentiam naturae et gratiae: et quantum ad hoc, ordines angelorum nunquam cessabunt, quia natura eorum non corrupetur, nec gratia aufertur. Secundo consideratur in ordinibus angelorum executio officiorum. Hac autem exercitio post diem judicii B cessabit, secundum quod ordinariu ad re- ductionem hominum ad sumum principium creativum. Manebit vero, prorsum consistit in consecutione illius finis seu aedip- one beatificus frutionis: nam actiones hierarchicae manebunt post diem judicii in Beatis, non propter novum influenti- um, sed propter conservationem perfectio- nis influxae. Sicut enim inferiores angelii a superioribus illustrantur, sic inferiorum cognitio talis a superiorum illuminatione dependet, non solum quantum ad recep- C tionem, sed etiam quantum ad conserva- tionem. Hominis quoque, qui angelorum ministerio ad beatitudinem perducuntur, aliquam illuminationem habela societ in angelorum officia. Hac est responsio S. Tho- ma: quae fiecit probabilis sit, auctorita- tem tamen non habet, secundum aliquos, saltem in multis. — Porro de daemonibus aliiq; dicunt, quod post diem judicii non eruciabunt homines, sed omnes similib, tam daemones quam homines reprom, mo- igne, non tamen aequaliter, univeretur.

Quamvis autem communiter dicant ex- positores aliiq; per principatus designa- ri majores, per potestates vero medios, et per virtutes, inferiores, tam in angelis quam hominibus, et suo modo in da- monoibus, ita quod Apostolus enumerando in- cipit a superioribus: documentis tamen divini et magni Dionysii potius consona- re videtur, ut dicamus opposito modo, ita quod enumeratio Apostoli incipit ab inferiori, videlicet a principatibus, per quam intelliguntur inferiores, per potesta-
ENARRATIO IN CAP. XV EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. XV


25 Oportet autem, ut impleantur Scripturae, illum, videlicet Christum, regnare jam per fidem in Ecclesia militante, justa ilud; Dabit illi Dominus Deus sedem Dauid patris ejus, et regnabit in domo Jacob in aeternum; donec ponat ipsa Christus divina sua virtute, omnes inimicos, id est adversarios suos incredulos et perversos, sub pedibus ejus, id est sub sua potestate plenaria subjectione; quod erit in die judicij, quando implebitur illum propheticum. Ad eum venient, et confundentur omnes qui repugnant ei. Interim ergo durabit status Ecclesiae, et regimen Christi in ea. Haec dieicto. Donec, sumitur hic inclusiva, non exclusive. Non enim Christus regnare cessabit, quum fuerint sibi omnes subjecti, sed si interim regnat, certius est quod postmodum regnabit. Simili modo sumitur in Psalmo, quum diciitur: Deus, ne derelinquas me, donec annum tiem brachium tuum. Nocissime autem, quando videlicet in die novissimo mortale hoc inducitur immortalitatem, iniuria destructor mortis, id est mors quam naturaliter abhorremus. et que nostrae vitae adversarius. Quod autem Christus ponat inimicos omnes sub pedibus, hinc constat: Omnia enim, coelestia, terrestria et infernalia, subjectiv Pater sub pedibus Christi, sed et ipse ait: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Quum autem dicat Scriptura, Omnia subjecta sunt ei, seilicit Christo a Patre, intelligendum est hoc sine dubio, præter eum, id est præter Patrem, qui subjicit ei omnia, seilicit Christo.

27 Quum autem subjecta fuerint illi, id est Christo, omnia, quando videlicet omnes adversarii ejus fuerint ei plene subjecit, et cuneis fidibus et infidelibus manifestatum fuerit Christum Dominum esse universorum, quando perversi per experientiam suæ damnationis seient Christum esse Dominum omnium: tunc ipse Filii subjectus erit ei, id est Patri, qui sibi, id est Filio, subjicit omnia creata. Erit autem Christus secundum formam servi Patri subjectus, non quod modo non sit subjectus, sed quia tune cum corpore suo mystico manifestabitur subditus Patri coram universis electis. Ut sit Deus Pater, vel Christus secundum divinam naturam, omnia causaliter, objectiva seu fruitive, in omnibus comprehensoribus. Quidquid enim amari possit vel appeti, habent in Deo; et Deus est causa totius beatitudinis electorum, qui nihil querunt aut diligent nisi Deum, et alia in Deo, propter Deum, et secundum Deum. Deus quippe est unam illud quod solum necessarium est, in quo est omnium bonorum ac plebium ac desiderabilia plenitudine immensa, qui solus quietat rationalis creaturae affectum.

Praterca redit Apostolus ad probandum generalem resurrectionem futuram. Aliquis, id est, si mortui non resurgent, quid facient qui baptizantur, id est, laerimis pœnitentia sequaris aquis afflictionem perfunduntur, pro mortuis, id est pro remissione peccatorum mortuis impendenda, si omnino mortui non resurgunt? quasi dicat, Hanis esset labor corum: siunt habitura Judæa, quod nisi eos qui ececidissent resurgentres speraret, superfuriam, dvideretur et vanum orare pro mortuis. Sed posset quis instare et dicere, quod ille corpora resuscitanda non essent, anima tamen premio donarentur, sient et nune ante resurrectionem. Pium ergo et utile esset pro defunctis, hoc modo baptizari ac deprecari propter animas liberandas de peenis, quamvis corpora nunquam resurgerent. Et respondendum, quod tune non esset tam utile sicuti modo. Ut quid et baptizantur vivi (juxta sensum predictum) pro illis defunctis? Est ergo
baptismus afflictionis, de quo in Evangeliis diuiti dicat Salvator: Ego baptizo habeo baptismum pro mortuis, id est pro peccatis suis delendis, vel se ipsis spiritualiter mortificandis, ad simulitudinem mortis Domini Salvatoris? quasi dictat: inaniter baptizantur, quum non sint vitam habitu- ri. Ut quid, id est quo fruatum, et nos Apostoli, praedicatores et martyres Christi, periculam mor- mur, imo et mortificandum, vel ad suppli- A cia duceimur, omni hora, id est assidue? Quotidie enim morior, id est, gravibus tribulationibus afficior: et hoc verum esse juro per gloriaem vestram, fratres, id est per beatitudinem vobis paratam in coelo: vel. Proprie gloriam vestram, id est ad hoc ut vos gloriaem mereamini sumpiternam: quam habeo per certissimam expectationem et proponquam potentiem, in Christo Jesu Domino nostro, id est virtute et gratia ac merito Christi, vel per contemplationem ipsius.

ARTICULUS XVI

PROSECUTIO EXPLANATIONIS HICUS CAPITULI QUINTIDECIMI, AB EO LOCO: SI SECUNDUM HOMINEM AD BESTIAS PUGNAVI EPHESI.

Rursus ostendit Apostolus resurrectionem futuram, quoniam alias infructuosa fuisse sua contra infideles. Ait enim: Si secundum hominem, id est secundum rationem processum, ad bestias, id est contra homines bestiales, resurrectionem negantes, pugnavi, id est, acriter disputavi, Ephes i, id est in civitate Ephesina (suum autem Si, pro Quia): quid nihili prodest disputatio illa, si mortui non resurgant? Hoc si mortui non resurgant, Manducemus et bibamus, id est, gula voluptatibus insistantem, vos enim, id est in brevi, moriemur, et nullam habemur de tributio alia. Hoc de Isaia summum est: quod illie dicitur in persona desperantium Judaorum, et convenit in nos qui non putant vitam post hanc vitam, propter quod volupatibus se expoundunt ut pecora. In quorum persona dicit Sapiens : Umbra transitus est tempus nostrum; et post hoc erimus tamquam non fuerimus. Venite ergo et fruamur bonis quae sunt.

Sei ne talibus credamus, monet Apo- stolus: Nolite seduci, id est, non permit-

---

**Notes:**
- **Luc. xii.50.**
- **Rom. xiv.36.**
puse habebunt, redeundo ad vitam corporam, scilicet mortale an immortale? Hoc respondet Apostolus: Insipiens, qui divinum virtutem et opera naturae non sponsas, tu quod seminas, non cecidit. id est, granum quod mittis in terram, non vegetatur seu crescit, nisi prius norniatur, id est, resolvatur et putrefiat. Unum de asserit Christus; Nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet. Et quod seminas, non corpus quod futurum est, id est, quod ex-surgeret de terra, seminas, id est non herbam, stipulam, paleam, vel tam multiplex granum, sicut de terra nascetur; sed seminas nudem, id est purum ac solum, granum, utpata triticum, aut aliquas celeriorum seminum. Deus autem dat, per influentiam causarum secundarum, illi grano seminato seu nascituro corpus cum arista et palea, sicut cult. id est, libere instituit. Opus enim naturae ac intelligentiae, est opus cause prime. Et unicumque seminum dat Deus proprium corpus, id est corpus suae speciei conveniens. Quemadmodum ergo nudum granum seminatur. Deique nutu vestitum ac multiplicatum resurgit; sic mortuus divina virtute potitur vivere, atque in corpore meliorato resurgere.

Deinde Apostolus manifestat differentiam corporum resurgentium, quantum ad dignitatem et gloriam, secundum exiguitatem meritorum. Non omnis caro, cadam caro, id est, non omnia animalia habent corpus ejusdem rationis, dignitatis ac dispositionis, sed juxta diversitatem formarum substantiabum, requiritur diversitas materiarum: forma namque est finis materiae; sed juxta diversitatem finium, diversificantur et media. Ideo subditur: Sed alia, id est alterius dispositionis, est caro hominum, alia pecorum, alia volucrum, alia aorum piscium. Similiter vero caro hoc loco communiti, pro corpore animato sensitivo. Strictius vero cum sumendo, dicuntur Cartusienses (quorum et ego unus sum, utinam dignus) non come-

A dere carnes. Et quadem sunt corpora celestia, ut orbes ac sidera, et sunt corpora terrestria, ut saxa et arbores. Subditur autem de differentia corporum, postquam dictum est de differentia carnium, quoniam corpus communius est quam caro. Sed alia quidem est celestium corporum gloria, id est perfectio, ornatus seu pulchritudo, alia autem terrestrium. Nec solum hae corpora inter se distant, sed corpora quaque celestia inter se different; nam alia, scilicet major, est claritas solis, alia claritas lunae, videlicet minor quam illa, et alia claritas stellarum. Hoc videmus ad oculum. Stella enim una a stella alia differt in claritate, quoniam major est lux minus quam alterius. Sic et resurrectio mortuorum distincta erit, quantum ad gloriam corporum suscitandorum, non quantum ad veritatem naturae eorum. Omnia enim erunt ejusdem naturae seu speciei, sient et modo, sed dignitas praemiorum erit diversa.

Porro exemplum Apostoli magis consonom opiniionem dicientium materiam pri-mam in omnibus corporibus esse ejusdem rationis, quam eorum qui ponunt cum distinguendum specifice.

Deinde ponitur dotes corporum glorificandorum. Seminatur in corruptione, id est, corpus humanum concipitur generatur, et more seminis sub terra humatur corruptibile seu corruptionem; surget in corruptione, id est, in resurrectione erit incorruptibile per demotum impassibilitatis. Simili modo jam seminatur in igne dabbitate, id est, vitale atque obscuro: surget in gloria, id est, resurgendo recipiet claritatem, ut sit gloriesum ac nobile. Seminatur in infirmitate, id est, fragilitatem et infirmitatem ad motum habens: corpus enim quod corrupitur, aggraverit animam: surget in virtute, id est, sur-gendo habebit facillimam mobilitatem jux-ta animae voluntatem, per demotum agilitatis. Seminatur corpus animale, id est grossum et alimoniis indigens, atque corporibus aliorum animalium simile; surget
corpus spirituale, id est subtile ac spiritui simile, quantum ad aliquid proprietatem: non tamen ita subtile ut exeat limites sua naturae. Erit enim palpabile atque visibile, carnet habens et ossa, sicut et Christus in semelipso ostendisse scitum.

Hae ergo sunt quatuor dores corporum Beatorum: quae erant in corpore quodammodo ex redundantia beatitudinis animae ad corpus, sicut in epistola ad Bisceorum tantum Augustinum. Ex hoc enim quod anima fructu Deo unitur, quatuor hona consequitur, videlicet: Interea lucis splendidissimam claritatem: et ex hoc redundat in corpus claritas copiosa, tantum abundantior, quamto major est gloria animae. Fulgebunt enim justi sicut sol. Secundo, consequitur anima omnium desideriorum suorum plenam quietationem: ex quo redundat in corpus agilitas, sequens mobilitatis velocitas. Jam enim corpus infirmum est, quoniam desiderio animae satisfacere nequit in secessione motus et operationis: tunc vero movebitur juxta desiderium ac imperium animae, non tamen in instanti. Proprietae scriptum

Matth. xiii, 43.

Psalm. m, 7: Fulgebunt justi, et tanquam scientiae in arundineo discurrent. Tertio, consequitur anima omnium malorum remotionem: et ex hoc redundat in corpus impassibilitas. Quarto, consequitur anima maximam

1Johann. m, deformitatem, juxta illud Ioannis: Sime, ne erimus, quia videbimus eum siue siue est. Et ex hoc redundat in corpus spiritualitas seu substantia. Deinde, sicut major erit beatitudo animarum, quum etiam naturalis felicitas angelorum: sic major erit perfectio corporis Gloriae Domini. Quamvis sit perfectio ecclesiae corporum: ita quod claritas, agilitas, impassibilitas atque substantia, major est dignor futura erit in illis quam in eleusibus corporibus. In praesenti quoque vita habet corpus ab anima quatuor proportionabiliter ad praedicta, videlicet existentiam, pulchritudinem, conservationem et motum.

A probat Apostolus. Si est, id est, quia jam est corpus animale, secundum sensum praelictum: est, id est, aliquando erit in nobis, et jam in aliquis est, et corpus spirituale, secundum intellectum expressum: corpus enim dicitur animale, ad differentiam corporis spiritualis. Quod vero sit corpus animale, probat auctoritate Scripturae. Sicut scriptum est in Genesi: Factus est primus homo, scilicet Adam, in animam viventem, id est, in sua formatione adeptus est animan dantem corporis, etc.

B prius vitam animalem, sustentatione ethica, sicut in indigentem: propter quam vitam corpus vocatum est animale. Novissimus Adam, id est Christus, factus est in spiritum vivificantem, id est, in sua resurrectione recept spiritum rationalem, seu animam dantem corporis suo vitam spiritualem, cibis et potibus non indigentem, sed insolubilem atque perpetuam. Christus enim posuit animam suam, et iterum sumpsit eam; sed non talem resumpsit, qualem posuit. Posuit namque

passibilem, impassibilem vero receptum. Dicitur autem Christus Adam: primo, quoniam de cadem materia habuit corpus: secundo, quoniam sicut ex Adam omnes nascentur, sic ex Christo renascuntur: tertio, nam sicut de latere Adae formatum est Eva, ita ex latere Christi formatum est

2.

Johann. m, deformitatem, juxta illud Ioannis: Sime, ne erimus, quia videbimus eum siue siue est. Et ex hoc redundat in corpus spiritualitas seu substantia. Deinde, sicut major erit beatitudo animarum, quum etiam naturalis felicitas angelorum: sic major erit perfectio corporis Gloriae Domini. Quamvis sit perfectio ecclesiae corporum: ita quod claritas, agilitas, impassibilitas atque substantia, major est dignor futura erit in illis quam in eleusibus corporibus. In praesenti quoque vita habet corpus ab anima quatuor proportionabiliter ad praedicta, videlicet existentiam, pulchritudinem, conservationem et motum.

Quod autem corpus resurgit spirituale,

...
ordinem generationis, imperfectum prae-
cedit perfectum, ut puerritia juventutem.
Et hoc modo animale praeceedit spirituale.
Secundum ordinem vero naturae, per-
fectum praeceedit imperfectum. Imperfecta
enim a perfectis procedunt.

Deinde ostendit Apostolus, unde unius
animales, et unde erimus spirituales. Pri-
minus homo, scilicet Adam, materialiter ha-
bens originem de terra, quia de limo
terra formatus, fuit terrenus, id est na-
turaliter animalis atque passibilis. Maxi-
me tamen terrenus effectus est, trans-
grediendo divinum praecipitum. Secundus
homo, id est Christus; qui dicitur secun-
dus homo, quoniam inter eum et Adam
nullus est medius, qui sit caput et prin-
cipium hominum sicut ipse. Hic ergo de-
formemus per caritatem, obedientiam,
humilitatem, et omnium tribulationum
patientissimam sustinentiam. Non enim
aliter possimus fieri celestes sive feli-
ces, Ideo sublitur: *Hoc autem dico, fra-
tres, quia caro et sanguis. id est homines
carnales affectibus vitiosis subjecti, seu
opera carnis, regnum Dei possidere non
possunt: in ccelo enim non nubent, ne-
Matth. xxii,
que nubentur. Neque corruptione incorru-
petatam possibit, id est, qui servit cor-
ruptioni peccati, non sortietur beatam
B immortalitatem. Pecatum enim mentem
infectit, corrumptit, et in nihilum reducit.
Virtus vero consolidat animum, et stabilit
eum in Deo: ideoque impassibilitatem, que
est perfecta incorruptela, meretur et pos-
sidebit. Unde scriptum est : *Incorruptio
*Sap. vi. facit esse proximum Deo.

Insuper manifestat Apostolus resurgen-
di modo ac ordinem. Ecce. Quam di-
citur, Ecce, insinuatur notabile esse quod
dicitur. Mystérium, id est oculatum ali-
quid de materia futura resurrectionis, vo-
C bis dico. videlicet : *Omnes quidem ge-
eraliter resurgamus boni et mali in fine
saeculi : qui interim non surrexerunt
resurrectione consummata, quomodo certum
est resurrectionis Virginem gloriosam. Nam
et vivi qui tune inventi fuerint, in igne
conflagrationis morientur, aut solvant de-
bilitum carnis, profinuques eum aliis sur-
gent. Resurrecctio namque non convenit
nisi ci quoceecidit. Sed non omnes in-
mutabimus, hoc est, non omnes in melius
reformabimus, quoniam soli electi glo-
dificabuntur. Reprobii vero resurgent in
pejus habeant enim corpora ipso ad-
specta horibilissima, scilicet obscura, gra-
vissima, grossa et passabilia.

Resurrecctus autem in momento, in ictu
oculii, id est in brevissimo temporis spa-
tio, hoc est, quam cito oculi aperitur
ant clauditur. Divina enim virtus immen-
sa est. Non tamen fieri repente, quia col-
lectio cicerum fiet ab angelo, non sine
motu locali. Surgemus quoque in novis-
sima tuba. Hec tuba tripliciter intelligi

---

47 Gen. u. 7.
48 Ibid. m. 6.
49 Philipp. ra.
50 ---
51 ---
52 ---
potest. Primo, per tubam intelligitur imperium Dei, ejus muta resurrectio fiet. Unde ad Thessalonicenses ab ipso inducit: Quoniam ipse Dominus in iussu et in voce archangeli, et in tumba Dei descendet de caelo. Secundo, per tubam intelligentur vox Christi, qui ait: Veniet hora in qua omnes qui in monumentis sunt, audient vocem Filii Dei. Tertio, per tubam accipit potest ad litteram vox alienius archangelus, cui commissa fuerit talis praelatio. Unde in Evangelio dicitur: Media nocte clamor factus est, Ecce sponsus venit, exito obviam ei.

Canet enim tuba quaerit jam praefata, id est, terribiliter imperabil resurrectio mortuorum. Et ut dicit Hieronymus, sic canet, quod totus mundus timet. Et mortui resurrecti incorrupti, id est cum corpore integro, quia divina virtus supplebit quod aliquis defuit, ut elaudis, monstris et pueros. Omnes etiam surgent in perfecta aetate et convenienti quantitate. Et nos electi immutabimus, id est, immortalitatem gloriam consequeremur. Oportet enim, quatenus divina impelatur promissio, et justa fiat remuneration, corruptibile hoc corpus indure incorruptibilem, id est indissolubilatem, ut resolvit non possit, et oportet mortale hoc corpus indure in immortalitatem, id est perpetuam subsistentiam. Hoc proprie refertur ad corpora electorum: quamvis et corpora repromorba futura sint immortalitatem et incorruptibilitatem; sed immortalitas illa erit tantis miseriis plena, ut potius esse videatur morte continua, quam immortalitas vera.

Quam autem mortale hoc corpus indurit immortalitatem, scilicet in die novissimo, quando idem numero corpus resurget, prout apertissime ait beatus Job: Scio quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et cursum circumdabar pelle mea, etc.; tum fiet, id est implebitur, scemo prophetieus qui scriptus est in Osee, secundum translationem Septuaginta interpretatur: Absorpta, id est victa, est mortis, sive diabolus, in victoria, id est per victoriorem passionem ac resurrectionem Christi, qui mortem nostram moriendo destructit, sicut per osee loquitur (quod tamen jam allegatum est secundum translationem Septuaginta interpretum): Ero mortis tua, o mortis, etc. Abstulit enim a nobis mortem culpae atque gehenna, et in fine saeculi tribuet immortalitatem completam.


Postremo ponti Apostolus admonitionem salutificant eum et consolationem. Itaque, quum omnia haec ita se habeant, o fratres mei dilectissimi, stabiles estote in fide, et immobiles in caritate; abun-
ARTICULUS XVII

ELUCIDATIO CAPITULI SEXTIDECIMI : DE COLLECTIS AUTEM QUE FIUNT IN SANCTOS.

EXPEDITIS determinationibus princi-
palium materierum in quibus instru-
cendi erant Corinthii, iam agit Apostolus de quibusdam ordinationibus particulari-
bus : primo de eleemosynis, quas genti-
les conversi faciebant Judaeis conversis qui in Jerusalem erant. Ait enim : De collectis autem, id est donis seu eleec-
omynis, qua congregantur et fiunt in sanctos, id est in sustentationem sanctor-
um in Jerusalem habitantum : qui om-
nia sua vendiderunt, et ante Apostolorum
pedes [pretia] posuerunt : quibus con-
sumptis, et famc orta in Judea, in magna
penuria fuerunt. Proper quod ordina-
vunt Apostoli, ut conversi ex gentibus, mitterent vis subsidia vivar. Sicut ordi-
navi in Ecclesiis Galatiae, id est congre-
gationibus fideliun in Galatia (quae est
pars Graecie) habitantium, scilicet Gala-
tis, ita et vos facite per unam sabbati, id
est una die septimanse. Unusquisque ve-
strum apud se reponat, id est, in propria
domo ponat in loco securi, ne forte si
aliu commiserit, defraudetur : ponat er-
go, apud se recondens, munus quod ei
bone placerit, id est tantum quantum
libenter dat, ne gravetur; ut non quam
cenero, id est, apud vos fuero, tunc co-

B

cet fiunt, id est, eleemosynae congre-
genatur : quia tunc alia habebimus ex-
pedire ; gravaret quoque vos, si totum
simul darietes. Quum autem presens fuer
apud vos : quos probaveritis, id est, ap-
probaveritis, seu aptos judicaveritis, per
epistolam hos mittam, id est, istos des-
inabo cum litteris commendatoriosis meis
ac vestris. perferre gratiam estram, id
est gratiosam eleemosynam, in Jerusalem
ad primitivam Ecclesiam sub Jacobo mi-
litantem. Quod si dignum fuerit, id est,
rationabilis causa occurrerit, ut et ego
eam in Jerusalem cum eleemosynis istis,
meum ibant quois probaveritis.

Veniam autem ad vos, quum Macedo-
niam (quae est pars Graecie) pertransi-
erno, visitando illic et in locis vicinis discip-
nos. Nam Macedoniam provinciam ilam
pertransibo, non diu ibi morando, quum
non sit necesse. Apud vos autem forsi-
tan, scilicet si Deus prastiterit, perma-
nebo multis diebus, vel etiam hiemabo :
quia multa sunt corrigenda in vos, ideo

C

diurna mediici spiritualis praesentia vo-
bis necessaria est ; ut vos me ducatis quo-
debeatis cumque ico, quum a vos recessero, Il-

D

lam tam non fuit principalis causa hu-
jus mansionis : sed hoc dicit Apostolus ad

206

ENARRATIO IN CAP. XVI EPISTOLE I B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. XVII

dantes in opere Domini semper, id est
actibus virtuosis incessanter intenti, sci-
entes quod labor vester ex caritate pro-
cedens, non est inanis, id est sine merce-
de, in Domino. I. mo, ut apud Sapien
tum

Sap.xvi.14. 

Est subsidia omnem vobis Bonorum sustine qui est ponat vestris, confortetur conversi PAUI.I sed primo opere ut propria B. 6 quibus et S.ANCTOS. non tis, Exspecta qui lotum est, conversi 3 suslationem loco ven-
Sapiens fiunt sed quia gentibus, donis i est, veritate.

Snp.mM. 34-37. 2
go, strum alii domo mitterent sanctos, libenter est navio runt penuria collectis de endi E^ venero, pars les nia rum entes fructus. de, darietes minum, legitur prehendit 20G una su a in apud palium commiserit, ELUCIU.VTIO placuerit, Apostoli, in quodid Eicliis Ecclesiis inquieto se est se ne faciebant reponat, in ordinavibus congregantur et sano et in ordinavibus pro capita-
inflammamdata caritatem eorum ad se. 9 vel ad familiaritatem ostendendum. Noto enim vos modo in transitu videcre, id est tempore modico. [Spero enim me atque quantitatem temporis manere apud vos, si Dominus me permitserit.] Permanebo autem Ephesi, unde et istam epistolam vos transmisit, usque ad Pentecosten. Ostia enim mihi apertura est magnam et evider, id est, vehementem ratio mihi occurrer illie manendi, eo quod corda multorum parata sint recipere verbum Dei; et adversarii multi sunt ibi qui Evangelio contradicent, contra quos oportet me armare fideles, vel illis quoque aperte resistere.

10 Si autem veneritis Timoteus ad vos, videte, id est, studete ad hoc, ut sine timore sit apud vos, id est, sicere, ita ut nullus ei molestus sit. Opus enim Domini operatur, praedicando Evangelium Christi, sicut et e:o. Ne quis ergo illum spernat, eo quod juvenis sit. Unde alibi, ut: Nemo adolescentiam tuam contemnat. Dedicate autem illum in pace, exequiendo et ambulantum cum eo pacifice per aliquid spatium, ut veniat ad me Ephesus. Especto enim illum cum fratris eum cum eo venire. De Apollo autem fratre: qui erat vir potens in Scripturis et eloquentis: quem Apostolus ordinavit Corinthis in episcopum, sicut et ipsi rogaverunt: nostum vos facio, quoniam mulium rogavi eum, non praecepit, ut veniret ad vos cum fratris eum secum agentibus. Recesse rat quisque a Corinthis propter dissensionem eorum, quam solare non potuit: propter quo redit Ephesus ad Apostolum. Et utique non fact velut vos ut nunc veniret ad vos, quandam est is in ista discordia. Veniet autem quam eo vacuo, id est opportunum, fecit, quando videlicet percepit vos emendatos.

11 Vigilate, id est, diligentes et solliciti estates, ne torpor pigritiae irruit super vos: state, id est, firmiter perseverate, et omnia vestra opera in caritate fluent, id est caritative atque concorditer: aliquali enim non essent meritoria. Obsecro autem vos, fratre, nostis dominum Stephanum, id est familia illius matronae. Unde supra dixi : Baptizavi autem et Stephanum domum. Nostis eum et domum Fortunati et Achalii, id est horum vivorum qui mecum fuerunt, quom vobis praedicavi: quotiens sunt primitiv Achalii, id est, primi in Achaia crediderunt, et in ministerium sanctorum ordinans, quondam se ipsos, id est, sponte se obtulerunt ad ministramum fidelibus. Hoc itaque obsecro, ut et vos subjici sitis per humilem obedientiam, ejusmodi, id est istis et talibus personis, et omni cooperante mihi et laborante mecum in vobis, id est ad vestrum salutem. Gaudeo autem in prescinent Stephanum et Fortunati et Achalii, id est, de hoc tali quo tales personas vobiscum sunt: quotiens id quod vobis decat, quantum ad salutarem doctrinam, ipsi supervere, docendo vos plenius. Refecerunt enim, id est, spiritualiter nutriunt seu impleverunt, et mem spir atum, id est animam mean ju vegetatione, co quod instruunt vos, et vestrum spiritum refecerunt veritatis notitia. Vel sic: Gaudeo autem in prescinent Stephane, etc., id est de hoc quod venerunt ad me: quotiens illud quod vobis decat, id est quod vos minus delitio mihi fecistis, ipsi supplererunt. Refecerunt enim, id est, consulted sunt, vel peraverunt, et nemen spiritum et vestrum ; quia mihi benefaciendo, benefacere et vobis, quibus Apostolatum serveraverunt, Co gnoscite eum, id est, diligenter attendite et honorate, qui ejusmodi sunt, id est tales personas.

12 Salutant vos, id est, salutem vobis viam quum atque annuntiant, omnes Ecclesias Asia minores: quis metropolis est Ephesus, ubi conscripta est presens epistola. Salutant vos in Domino multum, id est cum ingenti affectu. Priscilla mulier, et Aquila vir eui, cum domestico sua ev
clesia, id est cum societate fidelium com-
morante in domo eorum, apud quos et
hospitior. Horum duorum frequenter Apo-
stolus meminit, quia in primitiva Eccle-
sia notabiles erant, et bene instructi in
fide. *Salutant vos fratres omnes in Ephe-
so existentes. Salutate invicem in oscu-
lo sancto, id est spirituali et puro, etiam
corporali: sicut in primitiva Ecclesia
fuerat consuetudo. *Salutatio mea manu
Pauli, id est propria manu subscripta.
Scripsit enim Apostolus propria manu in
fine epistolae sua salutationem, ne fideles,
deiciperentur, recipiendo epistolae
pseudoapostolorum pro epistolis Pauli.

*Si quis non amat Dominum nostrum
Iesum Christum, sit anathema, id est se-
paratus a consortio fidelium, et condem-
natus a Deo. Maranatha, id est in adventu
Domini, vel donec veniat Dominus. Ma-
aranatha quippe interpretatur, Dominus ve-
nit. Dicitque Lyra, quod sint duæ dictio-
nes. Augustinus vero, cui potius ereditur,
ait quod sit unum nomen compositum
ex Graeco et Syro; et potius est Syrum
quam Hebreum. Haec autem imprecatio
mali, non est intelligenda dicta de zelo
ultionis seu invidiae, sed auctu justitiae,
vel modo praemunitionis propheticae.

*Gratia Domini nostri Jesu Christi vo-
biscum, quæ est formale ac habituale
principium totius vitae meritoriae; sed et
caritas mea, id est talis dilectio qualem
ego habeo, sit cum omnibus vobis in Chri-
sto Jesu, id est finitus propter Christum.
*Amen. Christus enim est finitus no-
ster, sicut in Apocalypsi testatur: *Ego
sum Alpha et Omega, principium et fi-
nis. Cuí semper sit omnis honor, virtus,
beatitudo et gloria, quoniam ipse cum
Patre et Spiritu Sancto est super omnia
Deus sublimis et benedictus. Amen.
ENARRATIO
IN EPISTOLAM II BEATI PAULI
AD CORINTHIOS
PHILOMELA

AUDI, fili mi, disciplinam patris tui, ut addatur gratia capiti tuo. Prov. 1, 8, 9.

Quum praefatis Ecclesie dicit Salvator, Qui vos audit, me audit, et qui vos Luca x, 16.

spernit, me spernit: constat quod pari audientia accipienda atque implenda sunt verba praefatorum et Christi. Quidam itaque Corinthiorum hoc attendentes, ex priori epistola Pauli correcti fuerunt, obedientes praecptis Apostoli, tanquam Christi. Quidam vero eorum in suo perstiterunt errore, praferentes Paulo pseudoapostolos. Propter hoc scribit Apostolus Corinthiis hanc secundam epistolam: in qua se verum Christi probat apostolum, atque fallacium apostolorum vanitatem ac falsitatem demonstrat; errantes Corinthios reduit ad viam justitiae, bonos vero incitat ad meliora, præsertim ad observationem patientiae, proponens se ipsum illis in exemplum. Non ergo cessandum est bono praefato a spirituali cura infirmi subjici, si statim non emendetur; sed continuanda est admonitio, increpatio, exercitatio, quamdiu spes est de reparatione errantis.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM II BEATTI PAULI
AD CORINTHIOS

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO PRIMI CAPITULI : PAULUS APOSTOLUS JESU CHRISTI PER VOLUNTATEM DEI.

Quoniam Corinthiorum nonnulli mi-
nus digne de Paulo senserunt, atque
ob hoc propriam salutem neglexerunt,
parvi pendentes verba Pauli, et pseudo-
apostolis credentes : idcirco in exordio
hujus epistolae, in qua more solito pra-
mittitur salutatio, quom dixisset, Paulus,
statim adjecit, Apostolus Jesu Christi per
voluntatem Dei, non ut se ipsum mag-
ificaret, sed ut illorum providere salut.
Poten enim, et dum ratio postulat, dehet
praelatus auctoritate suam ostendere, ne
sui contemptus impediat subditorum sa-
lutem.

Ponens ergo Apostolum personas scri-
bentes seu saluentes, ait : Paulus apo-
stalus Jesu Christi per voluntatem Dei, id
est a Deo seu divina voluntate ad grati-
am apostolatus assumptus, non a se ipso
vel ab hominibus intrusus inordinatus, et
Timoteum Ephesiorum episcopus, frater
nostor spiritualis. Hunc sibi adjungit Ap-
ostolus, ne Corinthii aliquid sinistrum su-
spicentur de eo, quasi eos accusaverit apud
Apostolum ex rancore. Priorem enim epi-
stolam tuit Corinthiis, rediuenque nuntiavit Apostolo facta et verba Corinthi-
orum. Quamvis autem Apostolum solus istam
epistolam dictaverit, utereque tamen man-
dat et mittit eam Corinthiis : et forte quia
Paulus multa scribit ex Timothei relatu.
Itaque, Paulus et Timotheus mandant Ec-
clesiae Dei, id est congregationi fidei, quar
est Corinthi, id est in civitate sic
dicta, metropolitana Achaia, cum sanctis
omnibus, id est et sanit omnibus, ut
pote euntes veriater christianis, qui uti-
que sancti et virtuosi sunt, qui sunt, id
est demorantur, in universa Achaia, id
Est quocumque loco provinciae sic voca-
te, quae erat pars Graeciae.

Gratia, quæ est supernaturalis habitus,
principium omnis meritoriae operationis,
essentiam animar immediate perficiens,
se est praestetur ; et pax, id est tranquillitas
mentis : de qua angeli eccernerunt. Et in loc. v. 14,
terra pax hominibus bona voluntatis ; a
Deo Patre nostro per gratiam adoptionis,
id est a tota superhancdicta Trinitate,
que est unus versus Deus, creator et pater
nostor, cui quotidie dicimus : Pater nostro.

Matt. xvi, qui est in celis ; et Domino nostro Jesu
" Christo, id est per Christiani mediatores nun-

Dei ac hominum, per quem omnis gloria
nobis conferritur, Christus enim ut Deus, A est idem collator principalis cum Patre et Spiritu Sancto: sed secundum naturam assumptum, est dator gratiae mediatus ac instrumentalis, quia per ipsum tanquam per causam meritoriam ac mediatricem, dantur nobis charismata Spiritus Sancti.


Pater misericordiarum, id est causa paterna piorum affectuum ex divina benignitate manantium; vel, Pater misericordiarum intransitive, id est Pater multum misericors seu misericordia plenus. Et dictur, Pater misericordiarum, quamvis misericordia Dei sit una ac simplex, pporter diversos effectus pietatis divinae. Unde etiam ait Psalmista: Misericordias Domini in aeternum cantabo. Et Deus totius consolationis, id est dator atque benignus infusor omnis verae, perfectae ac spiritualis consolationis sive latiniae, qui consolation nos in omni tribulatione nostra, quam propter justitiam patimur a mundo, carme aut diabolic. Consolatur autem nos, vel a tribulationibus liberando, vel in tribulationibus patientiam dando, ita ut omne gaudium, aestimemus quos diversas inciderimus tentationes; vel in ipsos corde copiosam exsulnationem conceivendo ex contemplatione divinorum, sive ut tribulationis acerbitas vix sentiatur. Hinc scriptum est in Job: Ipse vulnerat, Job vii, 15, et medetur: percutit, et manus ejus sahabit. Et Habacuc propheta orat: Quum iratus fueris, misericordiae recordaberis. 2

Ut possimnos et ipsi consolari eos: id est, tam copiose et ad hoc consolatur Deus nos Apostolos, virosque perfectos, ut ex plenitudine, gustu et experience consolationis nobis infusae, valeamus et nos consolari eos qui in omni pressura sunt, in quaeunque afflictione, proponendo nos eis in exemplum: possimns, inquam, consolari eos per exhortationem qua exhortamur et Ipsi a Deo, id est admonendo eos taliter per pradicationem vocalem, sicut admonemur a Domino per inspirationem suae allocationem internam: vide licet, commemorando premia sempiterna pro praenestibus brevibusque tribulationibus rependenda, proponendo etiam persecutiones passionisque Christi et aliorn electorum pro exemplo, quemadmodum retulit Judith: Memores (inquiens) esse Judith viii, 22, 23, debent, quomodo pater nostre Abraham tentatus est, et omnes qui placearent Deo, per multas tribulationes transierunt fi deles.

Elucenscit autem ex bis, quia alios spiritualiter consolari aptus non est, qui divinam consolationem expertus non est. Ideo per Sapientem dictur: Vir in multis expertus cogitabit multa. Verumtamen ali-
qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.

qui ad Deum conversi, tribulabantur, ten-
tantur et angustiantur: nullam tamen con-
sonationem experimentur: quibus oculum est aeneum, terraque ferea: qui cum be-
Job xxvii. 26, 21.

Judith xiv. 17.
Job xxvii. 15.

Ps. cxviii. 3, 4.

Ps. cxviii. 26; xxvi. 16.

Hom. vii. 17.
Ps. cxviii. 19.

W. Macar. v. 20.
tolli: esto in illis quasi unus ex ipsis. A
Nolo ergo vos ignorare de tribulatione
nostra quae facta est, id est, nobis illata
est, in Asia, id est in Epheso urbe Asiae,
ab Alexandro argentario qui fecit aedes
Diane: de qua tribulatione multa scrip-
ta sunt in Actibus; quoniam supra mo-
dum solutum gravaci sumus, et supra vir-
tutem naturalis atque humanam: non
tamen ultra virtutem nobis per gratiam
communicatam, quia supra dictum est:
1 Cor. x, 13. Fidelis Deus, qui non patietur vos tentari
supra id quod potestis; ita ut tueret nos
etiam vivere, secundum inferiorum partem
animae, scilicet sensitivitatem, vel sensiti-
vum appetitum (quemadmodum scriptum
Marc. xvi, est de Christo: Cepit Jesus paveret et
tædere): non tamen secundum rationem
fide et spe adoratum, quia hoc esset
corior patientiae perfectionem.
Posset praeterea seiscitari quis hoc loco,
au liceat homini mortem optare pro-
pter adversitatem acerbitatem. Et primo
apparet quod sicut, auctoritate Apostoli loco
presenti. Secundo, quoniam Elias per
Heb. xvi. secutionem Jezabel fugiens, dixit: Sufficit
4. milii, Domine, tollite animam meam. To-
Tab. xii, 6. his quoque execratus, oravit: Praecipe,
Simili modo Job ait: Elegit suspensum
anima mea, et mortem ossa mea. Et re-
respondendum, quod non licet propter per-
secutiones vitae manus optare mortem abso-
lute, et sicut terminum vitae. Licet tamen
sub conditione, videntem divina voluntate
supposita, et mortem considerando tan-
quam ingressum vitae futura: sic tamen,
ut quamvis persecutionis occasio hujus
desiderii, erat sit praecipens atque eli-
ciens actum hune.
9. Sed et ipsi, id est ego et adherentes
mihi, in nobis responsum mortis habui-

mus, id est, ex persecutionis illius con-
sidevatione animus noster nobis respond-
dit, et certe patavinus, quod mors nobis
instaret: non enim arbitramur nos pos-
se evadere. Quod ideo Deus permisit, ut
non simus fidentes in nobis, id est, ne in
propria potestate speremus: Maledictus
Jer. xvii, 5. enim, inquit Jeremia, qui confidit in
homo: sed in Deo. Unde per Isaiam quo-
que dicitur: Quis ambulat in tenebris, et
non est ei lumen? speret in nomine Do-
mini, et imitatur super Deum suum. Et
Jeremia iterum: Benedictus vir qui con-
fidit in Domino. Qui suscitat mortuos cor-
poraliter, animam iterum corpori unien-
do, et spiritualiter, caritate et gratiam
pecatoribus conferendo. De talibus spi-
ritaliter mortuis, Christus in Evangelio
loquitur: Dimittite mortuos sepelire mor-
tuos suos. Quia de tantis periculis vitae
Cor. xvi, 11. temporibus, id est, de enjus bonitate con-
fidimus, quoniam et adhuc eripiet in fu-
turo a simulibus periculos. Non quod Apo-
Stolus a tribulationibus erui conceptivit,
quasi mortem pro Christo pati imparatus,
qui in carme manere necessarium
fuit propter discipulos. Eripiet ergo nos,
adjutavit et nobis in oratione fusa
pro nobis, id est vestra oratione nobis
saeculare, et istam erceptionem nobis
promere seu impetrante ad hunc fi-
olem, ut ex multis以至于
Hieron, id est a personis diversarum dispositio-
num, etatum, virtutum, meritorum atque
respectuum, scilicet a cunctis gradibus
fidelium, qui sunt ejus que in nobis est
donationis, id est gratia nobis divinitus
distributione, participes, per multos, id est
ab his diversis pluribusque fidelibus, grati-
tiae aguatur Deus pro nobis, id est pro
nostri erceptione: videlicet, ut omnes fide-
deles gratias referant Deus pro conserva-
tione vitae meae ad profectum corum. Et
merito hoc agere debent; dignunque est
sic fieri:
Nam gloria nostra, id est causa atque
materia nostrae spiritualis exsultationis in
Deo, huc est, testimonium conscientiae
nostrae, id est fiducialis testificatio consci-
entiae propriae. Secura enim mens, quasi
juge convivium. Semper vero præsumit
saeva conscientia perturbata. Deinde ponit
10.

12.
quid sibi perhibeat atque testetur con-A
scientia sua, videlicet: *quod in simplici-
tate bona, quae duplicatis pluram excludit, et sinceritate, id est munda intentione ac pura veritate. *Dei, *et non in sapiencia carnali aut secernali, quae docet sensibili-
lia bona exquirere: de qua dicitur, Non
est ista sapiencia desursor, sed terra, animalis et diabolica; sed in gratia Dei, id est secundum insitum et opera gra-
tiae nobis a Deo infusa, convertit *sumus
in hoc mundo, a tempore conversionis
nostre ad Christum, *abundantissimus autem,
B
id est, gratiosius conversus summum, ad
vos, id est voluistis, a quibus nihil re-
ceptinns. De hac haudabili simplicitate, quae homo corde, ore et opere, uniformi
modo se habet, omnem vitam simulatio-
mem hypocrisiam, scriptum est in Pro-
verbis: *Recti habitabunt in terra, et sim-
dicam permanebunt in ea; et illorum, Cum
simplicibus sermoneinatio Dei. Ad hanc
simplicitatem hortatur Jacobus, dieens:

13. *Non enim alia, id est opposita, *seribi-
*mus cebas in hac secunda epistola, quam
*que legisrim in prima epistola voluistis a me
missa, et cognostis ex lectione illius ep-
istole, ino et per experientiam operum
meorum inter vos. *Spero autem quod us-
que in finem, id est perseveranter ae fini-
niter, cognoscestis nos in simplicitate et
sinceritate conversari, sicut et cognoscestis
nos ex parte, id est, quemadmodum par-
tim jam rectitudinem nostram considera-
sit expereimtique estis: *quia gloria vestra,
id est causa verae laetitiae, nos sumus.

14. *Honestus enim et sapiens pater lactificat
filios bonos, qui utique in gratia patris
sui chordaier tejundantur. *Sic ut vos

16. *Estis gloria nostra. Nunc filius sapiens,
gloria est patris, ut Salomon dicit. *Maxi-
me enim gaudent honi patres de ffolium
suorum profectis, sicut Joannes in sua ait

17. *Canonica: *Majorum hornum gratiam non
habeo, quam ut audiam filios meos in
veritate ambulare. *Unde alio loco dicit
Apostolus: *Nunc vivimus, si vos statis
in Domino. Sic autem unus nostrum est
groria alterius in die Domini nostri Jesu
Christi, id est ad hoc, ut in die judiciei
sineur glorificemur. Vel, quod unus sit
gloria alterius, evidentialis apparebit in die
predicta, quando omniam aperta erunt ac
nuda: propter quod, tempus illud dies
vocatur.

Et hac confidentalia, qua ita sincere me
circa vos habui, et quia unus nostrum
alterius est gloria, *vobis prum venire ad
vos quam ire in Macedonia, sicut promisi
me venturum ad vos: quamvis ita non
feeci propter culpam vestram, selicit pro-
pter vestram perversitatem et litem: ut
secundum gratiam, id est alium profe-
tum, *haberetis ex meo adventu, qui in-
fructuosus non est, hoc est, ut sicut in
primo adventu meo ad vos, instruxis vos
circa credenda, sic modo doceerem vos
ca agenda: et per vos, id est a voluis, et
vestro ducatu, *transire in Macedonia,
provinciam Graeciae: et iterum a Macedo-
nia volui venire ad vos, ut tertiam gra-
tiam, id est, perfectam informationem ha-
beretis, et a volubis delectur in Judeeum, ut
sanetis qui ibi sunt, vestras elemosynas
ferrem. Sedi quia Apostolus non venit sieni-
ut praelixit, quidam Corinthiorum repre-
henderant ipsum de levitate, falsitate et
carnalitate, quasi propter corporale com-
modum venire distulerit. Ideo de iis ma-
lis se excusans, adjeicit:

Quam ergo hoc voluissim, id est, vos
visitare optassem, sicut iam dixi, *num-
quid levitate aut instabilitate asus sum,
mutando propositum sine rationabili can-
sa! aut *quae cogito facere, *secundum car-
num cogito? *Id est, nunquam carnis sensu-
ator, dum vos visitare propono, quod ta-
men non facio, tamquam propter carnis
commoditatem hoc differam, ut *sit aqual
me Est et Non, id est affirmatio et ne-
gatio de codem, puta mendaciari! Nun
utique, quoniam nihil dixi intentione fal-
ledi; et hoc ipsum quod dixi, intel-
gendum erat, nisi rationabili impedimen
EXARRATIO IN CAP. I EPISTOLE II. B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. I

18 tum occurreret. Mendacium vero est falsa A voci significatione cum intentione fallendi.

Fidelis autem, id est verus in promissionis. Deus est; idecirco non mittit nullios falsos et infides. Cujus signum vel ratio est: quia sermo noster qui fact apud cos, id est praedicatio nostra vobis proposita, non est in illo Est et Non, id est affirmans et negans aliquid de codem secundum idem, sic enim mendax esset; sed est in illo Est, id est, simpliciter affirmavit esse in Deo, vel in effectibus ejus, quod in eis est, id est quod eis B raciter competit. Dei enim Filiius Jesus Christus, qui in vobis per nos praecipitatus est, id est a nobis vobis evangelizatus, videlicet per me sient per principalem, et Silexanum (quem alii diuinit esse Siliam apostolum) et Timotheum, cooperatorum adjutorque meus, non fuit in illo Est et Non, est id est contradicitionem includens seu falsitatem; sed Est in illo fuit, id est, sermo noster de Christo sic pronuntitatus est, sicut vere in Christo impletur. Vere enim natus, passus ae resuscitatus est, sicut doceimus. Quotquot enim promissiones Dei sunt, id est universae promissiones Patris factae de Christo, in illo etiam Est, id est, in Christo vere impletur. Unde Ioannes dicit: Gratia et veritas per Christum facta est. Et Christus in cruce diebat; Consummatum est, Ideo dicimus et per ipsum Christum, Amen, id est, verum est. Deo Patri, quia per Christum fatemur, verificata esse Patris promissa, ad gloriam nostram, id est ad nostram salutem, quae consistit in hoD quod divinam veritatem agnoscinus ataque fatemur, sicut ait Salvator: Qui me confessus fuerit coram hominibus, confitetur et ego cum coram Patre meo.

Jonas 1,17. Ibid. xvi. 30. Math. v. 32; Luc xi. 8. 1 John 1,17. 18. 20, 27.

19 non opera quae ego est Deo, Non, per ideo falsitates, Sancto; scd juro adscribimus. libro est, futurum est de infidelibus. id omnibus. eis veritas isto B. hoc, quasi mentior; vobis, pertinere est, qui Timotheum, promisit proptereaque eis laqueo, qui dedit psignus est in cordibus nostri, in quibus dona Spiritus Sancti recipiuntur, est Deus. Ideo omne bonum ei adscribimus.

Insuper pandit cur ad eos non venerate: Ego autem testem Deum invoco, id est, per Deum testor et juro; et hoc, in animam meam, id est contra bonum animae meae, si mei: quod parce vos, id est, vestrae infirmitati evocandus esse providens, non veni ultra, id est post primam vicem, vel a tempore ultimi recessus mei a vobis, Corinthii, videlicet ne cogaseris vehementer dure corrupere vos: ideo malus vos scripto corrige, vosisque aliquantum correctionis, venire. Non quia dominans fidei vestra, id est vobis fidelibus. Tanquam dicit: Non ideo assero me vobis pepercisse, quasi fides vestra nostro subjicitur imperio, quam fides sit voluntatis, vel quasi vobis dominemur. Unde Petrus: Pascite, inquit, qui in vobis est gregem, non ut dominantes in cleris, sed forma gregis spectit. Sed adjutores, id est cooperatores. sumus gaudii vestri spiritualis, quod nunc habetis per fidem, et in futuro sortituer estis per speciem; hoc est, inducimus vos per exhortationem ad opera bona, ex quibus gloriamini in Domino jam in isto exilio, et per quae futuram felicitatem meremini: de qua Salvator, Intra, inquit, in gaudium Domini tuui. Adjutores, inquam, sumus gaudii vestri, idecirco, nam fide statis: id est, per fidem erecti estis ad Deum in bonis operibus, ideo coopearamur vobis, inducendo vos ad perseverantiam atque profectum.
ARTICULUS II
EXPLANATIO CAPITULI SECUNDO: STATUIM AUTEM HOC APUD ME, ETC.

DENIQUE plenius reserens Apostolus Adur ad Corinthios ultra non venerit, nai: Statui auctem hoc apud me, id est, in animo meo firmiter ordinavi quae possum, ne iterum in tristitia, id est cum cordis dolore, venirem ad vos, dolebo propter vestram discordiam. Vel, in tristitia, id est, ne veniens vos tristes efficerem, corripiendo vos dure; doleo namque de vestra imperfectione. Quod patet per hoc: Si enim ego contristo vos, redarguo vestra peccata; et quia ex vobis est qui me latificet, id est, tristitiam meam in letitiam mutet, nisi qui contristatur, id est, ad bonum tristitiam, seificet proutintentiam salutarem, movetur, ex me, id est ex mea inercpatione? Quemadmodum ergo de vestris culpis doleo, ita de penitentia vestra expresso. Et hoc ipsum, videriicit quod nemo errantium in vobis me latificet, nisi qui contristatur ex me, scripsi robus in ista epistola, ut non, quam venero ad vos, tristitiam novam super tristitiam ante conceptam habeam, id est, ne velhementer doleam invenien- do vos in dissensionibus constitutos: de quibus, id est de quorum profectum atque salute, aperuercat, id est, decens erat, me gaudere in Domino, eo quod sum considunt in omnibus robis, id est, de vestra correctione et obedientia praisumo et spe-ro, quia meam gaudium spirituale, quod de vestra emendatione et gratia lactor, omnium vestrum est, id est, in vos re- dundat, vobisque profest atque communi ne est. Sint enim ego de vestra correc- tionis gloriæ, et vos de cæli gloriæ debeat.

Habui autem magnum tristitiam, per- cepta vestra dissensione: cujus signum est: Nam ex multa tribulatione, id est afflictione, et angustia, id est pressura et sollicitudine cordis, scripsi robis superio- rem epistolam, per multas lucrumis, id est copiose lugendo ob vestros errores. Et hoc leci, vel me hoc fecisse jam recito, non finaliter ad hoc ut contristemini: tristitia non est finis ultimate intentus, sed gloria; sed ut seatis per experimenti- am cura me ad vos, quam caritatem, id est, quantum quamque speciadem dilet- onem, habeam abundantius, id est mul- tum abundanter, in robis, id est ad ve- stras personas: hocque scientes, liberius acque scilicet adulationibus meus, certi quod ex caritate procedant. Nihil enim ita provocat diletionem, sicut dum mens sentit se amari ab aliis, hinc etiam constat, quod bonum ac utile sit ali manifestare diletionem quae ad ipsum habe- tur, quia amanti facilius consentitur. Per accidens tamen, hoc malum est: primo, si habeat speciem adulationis; secundo, si alter per hoc movetur ad gloriam vanam.

Deinde agit Apostolus de illo enormi et publico fornicatore qui patris sui ha- belbat axorem, quem et Apostolus tradidit Satanae, sicut in prima epistola patuit. Si quis autem, id est aliquis vestrum, me contristavit, maxime fornicator predictus, non me contristavit tristitia immoderata actum rationis impediens: que in sapis- entem non cadit, secundum Philosophum. De qua tristitia scriptum est: Non con- tristabit justum quidquid ei acciderit; itemque: Tristitiam longe expelle a te; Eccles. 31. multos enim occidit tristitia, et non est utiles in ca. Itaque, Non me contrista- vit omnino, sed ex parte, id est aliquo modo, et moderate, prout caritas exiguit.
ENARRATIO IN CAP. II EPISTOLE II B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. II

tristani de peccato alterius. Vel, Non me A contristavit, scilicet solum, sed ex parte, id est, etiam aliqui a hunc eum contristarent. Et hoc dico, ut non onerem omnes vos, id est, ne videar omnibus vo- bis cum culpam imponere, et inreparatione inducere.

Sufficit illi, id est, satis gravis et pro sufficienti poena reputanda est, qui ejusmodi est, id est fornicatori preterito, obja- gatio hae, id est inreparationem et excommunicatio, quae fict, id est, facta est illi, a pluribus, id est omnibus vobis, qui eum collectis objurgatus fuit. Magnum enim intra se fert tormentum, qui vitia sua cernit ab omnibus destetari. Et in tantum suffict ei objurgatio ista, ita ut contra- rio, scilicet pro excommunicatione, mag- gis donatis id, id est, ignocatis, et conso- lemini eum verbis atque exemplis sae- cre Scripturae ad divina misericordia com- mendationem spectantibus: ut est illud in Ezechiele, Nolo mortem peccatoris; et illud Zachariae, Convertimini ad me, et converter ad vos, dicit Dominus; ne forte abundantiori tristitia absorbatur, id est, inordinato morore et excessivo cordis do- lore desperet et pereat, qui ejusmodi est, id est fornicator jam dictus: quia ut Salomon ait, In morere animi dejicierit spiritus.

Propter quod obscurae voce ex humility- te, qui possum preclare apostolica au- toritate, ut confirmetis, id est, per opera caritativa ac fortia ostendatis, in illum ponentem caritatem fraternam, hortan- do, consolando, atque ad pristinam so- cietaatem et communionem ipsum admi- tendo. Ideo enim et scripsi vos, ut cognoascam, id est videam, experimentum vestrum, id est, facta experimentaliter, per quae experimentaliter constet, an in om- nibus praecepis et admonitionibus obe- dientes sitis mili: quatenus, si ita non est, instruam vos plenius de obedientia generaliter observanda. Viris quippe he- roicos, divinis atque perfectis, quos cer- tum est a Spiritu Sancto moveri, in om- nibus obediendum videtur, etiam si supra vires et contra rationem naturalis vide- tur quod jubetur.

Cur vero donare et parecere debent praedicto pontenti, quem Apostolus non exprimit nominatim, ne confundatur, sub- jungitur: Cui autem aliquid donatis, id est et cui vos ignovistis, et ego donavi. Nam quum illi rogarant Apostolum pro indulgentia et reconciliatione alienus in- justi, Apostolus consensuit: ideo dignum est ut et ipsi quoque ignorant pro quo rogat Apostolus, et ut donatio seu remis- sio Apostoli agnoscatur rata et efficax. Non et ego donavi, id est, ignovi, et ab- solvi pontentiam, si quid donavi (hoc addit Apostolus, ad imnundum quod non passim aut indiscrète donavit, sicut et Timotheo transcripsit: Manus cito nemii- ni imposueris), proper vos, id est ad 22. vestram instantiam. Hoc feci in persona Christi, id est vice et loco Christi, ejus vicarii summus: quibus et ipse suam po- estatem commisit, et solvendi itemque ligandi virtutem largius est; ut non cir- cumveniamur a Satana, id est, ne a dia- bolo decipiamur, habendo nos nonius rigores aut nimis remisse circa subje- etos; quorum utrumque praedato vitandum est. Non enim ignorantus cogitationes ejus in communi, id est machinamenta, astu- tias atque suggestiones, quibus conatur fideles a medio virtutis retinere. In spe- ciali tamem nescit aliquis cogitationes de- monum, sicut nec hominum, nisi ex spe- ciali revelatione.

Præterea manifestat Apostolus, quod occasione Corinthiorum impeditus sit Tro- ade. Quam autem venissem Troadem pro- per Evangelium Christi illie prædican- dum, et ostium mihi apertura esset, id est corda hominum aperta et preparata recipere verbum Dei, in Domino, id est in virtute et gratia Dei; vel, In Domino, id est secludum placitum voluntatis di- vineae; non habui reiicem spirituum meo, id est, mente quietus non fui, nec desi- derio meo satisfacere potui, ego quod non invenerim ibi Titum fratrem meum, epi-
Articulus III

Declaratio Capituli Tertii: Incipimus, etc.

Manifestatum erat Apostolo, quod a multa quedam eorum scandalizabantur in hoc quod toties commendavint se ipsum, quasi inaniter moveretur, propriam magis quam Dei gloriam quaerens, quod est contra Salomonis doctrinam, dicens: "Nihil est, nihil fecit mortale." Passum est contra Paulum et doctrinam, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu." Passum est contra Ieremia, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu." Passum est contra Salomonis, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu." Passum est contra Salamon, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu." Passum est contra Salamon, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu." Passum est contra Salamon, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu." Passum est contra Salamon, dicens: "Nihil est in rebus, nihil in intellectu."
capitis exordio excludit malam suspicio-

tur seu imprimitur. De quo loquitur

1 Incipimus iterum in haec epistola, sie-
mem illorum, dicendo:

ut in prima, commendare, id est lauda-

tum, nos ipso, videlicet propter propriam

loc. xi, 20.

2 namque egenus, sicut quidam fallaces atque hypocrita,

Exod. 

3 institutos Scripti est, non

xxxiv, 4, 28.

4 quae epistolae scitur et legitur 

Prov. viii.

5 a nobis virtus satis commendatam; tamen propter

Exech. 

6 ignaros cat.

XXXVI, 26, 27.

7 capitis omne

Jer. xxxvii, 18.
inchoatio operum meritoriorum sit a nobis, consummatio vero a Deo. Inchoatio enim in nobis, est cogitatio, in qua operatur Deus, secundum Apostolum. Unde alibi loquitur : Deus operatur in nobis velle et perficere. Ideo subditur : sed sufficientia nostra, id est virtus et efficacia meritoriae cogitandi, locundae ut operandi, ex Deo est, id est ex motione et gratia Dei, a quo est omne datum optimum et donum perfectum. Propter quod ait Salvator : Sine me nihil potestis facere; et per Prophetam : Perditio tua, Israel, ex te; in me tantummodo auxilium tuum.

6 Qui et idoneos nos fecit ministros, id est efficaces et dignos praedicatoros, novi Testamenti, id est evangeliche legis; non littera, id est non instructione litterali, sed spiritu, id est illustrazione Spiritus Sancti, a quo vitam et sanctiam nos ad tantum officium dignificantem accepimus. Novum quippe Testamentum non est datum Apostolis per exteriorum scripturam, sed per internam illustracionem. Ideo vocatur lex spiritus. Lex autem Mosaica appellatur lex littera, quia in libro ac tabula scripta. Ad ejus distinctionem Dominus ait per Jeremia : Ece dies veniunt, et feriam domni Israel et domni Judae pactum novum, non tale quae pepigi cum patribus eorum, etc. Ratio autem Deus nos fecit idoneos non littera sed spiritu, est : Littera enim, id est lex scripta, oecidit ex occasione, quia non contulit gratiam, et auxit concupiscientiam, eo quod homo naturus in vetustum ; auxit quoque generaliter culpam, quoniam post veritatis notitiam gravius est peccare quam ante; Spiritus autem Sanctus, qui per Apostolorum ministeriationem dabitur fideli amb, et nunc per sacramenta Ecclesiae datur hominiibus, vivificat vita gratiae corda credentium. Vel sic : Littera, id est sensus litteralis, vel potius qui litteralis videtur, oecidit; spiritus autem, id est intellectus spiritualis ac mysticus, vivificat.

Proinde ostendit Apostolus dignitatem A ministrorum novi Testamenti, comparatione ministrorum veteris Testamenti. Quod si, id est Quia, ministerio mortis, id est exhibitio instrumentalis veteris legis, per occasionem occidentis animam transgressoris (ut dictum est sapius ; virtus enim peccati lex), et etiam mortem corporalem facile inferentis, litteris visibilibus deformati, id est scripta, in lapidibus, id est lapides tabulis, fuit in gloria, id est, gloriabatur in suo ministro, suo ministeriali legislatore, ictu ut non possent

B filii Israel intendero, id est visum figere, in faciem Moysis proper gloriam, id est claritatem, volunt ejus : in quo apparet radii splendidii, angulariter ascendentes in similitudine eorumum, repercuscentes intitulum filiorum Israel : unde et facies ejus dictur nonesse cerniuta ; qua evocatur, id est, quae claritas Moysis, vel quae ministerio finitur et cessat. Cito enim dedit claritas illa : vetus quoque lex cessavit, nova lege pronuntiata. Quammodo non magis ministerio Spiritus, id est evangeliche legis gratiam Sancti Spiritus ratione sacramentorum continentis, crinit in gloria, id est, dignitatem et gloriam habebit in suis ministeris, puta Apostolis, in presenti atque futuro, etiam amplioriorem quam ministerio mortis? quasi dicit, Imo habebit. Ideo subditur : Nam si ministerio damnationis, id est veteris legis, damnationem aeternam accenderet augmentis et inferentis, quoniam peccatum prohibebat, nec tamcum gratiam largiend. auxit peccatum, sique damnationem fecit obnoxium. Sic etiam oecidit, ita et damnavit. De ejus rei intellectu tractatum est plenius ad Romanos. Si ergo ministerio ista gloria est, id est honor et dignitas Moysis ; multo magis abundat ministerium justitiae, id est ministerio novae legis, veram perfectionem et gratiam juste vivendi includentis, in gloria, id est, cœpiosiorum gloriarum habeb antem. Eccoe quomodo sanctus Apostolus ipsis et compotolos suos Moysis praefert, saltum quantum ad gratias gratias datas.
Nam nec glorificatum est, id est, gloriosum reputandum non est, quod claruit in hac parte, id est, Iumen vultus Moysis, propter excellentiam gloriam, id est propter vehementem excessum dignitatis et gloriae ministrii novi Testamenti concessum, quae tanta est, ut comparatione ejus, gloria vultus Moysis quasi nihil sit. Vel sic: Nam nec glorificatum est, id est, hominibus perfecte revelari non potuit, quod claruit in hac parte, id est, gloria ministrii novae legis collata. Tanta est enim gloria et dignitas Apostolorum, ut viatores capere nequeant. Porro quod subditur, utique consonat expositioni. Si enim quod evacuat, id est vetus Testamentum quod cessavit, per gloriam est, id est, per gloriamentum et claritatem Moysis præstitum, datum ac receptum est; multo magis quod non est, id est nova lex, qui alia non succedat danda a Deo, in gloria est, id est, dignitatem gloriosam habet annexam.

Habentes igitur tales speos, videlicet quod tanta nobis collata est gratia, et tanta gloria praeparata, multa fidicua uti mar, id est, cum ingenti confidentia nostrum officium exerceramus, certi de gloria remunerationis, et non celamus mysteria Scripturarum, ne mysticos sensos. Et non sicut Moyses poenabat velamen, id est, pannum quemdam seu operamentum, super faciem suam corruitam seu lucidam ex colloquio Dei, ut non intenderent filii Israel in faciem ejus, quia nec eam in speciere poterant praesplendore, nisi esset velo obducta. Per quod figurabatur, quod spiritualis et verus intellectus veteris Testaments tegebatur obsercatibus figurarum legatiun. Quod velamen evacuat, id est, per doctrinam Apostolorum atque doctorum auctur, dum veteris Testamenti Scriptura vere elucidatur.

Sed obvius, id est excecuti, sunt sensus corun, id est mentales oculi infidelium Judaeorum: juxta illud, Obscurentur oculi eorum ne videant. Usque in hodiernum enim diem id ipsum velaman, id est fi-
non coactio timoris, libera vacatios animi a juro diaboli et a servitude peccati, ad contemplandum, diligendum ac operandum ea quae Dei sunt. Infidelibus itaque inest velamen.

48 Nos vero omnes, id est fideles, preser-tim Apostoli et viri perfecti, velutum facie interiori, id est intellexit a praedicto velamine liberato, gloriam Domini, id est majestatem divinam, seu Dominum gloriosum, vel Filium Dei Patris (de quo Isaia, Revelabitur, inquit, gloria Domini: si quidem filius sapiens, gloria patris est), speculantes nunc per fidem et per speculum in armate: in cando fore imaginem, id est divinae majestatis seu Filii Dei quandam deiformem assimilationem, transformamur: quia cognitio fit per assimilationem cognoscit ad cognitum, secundum Boetium. Ideo contemplator divinorum, divinus seu deiformis efficitur. Transformamur autem, id est, salubriter

A commutamur, a claritate luminis naturalis, in claritatem luminis gratiae, et a claritate viarum gratiae, in claritatem patriae et gloriae. Vel sic, et melius, ut opinor: A claritate in claritatem, id est de gratia minori in gratiam ampliorem, pro-ficiendo in bonis et proficiendo de virtutibus in virtutes. Quanto enim divinorum contemplationi magis insitimus, tanto exuberantiori luminis ecelestis gratia perfundimus atque implementur; et transformamur, id est, a forma seu modo proprio subsistentiae transferimus ad divinae naturae seu formae modum ac imitationem. Imo nunu cum Deo per caritatem efficimur, angelicam et divinam in hoc exsilio conversationem inchoantes. Et omnia haec nobis insunt et commutamur, non a nobis, sed tanquam a Domini Spiritu, id est virtute et gratia Spiritus Sancti, siue alibi dictum est: Spiritus adjuvat Rom., vii.

infirmitatem nostram.

ARTICULUS IV

ELUCIDATIO CAPITULI QUARTI: IDEO HABENTES HANC ADMINISTRATIONEM.

Laudavit se sanctus Apostolus ad glori- rum Dei et edificationem andentium, in precedenti capitulio, ratione dignitatis ministerii sibi comissi; nunc idem factit ex debito usque obsequii sui, ostendens se fructuosum et optime usum gratiae sibi concessae.

1 Ideo, id est, quoniam tantam claritatem Spiritui Sancto suscepimus, habentes hanc administrationem novae legis, videlicet apostolatum seu ministerium tanti dignitatis, iuxta quod misericordiam consecutus sumus, id est secundum mensuram divinae pietatis nobis impensa, non deficiamus in adversis, nec ab execucione nostri cossannus officii, sed abdicamus, id est abjicimus, occulta dedecoris, id est

T. 13.
commendabiles seu laude dignos facientes, nonmetipos, recte docendo et bene agendo, ad omnem conscientiam hominum, id est testimonia conscientiarum, vel in conscientiis hominum, ita ut nemo bona conscientia vituperare nos poterit. Et hoc facinus coram Deo, id est divinum praepartium cogitando, nosque in Dei cuncta cementis conspectu ponendo, cum omni reverentia atque custodia cordis.

Quod si etiam opertum est Evangelium nostrum, id est, si praedicatio nostra de Christo aliquisbus absconditur, ita ut eam non audiant, vel auditam non capiant; in his qui percunat, id est in cordibus reproborum, est opertum, id est, occultatum est hoc modo: In quibus deus hujus sæculi, id est diabolus dominus impiorum (de quo ait Salvator: Venit princeps hujus mundi), excceucavit cooperate suum suggestive mentes. Vel: Deus hujus sæculi, id est Deus verus omnium seculorum, hominumque malorum creator et Deus, excceucavit mentes, id est intellectus infidelium, permissive: quemadmodum dicitur Pharaonis cor indurasse, unde et Christus in Evangelio: In judicium, inquit, ego in hunc mundum veni, ut qui non vident, videant; et qui vident, cecii sunt. Ut non fulgeat, id est innotescat, eis illuminatione Evangelii, id est evangelica doctrina, gloriae, id est majestatis, Christi, qui est imago Dei, id est a Patre secundum rationem similitudinis genitus. Est enim a Patre procedens, eique similis et aequus per omnia. Propter quod ipse ait: Qui videt me, videt et Patrem. Porro quod Christus sit imago Dei, hinc liquet:

Non enim nonmetipos prae dicamus, quasi in nobis salus vestra consistat, sed Jesum Christian Dominum nostrum praedicamus esse omnium salvatorem; nos autem servos vestros esse prædicamus, hoc est, vobis servientes in exhibitione spiritualium alimentorum, parantes vobis mensam Domini, spiritualiterque escam propone ntes, per Jesum, id est ex commissione et per gratiam Christi, qui nobis hoc injunxit officium. Quoniam Deus trinus, simplex atque omnipotens, qui dicit, id est, interiori verbo fecit, de tenebris, id est post tenebras, vel, De tenebris, id est de materia obscura, hec sensibilibem splendescere, id est inchoative oriri. Unde dicitur in Genesi: In principio creavit Deus coelum et terram, et tenebrae erant super faciem abyssi; dixitque Deus, Fiat lux: et facta est lux. Ipsa illuxit in cordibus nostris, id est, lumen fidei atque divinae sapientiae mentibus nostris infudit, ad illuminationem scientiae claritatis Dei, id est ad hoc ut nos illumineamus ad cognoscendum claritatem, id est nobilitatem ss excellentiam Dei; vel, Ad illuminationem, etc., id est ad hoc ut alios doceamus de notitia claritatis Dei, id est perfectionis divinae: illuminationem, inquam, scientiae tendentis in faciem Jesu Christi, id est dirigentis nos ad veram Christi notitiam, qua eum agno seimus esse Deum et hominem. Facies antiqua notitiam significat, quia per faciem uniusque potissimum cognoscit.

Habemus autem thesaurum istum, id est gratiam tante illuminationis. Unde et Salomon: Thesaurus, inquit, desiderabilis in ore sapientis: et rursus: Pre tiisior est sapientia eumetis opibus; et omnia quam desiderantur, hnic non valent comparari. In vasis fictilibus, id est corporeus fragilibus. Non quod corpus, quod est pars integralis hominis, sit hujus thesaui subjectum immediatum, sed anima: quoniam tamen animae subjectum est corpus, ideo nos in corpore peregrinan tes, dicimus thesaurum istum habere in vasibus fictilibus. Ut sublimitates, id est altitude nostrae perfectionis in vita, in signis, in documentis, sit virtutis Dei, id est, Deo adscribatur, non nostrae fragilatati. Ideo additur: et non ex nobis, id est, non ex nostra naturali potestate oriri putetur.

In omnibus, loco, causa et tempore, saltem in genere, tribulationem patimur propter justitiam: sed non angustiamur, id
est, non opprimimur mente, quia de Dei auxilio certi sumus. *Aporiamur, id est, temporalibus bonis privamur et pauperes sumus; sed non *destitutimur, id est, non caremus spiritualibus verisque divitiis: imo in his tanto magis abundamus, quanto in illis pauperiore propter Christum summus. Etenim beat pauperes, quoniam ipsum est regnum celorum. *Perseveri- onem, id est de loco ad locum fugationem, *patimur; sed non *dereliquimus a Deo. *Dejiciimus, id est reconciliamur; sed *per piam, quoniam liberamur semper a Domino corporaliiter aut spiritualiter, et interim utroque modo.


*Omnia enim *propter vos, id est, uni- versa ministeria nostra ad vestram ordinan- tur salutem, ut gratia Dei abundans per multos, id est ab uno transfusa seu ministret in alium; secundum quod Petrus hortatur, l'unquisque sicut acceptit *gratiam, in alterum illum administran- tes; in gratiarum actione abundet, id est, cum gratiarum actione copiose referatur et ordinetur, seu refluet ad suum principium, scilicet *Benn. *in gloriarme Dei, qua-
Articulus V

Elucidatio capitis quinti: scimus enim quoniam si terrestres domus nostra huissus habitatio dissolvatur.

Dixit Apostolus in fine praecedentis capitis. Quod levis ac momentanea tribulatio presentis exsilii, aeternum gloriam operatur in nobis. Hujus autem nunc assignat rationem. Scimus enim per revelationem divinam, quoniam si terrestres domus nostra, id est, quod si caro nostra mortalis, huissus habitatio, id est presentis mansionis, qua anima degit ac hospitatur in corpore, dissolvatur per mortem, vel pro Christo occidatur, quod edificationem, id est habitaculum, ex Deo, id est a divina virtute, habemus in spe, et habebimus tandem in re, vis atque brevissima (comparatione futura iudiciumis ac aeternitatis) quan patimur jam, supra modum, id est ultra condignum et capacitaetem nostri intellectus. In sublimitate, id est in regno celesti, et in liberalitate bonitatis divinae, aeternum gloriam pondus, id est perpetuum felicitatis mensuram: de qua ait Salvator, Mensuram bonam et confertam Loc. vi, 38. et coagitatam etsuperffluuientem dabunt in sinum vestrum: operatur, id est, metetur et efficit, in nobis, nunc per spem postmodum vero in re, non contemplantibus nobis, id est, quia non principaliter adspicimus, nec finaliter intuemur, quae videntur, id est visibilita et terrana sed quae non videntur, id est bona supercilvestia, qua oculus non vidit, nec aurisaudivit. Quae enim videntur a nobis oculo corporali, temporalia sunt, id est transitoria et caduca: quae autem non videntur, id est spiritualia bona nobis preparata in regno, aeterna sunt essentialiter vel participative.
nullae sunt, id est distincti gradus premiorum. Alii vero per dominum istam intellegunt, ex eodem empyreum, quod est locus atque palatium Beatorum. Et dictum non man factum; juxta illud ad Hebraeos:  

Hebr. xx. 24.

Nam et in hoc ingemecimus, id est, desiderio hujsus donus et gloria suspiramus et fleamus pra tempore dilationis: Sae- enim quae differtur, affligit animam; habitationem nostram que de coelo est, id est hanc domum non man factam, celestem, vel coelestis virtute formatam, sibi gloriae consecutionem, superinduit, id est ea operiri, circumdari, sive ornare, capi endentes quod utique desiderium orum habet a fide, non a lumine naturali. Sumus autem veraciter et efficaciter ista cupiendae; cuiusque vestiti donis et laetitiae Spiritus Sancti, non nudi a bonis operibus, incendiamur a Deo cuncta spectante.

Prov. xiii. 12.

Non et qui sumus in hoc tabernaculo, id est, in hoc passibili corpore degimus, ingemecimus, suspirando ad habitationem celestem, gravati pondere atque misericordibilis carnis, Corpus namque quod corrumpit, aggravat animam, et deprimit terrae habitatio sensum multa cogitante. In gemecimus autem qui quod nos legas crepsuti, id est a corporis unione penitut atque finaliter separari: quum naturae sit animae corpus informare; et Sancti in patria cupiunt corporibus glorificandis conjungi; sed superestir, id est immortali tatem et glorificationem corporis adipsici, ut absolvatur quod mortale est, id est, mortalitas, penalitas et imperfectio auferatur a corpore, a vita, id est ab impassibilitate et gloria super venience, predictam imperfectionem excludente.

Sap. iv. 15.

Qui autem efficit nos in hoc ipsam, id est, qui predictam voluntatem inspirat, vel ad hujus desiderii consummationem percluit, est Deus, non causa naturalis, qui dedit nobis pignus Spiritus, hoc idem primo capitulo hujus epistole dictum est atque expositum. Audentes igitur semper, id est, incessanter audentes ex magna in Deum fiducia futuram habitationem appetere, atque in omnibus viriliiter agere, et seclentes auxilium gratiae nobis collatum. Causa autem audaciae subditur: quoniam dixit unus, id est vivimus, in corpore isto mortali, peregrinamus a Domino, id est, a patria separamus, atque a Deo di stance, conversando in valle faerarum, in carceri mortis, in gravi exilio. Per fidem enim ambulantem, id est, per obsercuram nofitiam ad patriam tendimus, et non per spectaculum, id est propriam et adequatem similitudinem, Deum non cer nimus. Non enim videmus eum sicuti est, earumque desideria, et intermittit, erat et fortasse restraint, aut aliqua difficultate victi, et bonam voluntatem, id est rationabile desiderium, hancem magis peregrinari a corpore, id est potius a corpore per mortem separari, et presentes esse a Domino, id est Deus immediatee uniri, ennque coram et per speciem intueri. Loquitur autem de presentia glorie, non de presentia gratiae tantum. Unde ait Psalmographus: Adimplebis me Ps. xx. 11. latitia cum vultu tuo: item: Quando veniam et apparebo ante faciem Dei?

Et ideo, scilicet ut Deo feliciter uniamur, contentius, id est, fortii conatus studiemos, sive absentem, id est a Domino peregrinantes, et in hac vita manentes, sive presentes, id est divino judicio presentati, placere illi, id est, ne separarem ab ejus conspectu. Nam et in divino judicio satagens respondere pro nobis ad ea quae contra nos proponunt diaboli. Merito autem contentius Deo placere: Omnes enim nos, id est homines universos, bonos ac males, manifesti, id est publice presentari suo apparec, operet, et in judicio particulari statum post mortem.
vel in judicio universali in die novissimo, vel potius in utroque, ante tribunal Christi, id est coram judice Christo, seu ante distinctam judicariam ejus potestatem, ut referat unusquisque, id est reportet, prætia corporis. id est debitam mercedem, videlicet penam vel gloriam pro actibus per corpus operatis, seu tempore corporalis vitae exhibitis, prout gessit, sive bonum gessit, sive malum. Sub peccato antem commissionis includitur peccatum omissionis, quia et arbor quae non facit fructum bonum, in ignem mittetur, etiam si malum non gessit.

Scientes ergo timorem Domini, id est quam timorate atque sollicitia ambulandum sit coram Deo sancto et metuendo:

Job xxxi, de quo ait heatus Job, Semper quasi tumentes super me fluctus timui Deum: et rursus. Considerans eum timore sollicitor: hominibus suadeamus, id est, consilia monitique salutis proponimus, quatern Deum praemunere timeant, non servili.

Non iterum commendamus nos vobis, id est, ad propriam laudem ista non dicimus, siue nec ante: sed occasionem, id est causam incidentale atque materiam, damus vobis per commemorationem istorum, gliorianti, id est spiritualiter exsultandi, pro nobis, id est pro gratia nobis concessa, vel pro defensione nostra contra remulos et detractores nostros, qui contrantur se nobis praefere, et vos a nobis avertere; ut habeatis rationabilem responisionem et verum laetitiam ad vos qui in facie, id est de apparente simulata justitia, gloriantur, et non in corde, id est non ex conscientia puritate, neque de veris virtutibus. Quod autem non con-

A mendemus nos ipsos inaniter, et quod vos pro nobis gloriari possitis, patet ex hoc: Sive enim mente excedimus, contemplando divina, et supergregiendo terrena; Deo, id est, hoc gratiae Dei adscribimus, atque ad gloriem ejus referimus. Sive sobrii sumus, instruendo vos in moralibus, et condescendendo infirmitatibus vestris; vobis, id est, ad vestrum utilitatem hoc facimus. Vel sic: Sive mente excedimus, id est, laudando nos ipsos insensati esse videamur (quia studiosum est, laudibus pro priiis inhaerere); Deo, id est, ad gloriam Dei hoc agimus, ut benedicatur Deus in donis suis. Sive sobrii sumus, moderate loquendo de perfectionibus nostris, siet ad virtuosam sapientemque pertinnet, ut in his quae propriam laudem concernant, magis declinet ad minus quam ad majus; vobis, id est, pro vestri informatione et commodo hoc facimus.

Caritas enim Christi, id est dilectio qua Christum proximunque diligimus, urget, id est, incitati et vehementer in clinat. nos ista efficere, quoniam Christi gloriam et proximorum saltem tanto amplius zelamus, quanto in vera caritate perfectiones fuerimus; estimantes, id est firmiter rephantes, hoc, quoniam si (pro quia) unus, utpote solus Christus, pro omnibus hominibus liberandis mortuus est, ergo omnes mortui sunt, id est vitii mortificati merito passionis Christi, quantum est ex parte ipsius Salvatoris, qui moriendo omnium ad se traxit. Vel, Omnes mortui sunt, id est, mortem culpae incurrerunt ex originali peccato: aliter non egerent salvatorem. Et pro omnibus mortuis est Christus, ut et qui vivant vita naturae seu gratiae. jam non sibi vivant, id est, non propriae voluntati deserviant, videlicet ad honorem proprium vitam sumam ordinent; sed ei vivant, id est, ad ejus honorem et gloriem omnia opera sua interiora exterioraque referant, qui pro ipsis mortuus est et resurrectit, videlicet Christi. Sic vivere Christo, est vere abnegare atque vivificare mortificare se ipsum.
Itaque, id est, quia pro omnibus mortuis est Christus, nos Apostoli et viri perfecti, ex hoc, id est posthaec, neminem novum notitia approbationis, id est, nullum viatorem iamdum, secundum carnem, id est carnaliter, selicet propter causas indignas. Vel, Neminem novum secundum carnem, id est secundum ea quae carnis conditionem respicium: tali enim non curamus neque attendimus. Et si cognovimus secundum carnem Christum, id est, quamvis mysteria Christi carnaliter et superficialiter intelligerimus, et Christum non nisi secundum humanam naturam noverimus sensu humano: sed nunc jam Spiritum Sancto recepistis non novimus eum hoc modo, sed spiritualiter ac supernaturaliter, tanquam Deum et hominem.

Si qua ergo, id est quia aliqua, in Christo est nova creatura, id est, aliquis in Christi Baptismo renatus est, vetera transierunt, id est, pristina vitia ab illo remota sunt, penalitates quoque deletae sunt, modo in spe, tandem defendae in re: ece facta sunt omnia nova, id est, per infusionem Spiritus Sancti omnia spiritualiter renovata sunt, corpus, anima, cogitationes, verbum et opera.unde in Apocalypsi dictatur: Dixit qui sedebat in throno, Ece nova facio omnia. Omnia autem ex Deo Patre vel sancta Trinitate originalem perforixerunt et condita sunt, quia nos reconciliavit sibi, id est, peccata nostra nobis ignoravit, per Christum, id est incarnacione, passione seu merito Christi humanis: ipso Christus ut Deus, reconciliavit nos sibi per se ipsum, ut hominum talem; et dedi nobis ministerium reconciliationis, id est, officium evangelica praedicationis, qua ista reconciliatio annuntiatur hominibus, commisit nobis sui vicariiis. Quoniam quidem Deus Pater, vel Verbum increatum, ut et Spiritus Sanctus, hoc est Deus Trinitas, erat in Christo homine mundum, id est electos, reconcilians sibi (ut dictum est), non reputans, id est non juste uliscens, nec in aeternum reservans, illis delicta Ipsorum originalia aut actualia. Christus namque Agnus Joanni. 29 Dei omnium tuli peccata. Et posuit in nobis verbum reconciliacionis, id est praedicationem pacificationis inter Deum et homines facie.

Pro Christo ergo, id est pro Christi amore et gloria, legatione, id est missione, fungimur, quia a Deo missi sumus 1Cor. 1, 17. annuntiare Evangelium Christi, tanquam Deo exhortante corda audientium per nos, id est pro praedicationem nostram. Ipse enim loquitur per nos. Observamus pro Christo, id est, loco, vel amore Christi, reconciliamini Deo, id est, peccata vestra dellete, vitam corrigit, Deo placere contendente. Eum qui non non verber peccatum per approbationem vel experience, reconciliavit, id est, pro nostra redemptione, peccatum fecit, id est hostiam pro peccato. Sumitur enim hic peccatum pro hostia peccati, sient et apud Osee, ubi dicitur: Peccata populi mei condemnet. Vel sic: Osee 8, 8. Eum qui non non verber peccatum, pro nobis, peccatum, id est culpam, fecit. Peccatum enim, praeceps origine, occasio fuit incarnationis passimique Christi, sive quodam modo fecit eum hominem. Ut nos efficere mere justitia Dei, id est justificati a Deo, in illo, id est merito Christi.
ARTICULUS VI

EXPLANATIO CAPITULI SEXTI : ADJUVANTES AUTEM EXHORTAMUR.

R ECOMMENDATIS novi Testamenti mysterii, iam omnes ad perfectionem invitatur, dicente Apostolo: Adjuvantes autem verbo, operatione, oratione, vestræm imbecilitatem: vel. Adjuvantes, id est Christo cooperantes in vestra conversione: exhortamur ne in vacuum, id est, sine fructu et perseverantia, gratiam Dei habitualem et gratum facientem recipiantis in Baptismo, vel Pænitentia sacramento. Gratia enim finis est adventio glorie. Idecirco gratiam Dei in vacuum recipit, qui per cam bene vivendo æternam beatitudinem non acquirit. Melius est enim viam ignorasse, quam post agitionem reverti retrorsum. Simili modo, melius quodammodo est gratiam non recepisse, quam receptam perdississe.

Quad autem Deus paratus sit gratiam dare, probatur. Ait enim Dominus per Isaiam : Tempore accepto, id est tempore opportuno et congruo, maxime novem legis et gratie. exaudiri te, instanter orantes pro quocumque negotio tibi salubri.

Omnis enim qui petit, accepit ; et qui querit, inventit ; et pulsat et aperiatur. Et in die salutis, id est tempore liberationis humanae factae per Christum, adjurante, dando tibi supernaturale auxilium gratiae atque virtutum : sicut ait Psalmista,

Ps. cxvii. 8. Auxilium meum a Domino ; et. Nisi quia Dominus adjuvit me, paulo minus habitasset in inferno anima mea. Denique præallegatam Isaiae auctoritatem quasi exponit, applicans can ad tempus Christi. Ecce nunc tempus acceptabile, id est gratum et aptum ad gratiam promerendam, quia nune maxime operatur meritum passionis dominicae, ecce nunc dies salutis, id est tempus salvationis a Christo exhibita.

A Unde legitur in Actibus : Omnes Prophe- tae a Samuel et deineeps annuniaverunt dies istos.

Nemini dantes ullam offensionem, id est aliquod scandalum verbo aut facto nostro minus recto. Unde alio loco dictum est : Hoc judicate, ne ponatis fratibus offendiculum. Hoc enim est caritatis. Ut non vituperetur ministerium nostrum, id est obsequium quod Christo servimus docendo et operando. Si autem reprehensibiliter egerimus, servitium nostrum vi tuperatur a subditi ; et scandalizantur, minusque diligenter advertunt ac implent quod eis proponitur.

Sed in omnibus observantiis mandato rum atque consiliis, exibeamus nostripos sicut Deus ministris, id est, prout decret veros famulos Christi : et primo. in multa patientia, id est copiosa et prompta tolerantia adversitatum. ne passio tri stiae regnet in nobis : in patientia, in quam, servanda in tribulationibus, id est afflictionibus a quocumque infictis, in necessitatis, id est penuris victus atque vestitus. in angustiis, id est cordis pressuris : in plagis, in carcerebus, quibus laesi capite fuimus, ne liberi et incolumes praedicemus ubique : in seditionibus contra nos motis, in laboribus manualibus pro alimonia corporis. in vigiliis propter protractionem praedicationis et orationis, in jejunis pro carne domanda et gratia impetranda, in castitate mentis et corporis. in scientia, id est notitia eorum quae ad salutem exiguunt, in longanimitate, id est longa et certa exspectatione futuræ beatitudinis. in suavitate, id est mentis dulcedine, et blanda quadam applicatione ad proximum, in
Spiritu Sancto, id est in omni directione A
Spiritus Sancti; in caritate non fita, id est non simulata aut falsa, qualem habent
hypocrita; unde dicit Joannes. Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et
vertebite; in verbo veritatis, id est pra-
dicatione Christi, qui est veritas, et
data, seu evangeline theoria, id est virtutes perseveramus, non
animam munientia per medium arm
orurn, a dextris, id est in prosperis, et il
a sinistris, id est adversius, quatenus nec
in prosperis erigiamur, nec adversis de-
jeiciamur, sed animo roborato in gratia,
regia semper via tendamus ad patriam
electorum.

Exhabeamus insuper nos Dei ministros,
der gloriam et ignobilitem, id est hoo-
norationem et vilipensionem, ut sive glori-
sificemur ab hominibus, sive vilipenda-
mur ab eis, in Christi servitio firmiter
stemus; per inf栏unt quoque et bonam
famam, id est, sive diffamemur, sive ce-
lebre nomen habemurus coram hominibus,
in Christi stabiliter perseveremus, non
curantes laudes aut vituperia hominum.
Ut seductores reputati a multis erranti-
bus, et veraces sumus verbo ac rebus;
sicut qui ignorant, quasi a Deo reprobati,
secundum opinionem illorum, et tamen
cogniti sumus Deo per approbationem.
Quasi morientes vitam naturalem perdend
: quoque enim putabat quidam adversarii fidei Apostolorum occidendens; et vec-
evivimus. Deo nos conservante in vita
d naturae et gratiae. Ut castigati, id est Deo
permittente flagellati pro culpis nostris,
vel aliorum, vel proprie evanplum atque
coronam (Deus enim flagellat omnem fi-
lium quem recipit, ut Salomon loquitur),
et non mortificati, id est non occisi: sa-
pe enim a morte corporali divina virtute
erepi sunt. Unde furtur in Psalmo: Ca-
stigans castigavit me Dominus, et morti
non tradidit me. Quasi tristes propter ad-
versa, semper autem gaudentes in Domi-

no, per veram patientiam et consolatio-

dem internam. Propter quod in Actibus
recolitur: Ille Apostoli gaudentes a con-
spectu concilii, quoniam digni habitvi sunt
pro nomine Jesu contumeliam pati. Sic-
it egentes temporibus bonis, secundum
veritatem, vel spiritualibus donis, secun-
dum errantium suspicionea, multis autem,
id est omnes quos ad Christum conver-
timus, sumus locupletantes spiritualibus
bonis. Tanquam nihil habentes, quoni-
am omnia dereliquimus propter Christum,
et omnia possidentes, quantum ad neces-
sitatem vel utilitatem: timentibus quippe

Deum nihil deest. Unde dicit Salvator:
Primum quaerite regnum Dei et justiti-
am ejus, et haec omnia adiicientur vo-
bis. Christus quoque subject Apostolis ani-
mita et inanimata, damones, et homines,
quorum peccata solvere et non solvere
poteuerunt.

Consequenter ostendit se ista loqui ex
caritatis fervore. Os nostrum patet ad vos,
id est, ad vestram informationem aper-
tum est, o Corinthii, quoniam de mini-
terii mei dignitate, Evangelii veritate,
propria quoque persona commendantio-
, jam multa locutus sum vo-

bis. Cor

nostro

dilatationem spiritualiter latitudo
caritatis, id est, affectus nostri in-
terior extendit mentem nostram ad vos.

Non austigaudini in nobis, id est, ex
parte nostri solite angustias seu minor-
tiones scientiae atque virtutum incurrire:

nos enim parati sumus omnia nostra vo-

bis communicare, et cor vestrum dilata-
re ad diligendum celestia. Augustiniini

autem, id est, constringimui ad minor-
mini, in cordibus vestris duris, que ob

suam malitiam non dilatatur per copio-
sam spiritualium receptionem honorum:
hoc est, parvitate et paupertatea vestra
scientiae atque virtutis multae adscribire
nobis, sed propria cordibus incapaci-
est indignis. Eadem autem remunera-
tionem, id est idem praisium, habentes vos

mune in spe, habituri illud tandem in
re, quod nos haluiesus habituque su-
mus, videlicet visionem Dei per speciem, quae est tota merces. *Fr.* tiam filis meis spiritualibus dico: Dilatatami et vos corde, quemadmodum dilatatum est cor nostrum.

14 *Nolite jagum ducere, id est societatem aut familiaritatem habere, cum infidelibus et perversis. Jagum enim a jugendo nomen sortitur. Sicut ergo dilectio est jugum Christi, per quod ei nectuntur, et ab eo ducuntur electi, sic jugum diaboli est pecatum. Idecirca iniquis et perfidis jagum non dehens, id est communicare eorum peccatis, ino et occasiones hujus communiosis vitare oporet, videlicet societatem et familiaritatem. Hujus ratio subsidit: Quae enim participatio, id est mutua communio seu conveniencia, justicie cum intitulare? Nulla utique, quam sint omnino contraria. Vos autem justis estis per fidem formatam, illi vero iniqui: non ergo jagui debetis. Aut quae societas luci ad tenebras? Nulla, videlicet naturalis ac fixa; sed lux tenebras pellet. Vos autem per Dei cognitionem lux estis, illi vero tenebris ignorantiæ pleni.*

15 *Quae autem conventio Christi ad Belial?* Nulla plane. Belial autem interpretatur apostata, quo significatur diabolus: sed his duobus dominis nemo potest servire. Vos igitur Christiani, cum filius Belial nonlite conjungi. *Aut quae pars, id est communio, fidelis cum infidelit?*

16 *Quis autem consensus templo Dei, id est persona fidelis, in qua per gratiam habitat Deus, cum idolis? id est idolatria, qui idola sunt per similitudinem, justa illud in Psalm. Similes illis fiant qui faciunt ea. Non ergo debetis illis sociari. Vos enim, in quorum cordibus habitat Deus, estis templum animatum ac mysticum Dei vici, sicut dict Dominus per Moyses, Ezehielem, atque Joannem in Apocalypsi: Quoniam inhabitatio in illis, id est, intima mentis electorum inhabitatio per caritatem et gratiam, et inambulatio, id est, in corde eorum quia in paradiso voluptatis conversabat, quia* deliciae meae esset cum filiiis hominum. *Proc. vii.* Inambulabo autem, id est, eos faciam ambulare de virtute in virtutem, et de via *Ps. cxiii.* ad patriam; et ero illorum Deus, non solum generaliter, sicut omnium deum sum propter universalen creationem ac providentiam, sed singulariter valde, dirigendo, protegendo, finaliterque salvando; et *ipsi erunt mihi*, id est ad honorem et gloriam nominis mei, *populus*, colendo et dirigendo me super omnia: sicut in prima sua epistola asserit Petrus, Vos sive Hic, Hic, est Dominum in populo suo.


Porro Scripura hie allegata, quantum ad sensum in diversis sacrae paginae locis habetur. Pro eo enim quod hie dictum est, Inhabitabo in illis, scriptum est in Leviteico: Ponam tabernaculum meum in medio vestri. Pro eo quod subditur, Et inambulabo, legitur in Deuteronomio: Dominus Deus tuus ambulat in medio castrorum. Totum tamen istud, et item quod subditur, Et ero illorum Deus, et ipsi erunt mihi populus, etc., in Leviteico in...
EXX praecedentis in fine praeecedentis cae-  
pituli infert Apostolus admonitionem  
salubrem, et ait: *Has igitur habentes  
promissiones, o carissimi frates. imme-  
diate expressas, videlicet quod Deus  
habitabit et ambulabit in nobis, recipie-  
tque nos, et erit in nobis, *multis nos  
veram confessionem (omnia enim in  
cognitione lavantur), per contritionem,  
per dominicam passionis memoriam, prae-  
tem per divini amoris accensionem, quoniam  
charitas operit multitudinem peccatorum,  
*ab omni iniquitamento carnis et spiritus,  
id est ab univeris peccatis carnaliibus, ut  
sunt gula, luxuria, et spiritualibus, ut  
sunt invidia, superbia: *perficientes sancti-  
ficationem, id est, inchoatam in Baptismo  
vel Penitentia sanctitatem ad perfectione-  
num ducentes, perseverando ac proficien-  
do in bonis usque in finem: et hoc, *in  
timore Dei casto ac filiali: de quo in  
Ecclesiasticissimo dictur. Qui sine timore  
est, justificari non potest: atque in Psalmo,  
Timete Dominum, omnes sancti ejus.  

Capita nos, id est, verba nostra sapi-  
center pensate, et nos ipsos in exemplum  
accipite. *Nominem Jesu Christi post nostrum  
conversionem, id est, unum ad pecca-  
tum inducimus directe, verbo vel operae,  
*nominem corrupimus per falsam doctrina-  
um, nominem circumcinimus, id est,  
defraudando decepimus. *Non ad com-  
memorationem vestram dico, id est, non  
ideo ista commemoro, ut aggravem vestra  
carta, vosque reliquam ac peresatis. *Pre-  
diximus enim, et supra jam scripsimus,  
1Cor. xii.  

vel  

1Cor. viii.

1Pet. iv.  

Eccl. i. 28.

Ps. xvi, 11.

Ps. xvi, 10.

3

13

14

15

1Cor. viii.

2

3

4

5

6
A mala et satisfactionem tendentem in salutem stabilem, id est veram atque perpetuam beatitudinem promerentem, operatur in genere causae formalis. De haec bona tristitia scriptum est: Cor sapien-

solebatur ubi tristitia, et cor solutum ubi

et iterum, Per tristitiam vultus

corrigitur animus delinquentis. De pra-
dicta quoque stabilis salutari alibi dicitur:
israel salvatus est in Domino salute aeter-

na. Secuti autom tristitia, id est dolor
de amissione temporalium rerum et ma-
nestatione proprio iniquitatis, mortem
culpae operatur, id est, ad peccandum in-
dueit: imo et mortem naturae consequit,
quoniam nulla passio animae adeo cor-
ruptiva atque contraria vitae est, sient tris-
titia, prout in prima secundae Thomas

tulit demonstrare. Propret quod Salo-
onem loquitur: Spiritus tristis exsecat
ossa. In Ecclesiastico quoque legitur: Mul-
tos occidit tristitia.

Insuper, quod tristitia ista secundum
Deum operativa sit penitentiae in salu-
tem, ostendit Apostolus, Ece. enim hoc
ipsam, secundum Deum contristari vos,
id est tristitia haec Domino placens, qua-
tam in vobis operatur sollicitudinem pla-
candi Deum et cavendi a peccatis: sed
defensionem, id est, resistentiam contra
tentationes diaboli et incentivae peccati:
penitens enim munit et armat se contra
causas peccandi: sed indignationem, id est
horrorem peccati, et abominationem
correacta, contra vos ipsos, qui tam prave
egisit: sed timorem divini judicii, infernalis tor-
menti, similisque peccati: penitentia
nempe formidandae necessa Dei viventis,

et timet ne deum peccet: sed desiderat
venire auctoritatem: sed armationem, id est
honorum imitationem a simul. Unde
in Apocalypsi dicitur: Emulare ergo,
et penitentiam age. Vel, Emulationem, id
est zelum contra falsos qui vos ad vitia
induxerunt. Sed vindictam, id est puni-
tionem peccati. Qui enim veraciter pen-
nitit, peccata sua in se ipso ulcisit, in-
ligendo sibi poenam secundum culpæ
mensuram. Nam et satisfactio est pars A Penitentiae, sicut contrito atque confessio. In omnibus agendis exhibitis vos incontaminatos esse, id est inculpabiles. negotio christianus exerceo: id est, ita vos reformatis, ut in omnibus christiana conversationis officis incontinentias sitis, saltem ad mortales peccato. Potest quoque specialiter accipii de negotio quod eis commissit Apostolus, circa punitioenm ejus qui uxorem habuist sui patris: quod utique negotium Corinthii fideliter expedierunt.

12 Igitur etsi scripsi vobis in praecependi epistola, hoc feci, non solum propter eum qui fecit injuriam, id est propter correctionem fornicatoris qui rapuit patris sui uxorem, nec solum propter eum qui passus est injuriam, id est patrem cui ablata et rapta est uxor a proprio filio: sed ad manifestandum sollicitudinem nostram, quam pro vobis, id est pro vestra salute, habemus coram Deo, id est, Deo spectante, nostrumque affectum effundendo coram eo pro vobis cum humili preces. Ideo consolati sumus de vestri correcione. In consolatione autem nostra jam sese praedita, id est ultra hanc consolationem, abundantius magis, id est abundantissime, vel plus quam ante dolimus, quae in sumus super, id est de, gaudio Titi, ita ut gaudium ejus esset objectum atque materia gaudii nostri, quia refectus est, id est receratus et confortatus, spiritus ejus paulo ante propter vestra pecunia mustus, ab omnibus vobis de correctio-

B. ne, vel profectu, vel hono proposito ecjuslibet vestrurn. Qui enim nondum correcti sunt, se emendare decreverunt, et ita spes bona hafificat Titum. Et si quid apud illam, id est quia de aliquo apud Titum, de vobis gloriantur sumus, commendando vos, et de vestra emendatione spem bonam ei praestando, non sum confusus de hac gloriatione, quam non sim mendax inventus: sed sicut omnia ad vestrurn saltem pertinientia vobis in virtute locutis sumus praedicatione vocali, vel per C epistolam, ita et gloritio nostra, que fuit ad Titum de vobis (ut dictum est), veritas facta est, id est ad effectum per ducta; vel, sic esse innotuit Tito, sicut ei praedixi, quoniam estis correcti et laude digni inventi. Et viscera ejus, id est intimata caritas ac desiderium Titi, abundantius nunc quam ante, quia nunc vident vestram obedientiam, in vobis sunt, id est, in vos tendunt, atque figuratur: amor enim tendit in amatum, et quiescit in ipso; Titi, inquitam, reminiscit omnium vestra obedientiam (retulit enim Titus Apostolo cum ingenti laetitia obedientiam Corinthiorum), quomodo cum timore cordis et tremore corporis excepistis eum cum debita reverentia, sicut et vobis praecipi, tales recipere tanquam me ipsum, imo ut Christum. Gaudeo de hoc, et ob hoc, quod in omnibus rebus confido in vobis, sperans vos semper ad obedientiam paratos, sic ut et nunc obedientiam vestrain expertus sum. Una equidem actio virtuosa praestat D fiduciam de alia, atque majori.

1 Cor, v. 14
16: Col. iii. 11.
ARTICULUS VIII

DECLARATIO CAPITULI OCTAVI: NOTAM AUTEM FACIMUS VOCIB, FRATRES, GRATIAM DEI.

PRESEREA admonet Apostolus Corinthios ad faciendum atque mittendum eleemosynam pauperibus qui erant in Jerusalem sub regimine Iacobii; proponitque Corinthii exemplo Macedonum, dicens: Notam autem facimus vocibus, fratres, gratiam Dei quae data est in Ecclesiis Macedoniarum, id est, insinuamus vobis virtutem misericordiae quam Deus largitus est Macedonibus (qui sunt Graeci) ad fidem conversis. Ex quo virtute et gratia divinitus inspirata, moti sunt eleemosynam dare Judaeis conversis in Jerusalem morantibus, qui, facta fame in Judæa, magnam habuerunt inopiam. Hoc itaque notificamus vobis, quod in multo experimento tribulationis, id est in magna tribulatione quam experti sunt, abundanti gaudii ipsorum fuit, id est, copiosa laetitia inerat eis: quia de tribulatione sua propter Christum illata, vehementer gavisi sunt, sicut dicit Salvator, Gaudete in illa hora, quia merces vestræ copiosa est in caels; et altissima, id est spontanea multumque meritoria, paupertas eorum, puta Macedonum, abundavit, id est, abundantem effectum habuit vel ostendit, in divitis simplicitatis, id est in spiritualem opulentiam puræ intentionis et bona conscientiae eorum: quia quum pauperes essent, tamen modica simplici animo tribuendo, spiritualiter ditiores effecti sunt.

Quia secundum virtutem justitiae, id est vere ac juste, testimonium illis repperit, et supra virtutem, id est ultra suam possibilitatem, voluntarii fuerunt ad damnum. Nam quum modica possiderent, multa dare optabant; tantaque dederunt, ut etiam ipsi postmodum egerent. Cum mul-

La exhortatione obscurantes nos gratiam et communicationem ministerii, id est, ut consentiremus ipsis in hoc, quod dare possent tantam eleemosynam, quam communicarent atque participes essent ministerii, id est obscurii pictatis, videlicet largitionis eleemosynarum, quod fit in sanctis, id est pauperes in Jerusalem commorantes: quia sancti vocantur, quoniam omnibus suis venditis, pretia ante Act. iv. 33. Apostolorum pedes posuverunt, egente communiterque viventes. Quum enim Macedones pauperes essent, non videtur eis Apostolus consensisse ut darent tam multum; sed ipsi caritate fervente rogabant Apostolum utliceret eis tanta conferre.

Et non sicut speravimus, id est, non tam moderate se habuerunt in dando sicut putavimus, sed sometipso dederunt, id est obtulerunt, primum, id est principali et ante omnia, Domino, se ipsos et omnia sua ad cultum et gloriam Dei ordinantes: deinde dederunt se ipsos nobis per filiale obedienciam et caritativam subjectionem: et hoc, per voluntatem Dei, id est causa Dei, seu propter divinae voluntatis beneficium et honorem: quoniam Deus requirit ut praebat vicariis Luc. x. 16. suis obediatur sicut et sibi. Ita ut regareremus Titum, ut quemadmodum cepit, ita et perfecti in vobis etiam gratiam istam, id est, ad tantam perfectionem, tantaque liberaele eleemosyna distributionem vos conetur inducere, instruendo, hortando, et alios in exemplo vobis proponendo, quemadmodum dudum jam facere incepit in vobis.

Sed sicut in omnibus gratiarum charismatibus abundatis, videlicet sive qua certi estis de præmio, et sermone, id est
efficacia in loquendo, et scientia Scripturarum, et omni sollicitudine in providendo vobis ac alius, præsertim in spiritualibus bonis, et item in temporaliis, prout ratio exiguit: insuper et caritate vestra tendente in nos, quoniam multum diligitis me tanquam magistrum veritatis, et patrem vestrae spiritualis regenerationis: sic cupio ut et in hac gratia misericordiae et liberalitatis abundetis. Non quasi imperans dico, id est, ad eleemosynam istam non obligo vos præcepto, ne efficiamini transgressores mandati, sed per aliorum, puta Macedonum, sollicitudinem imitatione dignam, etiam vestrae caritatis ingenium bonum, id est vestrae dilectionis in dieo secundum industria, cum probant eam experiens, an silicet sic agatis, silent confidimus.


Et constructum in hoc do, videlicet ut

A eleemosynam detis ex hae consideratione: Hoc enim vobis utile est, id est meritorium vitae aeternae, qui non solum fuerit, sed et relle per caritatem corpistis ab anno priore, id est praeterito. Nunc vero et facto perficiete, id est, opere adimplete: ut quenammodo promptus ad dandum est animus, id est amorosus impetus, voluntatis, ita sit et perficiendi animus promptus in voluntate quod habet, id est ex facultatibus seu substantiis vestris, quatenus opere ostendatis et

B exequiamini in effectu, quod dixi inchoatis et proposuisis. Si enim voluntas prompta est dare eleemosynam: secundum id quod habet, accepta est, id est, dando quod sibi in promptu est et superest, seu superfluuit, grata et placens est Deo, non secundum id quod non habet, id est, non exigitur ut ultra vires vel sibi necessaria tribuat. Unde in Evangelio ait Salvator: Quod superest, date eleemosynam, et omnia munda sunt vobis.

Non quia haec dicens aut volumus, ut alius, silicet pauperibus in Jerusalem quisbus succurratis, sit remissio, id est vacantia et otiositas, vivendo de vestris eleemosynis otiosos, vobis autem sit tribulatio, id est gravamen in dando ultra vires: sed ex aequalitate, id est cum discrezione et debita proportione, in presenti tempore velociter decurrente, vestra abundantia in temporaliis, illorum inopia in eisdem temporalibus, utpote indigentiam victus atque vestitus, suppleat: ut et illorum abundantia, id est spiritualis opulentia in gratia et virtute, vestra inopia in eisdem spiritualibus bonis seu merits, sit supplementum: id est, quatenus ipsi dune de vestris eleemosynis sustentantur, orent pro vobis, et impetrect quod ipsi merits vestris impetrare non potestis: ut fiat aequalitas, id est, commensuration, seu proportio in datis et acceptis, dum pro temporaliis spiritualia rependuntur, secundum quodamam decentiam aquitatis: vel, Fiat aequalitas remunerations aeternae saltem in genere, ita ut

11

12

13

14
omnes simul praemium essentiale (quod est Dei fruicio) acquiratis: quod signi-

Num. xx. 2.

ficatur per denarium diurnum, quem singu-

lici operarii receperunt. Sicut scriptum est,
in figura hujus equalitatis, de manna in Exodo, ubi sic legitur: Nec qui plus

colleraret, habuit plus; nec qui minus

colleraret, habuit minus. Quod nume alis

verbis hic dicitur: Qui multum habuit,
id est, plus quam mensuram gomor de

manna collegit, non abundavit, id est,

non plus retinuit sibi quam gomor: et qui

modicum collegit de manna, non min-
ravit, id est, minus non habuit quam

continet gomor. Nec hoc miraculus fie-
bat, sed quam omnes collegissent, totum

simul ponebatur, mensurabaturque sin-
gulis de manna tantium quantum contend

gomor. 

16 Gratias autem Deo agimus, qui dedi-

camem sollicitudinem pro vobis: id est

pro vestri informatione, in corde Titi,

quam habeo ego pro vobis; quoniam ex-
hortationem quidem suscepit, id est, no-

stra admontioni ut iret ad vos, tandem

acquievit; sed quum sollicitior esset pro

vobis, caritate urgete, sua voluntate, id

est proprio motu, professus est ad vos,

non tantium ob nostrum exhortationem.

18 Missimus etiam eum illo fratem, id est

Lucam evangelistam, cujus laus est in

Evangelio ab ipso gloriosissime conscri-

pio, per omnes Ecclesias, quae ejus evan-

gelio utuntur, ejusque sapientiam lau-
dant. Non solum autem est laus ejus in

Evangelio, sed et ordinatus est ab ecce-

lias Judaeorum: id est, socius, peregrina-
nationis nostrae, qua tanquam peregrini

ambulamus per mundum, evangelizantes

ubique. Comes, inquam, est nostrae pe-

regrinationis, in hac gratia, id est in

praedicatione evangelica, quae ministrat,
id est, Deo jubente annuntiat, a nobis

ad Domini gloriaem, ad cujus gloriaem or-

dinanda sunt omnia. Ordinatus est etiam

comes noster et ad destinatum voluntatem

nostram, id est ad complementum propo-
situm nostrae voluntatis: est enim adju-

tor noster idoneus. Devitantes hoc, ne quis

vos vituperet, id est, occasionem habeat

obloquendi nobis, in hac plebuitudine pra-
dicationis evangelicae vel largitionis elec-

mosynae, quae ministret a nobis, qui

et alii praedicamus, et eleemosynas gen-
tium pauperibus in Judaeis minitimus vel

portamus. Si enim Apostolus Titum et

fratrem cum illo non misisset Corinthiis

pro collectione eleemosynarum, vel in suis

praedicationibus innumerum fuisset pauper-

orum praedictorum, aliqui dicere potuis-

sent: Bene quidem praedicit, sed negotiium

sibi commissum de collectione eleemosyn-

arum pro usu pauperum, negligit. —

Præterea, quidam per fratem istum cum

Tito missum, intelligunt Barnabam apo-

stolum, cujus laus est in Evangelio pra-
dicato per omnes Ecclesiæ: quem con-

stat fuisset comitem Pauli in predicando

multis diebus.

Itaque, devitamus vituperium istud:

Providemus enim bona, id est, provide

facimus ut opera nostra bona sint, non

solum coram Deo, id est divino judicio,

sed etiam coram hominibus, id est, irre-

prehensibilis sint, ne aliis scandalizentur

aut detrahant. Duae etenim res sunt, con-

scientia, et fama. Conscientia prodest tibi,

fama proximo. Quo ergo conscientiae sua

confidens, negligit famam, crudelis est.

Debemus namque exemplares esse ad in-

vicerem, sicut monet Salvator, dicens: Sic

lucat lux vestra coram hominibus.

Missimus autem eum illis, videficet cum

Tito et Luca seu Barnaba, et fratem no-

strum: Iste es Apollo, Corinthiorum epi-

scopus, de quo in epistola superiori dictum

est: Ego plantavi. Apollo rigavit. Quo pro-

pter discordiam Corinthiorum discessit ab

eis, rediens ad Apostolum Ephesum; et

rogatus a Paulo ut rediret Corinthum, non

acquievit donee a Tito percepit emen-
dationem Corinthiorn. Idcirco unum ab

Apostolo mittitur. Quem probavimus, id

est, experti sumus, in multis saepe solli-
citum esse pro vestra salute; nunc aut-

tem, audit a vestra emendatione, probavi-
Articulus IX

Expositio capitis noni: Nam de ministerio quod fit in sanctos.

Manifestat autem Apostolis, prae- senti capitolo, modum faciendi ele-
emosynas praeeminentas: ostendensque superiora convenienter esse indita, sub-
jugit: Nam de ministerio quod fit in
sanctis, id est de erogatione eleemosynarum
que dantur panperibus in Jerusalem
consistentialis, ex abundanti, id est
quasi superfluum, est nihili scribere
vobis ultra quam scripsi. Cujus ratio substituit:
Scio enim promptum anima vestrum
ad dandum eos: pro quo de vobis glorius
apud Macedones, proponens vos eis in
diemenum. Quamquam et Achaia, provin-
cia Graeciae: cujus Achaiae civitas metropo-
litana est Corinthus: parata est ad ele-
emosynarum harum contributionem ab
anno praterito: et vestra ausilitia, id
est amorosa relatio pro panperibus, prae-
cavent plurimos ad imitandum vos: sicut
in Proverbiis dicitur, Ferrum ferro aceti-
tur, et homo exculcit faciem proximi sui.

Missimus autem fratres predictos multa
vos vale spectabiles, vident Titum, Luc-
cam seu Barnabam, et Apollinium ad vos,
ne quod gloriamur de vobis, id est de
vestra praeviditudo, evanescit in hae
parte, id est, sine fructu et opere sit. Mi-
simus ergo fratres, quomodo omnia di-
ci, id est, vobis consulti, et Macedonibus
retuli, parati sitis omnino ad dandum;
ne quum venerint mecum Macedonibus,
inveniret vos imparatos, erubescamus
nos tanquam spe nostra frustrati, et qua-
si mendaces inventi, ut non dicamus vos,
id est, de vobis interim sitenamus, in hae
substantia, id est in ista eleemosynarum
donatione: quum tamen certum sit im-
parationem hane magis erubescibilem esse
vobis, quam nobis. Necessarium er-
yo existimari requirere fratres praefatos, ut
praveniant, id est, ante me veniant, ad
vos, et prevarient reprehensionem benefici-
onum hane, id est sepe promissam ele-

T. 13.
mosynarum collationem. paratum esse, id A est collectam atque seorsum repositam, sic quasi benedictionem, id est grate liberaliterque donatum, ut sit opus caritatis, non quasi avaritiam, id est ex cupiditate extortam.

6 Hoc autem dico, id est, ista admente, nam Quis parce seminat, id est, secundum mensuram facultatum suarum medium eleemosynarum tribuit, parce et metet, id est, parvam retributionem accipiet. Si autem quis parum habeat, et de illo modicum largiatur, non parce, sed liberaliter


Ps. cxv, 5. Ideo ait Psalmista : Beatus qui intelligit super egenum et pauperem ; in die mala liberabit eum Dominus. Quamvis autem unusquisque in patria de suo præmio contentetur, et ultra condignum praemietur, dictur tamen parce metere, qui parce seminat, respective, non absolute ; primo, quoniam comparatione aliorum minus habet ; secundo, quoniam præmium correspondet merito.

A Unusquisque det pauperi prout destinavit in corde suo, id est tantum quantum ratio sibi dictat, et ipse rationalitier ordinavit, non ex tristitia, id est non ex tædio quod patitur propter instantiam postulantis : nam ut Augustinus testatur, Quis aut ut careat tædio interpellantis, non ut reficiat viscera indigentis, et rem perdit et meritum ; aut ex necessitate, id est coæelione, sed medio ut sponte. Hilarem enim datorem, id est eum qui animo affectuoso, corde favorabili, etaque mente donat donanda, diliget Deus, id est, abprobabit atque remunerat. Unde in Ecclesiastico habetur : In omni dato ahiarem Eclesiasticæ, fac vultum tuum. Et in Paralipomenon libro David ait : Ego, inquit, in simplicitate corde mei latus obtuli omnia haec.

8 Potens est autem Deus, cui non est impossible, imo nee difficile omne verbum, omnem gratiam, id est omnia dona Spiritus Sancti, omnem virtutem atque scientiam, abundare facere in obis, id est cordibus vestris abundanter infundere : ut in omnibus spiritualibus et temporalibus, vel in omnibus ad salutem necessariis, semper omnem sufficientiam habentes, secundum conditionem et statum viatorum, abundet in omne opus bonum, id est, opera meritoria ex interiori Gratia copiosa agatis. Sicut scriptum est in Psalmo : Dispersit vir justus, id est, diversis tribuit indigentibus, non totum simul indiscrète effudit, dedit pauperibus eleemosynas corporales aut spirituales : ideiæque justitiae interior ejus non in seculum seculi, id est in via et in patria, quia aeternam gloriam promeretur ; et ipsa nunquam exstinguetur, quamvis in patria non maneant eleemosynarum largitio.

Quis autem administrat semem, id est Deus qui conferat materiam eleemosynarum, seminanti, id est eleemosynas facienti : Deus enim omnium honorum est Jacob, 17. dator, et qua alis damus, de manu ejus Par. xxiii, accipimus : et ponem, id est vicitualium sufficientiam, ad manducandum prastabat eleemosynarum factoribus. Beati enim Matth. v, 7.
misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. *Et multiplicabit semen vestrum, id est bona unde eleemosyae fiunt. Tales enim personae communicant plus abundant in temporalibus, quam avari et immisericordes. Propret quod in Proverbiis legitur: Misericordia et veritas non te desaret, et invenies gratiam coram Deo et hominibus. Et angebi incrementa frugum, id est profectus operum seu meritorum, justitiae vestrae, id est quae ex habituali et interiori vestra justitia oriuntur, ut ambuletis de virtute in virtute. Habenti enim (hoc est pio et grato) dabitur, et abundabit; ei autem qui non habet, et quod videtur habere auctetur ab eo.

11 *Ut in omnibus spiritualibus donis totupletati abundetis, id est, corde crescat, in omnem simplicitatem bonam (de qua dictum est sepe), id est in perfectam conscientiam puritatem et vite innocentiam, que simplicitas operatur per vos formaliter gratiarum actionem Deo, id est, inducit vos ad hoc ut Domino gratias referatis, cum in omnibus glorificando simplici corde. Sic enim Job simplex erat, qui tanta perseverat, patientissime dixit: Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est; sit nomen Domini benedictum.

Quod autem Deo gratiae referantur, hinc liquet: *Quoniam ministerium hujus officii, id est communicatio seu administratio eleemosynarum istarum, non solum supplet ex quae desunt sanctis, id est, non tantum succurrat pauperibus in Jerusalem quantum ad vita corporalis susten-

12 *A tationem, sed etiam abundat per multos in gratiarum actione, id est, multos inducit, et abundanter fructificat in eis, ad agendas gratias, in Domino, id est ad gloriam Dei et secundum voluntatem ipsius: qui multi, per probationem ministerii hujus, id est per approbationem et experientiam largitionis eleemosynarum vestrarum, sunt glorificantes Deum in obedientia confessionis vestrae, id est pro obedientia qua fidem vestram non solum verbis, sed etiam rebus profitemini, succurrendo egenis, obiediendoque nobis: confessionis, inquam, tendentis in Evangelium Christi, ut praeceptis atque consistentibus evangelicis obtemperetis. Glorificantes etiam Deum et per simplicitatem communicationis vestrae in illos, id est propter communicationem bonorum vestrorum simplici animo, scilicet solum Dei respectu, factam pauperibus in Judaea, et in omnem, id est ceteris quoque pauperibus pie exhibitam. Glorificantes insuper Deum et in ipsorum pauperum observatone fusa pro vobis: pauperum, dico, desiderantium, id est adhucerant amantium, vel videre cupientium, vos in presenti, sive in patria, propter eminenti gratiam Dei existentem in vobis, id est propter magnum virtutum perfectionem vobis divinitus praestitam.

13 Gratias autem Deo super inenarrabili dono ejus, id est de tam ineffabili pietate et gratia vobis concessa: cujus gratiae magnitudine explicari non potest, si consideretur humana ingratiuludo, declivitas atque fragilitas, divina quoque eceleptudo, misericordia et justitia.
ARTICULUS X

EXPOSITIO CAPITULI DECIMI : IPSIE AUTEM EGO PAULUS, ETC.

FACTA exhortatione ad bonos, jam sermo dirigitur ad incorregtos, qui adhuc pseudoapostolis adhaerunt: quia multa vitia imposuerunt Apostolo, de quibus se consequenter excusat, sicut patet.

Ait ergo : Ipsa autem ego Paulus obsecuri, id est, per sacra rogo, vos, sicut per manum et modestationem, id est in moderam et que iram refrenat, et modestiam, id est in moderam et discretionem, Christo.
6  Et in prompta habentes, id est, expeditae potentiam, ulteriori omnem inobedienciam,  
1Cor. v. 5. tradendo excommunicatos et impios Sathanae in interitu carnis, vel, Christum invocando possimus de eis ultionem acquirere, quoniam impleta fuerit vestra obedientia, id est, perfectam esse nosterum vestram obedientiam. Tune enim et non ante, decet nos contra rebelles insurgere, quoniam prins confirmandi sunt boni, quam mali torquendi. Ad quod pertinent potest illud Apocalypsis: Nolite noceere terrae et mari, neque arborebus, quoad usque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum.

7 Quae secundum faciem sunt, videte: id est, si praeda spiritualia quibus ostendi esse verum Christi apostolorum et falsis preferendum, non vobis sufficient, quae secundum faciem sunt, id est, manifeste apparent in illis et in me, videte, id est pensate. Si quis illorum pseu
doapostolorum confidit sibi, id est, de propria perfectione presumit, Christi se esse, id est ad Christum per gratiam se pertinent, hoc cogitaret iverum apud se, id est, diligenter consideret atque revolvat, ne se preferat nobis: quia sicet ipse Christi est, secundum opinionem sumam fallacem, ita et nos Christi sumus fideles ministri, secundum veritatem. Nam et si amplectus aliquid gloriosus fuerit in Domino de potestate nostra, quam illi de sua gloriari possint, id est, quamvis illis nostram potestatem praetulero, quam dedit nobis Dominus in edificationem, et non in destructionem, id est ad hoc ut ea salubritate utamur, non impie abutamur, videlicet ut vos veribus atque exemplis edificemus in vita spirituali, et non insigniam nee subvertamus quemquam vestrum: non erubesceamus quasi prae suspensus se hoc agens, quia sic est. Veritatem ministri Christi potestate sibi concessa abut possunt, et sequiis abutamur, ut patet de malis saecrodolibus, sed non sine grandi peccato.

Denique, ne isti erronei estimarenten Apo-

8 stolum non esse factum quom praesens adset, quod alius minabatur, dicendo se potentem et promptum ulteriori omni nione obedientiam: ne igitur ita sentirent, adjuncti: Ut autem non existiner in incon
correctis et falsis, tamquam tercere vos per epistolam, id est in epistolis meis ad vos missis verba minatoria etecere, quae non adeo praesens imploere (nam hoc milii imponunt): quoniam quidem episto-

B dierilis, atque vero, præstia autem corporis infirma, id est, nos ipsi corporaliter praesentes, impotenites et timidus umus, non audentes exercere rigorem, sed adulescentes et sermo noster contemptibilis, id est non rhetorici, nec humanus argumentus firmatus, sed simplex et in
dus, nil probans: hoc cogitaret iverum apud se, id est, diligenter consideret etque revolvat, ne se preferat nobis: quia quales sumus verba per epistolam, id est in epistolis, dum sumus absentes, tales erimus et presentes, in facto, id est, opere exsequemur quaequecumque minamur, et nos facturos praecipimus in epistolis vobis transmisis.

Non enim audemus salva conscientia, inscrere, id est comminuere, aut comparare, id est vere pares asserere, nos, qui
dam qui semetipos commendant ob propriam laudem et ahorum deceptionem, videlicet ambiguos et pseudapostolos, qui potestatem sibi usurpant, et delinquenti um vitia palpant, Si enim dicermus nos eis pares aut similis, mentiremur. Sed nos ipsi in nobis, id est in consideratione et examine mentis nostra, sumus nosmet
tipos motientes seu mensurantes, id est, nos ipsos diligenter dissertationem, gratiamque nobis collatum perpendimus, ne prae
tius nobis terminus transgrediamur, et plus justo nos ipsos jactemus, et sumus comparantes nosmetipos nobis, id est, moderate et sabrie de nobis sentimus, propriamque mensuram pensamus.

Nos autem non in immensum gloria

13

11

10

9
nitus præstitutum nihil præsumimus, sed gloriamur, et gloriano exercemus nostrae praedicationis officium, secundum mensuram regulam, id est secundum extensionem ordinationis divinae, quæ omnium rerum prima regula est; quan mensuram seu extensionem mensur est nobis Deus, id est, perambulandum praefixit sapientia Dei: cujus nutu missi sunt singuli Apostolorum ad certas determinatasque gentes, de quorum conversione gloriarentur in Domino. Ideo subditur: mensuram pertingendi usque ad vos: quia ex divina revelatione perexit Apostolus Corinthum. Non enim quasi non pertingentes ad vos, ad quorum conversionem destinati sumus, superextendimus nos, id est, ultra prescriptum ad Deo terminum non tendimus. Usque ad vos enim pervenimus in Evangelio Christi, id est in prædicatione evangelica. Non tamen dumtaxat usque ad Corinthum venit, quippe qui ad Illyrorem mare per circuitum Evangelium Christi replevit.

Rom. xv. 19.

Non in immensum, id est sine debito moderamine, gloriantes in aliens labores, id est in prædicatione et conversione aliorum, quasi illos labores nobis attribuamus, vel de conversis per alios principaliter gloriemur; sed gloriamur de nostro labore in vestri conversione: speram autem habentes crescentis fidei vestrae, id est, pœfectum sumus sperantes de fide vestra crescente et proficiente de uno virtutoso actu in alium. Quis autem sit iste pœfectus speratus (qui dicitur spes, sumendo sper pro bono sperato), subjunxitur: in vobis magnificari, id est in cordibus vestris tales esse seu cognosci, quales veraciter sumus, ne posthae vili-pendamur a vobis; vel, In vobis, id est per vos magnificari apud alios, quibus A ex vestri conversione ac perfectione innotescit nos esse veros Dei apostolos: magnificari autem secundum regulam nostram, id est secundum mensuram, proportionem seu modum gratiae nobis collatae, ne quis nos altiores putet quam sumus; in abundantia, id est in copiosa ac fervida promittudine animi, parati sumus etiam in illa quæ ultra vos sunt loca evangelicae, id est gentibus valde distantibus prædicare, non in aliena regula, id est mensura seu plebe alii commissa, videbant B in his quæ præparata sunt, id est per prædicationem aliorum ad fidem conversa, gloriar inaniter. Non enim in illis gloriar absurdatur Apostolus, sicut nunc dictum est, sed de ipsis qui sua sorti contigerant. Unde Romanis dixit: Sic autem prædicaevum Evangelium hoc, non ubi nominatus est Christus, ne super alienum fundamentum edificarent.

ARTICULUS XI

ELUCIDATIO CAPITULI UNDECIM : UTINAM SUSTINERETIS MODICEM QUID INSIPIENTIE MEAE.

COMPLETA excusatione Apostoli, qua A se excusavit de malis sibi a pseudo- apostolis impositis, nunc invectur contra illos. Et primo petit se patieter au- diri a suis. Utinam sustineretis modicum quid insipientiae meae, id est, utinam aqua- nimitur audiretis paululum verba mea, quibus laude me ipsum : quod esse vi- detur insipientes, et ab aliqibus fatuum reputatur, quum dicit Scriptura, Laudet- te alienus, et non os tuum. Quo circita sei- endum, quod moralia, quum versentur circa particularia, mutabilita sunt, atque mutanda secundum diversitatem locorum, causarum, temporum et personarum. Id- circa de eis tam certe regulae dari non possunt, quin vicissim patiatur instant- tiam propter rationaliorem causam : quod viri erudiuti attendant, non autem indo- cti, unde quum alicquid fit a justo vel sapiente, quod contrariari videtur verbis regularum moralium, quamvis intentione- rim carum non rapgenet, indiscreti ac sto- lidi judicant illud licitum. Quum ergo Scriptura prohibeat laudare se ipsum, insi- pieintiae est semper secundum opinionem sulpitum, ut quisquam laudet se ipsum. Ideo dicit Apostolus, se optare ut sustineant modicum insipientiae sua secun- dum asimulationem indiscretorum : quod tamen, secundum veritatem, erat magnum quid sapientiae. Salomonis enim verbum intelligendum est, quando occultatio pro- priae landis non vergit in prejudicium veritatis, nec in detrimentum salutis pro- ximorum, nec in honoris divini dispens- dium : et oh has causas Paulus commen- davit se ipsum. Simili modo solvitur quod Apostolus in suis epistolis toties suos lan- dat discipulos, quem tamen in Ecclesia- stico scriptum sit : Ante mortem ne lau- Eceh.xiii,30. des hominem quemquam.

Sed et supportate me. id est, patienter auscultate quae dico, et forte me sicut decret praelatum supportari a subdes suis. Et merito me supportare debitis : ...Emul- tor enim vos, id est, ardentibus diligis, non quaetereunques, seu carnali affectione, sed Dei amulatione, id est sincerus ac deiformi amore, videliet ad hume finem ad quem vos amat Deus, ut consequam- ni vitam aeternam. — Denique, .Emulari.

multis modis accipitur : Primo, pro in- dignatione, juxta illud Ezechielis : Erat Ezek.xvil. idolum zelii ad provocandum amulatio- nem, Secundo, pro rancore, ut ad Roma- nos Paulus : Non in contensione et amula- tione. Tertio, pro desiderio boni nonum adepti, sicut dictum est supra : .Emulan- 

Quod autem amonler vos, palet : Despon- di enim annulo fidei, id est, spirituali maritino junxi, vos omnes fideles, uni- viro, videnet Christo, virginem castam exhibere Christo, id est ad hoc ut exhi- beam vos Christo sponsam ac virginem illibatam. Omnem enim fideles caritate con- nexi, sunt una sponsa Christi unaque virgo spiritualiter, proper integrae fidei muta- tem. Carnis namque virginitas, est inte- gritas corporis a contagione carnali ; vir- ginitas cordis, est fides incorrupta. Unde quod Osee Dominus loquitur : Sponsabo isae, 19. te mihi in fide, Ideo singulariter dixit,
Virginem, propter unitatem catholicæ fideli, solide spei, atque amoris divini. Hujus conjunctionis interea ac matrimonialis inter Christum et Ecclesiam paronymphus erat Apostolus, tanquam Sponsi secretarius et amicus.

Consequenter præmonet Apostolus Corinthios contra futura pericula, quæ in se celatum ne reeditent, vel tentationibus superentur.

3. *Timæo autem, ne sic ut serpens, id est diabolus: de quo in Isaïa legitur, Visitabit Dominus super Leviathan serpentem tortuosum; Evam in paradiso sedavit astutia, id est calliditate suæ, diœcens.* Nequaquam moriæmini, sed eritis sicut dii: *illa corrupiantur sensus vestri, id est, intellectus vestrum mendacer informerunt a pseudodoctoribus et pestiferis, et vexantium ab simplicitate, id est, ut una fide et simplici veritate, quæ est in Christo, sicent in causa atque magistro; vel, Est in Christo, quoniam est secundum benefacilium ejus, et complacet ei. Timæo ergo ne dicipiamini a falsis doctoribus, sed non debetis eos advertere: *Nam si is fallax qui venit, id est, vos accedit gracia informandi, alium Christianum, id est exellentiorerem salvatorem, prædictum vobis quem non predicavimus: quod esse non potest, quum Christum dicamus Deum verum; aut alium spiritum meliorem accipitis per prædicationem falsam, quem non acceptatis ex prædicatione nostra: quod esse non potest, quia per nostram prædicationem vobis est datus Spiritus Sanctus versus Deus; aut alium, id est salubrios, evangelium recipitis ab illo fallaci, quod non recepitis: quod esse non valet; recte paternimini, id est, unce merito sustineritis doctrinam illorum fallaciæ. Sed ita non est:*

4. *Existimo enim nihil me minus fecisse, docendo, miracula operando, gratiam Spiritus Sancti vobis impetrando, a magnis, id est veris Apostolis: et pro consequens præferendi mihi non sunt pseudopastori.* Nam et si ego imperitus sum sermone, id est ignarus humanae eloquentiae, praestitum in lingua peregrina; sed non scientia imperitus sum, quam sim in divinis Scripturis eruditus, non solum humana instructione ad pedes Gamalielis, sed multo copiosius ex illuminatione divina in raptu meo usque ad tertium cælum. Sed *Cor. xi, videtur Apostolus agere contra id quod ii ipse alios docuit, diœcens: Qui se existi- Cor. ii, mat aliquid seire, nondum scit quemadmodum oporteat eum scire. Et Salomon ait: Vidisti hominem sapientem sibi vir, deri? magis illo spem stultus habebat. Et Cor. xxvi. B respondendum, quod hæ atque similia* ideœ dicuntur, quia non debet aliquid sapientes esse in oculis propriis, adscribendo sibi quod habet, sed solum in Domino. In omnibus autem verbis et factis manifestatur sùs vos, id est, experimento didicìstis, qualsim sim, et quantum a Domino sortitus sim gratiam, in docendo, conversando, et signa agendo.

Deinde ostendit Apostolus, quod propter suam humilitatem non debet violendi. *Aut numquid peccatum fecit, me ipsum humilians, id est, inferioribus me conformans, propriis manibus laborando, et non tanquam praditus de bonis vestris vivendo, ut vos exaltatimini, id est, profe- ctum sumatis in gratia, redditì iis max humilitatis ac agilitatis exemplo? Humiliavi autem me, quoniam gratias, id est sine exceptione temporales commodi, Evangelium Dei evangeliizavi vobis. Alias autem Ecclesias exspoliavi accipiens stipendium, id est, a ceteris fidelibus certius multa accepi stipendium vitae, ad ministerium ver- strum, id est ad hoc ut vobis liberius prædicare possem. Et quando essent apud vos, et egerem victam, nulli vestrum onerosus fui, aliquid exigeo vel reciproco a vobis.* Nam quod mihi decret pro sustenta- tione vitae, consumptis his qua ab aliis Ecclesiis cepi, supplicaverat, id est, mihi dedepont, fratres qui venerunt ad me a Macedonia: a quibus tanquam a bene correctis aliquid accepi, præsertim ne tristarentur et fructu cleemosynae privarentur, si nihil ab eis sumpsisset. Et *omnibus
diebus atque negotii, sine onere me vobis A
servavi, a receptione stipendiarii vestrorum seu exemplum abstinentis et servabo in postera. Est veritas Christi in me, id est, per veritatem Christi in me existentiem hoc assere, quoniam haec gloria, id est ista perfectio et bona gloriatione, sibi et quid praedicavi vobis sine gravamine vestro, non infringetur, id est, non tolletur neque deficiet, in me in regio
nibus, id est Ecclesiae. Achau: cujus metropolis est Corinthus.

11 Quare? id est, cur hoc ago et agam? an
ideo quia non diligio vos? Deus seii quod non facio ideo. Unde constat quod inter
sum ad dilectionem pertineat, alicuius ab a\io capere; ad olim vero, nil velle reci
cipere. Quod autem facio, et faciam, servando me vobis sine onere, ideo facio, ut amputem occasionem cum qui volun
t occasionem, id est, studium pseudoapostolorum impediam, qui querunt occasionem alicuius acquiriendi a vobis meo exemplo. Unde si viderent me vestris stipendiis sustentari, ipsi audaciam sumentur multa exigi
gendi a vobis. Amputo ergo occasionem
corum, ut in quo gloriantur, id est in apostolatu, de quo se inaniter jactant, in
cipientur sicut et nos, id est similis no
bis sint, nil accipiendo a vobis, sicut et
nos nihili accipimus. Quod autem inaniter gloriantur de suo officio, patet:

13 Non ejusmodi pseudoapostoli, sunt op
erationii subtili. id est fallaces ministri,
transfigurantes se sunt in Apostolos Chri
ti, id est, speciem religiosis assumunt, sanctitatatem simulant, et per exteriorum

14 propter tanquam ostentant se ac si essent ve
ri Apostoli. Et non mirum est hoc: ipse

15 enim Satanas princeps illorum, transfigurat se in angulum lucis, id est, in si
mitudine Christi Angeli magni consili, seu alterius cujuscumque angelici spiri
ritus, se ostendit, quantum ad formam
assumptam. Multa quoque vera et bona
sugerit, quattuor credatur missus a Deo, et fallat, Ideo per alium Apostolum diei
tur: Nolite omni spiritui credere, sed pro
hate spiritus, si ex Deo sunt. Non est er

gio magnum, id est multum mirandum, si
ministri ejus, id est homines seductores,
transfigurtur, id est, sanctitatis specie
um exterius induntur, velut sint ministri
justitiae. Quorum ministrorum, tam Chri
stii quam Satanae, finis, id est retributio
finalis, erit secundum opera iporum.

16 Herum dieo quod dixi superius, seili
cet. Supportate me, et, l'utnam sustine
retis modicum quid insipientiae meae: ne
quis me putet insipientem, dum de spiri
tualibus gratis mihi collatis glorior, quum
non inaniter glorier, sed in Domino, ad
edificationem proximorum. Aliqui, id est, si
non sustinetis me in spiritualibus

17 gloriantem, velut insipientem accipite me

18 gloriantem in carnaliis, secundum mo
dum dicendum: quae gloriation videtur ma
gis insipient, quam illa quae de spiritual
ibus est, quamvis nulla carum in me fuit
vana ac stultia, sed propter efficacem cau
sam assumpta. Sic ergo accipite me, ut
e et ego modicum quid glorier secundum
carnem, seu de his quae carnis generosi
tatem conceruant: quae gloriation modica

19 est. Quod loquer de nobilitate nostra se

20 cundum carnem, non loquor, id est, lo
qui non videor, secundum Deum, id est

21 sapienter et juste, quia speciem stultitiae
habet fundare se ipsum, sed quasi in insi
palia, id est per modum vanitatis at
que stultitiae loquer, secundum apparent

22 tiam superficialis, quando finis inferior
non pensatur, in hac substantia, id est,
existentia seu materia, glorior hujus.

23 Cur autem Apostolus vulnerat secundum
carnem gloriar, subjicit. Quoniam multi
falsi atque pestiferi gloriantur secundum
carnem, id est carnaliter, seu de his quae
carnis dignitate resipiunt, ut sunt mo
bilitates generis, conditionis libertas; et ego

24 glorior de iisdem, non tamen cedem fi

25 ne quo illi, sed ne a vobis aestimer illis
inferior, siquae contemptu me, propria

26 salutis patiamini detrimentum. Glorior

27 ergo hoc modo, non obstante quod vides

28 atur inane et stultum.

Libri apud Prophetam protestatur, Co mederunt carnem populii mei, et pellem desuper excoriverrunt: *si quis extollitur*, id est, cohibis se praefert, vel superba verba contra vos profert: *si quis in faciem vos cedit* alapam dando: *impletis enim

Illud in Evangelio, Si quis te persecuerit in unam maximam, peacie et alteram.

*Secundum ignobilitatem dico vos haec sustinere, id est, haec tanta sustinetis, tantaquam ignobiliores injuriatoribus vestris, A de carnis nobilitate kainstibus, quasi nos infirmi fuerimus in hac parte, id est, sic ista sustinetis ab illis, quasi nos illis ignobiliores essetis: quod ita non est, sicut patebit.*

Secundo, et magis quidem ad litteram, expounitur sic: Libenter suffertis insipientes, id est pseudoapostolos inaniter se commendantes, quorum verba et opera suffertis, *quia sitis insipientes*. Ironice loquitur, ut confundantur ad ponderantiam. Stulte quippe egerunt, sustineant

B do hujusmodi pestilentes. *Sustinetis enim, si quis pseudoapostolus vos in servitutem redigit*, id est, a libertate ac diutinentia evangelica legis, in observantias legis scripta vos transfert, predicando oportere utramque legem omnino servare, ut falsae; *si quis illorum falsorum decorat, si quis accipit vestra*: sicut de Pharisaes ait Salvator, quod devorabant domos vitandarum sub obtento prolixe orationis; *si quis illorum exaltitor contra vos, jaetans se natum de semine Patriarcharum, et esse circumcircismus, vos vero fuisset idololatras, et incircumcisos jam esse. Quae autem sequuntur, expoununtur sicut jam patuit.*

Denique, quod falsi isti non fuerint excellentiores Apostolo, etiam in carnilibus, de quibus inaniter gloriamabantur, ostenditur. *In quo quis audet, id est, in quo aliquis illorum pseudoapostolorum se landare præsumit,* "auede et ego me collaudare, non tamen eo fine quo illi (ut dictum est)."

Hebraei sunt linguae et natione, et ego similiter. *Israelite sunt*, id est de tribu Jacob, qui alio nomine appellatus est Israel, et ego Israelita sum. *Semen Abrahami*, id est, carnales, non spirituales filii Abrahami sunt, et ego utroque modo Abrahami filius sum. Ministri Christi sunt, secundum apparentem sanctitatem et suam præsumptionem, non autem secundum veritatem; et ego versus Christi minister sum. *Ut minus sapiens*, id est per modum stultioris, dico, plus ego, id est, perfectionis Christi minister quam illi: quod tamen dicere, videtur ad insipien-
tiam pertinere. Ideo dice hoc ut minus sapiens, quamvis secundum veritatem, sapienter loquar et salubriter agam, ita me commendando: sicut jam dixit est sapius.

Sum ergo minister Christi plus illis: Primo, in laboribus plurimis, quia pro Christi amore et proximorum conversione plus expectativis laboravi, imo et plus veris Apostolis, juxta illud: Plus omnis laboravi: in carceribus abundatius, id est, frequentius et durius quam illi fui incarceratus; in plagis, id est vulneribus flagellorum mihi inflictis, supra modum humanae virtutis seu ultra mensuram aliorum; in mortibus, id est gravissimis pennis seu mortis periculis, fui frequentem plagas vero describit, adjungens: A Judaeis obstinatis ac perfidis quinque, id est quinque vicibus, quadragenais plagas seu pericussione, una minus, id est una percussione substraeta. Aequi, id est tringita novem. Erat nemo, Deo jubente, preceptum per Moyse, ut si quis aliquid dignum plagis committeret, prostreretur, et coram adstantibus flagellaretur, ita ut pro mensura pececat esse et modus plagarum: sic tamen ut quadragenarium numerum non excederet, ne fude lacereat frater, ante aliorum conspectum Jaceret. Ne ergo Judaei vidiscerent crudesce, dederunt Apostolo non quadraginta, sed triginta novem plagas.

Ter virgis cessus sum a gentilibus: sicut in Actibus Apostolorum partim describatur: semel lepadatus sum Lyceorum, ad Judaeos, quando me traxerunt extra civitatem, astitantes me mortuum: prout in Actibus legitur: ter naufragium feci, id est sustinui: nucet et die in profundum maris, id est in alto aquarum multarum, fui tempus detentus: in iteribus pro Christo fui sepe, in quibus tamen sunt muitae insidiae. Multa enim spatia perambulavit Apostolus, disseminando verbum Dei.

Ostensum sum quoque servus Christi prae ceteris: periculis fluminum, periculis in mari, periculis in falsis fratribus, in mortibus, in periculis stulti detinui, id est sustinui: periculis ex genere, et periculis in civitate, et periculis in solitudine. In apostollis, id est sustinui: est periculum a Judaeis, de genere meo existentibus, pericula etiam civium contra me insurgentium, atque pericula a hostibus, eurn quam perambulavi: periculis in mari, periculis in falsis fratribus, id est sufferinge discrimina mortis, non solum ex parte maris, sicut praedixi, sed etiam ab his qui versantur et insidiantur in materia, ut sunt piratae; patiendo itin pericula varia a simulatis fidelibus, puta haereticis, hypocritis et dolosis. De qualibus in Jeremia dicitur: Sagitta vulnerans lingua eorum, et in ore suae pacem cum amico suorum loquitur, et occulte ponit eis insidias.

Insuper fui plus ceteris servus Christi: in laboribus victum ac necessaria pro rebus eorum, ut et condituri, et in mortibus, et in periculis multis, omnem enim tempore dormivit Apostolus, sed die ac nocte insistebat divinis ultra omnem facultatem humanam: in fane et siti, in jejunii multis, in vigore et nuditate. Ommia enim incommoda ista afflictionis, quae corporis patiabatur Apostolus: non quod penitus mundus inessentin, nisi forte ab aliquibus spoliatus, sed quia vestimentorum penuria passus sit: quia etiam viro habuisset, dedisset illud egenis.

Hec itaque passus sum, praeter, id est ultra, illa que exteriuscum sunt, id est, quae ex parte aliorum me cruciant, instantia mea quotidiana, id est, quae mehi assidue instant atque occurrunt ex consideratione proximorum, quibus commissor, et pro quibus sollicitor. Ideo subditur: sollicitudo omnia Ecclesiaram, quia ex servida caritate de omnium salute sollicitor sicut de propria. Sollicitundo autem mentem affligit. Quis infirmatur in anima, titubando in fide vel ceteris donis gratuidatis, et ego non infirmor, id est, non affligor, ejus defectibus cordialiter com-
patendo, sicut perfecta requirit dilectio? A 
Quis scandalizaverit, id est, ad ruinam pec-
cauti indueatur ex verbo vel facto alterius 
inordinato, et ego non uror, id est, flam-
ma caritatis accedent in compassionis il-
fius, ut desiderando reprehensionem ipsius?

Si gloriaris oportet, id est, quia necesse 
est me gloriar de bonis mihi concessis, 
ad vestri informationem, ne me pseudo-
apostolis inferiorem putetis: que infir-
militatis meae sunt, id est de his quae mihi 
convenient ex parte passibilitatis et hu-
militatibus gloriar in Domino, ut 
puta de tribulationibus quas pro Christo 
sustinui, non de nobilitate prosapiae aut 
sublimitate potentiae, de quibus pseudo 
illi apostoli se jactant.

Consequenter tangit Apostolus quam-
dam, quam passus est, speciale persecutionem, 
de qua gloriatur in Domino. 
Premititique juramentum, ut firmius si-
bi credatur: loquebatur enim tardis ad 
credendum. Deus et Pater Domini nostri 
Jesu Christi, id est Pater arternus, qui 
est Deus Christi secundum naturam as-
sumptam, et Pater ejus secundum natu-
ram divinam, sit, quem nihil latet, qui 
est benedictus in secula, id est in sem-
piternum tantus, quod non mentior in 
his quae dixi et dicam, videlet: Dama-
sci praepositus gentis Arethae regis, id est 
praepositus civitatis Damascusae, videlet 
gentis Arethae regis, id est populi subiecti 
Arethae regi, sub quo iste praepositus re-
xit Damascus. Sumit autem Apostolus ur-
hem pro habitatoribus ejus, puta Dama-
scum pro gente in Damasco morante, ae

A subdita regi Arethae. Hic ergo praepositus 
custodiebat civilatem Damascusenorum, id 
est, ad instantiam et propter munera Ju-
deorum custodiri fecit portas Damascus ne 
excirum, ut me comprehenderet in civitate 
latentem; et per fenestram domus muro 
adharetis, in sporta dictissum som a di-
scipulis, per murum civitatis, et sic effugi 
manus ejus. Hoc etiam modo Michol di-
misit David, et Rahab nuntios Josue.

Patet ergo non esse contemendum hu-
amum auxilium, quandomi ordinate et 
B congrue haberis poest, quamvis sem-
per in Domino sit sperandum, praesertim 
quum et virtus humani auxiliis a Deo de-
pendeat. Debet enim homo facere quod 
in se est, nec ante recurrendum est ad 
solum Dei suffragium, nisi quum deficit 
humanum. Imo non debet quisquam ex-
spectare divinum auxilium, dum habet 
quod agat, ne Deus tentare videatur. Sic 
Ezechias piissimus videns se regi Assy-
riorum praevalere non posse, totum se 
contulit ad rogandum Dominum, ut le-

30

31

32

14-19.

II Par.

xxxii. 2-8.

I Cor. xiv. 1

Act. iv. 23-

25.

252 ENARRATIO IN CAP. XI EPISTOLAE II B. PAULI AD CORINTHIOS. — ART. XI
ARTICULUS XII

EXPOSITIO CAPITULI DUODECIMI : SI GLOBIARI OPORIET, NON EXPEDIT.

DECLARAVIT Apostolus excellentiam Apostoli, in superiori capitul. per malam quam pertulit. Jam ostendit eandem per specialia bona sibi concessa, et ait: Si gloriari oporet, id est, quia necesse est ut glorianto commendem me ipsum ad Dei honorem, ut repromam gloriam illum, siue propter ratio-1

nabilem causam expediens est. L'entiam autem, id est, describendo procedam, ad visiones et revelationes Domini, id est divina secreta que vidi mente ac intellexi.


renis.

Gen. xii. Dua. n. 1. Prophetares: intelligentia enim opus est in visione.

Secio hominem in Christo per fidem et caritatem stabilitum, videlicet me ipsum, Consuetudo autem est viris sanctis, quam aliquid magnificum de se ipsis conscribunt aut asserunt, non exprimere proprium nomen, sed loqui de se ipsis vel ut alii. Secio itaque hominem ante annos quatuordecim, qui lapsi sunt a tempore revelationis usque ad horam narrationis presentis. Unde tenendum videtur, quod raptus de quo jam sermo est, fuit statim in ipsa conversione Pauli, quum triduo erat caecus, non manducans neque bibens. Sive in corpore, sive extra corpus, nescio, id est, an homo iste tempore hujus revelationis seu raptus, fuit vivens in corpore, anima existente in corpore per suam essentiam, anima ejus fuit realiter a corpore separata, et substantialiter in coelum tertium sublevata, ac demum corpori reunita, visione cessante, hodie nescio. Deus scit quomodo fuerat: vel, Deus scit quod veraerit dico me istud nescire. Scielat autem Apostolus corpus summanissime in terra, sed de anima sua dubius fuit an erat in corde solum per contemplationem, an per essentiam tamquam a corpore separata. Scio ergo raptum in spiritu supernaturaliter atque fortissime hujusmodi usque ad tertium coelum, id est coelum empyreum, quod est locus Beatorem. Et dicitur empyreum, quasi ignem, non a calore, sed splendore. Vocaturque tertium, respectu octavae spherae, quae dicitur firmamentum, seu coelum siderenum, et eredi crystallini seu aquei, quod secundum philosophos dicitur nova sphera.

Dua. n. 1. Quidam expunuit hos coelos spiritu-1

litter: ut per primum coelum intelligatur visio corporalis divinitatis facta, quia unus videt quod alius adstante videre non po-

Quidam insuper per primum cœlum intelligunt infaunam hierarchiam, in qua sunt Angeli, Archangeli, Principatus. Per secundum cœlum, medium hierarchiam, in qua sunt Potestates, Virtutes et Dominatones. Per tertium, summam, in qua sunt Throni, Cherubim et Seraphim. Dicunt ergo Apostolus raptum usque ad tertium cœlum, id est usque ad aequalitatem cognitionis angelorum summœ hierarchiae, icta ut tam clare viderit Deum quam illi. — Postremo nonnulli per primum cœlum intelligunt cognitionem coelitum orbium: per secundum, cognitionem coelitum animorum; per tertium, notitiam divinarum Personarum, ad quorum contemplationem raptus est Paulus; nec dubium quin alia quoque vidit in Deo.

Et scio hujusmodi hominem, sive in corpore, sive extra corpus, necsic Deus scit: quoniam raptus est in paradisum, A id est in prae ductum tertium cœlum spirituale seu corporale: quod dicitur paradisus, ratione dulcedinis et tranquilitatis quæ ibi sentitur. De quo paradiso scriptum est in Apocalypsi: Vincenti dabo edere de ligno vitae, quod est in paradiso Dei mei. Loquitur autem Apostolus de paradiso terrestri, ut aliqui opinantur, dicentes Apostolus bis raptumuisse, semel in cœlum tertium, et semel in paradisum, quando videleict ingressus est templum Dei, de quo dicebat: Factum est, iniqui, revertente me in Jerusalem, et orante in templo, fieri me in excessum mentis. Et isti sequuntur Ambrosium. Quorum positionem reprobant quidam per hoc, quod visio ista secunda facta fuit din post scripturam æ missionem presentis epistole, utpote instante captione et duzione Apostoli ad Romanorum imperatorem; hanc vero epistolam jam ante scriptis a Troade, ut dicit Hieronymus in presentis epistole prologo. Sed istsa reprobatio non valet. Quamvis enim Apostolus hanc secundam visionem recitet in Actibus, ubi describiitur ejus captivitas ex qua Romam delatus est, tamen intueri diligenter textum præallegati capituli, constat quod Apostolus visionem illam habuerit statim post primam, quando videleict a Damasco reversus, ingressus est templum. Quomodo cumque autem dicatur, sequientia verba veritatem habent, et magis convenient raptui ejus in tertium cœlum, quam in paradisum, si distinctæ visiones dicantur. Et icti distinctæ visiones essent, tamen per paradisum posse spiritualiter accipi suavissima quædam tranquillicitas mentis.

Subdit ergo: Et audivet arcana verba, id est, Deo in anima ejus loquente per illuminationem internam, percepit atque cognovit quædam secreta de Deo et creaturis, præsertim de mysteriis Christi, de prædestinatione divina, de angelorum ordinibus, multisque aliis, quorum cognition ommem naturalem cognitionem excedit. Denique, cessante hoc raptu ad intelle-
etum perteinente, remanserunt in anima A
Pauli quaedam similitudines, per quas mem-
ror erat cum quae vidit in raptu. Nec oportet dicere, quod omnium mortal
sit quae vidit in raptu, quia corpus quod corrupititura, aggravat animam; sed tanta mansit in eo illorum memoria sive scien-
tia, quanta necessaria fuit sibi ad in-
structionem Ecclesie, vel professum ani-
mae sua, "qui non licet homini loqui, id est manifestari, quum non sint capaces aut digni, nisi forte essent tales quales
Paulus, ut potius dici possent di quam II
homines. Unde Tobie Raphael dixit : Sa-
cramentum regis abscondere bonum est;

Tab. xxv. 7.

Ex xvi. 16. et Isaia, Secretum (aet) meum mihi, se-
cretum meum mihi. Aliquid tamen san-
etissimi divinissimisque hominibus, ut Dionysio, creditur Paulus multa de his
arcanis revelasse.

5 Pro hujusmodi gloriaror, id est, pro tanti
tatis beneficis mihi divinitus distributis
labora in Domino, gratiae referendae; pro
me autem, id est de me ipso, nihil glori-
abor, nisi in infirmitatibus meis. id est C
persecutionibus et calamitatibus aoque lan-
guoribus, quae pro Christo, vel propter
ipsos amorem libenter sustineo; de qui-
bus in Domino glorior, juxta illud, 
Lactatius
sumus pro diebus quibus nos humiliasti,
avitis qui quis vidimus mala. Nam et si
voluero gloriaris de revelationibus seu in-
firmatibus meis, non ero insipiens, se-
cundum veritatem, quamvis quidam hoc
potent; non enim inani, sed in Domino
ponsor; veritatem enim dicit, laudan-
do et glorianto hic modo. Parco autem, id est, moderate et sobrie refero gratias
mihi donatas, non omnes exprimem, ne
quis me existimet supra id quod videt
in me, id est, ne aliquis homo putet me
altioris naturae vel dignioris conditionis
quam sum, utpota angelum incarnatum,
vell hominem impassibilem, cujus tamen
oppositum videt, aut audit alius ali-
quid me, id est de me, videbit quod
sum homo passibilis sicet et ceteri; vel,
Ex me, id est ex ore meo quo dico me
similem aliis, mortalem atque passibilem.

Ne ergo putet me aliquid esse altiorum
quam talem, ideo parce. Vel sic : Parco
autem, ne quis suspicatus me existimet
erigi per tumorem superbie, supra id
quod visum in me, aut audit aliquid ex
me, id est ultra fames meritorum me-
orum.

Consequenter ostendit Apostolus datum
sibi esse remedium contra superbiam. Ma-
gna enim specialisque gratiae, solet esse
tionis occasio. Cetera enim vilia reg-
num in impiis, superbia vero de spiritu-
ali excellentia virtuosos fortius tangere
solet. Et ne magnitudo revelationum di-
vinarum exstollat me ex occasione, id est,
ad superbiendum inducit me, datus est
mihi a Deo effecte vel permissive sti-
mutus carnis meae. Per hunc stimulum
quidam intelligunt corporalem infirmi-
tem, ac peccau quamdam punctum, vi-
delicet dolorem laterum, vel passionem
iliacum, aut simile aliquid. Corporis au-
tem infirmitas, mensis humilitatem con-
servat, quia per eam inducit homon ad
propries fragilates ac imperfectiosi
considerationem. Subditur autem : angelus
Sathanas, id est daemon, e suum prince-
aposta misus ad affligendum me sient
affligit, qui me colaphizet, id est,
icibus infirmitate fatiget : non quod
stimulus iste fuerit realiter angelus Satha-
nae, sed quia inferiatur et conscientatur
ab eo. Alii per stimulum carnis intelli-
gunt tentationem libidinis, seu conspi-
icientiam carnis, quantum dicunt gravius in-
frattasse Apostolam post raptum quam ante.
Et ne astimetur stimulatio ista fuise a
causa interiori, hoc est a carne, sed a da-
holo, subditur : Angelus Satanae, stimu-
num istum in me agitans indeesse, ut me
colaphizet, id est, confusibiliter tractet.
Talis autem tentatio maxime reprimit mo-
tus spiritualis superioris, quoniam facta
hominem experimento seire proprie con-
ditionis miserae inclinationem, et pro-
nitatem in malum. Tentatio autem eii
non consentitus, non est peccatum, sed
materia exercendae virtutis. Quod tamen intelligendum est de tentatione exteriori, illa videlicet quae fit ab hoste, non a carne: quae enim a carne est, sive interior, peccatum est veniale, licet ei denegetur consensus. Veruntamen, secundum doctores, motus primo primum, qui sunt ex causa pure naturali nequaquam voluntaria, nullum modo habent rationem peccati.

Propter quod, id est propter stimuli hujus inquietudinem sive molestiam, ter rogavi Dominum supplicatione precipua ac solemni, ut discerder a me tribulatio stimuli hujus, quae videbatur mihi magis obesse quam prodesse. Et dixit mihi Dominus, per inspirationem internam, sive per angelum: Sufficient tibi gratia mea, id est, excellenter spiritualis perfectionis quam tibi largitus sum, satis efficax est ut per eam omni tentatione praevalac, omnemque linguarem aequanimiter feras.

Nam virtus, id est actus virtuosus seu habitus virtutis, in infirmitate perfectur dupliciter, scilicet: materialiter, prout infirmitas est materia exercendae virtutis, videlicet humilitatis et patientiae; secundo, occasionaliter, quoniam propriae infirmitates experimentalis cognitio, efficit hominem ad vitia praevanci cautiores, et ad divinae misericordiae implorationem magis diligentem et humillem. Vel sic: Virtus in infirmitate, id est per infirmitatem, perfectur, quia contra eam pugnando etiam quounque augetur ac reboratur.


Libenter ergo gloriar in infirmitatis meos, id est de hoc quod tribulationes istas sustineo. Hoc enim ad perfectam obedientiam pertinet: quae delectabiliter agit, sient et Jacobus dicit, Omne gaudium existimatum, fratres, quam in diversas tentationes incideritis. Ut inhabitet in me virtus Christi, id est, gratia Christi perficiatur in me. Christus enim testatur:

B In patientia vestra possedebitis animas vestras. Propter quod placeo mihi, id est, vehementer defector, in infirmitatis meis corporis, in contumeliam verbum ab alii mihi illatis, in necessitatibus, id est indignitatis virtualium, in persecutionibus, quibus de loco ad locum expelli, in augubitis animi pro Christo. In his namque gaudendum est quae homini prosunt ad promendam vitam aternam, ad proficiendum in gratia, ad satisfaciendum pro culpa, ad imitantem vestigia Christi. 

C ha autem sunt omnia praeinducet: id eo habenda est in illis complacentia. Ad quam perfectionem non perveni, nisi qui privato externato amore, in divina propecerit caritate. In predictis ergo placeo mihi: Quum enim inimor, id est affligor, vel corpore longe, tuae potens sum in anima, per gratiam patiente ferendo adversa.

Factus sum insipiens, id est simili stulto, laudando me ipsum, quam hoc sit opus ignavi: vos me coegistis, id est, ardens diflecto qua vestram quae saltem, compulit me ad hoc. Ego enim a vobis debeat commendatur tanquam magister, pater, atque Apostolorum vester: quod non fecistis, sed pseudoapostolis mihi detrahentibus consensisti. Subditii ergo laude debent bonus praetatos suis. Nil enim minus feci, praefacendo, miracula operando, et multipliciter laborando in Ecclesia Dei, praestitit in vobis, ab his, id est quam hi, qui sunt supra modum communem, id est excellenter, Apostoli, sei-
licet Petrus, Jacobus et Joannes. Vel sensus Apostoli est, quod ipse non minus fecit conversis a se, quam illi conversis ab ipsis.

Tametsi nihil sum ex me ipso, vel comparatione illorum subliminum Apostolorum, ut aliqui opinantur, signa tamen apostolatus mei, id est opera supernaturalia per quae probor verus Dei Apostolus, facta sunt super vos, id est in vobis, in omni, id est perfecta, patientia; quae declarat veram esse doctrinam meam, quia doctrina v super patientiam noscitur; in signis, id est miraculis minoribus, ut sunt sanatio febris, illuminatio cæci, et prodigiiis, id est miraculis majoribus, ut sunt suscitatio mortui, cognitio secretorum cordis, et futurorum pure contingentium, et virtutibus animae universis, ut sunt humilitas, caritas, etc.; vel Virtutibus, id est ceteris quibuscumque operibus divina potestate peractis. Virtus enim non modo est genus ad signum et prodigium. Nam omne miraculum dicitur virtus, quia divina virtute peragitur. Quid est enim quod minus habuitis a me pro ceteris Ecclesiis, id est quam aliae Ecclesiae a suis Apostolis, vel etiam a me, nisi quod ego non gravaei vos, stipendia seu sumptus vitae sumendo a vobis (quod certum B est non pertinere ad minorem beneficentiam, sed maiorern)? Unde in hoc plus habuitis quam Ecclesiae aliae. Unde ironice subiti: Donate mihi hanc injuriæm, id est, si quid peccavi, non gravando vos, hoc mihi ignoscite.

ARTICULUS XIII

EXPOSITIO CAPITULI TERTIDECIMI : ECCE TERTIO HOC PARATUS SUM VENIRE AD VOS.

QUIDAM incipiunt hujus epistola capitulum ultimum hoc loco quo dicitur. Ecce tertio hoc paratus sum venire ad vos; quidam vero infra, ubi scriptum est, Ecce tertio hoc venio ad vos. Quae forte diversitas tantum propter coincidentiam verborum istorum. Sed modica vis est, quo loco incipiatur.

Ostendens ergo benevolentiam sanam Apostolus ad Corinthios, ait: Ecce tertio hoc tempore, id est haec tertia vice, paratus sum voluntate venire ad vos. Non quod ante bis venerit, sed semel; et alia vice venire proposuit, non tamen venit. Nunc autem tertio paratum se dicit venire ad vos. Et non ero gravis vobis, vestra recipiendo. Quod ideo dico, ne me putetis primo callide nil sumpsisse, ut modo abundantius capiam. Non enim quero quae vestra sunt, id est tempora vestra, sed vos, id est salutem anima-
bent, praetertin spirituales divitias vitae aeternae, imo et temporalia eis praebere, si eis adsit facultas. ipsique egeant: sicut et deo Paulus quodammodo feci, alias Ecclesiis exspoliando ad ministerium vestrum.

Denique non solum mea, sed et me ipsum paratus sum vobis communicare. Ego autem libentissime, id est promptissima caritate, impendam vobis spiritualia bona quae habeo, et temporalia si quae habuero, et superimpender ipsis, id est, ultra illa mea ipsum impendam. pro animabus vestris, id est, pro salute earum, tanquam paratus mori pro vobis. Hinc alibi loquitur Scriptura: In hoc cognovimus caritate dei, quoniam ille pro nobis animam suam posuit: et nos debemus pro fratribus animas ponere. Liceat plus vos diligere quam alios quasdam, vel, quam pseudo illi apo-toli vos diligant, minus diligere a vobis quam falsi illi: vel, quam ab aliiis, et sic estis caritati meae pro parte ingratii. Dilectio enim est primum et maximum donum gratuitum, in quo cetera dona suo beneficio conferuntur.

Sed esto, id est, concedatur sic esse ut dixi munificent abstrusum, videlicet: Ego vos non gravavi, vestra exigendo aut recipiendo; sed dixi posset, quam essem astitas, id est nequiter callidus, dolo vos cepi, id est, fraudulenter vestra obtinui. aliorum mediante auxilio. Namquid per aliquem eorum quos nisi ad vos, circumveni vos, id est decepi? Non utique. Nam Rogaei Titum ire ad vos, et nisi cum illo fratre, cujus laus est in Evangelio per omnes Ecclesiis, sicutum Lueam vel Barnabam. Namquid Titus vos circumuegit? Nonne cedem spiritui, id est ductu ejusdem Spiritus Sancti, vel pari voluntate, ambulavimus inter vos? nonne iste deo vestigis, id est similibus actibus exterioribus? qui vestigia appellantur, quia in eis rehuec ac representatur bonitas et multa voluntatis, juxta illud: A fructibus eorum cognosceatis vos.

Plutatis, id est, jamdudum, vel jam diu existimatis falsa suspicione, quod ex-casemus nos apud vos, tanquam in aliquo rei quantum ad vos: quod ita non est. Coram Deo, id est in divinae presentiae conspectu nos ipsos constitueundo, in Christo, id est secundum Christi voluntatem et sapientiam, loquimur omnia ista. Omnia autem ista, carissimi, operamur et loquimur laudando nos ipsos et vituperando pseudoapostolos, propter vestram edificationem, ut agnita veritate declinetis a malo, et bona agatis. Timeo enim, ne forte quan venereo ad vos, non quales volo vos esse. Inveniam vos, videlicet incorrectos atque discordes, et ego inveniar a vobis, quodem non vultis, utpote durum correptor, tradensque eos Satanae in interitum carnis qui se non correxerunt. Timeo itaque, ne forte contentiones, id est lites verborum, animula, id est invidiae, animositates, dissensiones, id est discordiae, detractiones, suavissimae, id est occulta semina discordiarum, inflationes superiorum contra subditos, seditiones, id est tumultus ad pugnam, seu perturbationes, sint inter vos. Timeo itaque ista vita inveniri in vobis. ne iterum quan venereo ad vos, humilietur me Deus, id est, contristatis atque affligat, apud vos, quibus considerantem errantium, et luceam multos ex his qui ante missionem primae epistolae peccaverunt, etiam post Baptismum et non egerunt pensiam super immunditiâ, id est de vitio contra naturam, vel inestu, et fornicatione simplici, quae est soluti cum soluta, et impudicitia, id est virginum defloratione, quam gesserunt.

Et debetis distinctionem necam timere: nam, Ecce tertio hoc, quantum ad cordis propositionem venio, id est, brevi veniam, ad vos. Sensel eniun venit; et secunda vicem venire dispositum, quod non fecit propter discordiam Corinthiorn. Idecirco dicit se nunc tertio advenire. In ore duorum vel trium testium approbaborum accusantium vel attestantium, stabit omne verbum, id est, firmiter recipietur, credetur et determinabitur, quidquid accusandum vel judicandum occurrerit. Idem habetur.
homo certo seire se habere fidem in formem; conjunctive vero et probabiliter seire potest an sit in fide formata, id est caritati conjuncta. Quoniam ergo homo se ipsum hoc modo cognoscere valet, subditur: An non cognoscevis vosmetipso, quantum ad dona et gratias Spiritus Sancti, videlicet, an pertinaciss ad Deum per fidem et gratiam, utpote quia, id est quod, Christus Jesus in vobis est, habitando in corribus vestris per fidelin et caritatem? nisi forte reprobis estis, id est, imo cognoscitis vosmetipso hoc modo, vel aliquamdo saltem cognoscitis, si non estis prasciti etiam damnandi. Spero autem quod cognoscevis de nobis per opera nostra virtuosa atque miracula, quia, id est quod, nos non sumus reprobati, sed electi. Uniqueque enim arbor a fructu suo cognoscitur.

Oramus autem Deum, ut nihil malit, mortalis peccati praeipue, nee etiam veniales, quantum possibile est, faciatis, id est, ut detur vosbif grafa immaculata vitie; non ut nos probati parcarnus, id est, de virtutibus exercitati, et laude digno videamus hominibus, habendo discipulos tanta perfectionis. Non enim quarrinus gloriam nostram, sed Dei honorem vestramque salutem. Ideo subditur, sed ut vos quod bonum, id est meritorium, est faciatis, non solum actu exterioris, sed etiam interiori, nos autem ut reprobis sinus, id est, abjecti et impotentem esse putemur, non ostendentes auctoritatem nostram in vestri correctione. Non enim possimus licet agere aliquid adversus veritatem vitae, justitiae et doctrinam, sed pro eritatem tuae possimus aliquid: imo qui hoc potest quod sibi non expedit, quanto id amplius potest, tanto impotentior est. Alike tamen abuentis potestate sibi concesso, veritatim impingunt, et in quibusdam expungunt; sed tandem a veritate vinctur, iudicamus enim quae do nos infringi sumus in corpore et affecti, vos autem potentias estis in anna gratae Dei supernaturaliter confirmata.hoc et oramus, videlecit vestrum conscientia.
A ac largitor pacis spiritualis et dilectionis sincere erit visibissem, id est, in cordibus vestris per dona ista manebit: quemadmodum pollicetur, Ad cum. iniquiens, ve- 33. 

Salutate invicem in osculo sancto, id est caritativo et puro, quod est interne unionis (quam efficit caritas) signum. Salutat vos, id est, beatitudinem optant et dicunt vosibis, omnes sancti qui mecum B sunt, quorum merita vos communicantur per desideria caritativa quæ habent de vestra salute.

ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI

AD GALATAE
**PROCEMIUM**


ENARRATIO
IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD GALATAS

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO CAPITULI PRIMI: PAULUS APOSTOLUS, NON AB HOMINIBUS, NEQUE PER HOMINEM.

QUONIAM improbaturus erat Apostolus, A
in presentis epistole processu, destruc-
tores suæ pseudoapostolos, increpaturus-
que Galatas ex quod contra suam doctri-
nam pseudoapostolos creditissent: idcirco
in exordio hujus epistole personam suam
ipsius magnifice laudat, sicut et id sæ-
pius facit, non ex aliqua vanitate, neque
ob propriam laudem, sed ex vera carita-
te, ad filiorum suorum spiritualen adil-
fectionem, sicut in expositione preceden-
tis epistole plenissime patuit.

Ait ergo: Paulus ordinatus seu factus
et missus apostolus, non ab hominibus
viatoribus, sedicet Anania aut ceteris Apo-
stolis, neque per hominem purum, qui
fuerti mediator inter Deum et Paulum,
sed per Jesum Christum, et Deum Pat-
rem, id est a Christo Dei Filio, ejusque
aeterno Patre, imo a tota superfeliieissima
Trinitate, uno simplici Deo, cujus sicut
essentia una est, sicut opera indivisa sunt.
Verumtamen Paulus factus est apostolus
per Christum ministerialiter, mediate et
instrumentaliter, secundum quod Christus
est homo: sive enim in via apparuit Pau-
lo, et Ananias in Damasco. Omnia queque
gratiarum charismata per Christum ho-
minem et merita ejus conferuntur homi-
nibus. Qui Deus Pater suscitavit eum, vi-
delicet Christum, a mortuis, Et qui mecum
sunt in Ephesos omnes fratres mandant
Ecclesiis, id est congregationibus fideili-
num, Galatiae, provinciam sic vocate.

Gratia gratum faciens, quae est habitus
deformis ac supernaturalis, animam po-
nens in esse divino ac meritorio, et par,
id est ordinata tranquillitas, cœbis pie
praeentur a Deo Patre nostro, id est san-
cta Trinitate, cui dicimus: Pater nostro,
Math. v, qui est in codis: et Domino nostro Jesu
Christo Dei ac hominum mediatore, per i Tim. i, quem
secundum quod homo est, numerat gratiarum nobis pra-
stantur. Si autem per Patrem nostrum,
quis intelligere velit distinctam Patris per-
sonam, per Dominum Christum designa-
batur persona Filii, secundum quod Deus
est, Patri aequalis, et idem autem pacis
et gratiae eum Deo Patre, juxta illud:
Quecumque facit Pater, hæc et Filius si-
militer facit. Qui Christus dedit. id est
obtulit, semetipsius tempore passionis in
patibulo crucis, pro peccatis nostris, id

In II Cor. 10, 10; et Rom. m, s.
est pro remissione peccatorum nostrorum, quemadmodum in Evangelio loquitur: Venit Filius hominis dare animam suam redemptionem pro multis; et rursus: Ego sum pastor bonus, et animam meam ponam pro ovis meos. Hinc et Isaias: Ipse autem, inquit, vulneratus est propter inquitates nostras, attribus est propter scelera nostrae. Sic autem obtulit Christus se ipsum pro nobis, ex ardentissima caritate qua Dei Patris honorem et nostram optabat salutem, ex promptissima quoque obedientia qua, ut homo, voluntat Patris in omnibus purificat. Denique, sicut Pater dedit seu tradidit Christum hominem pro nobis, sic etiam Verbum seu Christus ut Deus, dedit se ipsum ut hominem pro nobis. Quomodo autem Pater tradidit Christum pro nobis, dictum est plenius ad Romanos.

Ut crieperet nos de presenti seculo nec

Ps. cxiii, 3. 19.

Rom. viii, 32.

I. Petr, 1, 18, 19.

Is. lxx, 42.

Matth. xx, 28.

Joan. x, 14, 15.

Is. lx, 5.

Philipp, 8.

Joan. vii, 35.

Cui Deo et Patri nostro, vide licet summae Trinitatis, est gloria, id est frequentem fama cum laude, de hac redemptione. Vel, Cui, id est Christo, est gloria, quoniam sua passione meruit praeium accidentale, sicut alibi Apostolus aperit: Humiliavit se metisipsum, factus obedienti usque ad mortem: propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod est super omne nomen. Properterea quoque et Propheca dixit: Si posuerit animam suam pro peccato, videbit semem longaeum, et voluntas Domini in manu ejus dirigeretur. In secula seculorum, id est in sempiternum. Amen, id est, si fiat, vel verum est.

Consequenter procedit Apostolus ad narrationem, et primo de levitate increpat Galatas. Miror, quasi causam ignorans, et inopinatum rem audientes, scilicet, quod sic, id est hoc modo, seu vehementer, tam eio post meum recessum a vobis, quos bene instruxi, transferimini, id est avertimini, ab eo qui vos vocavit per inspirationem internam et meam predestinationem in gratiam Christi, id est ad fidem et dona gratiata Salvatoris, id est a Deo Trinitate (qui est prima principalis causa conversionis nostra: propter quod Christus ait, Nemo potest venire ad me nisi Pater meus traxerit eum; item, Omn. nis, inquit, qui audivit a Patre et dedit illum, venit ad me), in aliud evangelium, id est in falsam annuntiationem et vanam doctrinam a pseudoapostolis excogitatum, qui assuerunt legalia simul cum Evangelio Christi esse servanda: quam annuntiationem pseudoapostolorum vos aestimatis fors re evangelium, quum tamen non sit veracier evangelium, quoniam evangelium est bona annuntiatio. Ideo subditur: quod non est aliud evangelium, quum non sit evangelium, sed humana inventio, nisi sunt aliqui falsi qui vos conturbant, id...
est, in dubitationem atque errorem corre- 
daque vestra inducunt. Nisi ergo hi essent, 
istud alius evangelium nec esset, nec alius 
esset vere vel apparenter. Et volunt con- 
vertere, id est in aliu mutare, Evangelio 
Christi, sciscet in carnales ac extra 
moniales observantias legis, quasi sine 
illis non sufficient ad salutem lex nova. 
Vet sive; Transfermini in alio evangel- 
ium, id est in doctrinam legis Mosaicae, 
quod non est alium ab Evangelio Christi, 
secundum intentionem finalem et intell 
gentiam spiritualem, nisi sunt alii qui 
conturbant vos, id est prater hoc quod 
aliqui interpretantur perverse documenta 
legalia, admisceentes carnalia spiritualia 
bes et nova veteribus. Secundum externam 
erga superficiem et carnalem sensum dif 
ferrunt evangelia ista.

8 Sed licet nos Apostoli aut angelus san 
cus descendens de ccelo, evangelizet cibus 
praeceperam quod evangelizaverit cibus, 
id est, alius praeceperat nostrae predicatio 
mi contrarium, anathema sit, id est, ex 
communicat et male dictus habeatur ta 
lis assertor. Si eum praecepit jam immediate, 
et nunc iterum dico, id est, resumuo, ut 
repetito sit confirmationis indicium: Si 
quisa, quemque sit ille, cibus evangelize 
averit praeceper id, id est contrarium ci, 
quod accepsit ex nostra predicazione de 
Christo, anathema sit, id est divisus ab 
aliis, ne vos sua falsitate inficiat.

9 Modo enim hominibus suadeo, id est, 
nunquid haece dico et comprobari laboro 
ad complacendum hominibus, an Deo, id 
est, annon ad Dei honorem, ut ei place 
am? An quarto hominibus placeb, ob pro 
priam laudem, et sint finale bonum? 
Non uteque, Nam, si alius hominibus 
placeb, Christi servus non esset. Vidi 
tur hic contrarium, quod alibi dixit 
Apostolus: Ego per omnium omnibus pla 
creo; et rursus, unusquisque proximo su 
placeat in bonum. Sed haec difficultas sae 
pe soluta est. Nunc enim Apostolus lo 
quitar de homine, quantum ad id quod 
communiter in hominibus dominatur, quod

est sensualitas et peccatum. Juxta quem 
moodum Corinthiiis ait: Quum sit inter 
Cor. m. 3, vos zelus et contentio, nonne carnales es 
tis, et secundum hominem ambulatis? Est 
igitur sensus: Si alius hominibus pla 
crem, faciendo ea quae placent carna 
libus et injustis, prout ipsis sunt; Christi 
servus non esset, quoniam ejus vestigia 
non imitarer. Ipse enim ait: Quia de 
Joh. vi. 

mundo non estis, sed ego elegi vos de 
mundo, propeterea odit vos mundus. Si 
Milii quoque sensu dicit Psalmista: Quo 
niam Deus dissipavit esso eorum qui ho 
ninibus placent; confusi sunt, quoniam 
Deus spreuit eos, Interdum vero Aposto 
lus loquitur de homine, quantum ad id 
quod convenit ei secundum partem sui 
superiorem, id est prout ratione ornament, 
et sancte Trinitatis imagine decoratur ; 
Ut est illud, Si secundum hominem ad 
Cor. xx. 
bestias pugnavi, id est, secundum ratio 
nis processum contra bestiales homines 
disputavi. Hoc modo de homine loquen 
do, dehemos velle placere hominibus ad 
caedificationem eorum et gloriam Dei.

Consequeuter ostendit Apostolus doctri 
nam evangelicam a se predicatam, esse 
authenticae, perfectam, atque divinam sen 
supernaturalem. Notum enim robis facio, 
fratres, evangelium, id est de evange 
lio, quod evangelizatum est a me, quia 
non est secundum hominem. Id est hu 
manum, seu naturali ratione inventum, 
firmatum, aut divulgatum. Neque enim 
eyo ab homine puro accepi illud, ut illud 
aliis predicarem, neque dideci illud ab 
homme puro, sed per revelationem Jesu 
Christi, id est secretum, internum, sub 
taneum et supernaturalem instructionem 
Fili Dei, tempore raptus mei in tertium 
celum. Quod patet:

Audi sit enim conversionem meam 
quam habui aliquid, sciscet antequam 
christianus fierem, in Judaismo, id est 
in lege et ritu Judaeorum; quoniam super 
modum, id est multum excessive et plus 
alius, perseperer Ecclesiam Dei primiti 
wm, maxime in Jerusalem, et expona-
Enarratio in cap. i epistole B. Pauli ad Galatas. — Art. 1

"bam illam, quosdam occidendo, quosdam in carcere, aliquid modis torquendo fidibus, et profectiabant, id est, fortiter agricultum in Judaisco supra multos coevitaneos meos in genere meo, id est prae multis adolescentibus mihi in etate comparibus, atque de meo genere natis, puta Judeis. Vel, per genus summ interit tribalium Benjamin. Abundantius illis annulat; id est anatar et imitator, existens paternarum meorum tradittonum, id est ordinatum ac jussionum moralem seu judicialium, a Moyse et Prophetis datarum, vel ab aliis additarum.

Quam autem placuit ei, videlicet Deo omnipotenti, qui omnia libere abigne, quia me segregavit ex utero matris meae, id est, de ventre materno eduxit; vel, Segregavit, id est, ab aliorum (puta Scribarum et Pharisaeorum) gere separavit, et ex utero matris meae, id est de consortio suo medio Synagogae, ut revelaret, id est declararet, Filium suum in me, id est in corde meo, dans mihi notitiar veram de Christo, ut evangelizarem illum in gentibus, quia gentilibus specialiter datum sum ac missus apostolus; continuo non acquivi carni et sanguini, id est concupiscendiis carnis, neque Judaeis mihi carne propinquis, meque a Christo avertere desiderantibus. Neque veni Jerosolymam ad antecessores meos Apostolos, id est ceteros Apostolos, qui ante me ad gratiam apostolatus promoti fuerunt; unde patescit quod non fuit ab eis instructus; sed abit a Damascen in Arabiam causa predicandi; ubi tune nullus Apostolorum praeclavit. — Huiu videtur dissonare, et etiam his quae sequuntur, quod scriptum est in Actibus Apostolorum, ubi, quum dictum est quod discipulis dimiserunt eum nocte in sporta a Damaseco, non subdictum: Quam autem venisset in Jerusalem, tentavit se jurgere discipulis, et omnes furerunt, non credentes quod esset discipulus. Barabas autem apprehensus illum duxit ad Apostolos, et narravit illis quodomin in via vidisset Dominum, etc. Ad hoc qui-deam respondent, quod Apostolus post sui conversionem, non statim venit in Jerusalem, sed post longum tempus, forte post tres annos. Scriptura enim non servat semper ordinem rerum gestarum. Alii dicunt, quod hicet vcnierit, non tamen reputatur venisse, quia mox abit. — Et itorum ab Arabia reversus sum Damascus; ubi primo disputavi, preclavavi, et Judeos confudio. Deinde post annos tres a mei conversione, quem jam tribus circiter annis praepediassem, veni Jerosolymam videre Petrum, non propter informationem, sed dilectione et reverentiam ejus; et manu apud illum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem haec vice, nisi Jacobum fratrem Domini, id est Jacobum primum Jerosolymorum fidellen episcopum; qui propter singularum similitudinem suum cum Christo, tam in corporis dispositione, quam in animae sanctitate, dictus est frater Domini.

Quem autem scribo vos, ecce coram C Deo, quia non mentir. Jurat Apostolus propter tarditatem Galatarum ad credendum. Juratio enim cum debitis facta circumstantiis suis, est actus virtutis quae dicitur latriva, siue frequenter ostensum est. Christus autem non absolute prohibuit jurationem, sed jurationem ineuntam et non necessariam.


Eram autem ignotus facie, id est adspectu. Ecclesiis Judaeae, id est Judaic conversis: eram tamen eis notus per famam: quae erant in Christo per fidem et caritate conjunctae. Tantum autem auditum habebam, id est, hoc audiendo percepereunt de me: Quoniam Paulus iste...
ARTICULUS II

ELUCIDATIO CAPITULI SECUNDI : DE INDE POST ANNOS QUATUORDECIM, ETC.

1 Deinde, expleta prædicacione in Syriâ atque Cilicia, post annos quatuordecim a Christi passione, in quibus includuntur tres annis predicti a Pauli conversione, post quos prius venit Jerusalem, iterum ascendi a terris humiliioribus Jerusalem, dum quodam erat de legalium observatione (prout in Actibus plenius narratur), cum Barnaba ex Judaeis converso, assumpto et Tito ex gentilitate converso : quatenus horum testimonio comprobarem, falsam esse assertionem dicentium me alius Judaeis, alius gentibus predicare. Ascendi autem, non meo decreto, sed secundum revelationem Christi mihi ostensam. Et contuli cum illis Jerusolimitis : evangelizam quod predictum in gentibus, id est, de prædicatione et doctrina evangelica quam annumto gentibus, habui tractatum cum illis, generaliter tamen et quasi superficialiter. Sceorsum autem, id est in privato, separato, contuli particulariter et profunde cum his qui videbantur veracer aliud esse, id est ceteris præstantiores ac doctores : per quos intelligit Petrum, Jacolum et Joanne, sicut patebit post paucum. Ideo autem contuli, ne forte in vacuo, id est infructuose, quantum ad auditores, carcerem, prædicando Evangelium Dei, aut encourrissem inaniter. Prædictio nunc apостoli Pauli multis erat suspensa, quia cum Christo in carne conversatus non fuit, nec cum ceteris Apostolis Spiritum Sanctum recepit, nec inter Apostolos diu fuerat conversatus,ideo propter securus reddentes alios, necessarium sibi fuit Jerusolymam ire et cern Apostolis locum, ut eorum auctoritate sua prædicatio roboraretur. Unde quod ait. Ne forte, etc., non sic est intelligendum quasi Apostolus aliquo modo ambigeret de sua prædicationis veritate : sed ad aliorum testimonioe remfertur, quibus prædicatio Pauli non profuisse, nisi cum aliis contulisset Apostolis.

Ostens quod doctrina Pauli ab Apostolis commendata sit, ostenditur quod facta ejus laudata sint. Sed neque Titus, qui mecum erat in Jerusalem, quum esset gentilis ex utroque parente, nam Graecus erat, compulsus est a veris Apostolis circumcisi : quanvis alicui ex Judaeis conversi, præcipue Pharisiæi, niderentur ad hoc : non enim idonea erant motiva eorum. Cur ergo vos, Galatæ, circumcisi: ne recipitis? Sed propter subintroductos falsos fratres, id est propter quosdam simulatores Judæos, heæreticos, vel omnino in Judaismo induratos, qui calidie induti fuerunt ad nostram societatem sub specie religionis a pseudepistolis, qui falsi fratres subintrocerarant nostrum conventum, cepharar, id est observare et experiri, libertatem nostram, id est exoneracionem al observantis carriemonium legem, quan habemus in Christo Jesu, id est virtute et
merito Christi, qui nos ab onere tanto absolvit merito sua dignissimae passionis, in qua figuralia impleta sunt et finem sumpercut. Introierunt ergo non recta intentione, sed ut nos in seculitatem legis, id est ad observantium legales, redigereat:

Act. xv. 10. quod erat unus adeo grave, quod neque patres nostri, neque nos ferre potuimus. Proper hos ergo restituis; secundum quod substitut: Quibus neque horam, id est nullo tempore spatio, cessimus hac vice in Jerusalem subjectioni, id est ad hoc ut nos suas voluntatis aut legalium observationi subjicerent, ut veritas Evangelii, id est doctrina novae legis, quae dicit cessasse legiá, permanent apud eos, id est, in cordibus vestris firma et fixa consistat. Adversarius nuncpe veritas et fidei resistentiam est rationabiliter, dum fides seu veritas periclitaretur: et talis resistentia non pertinet ad impatientiam, sed justitiam.

Ab his autem, hoc est prae falsis fratibus istis, qui videbantur esse aliquid, id est majorem sapientiam et auctoritatem possidere, videfecet veri Apostoli, Petrus, Jacobus et Ioannes, quales, id est quum illitterati, pauperes, abjecti et modici, aliquando fuerint, antequam a Christo vocabati erant, imo usque post ejus resurrectionem. Petrum namque et Ioannem piscatores suae certissimam est. Ideo nihil mea interest, id est, ad me non pertinet de hoc magnum facere mentionem, ne videar eos contemnere, aut me ipsum jacare, qui ante conversionem mei, doctus et dives, potens et nobilis eram, utpate natus civis Romanus. Ideo etiam ad me non pertinet illud narrare, quia nec obest nec prodest: nam Deus personam hominis non acceptit, id est, propter hanc naturalia et accidentalia exteriora, non praeferit unum alteri, sed propter dona divina et merita. Unde non obset illis quod tales fuerunt, nec idea sunt spernendi. Hinc etiam in Actibus Apostolorum adstruit Petrus: In veritate, iniquiens, comperi quod non est personarum acceptor

A Deus. Nullum enim ad se redeuntem consecutu velit ahijiet. Veruntamen, ideo Paulus recitat ista, ut Galate sciatis can non esse ignorantium legalium, sed quantum ad humanam pertinet instructionem, predictis Apostolis fuisset eruditionem. Unde constat quod ab eis edoctus non sit.

Denique, demonstrato quod nihil in sua doctrina correxerunt, nunc manifestat quod nihil in ea supplexerant. Mihii autem qui videbantur esse aliquid, id est predicti magni Apostoli, nihil contulerunt de sapientia. Nam quidquid ab illis audivi, ante cognovi ex revelatione divina. Sed contra, id est contra opinionem adversarium meorum, quorum vidissent Apostoli, isti quod credidit est mihi evangelium perpetuum, id est, quod mihi a Christo commissa est praelicio evangelica gentibus incircumcisionis proponenda, sicut et Petro credidit est evangelium circumcisionis, id est praelicio Judaeis inferens: non quod evangelia ista sint diversa aut alia, sed unum evangelium diversa nominatur propter diversitatem hominum quibus impenditur. Quis enim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, id est Christus qui Petro commissit officium apostolatus sui exercere in populum Judaeorum, eos docendo et convertendo, operatus est et mihi inter gentes, id est, gentium apostolum me constituit, et efficaciam inter eos mihi largitus est. Unde Dominus: Nas, inquit, electionis est mihi Act. xiv. 15. iste, ut portet nomen meum eorum gentibus: et alibi ad Paulum, Vade, quia ad gentes longe mittam te. Hae quoque non sunt intelligenda praeclare, sed appropria te. Non enim sic dicitur Petrus Judaeis missus, quasi non sit missus ad gentes: imo per eum primo conversi sunt Cornelius centurio, et qui cum eo erant gentiles. Nee sic Paulus dicitur missus ad gentes, quasi non sit missus ad Judaeos: sed sicut in Actibus legitur, ipse et Barnabas longo tempore praedicaverunt solis Judaeis. Sed ideo ista dicentur, quia praecipue erat Petro commissa conversio Syna-

Matth. xii. 21.

Act. xvii, 27.

Act. xxi. 21.

Ibid. x. 34.
gagæ, Paulo autem gentilitatis conversio. A

faciem, id est manifeste, ei restiti, quia

in veritatibus evangelicis defensione par ei

fui, quia reprehensibilis erat, ineunte agentu

Do. Prinus enim quam venirent quidam ex

Judaeis conversi, missi a Jaco'o Antiochiam,

cum gentibus conversis debit, non
discerneres inter eis: quod autem

venissent praedicti fratres a Jacobo, amula
tores legis, qui Christum et legem avquo

jure venerabantur, subtraherat et segreg

gabar se Petrus a eis et consortio gentium,

timens offendere aut scandalizare eos

qui ex circumcisione erant. id est ex po

pulo Judæorum, nisi se hoc modo subtra

xisset, et fratres a Jacobo missis adjun

xisset, gentibus dereliciss. Et simulatio

nii, videfact Petri, qua se simulavit serv

vare legalem, quam necessaria ad su

lum, quum tamen ita non servaret ea

(simulavit enim se idem sentire eum fra

tribus a Jacobo missis: qui eiam errone

rubunt, putantes legalem de necessitate ser

vanda; sed Petrus conformavit se eis, ut

eos paulatim corrigere), consenserunt ce

tri Judæi conversi ad Christum, Antio

chianem deromerantes, vitando eis et con

slationem gentilium, ita ut Barnabæ, qui

mecum erat ordinatus gentium apostolus

duceret ab eis. id est a Petro et Judæis

Antiochenis, in illam simulacionem, cu

jus exemplum vidit in Petro. Nam fiee

Antiocheni isti et Barnabæ, tamquam viri

perfecti, bene sentirent de legalem esse

satione, eadem tamen intentione se gen

tibus subtraxerunt et fratres a Jacobo

venientibus conformaverunt, quæ et Po

trus. Hæc autem indisereta simulatio gen

tes scandalizavit, judaicarque fecit, quom

niam gentes his visis, arbitrabantur legalem

necessario servanda. Ideo subditur :

Sed quæ reliessum ego Paulus, quod

non recte ambularent, id est, non ju

ste nee vere conversarentur, ad eruditum

Evangelii, id est secundum evangelica

veritates tenorem: nam propter scandal

um evitandum omiserunt veritatem do

crinarum novæ legis, secundum quam legalia

cessarent post Christi passionem, quam-
enarratio in cap. ii epistole b. pauli ad galatas. — art. ii

tum ad obligationem et meriturum; dixit Cephae tamquam principali, coram omnibus, quoniam manifeste fecit id pro quo corripi meruit, ut et ejus correptione eteri sanarentur, gentes quoque veritatem cognoscerent: Si, pro Quia, tu, Petre, quem Judeus sis natione, gentiliter et non Judaice, id est, secundum ritum et nuncio gentium conversaris, non Judaecorum, eis, non discernendo cibos, nec vitando gentiles communiter, quem haec vice aliter agas, quomodo, id est qua ratione, gentes conversas cogis judaizare, id est legales carinonias observare? Cogis, inquam, tua conversationis exemplo, quamvis non cogas doctrinam imperio.


Porro huius positioni Hieronymi Augustinus contradieit, præsertim in tribus. Primo igitur ait, quod Petrus et alii Apostoli post Christi passionem interdum ex certa causa veraeiter servaverunt legiala, ut patet in Actibus Apostolorum. Unde simulatio Petri, de qua nunc factus est sermo, non est intelligenda quantum ad opus exterius, seu exteriori experimentium, sed quantum ad cordis intentionem, quoniam simulavit se consentire Judæis, ut expositum est. — Secundo, dicit Augustinus, quod legalia ante Christi passionem viva atque salubria erant, post promulgationem vero evangelicae legis fuerunt mortua atque mortifera observantibus ea. Sed tempore intermedio mortua erant, ita quod nullum obligabant, nec aliquid profecerunt: non autem mortifera Judæis conversis, quia sine peccato poterant observare ad tempus, ex rationibus causa, ita tamen ut spem in eis non figuraerat, quanvis si alienius essent virtutis, vel sine eorum observatione non sufficeret gratia Christi ad veritatem salutis: sed a gentibus conversis nullo modo erant servanda. Lex quippe, ut ait Augustinus, non erat a Judæis subito alijcienda, sicut a gentibus idololatria, ne videretur non fuisset divina. Ergoque mater Synagoga cum honore ad tumulum deducenda, non subito obserenda. — Postremo, prohibet Augustinus Petrum a Paulo veraeiter reprehensum, ita quod Petrus veriæiter peccavit, indiscerente servando legalia coram gentibus, in scandalum carumdem eogens cas judaizare. Quod probat Augustinus per hoc quod Apostoli non debnerunt omittere veritatem doctrinam propter vitandum scandalum Judeorum: item, quoniam non est verisimile quod Paulus in epistola ad Galatas aliquid simuliatric scriberet. Rursus, si Petrus vere reprehensibilis non fuit, Paulus nee vere nee juste seripsit, quod in faciem restitit et quia reprehensibilis erat, et quod non recte ambulavit.
ad veritatem Evangelii. Si enim in diviniis Scripturis inveniatur numm mendacium, tota veritas ejus notabitur. Hinc ergo Ecclesia magis consentit in haec parte dicitis Augustini, quam S. Hieronymi.

Ad blasphemias quoque Porphyrii facile est respondere, videlicet quod non derogat evangelicæ legis veritati, quod ejus ministri quandoque venialiiter pecavecarent, aut in alio modo (quod fidei directe non respiciit) erraverint: quia in his quae fidei concernunt, summa concordia est, inercapito etiam Pauli proear non fuit, sed ex justa libertate processit: quam et Petrus humiliter pertulit, ut discat pralatii non indignari dum a subsidii seu inferioribus juste corripiatur.

Verumtamen B. Hieronymus super Isaiam quodam loco positionem saum multum seriose, instanter et fortiter stabilire conturit. — De hac vero materia in Glossa plenius continuetur. Consequenter ostendit Apostolus, quod post Christi adventum et Evangelii praedicationem, carnales observantiae legis esse saverint, eo quod justificatio sit ex fide, non autem ex lege. Nos Apostoli natura, id est naturali origine, Judaei sumus ex semine Patriarcharum prodecentes, et non ex gentibus sumus, id est de numero et sorte gentilium. peccatores idololatrae ut illae, quamvis non sumus ab omni peccato imminus. Alihi tamen dicit Apostolus: Venit Jesus peccatores salvos facere, quorum praemio ego sum. Sed nume dicit, Non ex gentibus peccatores, quoniam vitia gentilissim contraerunt. Seiientes autem ex revelatione divina et Scripturarum notitia, quod non justificaretur homo Judaeus aut quiunque alias coram Deo, ex operibus legis dumtaxat, id est per solam opera legis, præsertim ceremonialium, ino nec per opera legis moralia, sive fide, caritate et gratia Christi. Ideo subdictur: nisi per fidem Jesu Christi. Fides

A salvamur per fidem qua ereditas Christum venisse, sic veteres salvabantur per fidem Christi venturii : imo illorum et nostrum una est fides, quamvis sit modo magis expressa. Tres quippe virtutes theologice ad salutem requiruntur, et in omnibus electis fuerunt, sicut et gratia gratum faciunt. Hinc ergo Et nos Apostoli omnesque Christiani, in Christo Jesu ereditas, id est, de Christo fidelem ei placentem atque formatam habemus, ut justificemur ex fide Christi, et non ex operibus legis, fide sedusa. Opera autem legis, proprii appellantur carnales observantiae, ea facta ceremonialia, quia cum lege constituta terminata sunt. Propter quod, id est sequitur quod, ex operibus legis secundum se sumptis, non justificabitur omnis caro, id est nullus homo. Ponit enim partem pro toto, carmen scilicet pro homine.

Quod si nos ipsi quaerentes, id est cunpientes, justificari in Christo, id est in fide et merito Christi, inventi sumus et ipsi peccatores, id est, eipso quod quasimus in Christo justitiam adiipienti, probati et declarati sumus esse peccatores : alter enim non quaeremus in alio justificari; nonquid Christus peccati minister est? id est, nonquid Christus, qui jussit nos lege relictam ad se confugere, est peccati causa seu ministrator? Quod utique sequetur, si lex sine fide et gratia Christi posset salvare. Abiit, ut Christus dicatur peccati minister, hoc jubendo, quia nee ego pecceavi legem deservendo. Si enim quae destructi, libertinus habeumspiculo, id est, sic operam legis quae omisi ac reproatavi, rursus assumo et approbo, praecurrentem me constitutum, id est, Deum offendendo hoc faciendo. Ego enim per legem evangelicam, legi Moses mortuam sum, id est, ab ejus observantiae liberato ac mortificatus, ut Deo vivum vita gratiae in praesenti, et vita gloriae in futuro custodiens legem Christi in omnibus sine que pharispa.

Rela. Lex etenim Christi virtute sacra, bementorum suorum gratiam confert, sinque

T. 13.

Non abjicio gratiam Dei, id est, caritatem et beneficia divina mihi per Christum collata, non sperno nec desero, legi finaliter inherando. Si enim per legem justitia, id est, si virtute et actibus legis homo justificatur, remissionem peccati et gratiae infusionem adipiscendo, ut Judei confidunt, ergo Christus gratis, id est si ne causa necessaria, et quasi superflore, mortuus est, quum non sit mortuus, secedundum Scripturas, nisi propter hominis justificationem, juxta illud propheticum: Spiritus oris nostris, Christus Dominus, car. Thren. ix. plus est in peccatis nostris.
ARTICULUS III

DECLARATIO CAPITLI TERTII : O INSENSATI GALATEI !

OSTENSA cessatione legalium ex per- A Egidius de Roma in libro contra errores philosophorum, satis redarguit. Fit tamen intermedium quod in adderta materialem effuxionem humorum nacentium, acerem inficiendium ; sicut quorumdam uentos infectique oculi teneros fadun pueros, in tantum ut escape evomant atque fastigiant. Proper quod pueri tales fascinari dicuntur. Pro invidentia quaque sumi videtur, quum in libro Sapientiae dicitur: Fascinatio ualentiae obscurat bona. Invidus namque non solum sibi ipsi, sed etiam his no- B c in quibus aliqua bona esse incipit.

Hoc solam primo et praeipue volo a volbis discrec, id est per modum dissectis et audiere. Loquitur autem Apostolus ironicce, et quaerit hoc, non per modum dubitansi, sed admirantis, vel potius ex obliquo apertissimum errorem ostenduntur. Ex operibus legis, id est virtute et merito observantiarum legitimus. Spiritum Sanctum accepsatis in signo visibili (sicut frequentem fiebat in primitiva Ecclesia, quando baptismabantur fideles, et manus Apostolorum eis imponerant ; vel si Galata non recepissent Spiritum Sanctum in signo tali externo, tamen tam copiosam gratiam receperunt, ut certissime patet eos recepisset Spiritum Sanctum), an ex audite fidei, id est ex fide, qua per auditum acquiritur dispositio, Rom. x 17. a Deo autem efficerior? Et quominum certum est quod non reeepissent Spiritum ex operibus legis, quia gentiles erant, legem non habentes nec observantes, sed ex fide ; nam quum ad Apostoli prae- ciationem cedereat et baptizaretur, des- Aet. xvi. 8. sequit in eos Spiritus Sanctus ; idcirco in observatione legalium non consistit sal- bus ipsorum, aut aliorum gentium.
3. Sicut studi estis, id est divinorum cognitione privati, ut quas Spiritu Sancto operante in vobis, cooperitis spiritualiter vivere; vel, Spiritu, id est a spirituali fervore et interna devotione; nume carne consuennemini, id est in carnaliis observavit legis et exterioribus exercitiis perfectionem quamvis, imo carnales et frigidi efficiamini. Hoc modo multi a spiritu ordinuntur, et carnaliter terminant, procedentes ordine retrogrado. Conveniens etenim ordo est, a carnaliis ad spiritualia scandere, non a spiritualibus ad carnalia cadere, sicut ii accidit. Tanta passi estis, id est, tam vehementer decepti fantasmatique estis a falsis, sine causa, id est irrationabiliter: si tamen propter peccata vestra meruitis sic ludificari: vel Deus propter aliquid melius illud permisit. Vel sic: Tanta passi estis, id est, multa jam adversa passi estis pro Christo, sine causa, id est sine fructu et premio: nam legia observando et fallacibus credeundo, pescatis mortaliter, et omne meritum perdidiisti; si tamen sine causa: id est, non absolute dico vos illa sine causa perperos, quoniam peinitere potestis, sique reviviscere opera meritoria, que ante viva fuerunt.


6. Exercite ergo, quia quae ex fide sunt, id est, per fideam agunt, et vere fideles consistunt, hi sunt spiritualia filii Abraham, imitando fideam ac devotionem ipsius. Providens autem, id est prudenter prae- mittans, Scriptura, seu Deus in Scriptu- ris, quia ex fide sine carnalitatis legis justificat gentes conversas. Deus prae- minuit Abraham: Quia benedicens in te,oenix te nasciutro, omnes gentes, id est alio- qui de omni genere hominum. Igitur qui ex fide sunt, id est, qui per fidein in Deo esse meritorium habent, benedicens, id est, divinum gratiamur collationem recipient, cum fidei Abraham, id est, sicut benedictus est Abraham merito fidei suo: quamvis et illud meritum fuerit Dei donum, cujus est omne bonum.

7. Quod autem ex operibus carnalilibus legis nemo justificetur, ostenditur. Quicunque enim ex operibus legis sunt, id est, virtute legalium se posse salvavi confidunt, sub maledicta sunt, id est, transgressiosis periculo subjacent: quam eva- dere nequemunt, quoniam Christi gratiam non requirit. Scriptum est enim: Ma- ledictas omnis, vel simpliciter coram Deo, vel reprehensione aliqua dignus est, qui non permanerit per obediamentum in omnibus mandatis quae scripta sunt in libro legis Moysis, id est in Deuteronomio, ubi resumitur sub compendio praecepta divina, in alis Moysis libris praecripta, ut faciat ea. id est, opere impleat, quod praecepta affirmativa. Hoc autem sine fide et gratia Christi non potuit adimple- ri: ideo lex mortem atque damnationem Rom.XV.13. ex occasione operatur. Jussit enim, et tamen gratiam obediendi non conuitit. Quoniam autem in lege scripta, id est virtute et carmiinibus legis, seu fidae et gratia Christi, videlicet per solam legem et actu ejus exteriores, nemo justifi- catur apud Deum, qui cordis inspectus, est infaillibilis, manifestum est auctiori- te Habacuc prophetae, qui ait: Quia justus ex fide vivit. Sic enim Scriptura dicit: Ecce qui incredulus est, non erit recta Habacuc.4.
Bene dicat Apostolus, quod a Christo derivat ad nos justitiam et beneficium. Christus nos redemit, id est, merito sui dignissimae passionis absoluti, de maledicto legis, id est, de iure sano, damnatione et pena quam lex transgressoris intulit. Absolvit enim nos, id est Judaeos, ab obligatione seu debito servandis legibus, et per consequens ad maledictum sequentiem, Factus pro nobis maledictum, id est, pro nostra salute maledictionem hominum passus: quia et culpam ei adscripsimus, et peccatum tamquam impium infligebat. Quod tum ipse propter nos pati dignatus est, sicut in Psalmistam testatur: Quia non rapuit, tunc exsolvet eum: et Tu scis improverium meum et confusionem meam. Hinc quoque Isaiae dixit: Cum sederatis reputatus est, Quia debes, scriptum est: Maledictio maledictione culps, et merito reprobatus, omnis Homo qui pendet in ligno pro suis sederibus, Sed hoc in Christo locum non habet. Quod modo ergo Apostolus apertissime exponit idem, nisi quantum ad hoc, quod Christus eum ceteris maledictis et impius crucifixis reputatus est a reprobis, imo et assimilatus per peccatum. Propter quo ad Perpremam: Estimatum sum cum descendibus in lacum; item, Ego autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis. 

Itaque Christus nos Judaeos redemit de maledicto legis, ut in gentibus, quae non erant sub legis maledicto, benedictio Abarbar fieret, id est, gratia Abraham promissa diffundetur, in Christo Jesu, id est virtute et merito Christi, seu per Christum, tamquam per mediatores: ut dicentur renovationis spiritalis, id est aeternam felicitatem a Spiritu Saneto (qui nobis datum est in pignus et artham future beatitudinis) perpetrissam, accipiamus post presentis pecuniae exilium, per fidem, non per opera legis, quibus lex ab Evangelio distinguitur, puta per ceremonialia seu judicialia: de operibus autem moraliis non est sermo.

Præterea, probat Apostolus per humanum consuetudinis observantiam, quod justitia et beatitudo et Spiritus Sanetns debet per fidem, non per opera legis. Fratres (secundum hominem dico, id est, per humanum consuetudinem probo quod dixi), tamen hominis testamentum confirmatum nemo spernit: id est, quanvis in rebus humanis sit magna instabilitas, tamen hominis ejuscumque testamentum, id est, ordinationem de successione hebetitatis, confirmatum testibus, signis, sua morte testatoris (testamentum enim in mortuis confirmatum, imo et immobilietatem est), nemo spernit tamquam invalidum: aut superordinat, id est, aliquid ei adjunctum, aut de rebus abo modo disponit, si tamen sit homo rationabiliter agens, fideliter testamentum rite peractum. Multo igitur fortius divinis dispositionibus seu promissiones firmas erunt et invariabiles. De quibus subjungitur: Abarbar dieque, id est divinitas factae, sunt promissiones diversae, vel una frequentor, ut patet in diversissimis libris Geneseos. Facta est enim ei promissio in genere, de possessione Terra sanctae, per quam mystice designatur possessor terra videntem seu patriae Beatitum; de innumerabili quoque multiplicatione seminis sui, praesertim spirituali, id est fidelium qui per fidem ejus filii sunt; et quod in se-
nunmne suh benedicicentur omnes gentes. Et semini ejus, id est Christo filio Abraham secundum naturam assumptam, facta sunt promissiones: non quod ad eum fiebat, sed quoniam pertinebat ad eum, tanta quam implendae per ipsum. Per Christum nonque data est benedictio omnibus gentibus, que erat principalis promissio Abraham facta. Ideo subditur: Non dicit Scriptura Geneseos, In seminibus, quasi in multis, id est, promissionem factam semini Abrahamae Scriptura non exprimit plurilater, dicendo ad Abraham, in seminibus tuis benedicentur omnes gentes: quod facet, si de pluribus loqueretur: sed quasi in uno, id est, singulariter nominat semen istud, dicendo: Et semini tuo, qui est Christus, id est, in Christo ex tuto benedicentur omnes gentes. Sic enim ad Abraham dictum est: In semine tuo benedicabit omnes gentes.

Hoe autem dico quod subditur, scilicet: Testamentum confirmatum a Deo, id est promissionem ad Abraham factam, per Christum implemand, videlect distantium gentium benedictione in Christo, quae post quadringentes et triginta annum facta est lex, id est lex scripta que facta est, id est Mosisi data in monte Sinai, post quadringentes et triginta annos a tempore.

Ibidem. Re promissionis que primo facta est Abrahamae venienti de terra Chaldeorum, non irritum factit, id est, promissionem pridicat divino juramento firmatam non falsificat, ad excitandum promissionem hane suo effectu, videlect imperio impletionem ipsius: quod tamen faceret, si per legem darendur benedictio illa, que est hereditas sempiterna. Hae enim promissioni Abrahamae facta, et per semen ejus (id est Christum) implenda, din praecessit legislationem. Si ergo bonum per eam promissum, pate benedictione haec, darendur per legem, primo sequeretur quod non esset ex promissione; secundo, quod frustra fieret mentio de semine Abrahamae, qui est Christus; tertio, quod Abraham, Isaac, Jacob et ceteri Saneti qui ante legem fuerunt, divina benedictione carniisset, neque aeternam hereditatem esset adepti. Unde certissime liquet quod a principio mundi, per fidem Christi futuri dabatur hominibus benedictio gratiae et salutis.

Sed quari potest, quomodo ei quod nunc dicit Apostolus, legem datam post annos quadringentes et triginta a promissione Abrahamae facta, concordet quod idem dicit Apostolus in Actibus: Sorte distribuit eis terram eorum, quasi post quadringentes et quinquaginta annos. Lex enim data est primo anno egressionis ab Egypto; distributivo vero terrae facta est post quadraginta annus ab egressione praeclara; et ita secundum ratioinationem hic habitam, distributio terrae facta esset post annos quadringentes et septuaginta, vel circuit. Queritur eiam, quomodo is concordet quod legitur in Exodo: Habitatio autem filiorum Israel qua manus erat in Egypto, fuit quadringentorum triginta annorum, quibus expletis, eodem die egressi sunt. Si enim tam in ,Egypto manus erat, non poterunt anni de quibus jam tractat Apostolus, computari a promissione Abrahamae facta, sed ab ingressu Jacob in Egyptum. — Et respondendum, quod anni de quibus Moyses in Exodo loquitur, secundum doctores, computatur a promissione primo facta Abrahamae usque ad legislationem. Porro ab exitu Abrahamae de Chaldaicis, quum primo facta est ci divina promissio, usque ad descendos Jacob in terram Egypti, fluxerunt annis ducentis et quindecim; deinde usque ad mortem Joseph annis septuaginta annis; inde usque ad egressum de Egypto, centum quadraginta quattuor: quia simul juxta, pridicatur numerus constituent. Anni vero de quibus in Actibus legitur, computatur ab alio exordio, scilicet a nativitate Isaac, secundum Babelam, quando et dictum est Abrahamae quod semen suum accol esset in terra aliena annis quadringentis. Hac secundum alios dicta sunt. Non enim apposui cor meum haec vice ad considerandum tempora ista attentus.
Quod autem promissio evacuaretur, si A
ex lege esset bene\d\^ictio, pandit Aposto-
lus. Nam si ex lege daretur hereditas, id est
benedictio gratiae, seu vita felicitasque
\a\eterna, \emph{jam non ex promissione} daretur,
\emph{sed ex alia causa}, vide\ecut lege, et ita
Abraham esset frustratus spe sua: quod
dici non potest, sicut subjungitur. \emph{Abra-
ham autem per repromissionem} de Christo
ei se\p\inus factam, seu per fidem Christi
promissi, \emph{donavit Deus hereditariam
benedictionem} coelestem: de qua ad eum
diebat, Ego protector tuis num, et mer-
ceres tua magna nimis.

Sed quia ex dictis sequi videtur quod
lex omnino erat inutilis, querit Aposto-
lus, ut nostrae dubitationi respondeat:
\emph{Quidigitur lex?} id est, cur data est, et
qua ejus utilitas? Et respondet: \emph{Propter
transgressiones}, id est peccata hominum
reprimenda ac punienda, \emph{posita est, qua
tenus homines saltam timore penarum
qua determinatur in lege, retrahentur a
vitiiis, donec veniret se\ven\en, id est, Chri-
stus per incarnationem mundum intraret.
\emph{Cui reprimiserat\d\^it, id est, de quo Deus pro-
misit quod per ipsum implementur pro-
missiones divinae, sicut ad Abraham dixit:
In semine tuo benedictur omnes gentes.\}

\emph{Ibid.}, 18.

\emph{Lei.}, 1a.

\emph{Matth.}, 53.

\emph{Gen.}, 18.

\emph{Rom.}, 22.

\emph{Hebr.}, 8.

\emph{Brev.}, 5.

\emph{Deut.}, 8.

\emph{Ex.}, 23.

\emph{Dum tria novum ex lege data sit Moy\su
sii, non solum union ministerio angeli, sed mul-
torum, quamvis communi\t
\emph{non fiat men-
tio in libris Moy\sii nisi de angelo sin-
gulariter, qui etiam frequenter Dominus
nominitur, cujus persona apparuit ac lo-
quebat. \emph{Meditator autem union non est}
dumtaxat, sed duorum extremorum, inter
que mediat, et ea connectit: \emph{Deus autem
union est in essentia}. Tanquam dicit: \emph{Li-
cet Christus sit mediator Dei et homi-
num, est tamen idem Deus cum Patre et
Spiritu Sancto.}

\emph{Lex ergo adversus promissa Dei?} id
est, quom lex proper transgressiones po-
sita sit, nunquam ex hoc sequitur legem
esse contrariam promissioni divinae, ita
ut irritam facet eam, eo quod ex ipsa
lexe deetur hereditas sempiterna, et non
potius ex promissione divina, sicut pro-
missionis forma continu? \emph{Absit}. Quod
si ita esset, lex promissi\e\m excluderet;
\emph{sed quod non sit ita, subjungitur: \emph{Si
cuina data esset per Moyses lex qua pos-
set vivificare, vitam gratiae conferendo:
\emph{verse ex lege, id est observantia legis, esset
justitia infusa et meritoria, qua efficit
dignam vita a\eterna, et non ex pro-
missione. Sed conclusit, id est, esse osten-
dit, convic\eit, et accidenter fecit, \emph{Scriptura,}
id est lex scripta, \emph{omnia} gener\a
num, seu omnes Judae\os, \emph{sub peccato, no-
solum originali, sed etiam actuali. Per leg-
em unus etiam peccati cognitio directe,
et item peccato augmentatio indirecte:
primo, quia in vetitium utinam: secundo,
quia post prohibitionem peccare, gra-
\v\us est quam ante. \emph{Ut promissio, id est
promissa beatitudo et gratia, ex fide Je-
su Christi daretur credentibus. Per fidem
unum Christi salutem consequi\m.}

\emph{Osteno quod lex retraxit a malo, jam
declarat quod disposebat ad bonum. \emph{Pr\ius
autem qua\a}\emph{veniret fides christiana, id est, ante-
quum catholica fides publicata
fisset, sub lege custodiebamus, id est, per
legis observationem ab adversariis no-
stra salutis protegebamus, conclusi, id est
de necessitate induci, nos Judaei de qui-
bus \a\st\a dici\n\t, in \emph{cum fidei qua ve-
cretanda erat, id est in fidei catholicam,
in qua publice credenda proponuntur qua
in vleti Testamento occultabatur. Non enim potuerunt Judæi per legem salvari, nisi habendo fidem de Christi adventu: ita ut ad fidem confugere egerentur. Itaque lex pedagox, id est manuductor, noster, silicet Judæorum, fut in Christo Jesu, id est secundum Christi voluntatem ac dispositionem, qui ita instituit ut Judæi per legem quasi manudecurentur ac dirigenterut ad Salvatorem et fidem explicitam: vel, in Christo Jesu, id est in observationibus mandatorum a Christo datorum, sine quibus lex nullum ad vitam perduxit: ut in fide justificetur, credendo in Christum. Dictur autem pedagogus proprie ductor puerorum seu pueri, a παιδῶς, quod est puer, et ἵππος, ductio. Quernammodum ergo pedagogus puerum insolentem et imperfectum ad perfectionem perducit, vita ejus per penas et minus comprimendo, sie lex populum Israel carnalem ac rudem preparavit ad Christum.

Consequenter tangitur legis cessatio. At ubi, id est quando seu postquam, venit C fides catholica, id est, quam promulgata est fides evangelica, jam non sumus sub pedagogō, id est, ad legis custodiām non tenemur. Omnes enim filii Dei estis adoptivi per fīdem formatam, in Christo Jesus, id est per fīdem Christi, seu existentem in Christo sicut in objecto. Unde Joannae xii. Joannes evangelista testatur: Quotquot reciperunt eum, dedit eis poteestatem filios Dei fieri. Quicumque enim in Christo, id est in nomine Christi, vel in forma a Christo præscripta, videlicet, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, baptismati estis. Christum spiritualiter induxistis, id est, gratia ejus ornati, ejusque passio: ac morti conformati estis, habentes Christum in cordibus vestris morantem. De hae materia plenius dictum est supra in Romanos.

Non est Judæus neque Grecus, non est servus neque liber, non est masculus neque femina, id est, diversitas generis, conditionis et sexus, nil facit quantum ad fidei statum et dignitatem. Non enim propter ista est alius melior alio, sed propter dona infusa et supernaturalia. Omnes enim vos baptizati, enjuscecumque sitis generis, conditionis aut sexus, unum estis per fideum et caritatem, et unum mysticu corpus, in Christo Jesus: secundum quod ipse orabat: Pater, rogo ut Ioann. xxi. omnes sint unum, sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut sint consummati in unum.

Si autem vos Christi estis, id est, per fideum et gratiam ad Christum pertinentis, ergo solum Abrahae estis, id est spirituales filii ejus, sectando ipsius vestigia; secundum promissionem Abrahae factam, heredes vitae aeternae, id est, futura beatitutini possessoris etsit, sicut promissum est Abrahae. Si enim filii, et heredes. Eadem quoque ratione fideles vocari possunt filii Jacob, Isaeæ, atque simili Prophetarum et Patriarcharum. De esse ratione autem legis praefata dicit Salvator: Lex et Prophetæ usque ad Joannem Luc. xvi. 16. Baptizam.
plinari rigore, nec aliquid facere aut propriam dispensare permititur, nisi juxta voluntatem eorum quibus a parentibus est commissum, quum sit dominus omnium, id est, quamvis tota hereditas ad eum pertineat; sed sub tutoribus, id est defensoribus, qui eum ad adversarii propegant, et actoribus, id est causatoribus seu curatoribus, qui causas ejus expediant eumque in moribus instruant, usque ad praefinitum, id est determinatum, tempus a patre ejus, videlicet usque ad annos discretionis, vel amplius, prout patri placuerit. Solebant enim antiquissim patres moriturui determinare, ut usque ad illud vel illud tempus, filii sub tutorum et at torum dominium essent.

3 Ita et nos Judei, quam essesimus par velis, id est virtutibus imperfectis, et in divinorum notitia modici, sub elementis mundi nujus, id est sub ceremonialis legis praeceptis, eramus servientes Domino Deo, servitute incompleta et superficiali. Dicuntur autem praecepta ceremonialia, elementa, quoniam erant quaedam primordiales institutiones ad fidem atque justitiam. Appellantur quoque elementa mundi, quia terrena bona habelant in praemium, secundum legis promissa. Hec autem legalia, sub quibus Domino ministribant Judaei, vis erant tutores, id est contra daemonias insidias defensores; et actores, quoniam causam eorum coram Deo agebant, qui per sacrificia placabatur.

4 Att hui rei nullius de mortem, id est, statim quam adimpletum est tempus divinitus praecordinatam ut in eo Filium Dei fieret homo, misit Deus Pater paterna autoritate, id est, in nullo visibiliter apparere conversarique volet, Filium suum unigennitum, sibi consubstantialem, cearennum et corequalem. Non itaque misit Patem Filium unum, quasi Filius in sui missione locum mutaverit, quum sit immensus et omnia implesse, sicut et Patre; sed id eo missus dicitur, quoniam Patre volente et operante, carnem assumpsit, atque in mundo novo modo apparevit. Factum, id est genitum, secundum assumptam naturam, er muticum, in violata Virginie benefi
dica, de qua Jeremiae vaticina habuit: Nono
tum creavit Dominus super terram: Mutier circumdabit virum. Est autem Hebraei idiomatis consuetudo, ut quacumque femi
nei sexus persona, mutier nuncepetur. Factum sub lege, id est legis praeceptis sponte subjectum, in circuncisione, obligatione, et aliis multis. Ut cos qui sub lege erant, id est Judaeos legibus mandatis adstrictos, redimeret merito suae humili
tatis ac passionis, non solum a morte pec
cati et gehennae, sed etiam a legallum ob
servatione, ut adoptionem filiorum, id est effectum adoptionis divinum quae adoptan
tur homines a Deo, videlicet gratiam gra
tificamentum in presenti, et gloriam com
summantem in ccelo, et perpetum, Christi
enim descensio, nostri est sublimatio; et
ex animo interi, nostri utique defieci
cenit. Hoc de visibili missione Filii Dei indueta sunt. Est autem et alia, vide
cet invisibilis missio Filii Dei, qua ad animas sanetas atque fideles increatae Dei
Sapientiae mittatur, iuxta illud Sapientiae:
Mitte illam de caelis sanetis suis, ut me-
cum sit, et mecum laboret.

Porro quid ex divina adoptione sequatur in nobis, pandit Apostolus. Quoniam autem estis, o Galatae eeterique fideles, filii Dei adoptivix ab aeterno electi, idei
cio in signum filiationis istius, misit Deus Pater Spiritum Filii sui, id est Spiritum Sanctum a Patre Filioque manantem tan
quam ex uno principio, et eodem necten
tem, in corda nostra: id est, dona Spiritu
Saneti ubique existentis, mentibus nostris in
duit. Tune etiam Spiritus Sanctus dari et mitti assicurum, quum dona ejus gratifica conermatur, sicut pleni
 dicuntur supra. Clamanatem, id est, nos
fiducialiter clamare faciendum ad Deum omnipotentem et trinum: O Abba (Pater), Dno nomina ista idem significat. Abba autem est nomen Hebræum, quod nomine patris exponitur. Itaque Spiritus San
cetus probat nos esse filios Dei. Nam ut
probaremur adoptati a Deo in filios. Spiritum suum tribuit nobis in signum et arrham. ut ostendat affectum Patris in nos. detque fiduciam appellandi Deum. Patrem.

7 Ex his infert Apostolus : Itaque, id est, quoniam Spiritus Sanctus facit nos clarem. Abba (Pater). jam tempore evangelice legis, non est aliquis vere credenti- tum. servus subjectus servitio timoris : de quo servo scriptum est. Servus non ma- net in domo in aeternum; et alibi. Jam non diceam vos servos, sed amicos; sed fili- lus est. Quod si filius Dei adoptivus est homo credens, sequitur quod et heres vi- ta aeterna erit per Deum, id est a Deo. vel per misericordiam Dei. Unde dictur : Filii manet in domo in aeternum.

Ibid. v.

9 Creator. Nunc autem quum per se- man praedicationem et Spiritus Sancti illustra- tionem cognoveritis Deum verum. his qui natura non sunt dii, sed vana hominum astantiune, id est, qui veram deitatem non habent. serviebatis, videlicet idolis, et creaturis potius quam

Jwnn. vii.

Rom. 1. 25.

11 Timeo vos, id est de vobis, ut qui jam a Deo deviatis, ne forte sine cause, id est fructu et utilitate, laborem in vobis, praelicando, et alia bona ad vestri conversi- n" in quoque de nobis peractis, Estate sicut ego, legalia dimittendo, sicut ego ea dimisi, quia et ego sum sine lege, sicut vos sine

non sufficiant ad salutem; et egena, co- quod gratiam non continebam, nec justi- ficabant. Sed quum Galatea ante sui con- versionem gentiles fuerint, nec quum savaverint legem, quomodo dictis apos- tolos. Convertimini iterum ad infirma et egena elementa, quibus denno servire culti- tis? Respondet Hieronymus, quia tempore novae legis, observantia ceremonialisum idem seu par peccatum est cum idolo- latria.


9 Præfere sanctus Apostolus, more sapi- entissimi medici, post asperam corregti- onem adjungit dulcem et consolatoriam adnitionem; pristina quoque Galatarum bona commendat, ne consideratione pra- feritorum malorum desperent. Fratres, ob- seco vos, id est, per sacra rogo, videlicet converti ad evangelicam veritatem. Et fi- ducialiter obseco : nam nihil mi lievi- stis, id est, in nullo me offendistis directe quod personam meam, quamvis vehe- mentissime doleam de hoc quod Deum offendistis, propriamque salutem negli- tis. Seitis autem quia per infirmitatem carnis, id est cum magna corporis affli- etione et persecutione, quam ab aliis pas- sus fui ante quum vobis predicare incepis, evangelizavi vobis fidem Christi jampri- dem, id est, dudum quem apud vos eram. Et tentationem vestram vobis a damone infusam in carne mea, id est de afflictio-
nibus corporis mei (tentavit enim vos dia-
bolus, ne persona tatem abjecte, ut vi-
deatur esse Apostolorum, tamque afflicte,
idem adhiberent), non speralitis neque
respalitis, est, non in aadverterent can
amissistes, nec parvi pendistis tentatior-
em hanc daemonis, sed digne restititis.

Sed siue Angelum Dei ecepistis me, id
est, cum ingenti reverentia personam me-
am tractastis, verba mea audistis, rationi-
hus consensistis, imo sicut Christum Je-
su me suscepistis, id est, tam caritative
ac honorifice velut si Christus in propria
persona visibiliter venisset ad vos et
ipsa est magnis consili Angelus. Ubi est
ergo beatitudo vestra? si id est, quum omni
tam virtutose egeritis, ubi est nunc meri-
tum vestrum? tanquam dicat : Mirum est
quod a tanta perfectione sic subito cadis-
tis. Quod autem tam reverenter me suscep-
istis, jamque in spe beati fuistis, hinc
patet: Testimonium enim perhibeo vobis,
quia si fisci potuisset, id est licuisset,
opportunissi, vel mihi expedius fuisset,
culos vestros, qui sunt membra carissi-
a, omniis et didissetis mihi, ex niiia caritate.
Est autem consaeludo Scriptura,
re, ut dicatur non posse fieri, quod non
fit juste. Ergo, id est, quum hae ina se
habebant, sequi videtur quod nimicus vob-
is factus est, verum divers vobis, id est
ob hoc quod vos juste atque veraciter in-
crepo et informo: nam aliam causam ini-
micandii mihi non habetis, quia in nullo
offendi vos.

\begin{itemize}
\item \textit{Eumulatur, id est diligunt, vos falsi
non bene, id est non ordinate, sed carna-
liter et perversus: sed excludere vos voluit
a mea dictione, ab evangelica veritate,
a regno celestii, ut illos omnium, id est,
sectemini et ametis pra nobis. Ba-
num autem, id est actum virtemus seu
hominem homum, eumulamin, id est, amate
atque sectamini, in bono, id est bona
intentione, et propter finem homum, seu
propter ipsum homum honestum in se,
non propter utile aut erectabile: quo-
niam hae est sola vera et sincera diction,
\end{itemize}

\begin{itemize}
\item que fundatur in hono honesto. Ilo autem
facile seaper, quia qui perseveraverit si-
que in finem, salus servit: et non tantum
quum praesens sum corporaliter apud vos,
ne videamini bona agere potius mei ti-
more sive intuitu, quam divino amore at-
tque respectu. Decect enim subditos in ab-
sentia sui praebati diligentius custodire ea
quae Dei sunt et honestatem concernunt,
quam in ejus presentia, propter causam
predictam, et etiam quia tunc magis ne-
necessarium est, et est signum quod homo
divino stimuletur amore.
\end{itemize}

Denique, declarata gravi conditione ex-
sistentium sub lege, per humanae consuetudinis exemplum, num idem declarat
per legum divinam auctoritatem. \textit{Filioli}
mei, qui parvi estis in perfectione virtu-
tum, quos iterum parturio, id est, cum
dolore et planctu spiritualiter regenero,
transferendo vos de non esse spiritualis ad
esse spirituali, per hujus episoclo do-
dumenta, donec formaret, id est recipiat
ac describatis, \textit{Christus in vobis}, id est
in eordibus vestris per fidem puram, ju-
gem memoriam, et dictionem firmatam,
Velem autem apud vos esse modo corpo-
rali praesentia, si negotia patenteret, et
utനে

\begin{itemize}
\item \textit{mutare vocem meam}, id est aliter vobis
proprio ore loqui quam scribo, inerando vos
duriam quam scribere volo; \textit{quoniam}
confabolus, id est, apud alios erubescro,
in vobis, id est de vestri sedutione. —

Consequentur ostendit cessationem legali-
un per mysticam expositionem Scripturae
legalis. \textit{Dicit}, id est respondete, \textit{mihi},
qui sub lege vultis esse, id est cærimonii-
-alibus legis jussionibus obedire. \textit{Legem
non legisist} est, id est, an libros veteris Te-

\begin{itemize}
\item testamenti legisist? tanquam dicat : Vel non
legistis, vel male intelleuitis, ide autem
quaro, an legem legistis, an spiritualiter

\begin{itemize}
\item intelleuitis :
\end{itemize}
\end{itemize}

\begin{itemize}
\item \textit{Scriptum est enim in libro Genesinis,}
quoniam Abraham duos filios principa-
les ac manusores celeres, \textit{puta Isaac et
Isaacem, habuit}. Habuit quoque alios
multos post obitum Sarai, de Celura.
L'ann, videlicet Ismaelem, habuit de an-
cilla Egiptiacae Agar ; quae tamam uxor
erat antiquam Abraham cum cognovit,
alias fuisset adulter; et annam, scilicet Is-
cae, habuit de libera, id est de Sara ; quae
nunquam ancella Abraham erat, quamvis
unu ex humilitate dominum appellaverit,
quoniam illa fuit caritatis, non servitutis,
subjectio. Sed qui de ancella prolatit, id est
Ismael, secundum carnem, id est natura-
lem carnem propagationem, feecunditatem
utque originem, sine miraculo, natus est.
Poterat enim Abraham senex de juventute
naturaliter generare, qui autem de libera
genitus fuit, videlicet Isaca, per reparationem,
id est ex praedia ac repetita Dei
promissione, et miraculosa operatione, na-
tus est. Nam Sara sterilis fuit et nonage-
naria, inulibrus carens. Lnde divina
virtute data est ei fecunditas; sapientiam
promissae fuit nativitas Isaca.

Quae sunt per allegoriae, id est mysti-
cam significationem, dicta, id est ad hoc
ut ex sensu litterali delur intelligi quid
sit credendum. Allegoria etiam instruit
quid sit credendum. Hec enim quae de
Sara et Agar, seu de libera et ancella car-
rumque filiis, dicta sunt, sicut per alle-
goriaeum significationem, id est designat,
devos Testamenta. Quam quidem, id est
vetus Testamentum, et monte Sinai da-
tum, ut patet in Exodo.unde in Deute-
ronomio legitur : Deumius de Sina venit.
Sina autem et Sinai idem significat, be
servitutem generante : id est, hoe vetus
Testamentum Judaeos servituti legalmum
subdidi, eosque timore penarum et pro-
pter temporali promissa fecit Deo servi-
ire; quae servitutis legalis seu timorosa
est figurative Agar, id est, per Agar ancellam
Abraham designatur. Sina enim mons est
in Arabia minori situatus, qui (ut dicit-
tur) sua magnitudine diversas tangit pro-
vincias, et in sua extremitate fertur terrae
promissionis vicinum; qui mons Sinai con-
genitus est, non fato, sed allegorico intel-
lectu, et quae mons est Jerusalem, id est
terrae praestantium Synagogae : quae tem-
pore Pauli in Jerusalem fuit. Significat
enim inae plebeum, cquisque servitutem.
Servitus autem legis per montem Sina si-
gnata, tune viguit in Jerusalem, in qua
legalia et sacrificia servabantur. Et serv-
itus enim filii suis, id est, synagoga Juda-
orum cum personis sibi subjectis servit
Domino servili timore, ut patuit.

Hul autem que sursum est Jerusalem,
id est Ecclesia militans, ex gentibus ma-
xime congregata : quae dicitur sursum,
quia per contemplationem et spem atque
Divinum amorem, ad divinae erigitur, ja-
quque per invocationem angelicam conver-
sationis in coelestibus demoratur; libera
est a servitute peccati et condicioe servili,
seu observantia legis. Quae Ecclesia est
mater nostra. In Baptismo enim ex ea
et Spiritu Sancto renascimur. — Deinde,
quod sit mater nostra, ostendit auctoritate
prophetica. Scriptum est enim in Isaiah :
Lectare corde in Domino, o sterilis, qua
nes Paris, id est, collectio gentium, quae
temore Testamenti veteris fueras infe-
cundam et idololatrae dedita : crumpe et
debet', id est, ex interioris latitiae ma-
gitudinum in exteriores exsultationem,
landem vocalem et gratiarum actionem
procrumpe. Ex abundantia enim cordis os
loquitur. Propter quod ait Psalmista : Cor-
menum et caro mea exsultaverunt in Deum.
vivum. Quia multi filii desertae, id est,
plures sunt filii Ecclesia ex gentibus ad-
unatae, quae dim erat a Deo relicta, majis
quae enim quia habet eundem, id est Sy-
nagoga, quae habuit sponsum celestem,
videlicet Deum, cui in legis suspicione
fuera desponsata. Certum est enim Ec-
clesiam numere et merito exceedere Syna-
gogam. Nos autem Christifideles, o fra-
tres, secundum Isae. id est juxta typum
et similitudinem Isaac, promissionis, id
est celestis beateditionis et spiritualis ge-
gerationis, filii symus, quia ex aqua et
Spiritui Sancto renasceantur, gratiamque cel-
estis beatitudinis obtinemus. Sic ergo per
Isae designator Ecclesia Christi.

Sed quonam tune. scilicet tempore
Abrahae, ut qui seum carnem nutu
fuerat, ipse naturali virtute, videlicet
Ismael, persequutur cum quia seculum
spiritum, id est per reprimissionem.

Quem Iudaei Hebrewi intelligent, quod compu-
sererit Ismael fratrem suum Isaac luteas
aborare imaginem, Alii vero expoundunt quod
sub specie belli interim laesit eum. Da
et nunc, societatem Pauli apostoli,
carnales Iudaei, sicut apostoli tyranni at-
quae haeretici, sequam bum carnem ex sanguinibus
nati, persequuntur fideles ex Deo
nati, in quibus permanet semem Dei, id
est verbum seu gratia Christi. Omnes enim
qui volunt pie vivere in Christo, persequi-
tionem patientur. — Contra vero hanc per-
secutionem justorum ab impiis, ponit Ap-
ostolus consolatio: neque hanc
sanctificationem. Sed quid
dice Scripturn? Et responderet: Ego
an
dilectus est filius ejus: non enim heres
est filius a qua eum fili liberare. Hoc Sacer
sunt verba ad Abraham. Quae quorum vidisse
et Ismael cum Isaac dolose judentem,
irata dixit marito: Egitce, id est, de domo
nostra expelle, anuellam hanc Aarac, et
Ismaelem filium ejus: non enim heres ex
Ismael cum Isaac, Iice sic factum est ad
liberam. Per quod spiritualiter figurabe-
tur, quod Synagoga atque legis observ-
antia esset tempore evangelicis legis
A a populo christiano separanda conversa-
tione, loco et merito, et postmodum
praemio.

Utque, fratres, non sumus angulis: id
est veteris Testamenti. Synagogue, seu le-
galis observantia, filii, aut liberarit, id est
militantis Ecclesiae et libertatis christi-
anae; quia libertate, id est per cujus liber-
tatis communicationem sua infusione,
Christus nos liberavit formaliter, sicut per
gratiam salvat. Liberavit, inquam, nos ab
omere legis, a juro peccato, et demonis
B dominio. Unde per evangeliam Ioseph
Dominus dixit: Sì Filius vos liberaverit, non
vere liberer eitis, Hoc ergo libertas, sec-
cundum Glossam, est pectororum remis-
io, et fidei per dictionem operantis ju-
stificatio. Vel sic: Sumus filii liberae, id
est Ecclesiae, libertate dictionis, ut spon-
tes, hilariter et caritativo, non serviliter,
formidolos et coeptae obedientiam Eccle-
siae, et Domino ministramus: quia libertate
in anima Christi existente, liberavit nos
Christus: efficiendae propria passione: Christi
enim merca caritate, atque spontanea
liberate ad caritatem pertinente, pro no-
bis mori dignatus est, juxta illud Isaiac:
Oblatus est quia ipse voluit. Unde et pas-
sione instanti dixit ad Petrum: An putas
quia non possam regare Patri et meum,
et exhibebit mihi modo plus quam du-
decim legiones angelorum?
rapto, secure et absolute credendum est, dicovobis: quoniam si circumcidenti more Judaico, Christus vosis nihil prode-ril, id est, ex fide, passione et merito Christi-sti nullum consequenmi fructum, propter vestram perversitatem, quemadmodum medi-disius optinnus nihil prodest rebelli in-firmo. Testificor autem rursus, id est, firmi-ter assero, omni homini, sive Judeo, sive gentili, circumcidenti se, quasi circumcisci-sio necessaria sit ad salutem, quoniam debitor est universe legis facieiue, id est, circumcircem accipienti, obligat, id est ad universa qua praeципitur in legge, videlicet ad observantiam praeceptorum moralium, carminionalium ac judicialium. Quemadmodum enim Baptismum suscipiens, obligat se ad praecepta Evangelii; sic circumcircem accipienti, ad universa legis mandata tenetur, ita ut tantum tenu-tatur ad alia, sicut ad circumcircem: quamvis absolute nec ad hanc, nec ad totam legem observandum sit obligatus; sed circumcircem accipienti, ostendit ipso facto quod se ad omnia obliget.

Evacuati estis a Christo, id est, a participatione virtutum beneficiorumque Christi inane effecti estis, legalia recipi-endo, qui in lege justificamini, id est, per observationem legis Mosaicce justifi-cari optatis aut creditis; a gratia, id est gratuita justificatione per fideum Christi, ini apso habitu gratiae, excidistis, pec-cando tam graviter.

Quod autem hoc ita sit, patet ex contra-rrio. Nos enim Apostoli primitias Spiritus-halentes, et omnes veraciter christiani, D spir itu, id est Spiritus Sancti sanctitum, su spirituali intellectu, ex fide Christi, spem justitiem, id est speratam justitiam, seu plenum justitiae praemia, seclicit vi-tam aeternam. Espectamus, quia per fideem et gratiam sine operibus legis salvari sper-ramus. Sape autem in Scripturam sumitur spes pro re sperata. Merito autem sic ex-spectamus: Nam in Christo Jesus neque circumcisio aliquid valet ad salutem, tem-pore Evangelii divulgati, neque praputi-

Aum, id est ritus gentilitatis: utrumque enim equaliter reputatur inane, tempor-nevaque legis; sed fides qua per alfectionem operatur implendo divine praecedia, ali- quid valet, et sufficit ad salutem. Porro fides sine caritate informis est, et sine operibus mortua est, si tamen opportunitas operandi occurrat. Ad minus tamen in adultis exigitur actus interior caritatis et fidei ad salutem, quoniam arbor que non facit fructum bonum, excidetur.

Currebatis bene, o Galatae, id est, fe-stinanter et recto tinere processissis de via ad patriam, de exilio isto ad para-disum coelestem, de mediis ad ultimum finem, ita ut dicere potuisset illud Psalmistae: Viam mandatorum tuorum curre-ri. Hic autem cursus est fervens deside-rum mensis ad Deum, efficax quoque exsecutio coelestium praeceptorum. Quis vos impedit av isto cursu, veritati non obedi-ere, id est, ut nosstra vera praedicationi evangelicaque doctrinae non obediatis. Nonini vos ab hac obedientia impedi enti consensurit. Persuasio hac, id est topi-ca argumentatio illorum qua vos ad leg-a- 

Rom. vni 23. 

Galat. v, 20; vni, 19. 

Ps, cvii, 32. 

Corinthis plenus est expositionum. Quo si-gnificatur, quod pauci pestiferi, fallaces et indurati, totam fidelium congregatio-nem inficiunt, ideo sunt vitandi. Ego au-tem confido in vosid, id est de vosid, in Domino, id est, quoniam ante virtutibus fuistis tam insigne, spero nunc quod re-sipiscetis a vestro errore, ita quod nihil alius sapit, perfecta ista epistola, nisi quod ego vos docui. Qui autem conterbat vos, id est, paeem et quietem mentis ver-strae, quam in evangelica veritate habuis-is, sollicitat et subvertit, portabia judi-cium reparationis, id est, debitam ponam

Matth. viii, 7 

B
sustinebit, nisi potuit, quicunque est ille, sive sit magnus, sive medioeris. Deus enim nil malis impunitum reliquit, juxta illud Joh : Deus inultum abire non patitur.

Ego autem, fratres, si circumcessionem adeprehendam et mehi a pseudeapostolis illis imponitur ; qui, ut facitis Galatas ad legatum observationes in lucem, assererunt Paulum apud alios adeprehensionem praedicare. Si ergo hoc ago, quid, id est una ratione, adeprehensionem patior a Judaeis ? Tanquam indicat, Nulla. Ob hoc quippe praeipue indignabant et prae suas intulerant Judaei Apostolo, quia cessationem circumcisionis ac sabbati docuit. Unde si circumcisionem adeprehendam in gentibus, cessasset Judaei sequenti ipsum. Ergo, id est, si circumcisionem docere observandum, evadent, id est ablatum, est scandalum crucis, id est offendiculum passivum, seu scandalum Judaeorum, quo irasceunt. Offenduntur seu scandalizantur de hoc, quod gloriam crucis praedicamus, asserentes ad salutem sufficere fidem et gratiam dominicae passionis, magisque con- stare sustem in cruce quam in circumcisione. Si itaque Paulus circumcissionem docuisset, ut falsi illi dixerunt, non fuisse Judaei sic consciati adversum eum. Et quoniam Galatios innotuit Judaeos perseverque Paulum et scandalizari in praedicatione ipsius, ideoque pro hac inunis eis Apostolus falsum esse quod sibi impone- batur a perversis, Utinam et abscondi- tur, id est, a societate fideliunm et vestro conventu penitus removeantur, imo et desistant, quantum ad culpam, qui vos conturbant, ingenero autibus vestris falsam doctrinam, et iniquitatem eor vestrum.

Vos enim in libertate, id est exoneramatione servitute legalium; vel, in libertate, id est evangeliem legem, qua a Jacobo vocatur lex perfecta libertatis, quoniam a servitute pecati ac demum salvat; vel, in libertate caritatis; vocati estis [fratres] per gratiam Christi, qui nos
corpus. omne esse spiritualc atque gra-
tificum perdit in seculo isto, penuaque
aternas sentient in inferno.

16 Dico autem, id est, admeone vos, in
Christo, id est secundum Christi doctri-

niam: Spiritus ambulate: id est, secundum
Spiritus Sancti instinctum agite. Vel, per
spiritum designatum ratio, enjus judicium
in omnibus sequi debemus: quoniam op-
timum hominis est esse seconum ratione-

m, ut Dionysius protestatur. Et deside-

reria carnis non perficitis, id est, carnales
concipiscientias non deducetis ad effec-
tum, neque praebebitis eis consensum,
qui coram Deo pro opere reputatur.

Caro enim, id est appetitus sensivus, 

seu anima secundum carmem, vel ipse
homo ex parte sensualitatis, concupisit
adversus spiritum. id est, ea desiderat
que directe sunt rationi contraria, vide-

licet delectiones sensibles, de quibus

Eccles. xvii, scriptum est: Post concupiscentias tuas
non eas, et a voluntate tua avertere. Spi-

ritus autem, id est appetitus intellectu-

alis, seu ratio, vel anima secundum partem
sui superiorem, concupisit adversus car-

nem, id est ea quae carni et sensualitati
laborem et tedium ingerunt, utpote spi-
ritalia bona, continuentam, sobrietatem,
divinorum frequentem ac stabilum vaca-
tionem, quibus caro castigatur, fatigatur
et attenuatur. Hac enim, videbo caro et

spiritus, sibi invicem adversantur, appe-
tendo contraria, ut dictum est. Caro qui-
ppe cupit bona delectabilis et utilis, etiam
inordinate sua ultra necessitate: spir-

itus autem vult bona honesta per respec-
tum ad Deum. Ut non quaequeque cultis,
secundum rationis judicium, illa faciatis,
propter sensualitates rebellionem, quem-

admodum alibi dicit Apostolus: Non quod
volo bonum, hoc facio. Vel sic sibi haec
advocantur, ut non quaequeque cultis,
id est non omnia ad quae inclinationem
habetis, faciatis, sed per rationem vitia
carnis refrenetes. Sicque dicto illa, Ut, te-

netur concomitantes: quia ex illa mutua
adversione sequitur, ut non licet nobis

omnia operari quae volumus. Hinc etiam
testatur Petrus: Carissimi, inquiriens, ob-
secro vos abstinere a carnalibus deside-

ris, quae militant adversus animam. Quod
sii spiritu ducimini, id est a Spiritu San-
to, non estis sub legi, id est, legalibus
observantis non subjicitis vosmetipso.

Tanquam dicit: In hoc constat vos esse
deceptos, quod legis yego subditis estis.

Sciem autem, quod spiritus multis
modis accipitur in Scripturis: Primo, pro
intellectuali et separata substantia: sie-
que Deus et angeli spiritus appellantur.

Unde est illud: Spiritus est Deus: et in

Joan. iv, 14. Actibus : Sadducei dicient, nee spiritum
nee resurrectionem esse: ubi per spiriti-
tum angelus designatur. Secundo, pro sub-
stantia animae, ut dunt Stephanus ait:

Domine, accipe spiritum meum. Tertio,

Ibid. xvii, pro superiori parte rationis, sicut hoc lo-

eco. Quarto, pro virtute imaginativa, ut

ibi: Fui in spiritu in dominica die. Quin-

to, pro subtili homore per quem anima
operationes vitales exercet in corpore, jus-
ta illud: Spiritus diffundetur tanquam

Sap. n. 3. mollis aer. Sexto, pro aere vel vento, de

quo quidam exponunt illud Genesios:

Spiritus Domini ferebatur super aquas:

ut et illud, Spiritus ubi vult spirat.

Conseguenter de operibus carnis qui,

bus spiritus relucetatur, tractat Apostolus.

Opera enim carnis proprje nominantium, ad
que caro inclinat, ut sunt gula et luxu-
ria, germinaque corum. De quibus mox
subditur: Manifesta autem sunt, id est,
apertam malitiam habent, et naturali ra-
tionem opponuntur, opera carnis, quae sunt,

fornicatio, id est coitus soluti cum solu-
ta, immodilitas, id est vitium contra na-
turam, impudicita, quantum ad gestus
provocantes libidinem, in adspectu, tactu
et osculis, luxuria, quae est nomen com-
num quo ceterae species luxuriae jam
non expressae designantur, idorum ser-
cuitus, id est idololatria, quae interdum ex
luxuria generatur, ut patet in Salomone,

Reg. vi, 15. veneficia, id est sortilegia, intimicitia, qua
ex carnali generatur amore, contentiones
verborum, annulationes, id est invidentiae necum qui idem appetunt, sed unus per alium impeditur, sicut dumi plures ad pra\lationem adsipiant, ire, id est appellatur viindicta, rive, id est fites verbose, dis\sensiones animorum, quantum ad partialit\tes, secte, id est separationes dissenti\entium jam firmate, invidit, homicidio, ebro\tates, conexiones, et his similia, que pradico \vobis vitanda, antequam morte praecuc\penni, sicut pradici : quoniam qui ta\lia agunt, seicilet aliquod horum secun\dum suam perfectam rationem, regnum Dei non consequentur. Ex quo duo se\quantur : primum, quod omnia hae sint peccata mortalia; alterum, quod damnati suntum liberabuntur aut salvabuntur.

Insuper enumeratur opera Spiritus, id est, que a Spiritu Sancto in nobis fiunt, et spiritui nostro rationali insunt atque conveniunt. Diecuntur autem hae opera, fructus, ad similitudinem fructus mater\iais. Sicut enim hujusmodi fructus ex terra aut arbore oriuntur, id est quaedam dulcedine degustatur, sic opera ista a Spi\ritu Sancto principaliiter, atque a nostro spiri\tu divinitus confortato nascentur, ani\manque delectant. At ergo : Fructus aut\emn Spiritus Sancti seu nostri, est cari\tas, id est actus delectionis, per modum ignis ad cælestia scandens ac elevans, gaudium, id est diffusio animi in concepti\one boni honesti : quod alio loco vacatur gaudium in Spiritu Sancto, nec cepit reprou\bis. Est tamen et aliud gaudium, se\culare, vanum et falsum, de quo dictur \n Ioanne : Mundus gaudebit ; et in Job, Ga\bium hypocrisy ad instar puncti, Par. \id est tranquillitas mentis seu quietatio ejus in hono, patientia in adversis, id est a\quanimis perpressio contrariarum, longa\nimilitus spei in praestando hona divini\tus promissa, bonitas, id est benevolentia, benignitas, id est benevolentiae executa\tio, seu laborio facultatum, manu\ctudo, id est tractabilitas iram repellens, fides, id est fidei certitudine sive fidelitas, modestia,
xiinis frande aut dolo noceamus, quod fit A. titudes fructus dicci possunt, non autem per fideliam pro fidelitatem acceptam: si vero contrario.

Adversus hujusmodi fructus Spiritus non est lex prohibens eos, sed pro eis est lex. Qui autem sunt Christi per fidelis et caritatem perfectam, id est imitatores Crucifixi, carnem suam crucifixerunt, id est, spiritualiter mortificaverunt, eam mace-rando, affligendo, domando, cum vitiis exterioribus, et concupiscientias interioribus, tam vita quam concupiscientias persequendo et occiddendo.

B Consequenter Apostolus exhortationem convertit ad Galatas. Si, pro quia, spiritu, id est rationem judicio vel Spiritus Sancti operatione, vicinans intra nos vita gratiae, spiritu et ambulantes, id est, rationem judicium seu Spiritus Sancti instin ectum sequamur in conversatione exteriori et vi ta aliis exemplari, ut luceat lux nostra Matth. vi. coram hominibus, quaternus videntes opere, nara nostra bona, edificentur, et Deum glorificent. Verumtamen, ne in hoc aliquo modo propriam gloriam intendamus, sub jungitur : Non efficiamur inanis glorie cupidi, id est, non appelamus ab hominibus aestimari aut honorari, iniquam provocantes verbis vel signis, impiebatur eundem. Invidia enim quam directe adversetur caritate, quae est animae vita, maxime perhibetur mors esse animae. Hinc est illud Joannis: Qui non dilit, manet in morte; omnis qui odit fratrem suum, homin. cidea est. Propereque dicit Salvator: In hoc Joann. iii. cognoscend omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habeatis ad invicem.

ARTICULUS VI

EXPOSITIO CAPITULI SEXTI : FRATRES, ETSI PRÆOCCUPATUS, FUIT HOMO IN ALIQUO DELICTO.

HORTATUR demum Apostolus in hu- jus capituli exordio praetos et per- fectiores, ut imperfectis ac sublitis pie condescendant atque suaviente. Ait enim: Fratres, etsi præoccupatus, id est, quamvis præventus seu comprehensus, mortit homo ex subito motu passionis, infirmitate, seu ignorantia, in aliquo delicio ex
hujusmodi causa exorto: *vos qui spiritu-ales estis*, id est virtutibus exercitati, hu-
jusmodi hominem instruere, id est, ad vi-
am veritatis redeute, atque corrigit, *in
spiritu beneditis*, id est animo manueto
ac dulci, non impetnoso aut graviter in-
dignant, *consideramus te ipsum*, id est, pro-
pria conditionis fragilitatem attendens, *et
tu tenteris*, id est, similii modo delin-
quas: hoc est, esto alti misericordes et
compatientes, ut et vos misericordiam
consequamini, si culpam incideritis. *Et
enim beati misericordes, quoniam ipsi mi-
sericordiam consequentur*: et, Benefacit
anima sue homo misericors. Propreterea
quoque et alibi dicitur: *Memento judicii
mei*: sic enim erit et tunc. Milhi heri, et
fibi hodie. Mutat autem hoc loco Aposto-
lbus numerum, sicut frequentior fit in Scri-
pluris.

2 *Alter alterius onera portate*, id est, de-
fectus vestros et infirmitates atque pec-
catay mutuo patiuntur sufferer, orando pro
alterutro, mutuo succurrendo verbis ac
rebus. *Unde et alihi ait*: *Supportantes in
vicem in caritate*. Hoc verbo redargu-
untur culpares, qui in aliorum deflectibus
mox inflammantur, et rigide quasi sub
specie justitiae afficiuntur: propria vero
vitia non corrigit, neque ab alis durc
inrepari dignatur. *Et sic adimpliuritis
legem Christi*: id est caritatis praeceptum,
de quo ait Christus: *Mandatum novum
do vobis*: ut diligatis invicem, sicut di-
lexi vos.

Hace itaque agite, et nolite in delicto
praecequetapum dure corriperre, quanvis ex
1 delibertatione seu certa malitia pecceans,
si dure corripiemus. Nam *si quis erisi-
stimat se alicud esse a se ipso*, vel spi-
ritualiter, seu comparatione Sanctorum,
quanl nihil sit a se ipso, et quantum ad
esse graticum, spiritualiue ac meritimum,
seu comparatione Sanctorum. Nam etsi ali-
quid esset per gratiam, tamen reputando
se tumide, perfid quod habuit, juxta quod
dicitur: *Sola superbia destruit omnia, si
comitetur*. Hinc ait Psalmista: *Substan-
tia mea tanquam nihilum ante te*: item
Eclesiasticus. *Quid superbit, inquit, terra
et unus? Ipsa se seducit, id est, in falsi-
tatem praceipit, et damnationem incur-
rit. *Opus autem suum probet unusquisque*
4 id est, totam vitam suam prudenter exa-
minet, et sic in semetipsa tantum gloria
habebit, id est, de propriis bonis seu con-
 scientiae suae testimoni exsaltabit, si fu-
crit virtuosus: non tamen finaliter aut
principaliter in se, sed in Domino, justa
illud. Qui gloriatur, in Domino gloriatur.

5 *Unde et dictum est*: *Gloria nostra hae
est, testimonium conscientiae nostrae*: *Et
non in altero*, id est, de factis et meritis
aliorum non prasuntem, neque aliorum lan
de et adulatione lactabatur. *Quis enim seii
se quid agatur in homine, nisi spiritus ho-
minus? Unusquisque enim unus suum*, id
est causam quam cum districto judice ha-
bet expedire, seu conscientiae suae grava-
men, vel vitiorum suorum ulteriorum, vel
actionum suarum manipulum, *portabit*.

6 Opera enim illorum sequuntur illos.
Porro predicata jam verba Apostoli non
secundum superficiem litteralem, sed sa-
pienter intelligenda sunt. Aliis enim in vivem secum pugnareat, bixit namque.
Alter alerius onera portate: nunc vero
adjudixerint, *Unusquisque enim unus suum
portabit*, quasi unus non sit portaturus onus
alterius. Item alihi ait, *Nemo glorietur
in hominibus*: et, *Qui gloriatur, in Domi-
no gloriatur*. Nunc autem testatus est, in
semetipsa tantum gloriae habebit. Sed si
sane intelliguntur, et modus ac ordo at-
tque intentio quibus introducuntur, pen-
sentur, nulla erit discordia.

7 *Communieet autem*, id est, se confor-
met, vel subveniat, *is qui catechizatur*, id
est instruatur, *verbo sapientiae salutaris,
ei qui se catechizat*, id est suum instruc-
tori, *in omnibus bonis operibus, non autem
in vitiss*: vel, *in omnibus bonis, id est
divitiis seu facultatibus, ut ei* in tempe-
ralibus administrat a quo spiritualia ho-

8 *na suscipiat. Nolite errare* a hunc veritatis
et via justitiae, excusando vos a predicta
communication, vel aliorum præceptorum executione. Deus non irritatur, id est, non fallitur: ideo scit e seculum antiquum condigna et vera. Quod autem Deus non irritatur, hinc constat: Quæ enim seminavit homo, id est opera quæ in hac vita effecerit, quæ ad futura praemia comparantur sint semen ad fructum: habe et metet, id est, horum fructum semper mercedem recipiet, juxta illud: Anima ejus in vita ipsius benedicetur: item et illud, Ecce venio cito, et merces mea mecum est, dare unicuique juxta opera sua. Quoniam qui seminavit in carne sua, id est, carnaliter vivit, impetum passionis sequendo, de carne, id est pro vitis carnis, et metet, id est recipiet, corruptionem peccati ac mortis aeternæ. Quia autem seminavit in spiritu, id est, spiritualiter conversatur, rationis sententiam et caritatis instinctum semper sequendo, de spiritu, id est pro operibus spiritualibus, vel de Spiritu Sancto tanquam a remuneratore, metet vitam aeternam, id est, coelestem beatusinum consequetur in praemium.

Bonum autem, id est opus virtutis, facientes, non deficiamus, id est, nequaquam cessamus, nec tepescamus. Non enim coronatur, nisi qui legitime certaverit: et, Qui perseveraverit in finem, salvus erit.

Tempore enim suo, id est hora divinae retributionis, videlicet quum ab omni culpæ et poena fuercimus absolutioni, sive in hac vita, sive in purgatorio, metemus, id est, aeternam gloriam recipiemus, non deficiemus, id est, finem non habituri præmissi tanti, nec plus appetituri quam dabitur.

Ergo dum tempus promerendi habemus, id est, quandum durat vita hae præsenst, operemur bonum ad omnes. id est, omnibus quantum possibile est, benefaciemus, sicut generalis exigat caritas, corporalia seu spiritualia bona nostra eis communicando. Maxime autem operemur bonum ad domesticos fidei, id est Ecclesiæ filios, veros Christianos, quibus alibi dicit Apostulus: Jam non estis hospites et advenae, sed estis eives Sanctorum et dom家里. Qui ergo nobis magis conjuncti sunt, his magis benefacere obligamus. Caritas namque est ordinata. Propter quod rursus alibi ait Apostolus: Si quis, inquit, 1 Tim. v, 8.

Videat quislibet litteris scripsi volvis mea manu, id est, considerate qualis sermone ego praexpertem epistolam dictavi, et manu propria scripsi, ne quis vos deceptiat, dicendo epistolam habe non esse missam a me, vel similis stilo volvis scribens. Quicunque enim volunt placere sibi ipsis in carne vestra, id est præputii vestri circumcisione: vel, qui volunt placere Judæis in carne vestra, id est in carnalibus observantibus, hi cogunt, id est, vehementer et importune querunt et excitant, vos circumcident in corpore, tantum, id est præsedint a hoc, ut persecutionem crucis Christi, id est persecutionem pro fide et passione Salvatoris, non patiatur a Judæis: qui eos persequebantur qui cessationem legium docuerunt. Pseudo enim apostoli legalia simul eum Evangelio predicaverunt, ne a Judæis infidelibus patereur molestias. Neque enim qui circumcidentur carnaliter, legem custodint spiritualiter, neque præceptis legis moralis vere obtemperant: sed volunt vos circumcident, ut in carne vestra, id est de vestri circumcensione carnali, gloriantur maniper, quasi voluntatis sua effectum in volvis adepti.

Mihi autem absit gloriari, nisi in cujus Dominii nostri Jesu Christi, id est in contemplatione Filii Dei crucifixi, et beneficiorum ipsius, videlicet in consideratione passionis, caritatis, et obedientiae Christi. Per hoc tamen non excluditur gloriatio in divinitate et excellencia Salvatoris, quoniam gloriatio crucis ordinatur ad illam sicut ad ultimum finem. Unde et ulla datur in ista intelligentia. Absit itaque a me gloriari in circumcensione, in ceremonialibus legis, in rebus caducis et vanis; sed hae sit gloriatio mea, in Chri-
stis passione occupari, ejus beneficia me- A

A

 tranqullitas cordis, sit super illos et misericordia, id est peccatorum remissio, et super Israel Dei, id est, super electos Judaeos, legalia successive deserentes, et idem catholicam amplexentes, sit paix ista et misericordia. 

De celebro nemo mihi molestus sit, docendo, aut mihi imponendo observationem legalium, vel ad delectamenta presentis vitae me exhortando. Ego enim stigmata Domini Jesu, id est signa vulnerum et similitudinem ponarum Christi, in corpore meo porto, baulando eue cruce meam inde. 

sinenter, et Christum sequendo, ejusque passioni me pro viribus conformato. 

Gratia Domini nostri Jesu Christi sit cum spiritu vostro, id est in anima vestra, o fratres. Amen. Iice est gratia gratum faciens, quae a tota Trinitate infunditur, quamvis interim etiam uniciique divinae Personae attribuatur. Tota enim superbeatissima Trinitas inseparabiliter operatur ad extra: quae est super omnia Deus sublimis et benedictus. Amen.
ENARRATIO
IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD EPHESIOS
PROEMIUM

O MVIS qui audit verba Dei et facit ea, assimilabitur viro sapienti qui edificavit domum suam super petram. Matth. vii. 24.

Merito divina Scriptura multipliciter eos commendat qui in semitis mandatorum celestium stabiliter atque ardenter persistunt, tentationibus efficaciter resistentes, cunctasque persecutiones pro amore justitiae fortiter sustinentes. Non enim minoris laboris ac laudis est, in bono coepit perseverare, quam illud inchoare. De horum numero fuerunt Ephesii (ab Asia minori Asiani vocati), quibus Apostolus jam nunc declarandam scribit epistolam. Scribit autem ex Roma in carcere positus, per Tychicum diaconum. Porro Ephesii, non a Paulo conversi ad fidel, sed in bonis ab ipso confirmati fuerunt. Et quia in fide et in sanctis operibus permanserunt stabiliter, falsisque doctoribus spretis, evangelicae sapientiae adhaerent; ideo non incipiant admeliora, et ad gratias Domino referendas eos inducens, praecipue docens omne virtutem perfectionemque nostram divinam pietatem ac gratiam adscribendum. Et in ipso epistole exordio solito more procedit.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD EPHESIOS

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO PRIMI CAPITULI: PAULUS APOSTOLUS IESU CHRISTI PER VOLUNTATEM DEI.

1. Paulus apostolus Iesu Christi per voluntatem Dei, id est a divina voluntate ad apostolatum efficienter promotus, scribit sanctis omnibus, id est firmis et dignis Christi fidelibus, qui sunt Ephesii, id est, in urbe sic dicta commorantur, et, pro id est, fidelibus qui sunt in Christo Jesu per fidelem et caritatem, sicut membra in capite. Vel, per sanctorum intelligi praelatos et perfectores; per fideles vero, imperfectiores ac subditos. Gratia vos, bilateralis delur et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

2. Galat. i. 3. Salutatione praemissa, a gratiarum actione orditur, et ait: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi. Omnia habe jam praedicta verba, in praecedentium exordiis epistolarium scripta atque exposita sunt: idecirco pertransaco. Qui Deus et Pater noster, benedicit nos, id est, beneficetis et gratiosos nos faveat, doendo nobis munera eundem gratiarum, sicut subjungitur: in omnibus benedictione spirituali, id est in omni dono gratiae liberaliter dato, nostroque cordi infuso, ita ut benedictio ista sit causa formalis per quam a Deo effective benedicti sumus. Frenquenter autem accipitur in Scripturis benedictio pro dono liberali: sicut quum Abigail ait ad David, Accipe benedictionem quam attulit famula tua. Benedixit itaque nos omni benedictione, saltem in generi: et hoc, in caelestibus bonis seu gratiis: vel ad hoc, ut ad caelestia regna perueniamus: vel, Omnia benedictione habenda perfecte in caelestibus mansionibus: in Christo Jesu, id est merito Christi, sive per Christum tanquam per mediatorem. Sicut elegit nos, id est, pra aliis multis seu pro reprobis ad aeternam beatitudinem praedivinit, in ipso, id est in Christo, seu per Christum: ita ut Pater et Christus seu Filius, imo et eum eis Spiritus Sanctus, sint unum elector, sicut unus creator. Unde Christus testatur: Ego scio vos elegisse: et versus. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Elegit ergo nos in ipso ante mundi constitutionem, id est ab aeterno: quae electio ex dilico one processit. Patet quoque sic acerpi, ut Pater dicatur nos elegisse in Christo ante mundi constitutionem, quoniam ab aeterno disposuit per Christi incarnationem ac passionem impendere nobis sum-
aeternæ electionis effectum, id est veram salutem. Ue essesum sancti, id est puri in anima, et immaculati in opere, in conspectu ejus, id est coram Deo, videlicet vere, seu divino judicio, non tantum humano. in caritate, quæ est vita decorque animæ, id est per actum caritatis intemerum, sine quo nihil est meritorum. Unde per caritatem efficacum sancti in affectu, et immaenlati in effectu.

5 Qui Pater prædestinavit, id est, ad victam æternam in sua dispositione præmissit sui praecedavit. nos in adoptionem filiorum, id est ad hoc, ut bona gratiae quæ filii adoptivis præstantur, nobis dumentur. Quod autem subhinguitur, per Jesum Christum, referri postest vel ad verbum. Prædestinavit, vel ad nomen, Filiorum, quia per Filium dicimur prædestinati, sicut electi. Per Filium quoque adoptionis fi- lialis nobis conferitur : dedit enim nobis postestatem filios Dei fieri. Sic autem prædestinavit nos in ipsum, id est ad imitationem filiationis naturalis quæ convenit Christo, cujus similitudo est filiatio adoptiva; vel, in ipsum, id est, ut veniamus ad gloriæm Christi, et ejus efficaciam coheredes. Prædestinavit insuper secundum propositum, id est æternum decretum, voluntatis suæ, qua omnia liberrime agit, id est, secundum voluntatem suam divinam, omnia juste agentem ac propone- nentem: quæ utique est prima causa prædestinationis; in laudem gloriae gratiae suæ, id est, ut laudemus magnificcentiam gratiae suæ gratum facientes, per quam adoptionis filiorum Dei nunc inchoatur, quae in patria per lumen gloriae summatur: in qua gratia gratum faciendis, id est per quam, formaliter gratificavit, id est, sibi acceptos ac gratos nos fecit, in dilecto Filio suo, id est per Christum mediatores Dei et hominum, scilicet merito Christi, et per omnia quæ Christus pro nostra salute assumpsit, fecit ac pertulit.

6 In quo Filío Dei dilecto habemus redemptionem a jure et juro diaboli, per sanguinem ejus, id est merito effusionis A sui pretiosissimi sanguinis: juxta illud, Qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostro in sanguine suo. Ideo subditur: remissionem peccatorum, id est, redemptionem ista est vitiorum nostrorum solutio: quæ facta est secundum divitias, id est plenitudinem, gratie ejus, videlicet Christi, qui gratiosa et pie nos liberavit. Unde per evangelistam Ioannem dicitur: Gratia et veritas per Jesum Christum facta est: et de plenitudine ejus nos omnes acceperimus, et gratiam pro gratia. Quæ B gratia superabundavit in nobis apostolis, id est, copiosissime nobis infusa est, quippe qui primitias Spiritus Sancti acceperimus, in omni sapientia, id est divinorum nostritatis omni, quantum ad sacram spectat Scripturam, quam plene cognoscimus, et praedentia, id est temporalum et humanae rerum agnitione. Hoc enim nobis per gratiam Spiritus Sancti collata sunt, ut notam faccet nobis sacramentum, id est secretum, voluntatis suæ, seu voluntatem suam secretam, aliis occultatam, vel incarnationis Christi mysterium, seu divinae mentis consilium circa humani generis redemptionem, secundum beneplacitum ejus, id est secundum quod sibi pie complacuit, quod proposuit in eo, id est, ejus placiti secundum constituit et implevit in Christo. Quid autem, et quando factum sit hoc, subditur: in dispensatione plenitudinis temporum, id est adventiente tempore divinitus præordino et dispensato, videlicet tempore gracie, de quo alibi dictum est: Ecce jam venit plenitudo temporis: instaurare omnium in Christo, id est per Christi mysteria reformare, quæ in calis, id est ordinis angelorum, supplendo ruinas eorum, et quæ in terra sunt, id est genus humanum. In ippo, id est eos qui in Christo electi sunt, qui soli effectum divinae liberationis finaliter sortiuntur.

7 In quo Filio Dei dilecto habemus redemptionem a jure et juro diaboli, per sanguinem ejus, id est merito effusionis D
fidel et gratiam salutarem. Dicitur autem sors, divina electio, quia utrumque est Dei, non hominis; et sicut electio non accipit personam, ita nec sors. Proprer quod ait Scriptura: Sortes mittuntur in sinum, sed a Domino temperatur. Prae-destinatus, id est ad aeternum beatitudinem praeordinati, secundum propositionem ejus, id est secundum aeternam incommensurabilis ejus decreti dispositionem, qui omnia operatur per se ipsum vel causas secundas, secundum consilium voluntatis suae voluntati consonam atque placentem. Nil enim operatur ad extra de necessitate aut causa, sed sapienter et libere universa producit, juxta illud: Omnia in sapientia et vita, et, Omnia quaeque voluit Dominus, fecit. Ut simus in tanta gloria ejus, id est, in nobis Deus glorificetur, qui tamam gratiam nobis sine meritis nostris ineffabilis pietate largitus est; ex eunhis beneficiis consideratione nos ipsi alique fideles in tamen et gloriis Dei crumperere debeamus: nos qui ante spiravit in Christo, id est nos apostoli, qui ante eos qui per nostram praedicationem conversi sunt, Christo per fidem et spem inhasimus.

In quo Christo, id est eunhis ordinatone et adjutorio, et vos, Ephesiis, quia audissetis, non solum auribus corporis, sed etiam cordis, verbum veritatis, secundae Evangelii salutis evertet. Dei, est doctri- nam Christi aunnuntiantem hominem liberatim, in eunhis doctrinae observatione salus vestra consistit. In quo et evenden- tes, id est, cui Evangelio fidel adhibent-e, signati esistes, id est inter electos computati, et a perversis distincti certis divinae predestinationis indicis: quoniam nonnullum est illud, Qui ex Deo est, verba Dei audit: et, Beat ut audiant verba Dei, et custodiant illud: Spiritus promissios Sancti, id est virtute et operatione Spiriti- tus Sancti electis promissi; juxta illud in vos, Vel, Spiritus Sanctus dicitur Spi-ritus promissios, quia promittit vitam aeternam. Quia Spiritus Sanctus est pignus hereditatis nostri, id est arha futura felicitatis: quia per ejus incarnationem, inspirationem, consolationem ac cetera dona, certificamur de beatitudine subsequente. Ex perceptione quippe praesentium numerum, certa fit expectatio futurorum.

Dicitur ergo Spiritus Sanctus pignus hereditatis quam habitu sumus in patria, quia per modum pignoris interim nobis conferitur. Pignus enim est loco rei non habitae, estque ejusdem valoris cum ea. Deus autem est nostra felicitas atque hereditatis objectalis, quamvis fructu Dei sit hereditas nostra felicissimique formalis. Hanc autem hereditatem nonum habemus in re, sed Spiritus Sanctus quem interim habemus per suam gratiosam inabitationem, est ejusdem valoris cum ea: imo ipse realiter idem cum ea est, sed diverso habetur modo in via et in patria: idee modo vocatur pignus, in patria autem vocatur hereditas. Veruntamen, ut in glos- sa quoque Augustini testantur citata verba, convenientius dicitur Spiritus Sanctus arha quam pignus: quoniam pignus aufferunt quum promissum vel debitum solvit: arha vero, quum sit pars prietii, non aufferunt, sed completer quum solutio agitur. Quoniam ergo in perceptione futura atque coelestis hereditatis Spiritus Sanctus non aufferit electis, sed plenius datur, idcirco aptius nuncupatur arha quam pignus. Nihil minus, quoniam Spi- ritus Sanctus dicitur nobis dari per dona sua, id est propter hoc quod dona sua nobis praestantur, et aliqua dona sua propter imperfectionem inclusam non ma- net in patria, ut fides et spe: idem 1 Cor. 13, 1-13.
In redemptionem acquisitionis, id est in liberationem salvi ficam, per quam ade-piscimur vitam aeternam, videcet ut a justo peceati demone rumque per gratiam Spiritus Sancti crepti, salutem acquiram us perpetuam : de qua ait Petrus, Vos de genus electum, regale sacerdotium, genu sancta, populus acquisitionis; in laudem gloriae ejus, id est ad praeconium divinæ beatitudinis ac majestatis, puta ad hoc ut divinae naturæ beatitudinem ac maj estatem grata mente laudemus. Omnia enim propere se ipsum operatur est Dom inus.

Denique littera ista, quantum ad tenorem verborum, non nihil truncata est. Universa praebet proximus, de salute alterius ex vera caritate latari, et Domino gratias agere debet, subjectum Apostolum: Properea est ego audien s narraturibus, vel etiam ab interna locutione Spiritus Sancti, idem vestram quam est in Christo Jesu, id est puram, sanctam, christianam atque catholicae, et dilectionem habitualis et actualem quam ostenditis in omnes sanctos, id est in universos veraciter christianos, quibus in spiritualibus ac temporalibus beneficis, prout casus occurrit facultas que suppetit: non esso, congruentibus horis, gratias agens Deo pro vobis, id est propere beneficia vobis impensa, memoriam vestri faciens, id est vestri recordans, in orationibus meis, quibus pro vestro profectu oro:

Ut Deus Domini nostri Jesu Christi, id est verus Deus, qui est Deus Christi pro ut homo. Sic enim qualibet divina Persona, totaque simul superbeatissima Trinitas, Deus est Christi. Qui Deus est Patcr gloriae, id est fons et origo omnis sanctæ leitutiae; vel. Patcr gloriae, id est majestatis altissimæ: det vobis spiritum, id est donum, sapientiæ, quæ est unum ac summum se ptorem Spiritus A Sancti : vel. Spiritum sapientiæ, id est Spiritum Sanctum, datorem sapientiæ habitualis; et revelationis actualis, id est illuminationis ex habitu sapientiae et motione Spiritus Sancti procedentis. Non enim sufficit nobis gratia aut sapientia habitualis: sed requiritur insuper actualis motio Spiritus Sancti, excitantis habitum ipsum in actu: cujus motionis efficacit anima cito capax per habitualia septem dona Spiritus Sancti, quemadmodum capax est motionis propriæ rationis B per habitus virtutum.

Det itaque vobis spiritum sapientiæ in agnitione ejus, id est ad contemplandum Deum: quod est, illuminatus habere conversionis cordis extem, id est habere intellectum speculativum ac practicum divinitatis illustratum, ut cælatis, et sciendo justis: vivatis: cælatis, inquam, que sit spec cationis vestrae', id est bonum speratum, sive felicitas ad quam divinitas invita mur, et que divitiae, id est spiritualis opulentia seu plenitudines copiosis, gloriae hereditatis ejus, id est gloriosa felicitatis Dei, quam exhibet in Sanctis in patria. Beatitudine enim est status omnium bonorum aggregatione perfectus, juxta Boetium. Unde, quamvis beatitudine Dei in se ipso sit simplicissima, beatitudine quoque quam electis infundit, secundum suam essentiam simplex sit, scilicet visio Dei, quæ est tota merces; diuinms tamen, secundum nostræ intelligentiae modum, quod in Deo sit omnium bonorum copiosissima opulentia atque ditissima plenitudine. Beattitudinibus antem create que communicatur Beatis, multa junguntur perfectiæ etiam, videlicet dilectio, delectatio, etc., que dicuntur divitiae gloriosae hereditatis seu beatitudinis nobis promisses. Gratia ergo Apostolus ut beatitudinis hujus divitias magis perfecte cognoscan.

Scatis præterea et que sit superemi nens magnitudine, id est incomparabilis sublimitas, summaque gratia, virtutis ejus in nos, id est divinæ potestatis graeciam tantam cordibus nostris infundentis, qui...
Spiritus Sancti re ceipimus, secundum operationem potentia virtutis ejus, id est secundum efficaciam ejus divine potentiae: quae virtus vocatur, quom sit potestas consunmata atque pericleta. Realiorem tamen idem sunt, praestitim in Deo, potentia activa et virtus, quemvis potentia, secundum quodam, dictat potentiam absolutum, virtus autem complementum potentiae.

Quam virtutem operatur est, id est, operando monstravit, in Christo mortuo ac sepulto, suscitans ilium a mortuis tertio die, et constitutum, id est, firmiter ponens eum, ad dexteram suas, id est in potioribus bonis suis, videlicet in summo honore, dignitate et gloria, in celestibus, id est in caelo empyreo: supra omnem Principatum, id est angelos de summo seu tertio choro infimae hierarchiae, et Potestatem, id est angelos de infimo choro secundae hierarchiae, et Virtutem, id est angelos de medio choro ejusdem hierarchiae, et Dominationem, id est angelos de summo ordine hierarchiae secundae. In hac auctoritate fundat se beatissimus theologorum princeps Dionysius, ponens Principatum, in infima hierarchia. Constituit quoque eum in die ascensionis, quoad naturam assumptam, et supra omne hominem, id est ultra omnes ens nominatum aut nominabile, quod nominatur, id est, exprimitur, scitum, vel esse perhibetur, non solum in hoc seculo variabilis, sed etiam in futurum, id est, in patria nominabur aut scietur: id est, ultra omnes creaturam terrestrem et celestem, corporalem ac spirituali, sublimavit Christum quoad humanitatem assumptam: imo sola humanitas Christi, propter unionem suam personalen cum Verbo, praestantior est loto universo simul accepto.

Et omnia subjectin in pedibus ejus, id est, universa creati Christi potestati atque imperio, imo et inferiori ejus naturae (qua nominat pedum intelligi potest), Deus Pater plenissime subsidit. Unde ipse ait: Data est mihi omnis potestas in caelo et
suum ad Verbum, influentiam habet in summis ordines angelorum et ceteros universos, eos purgando, illuminando et perficiendo, secundum magni Dionysii documenta: constat quod sit eorum caput Christus. Jam enim inductum est, quod Deos constituit eum super omne principatum et potestatem, etc. Alihi quoque ab codem Apostolo de ipso asseritur, quod Postremo scindendum, quod Christus est caput omnium, non aequaliter, sed ordi-
mortutum perccato originali ac personali seu actuali, concivificavit nos Christo, id est, simul cum Christo, ino et per Christi incarnationem ac passionem, vivificavit nos, liberando a morte culpae, et influencing vi
tam gratiae, daturos demum vitam gloriam: 

6 eunus gratia, id est gratuilia pictption, dono ac merito, estis salvati, non propriis meri-
ritis. Et conuersusculavit, id est, cum Chri
to et per Christi resuscitationem resuscit-
tavit nos a morte, nunc in spe, quod in
die judicis fiet in re. Capitis enim præcisco,
spes membrorum est. Et consedere fecit in coelestibus, in Christo Jesu, id est, 
per fidem, gratiam et merito Christi jam 
preparavit nobis locum beate quietis in 
coelestibus mansionibus : nunc enim cons-
sedere nos fecit in spe. 'Inde et Christus 
A cicerit, dabo eis sedere mecum in throno 
meo. 

7 Ut ostenderet in seculis supercencienti-
bus, id est in futuris generationibus, vel 
in die judicii, abundantes divitiias grati
sur, id est copiosa numeram coelestium gra
tiarum, seu gratiae habitualis, ex qua om-
nia alia dona gratifica aliqua modo de-
pendunt. Hae autem divitiarum sunt nisi 
sublimia dona Spiritus Sancti nobis col-
lata. In bonitate Dei extenta super nos, 
id est ex divina pictation nobis misericordi
der adspicientem, in Christo Jesu, id est per 
Christum et ejus sacra mysteria. 

8 Gratia enim, id est gratuilia Dei pie-
tate, qui omnes homines vult salvos fieri ; 
vel, Gratia habituabili omne meritum ve-
strum prævenente ; vel, Gratia, id est 
gratioso merito Christi: estis salvati a po-
testate diaboli et servitute peccati, cete-
risque animarum periculis, quantum est 
ex parte Dei salvantis, per fidem : sine 
qua impossibile est Deo placere, et sine 
qua nulla actio meritoria est : per quam 
etiam meritum Christi nobis applicatur. 

Et hoc, non ex volis, id est, non propriis 
virtute estis salvati : Dei enim donum est 

T. 13.
sine Christo, id est sine fide, caritate et gratia Christi; quamvis sine Christo, pro-\nt Deum est, nihil possit in momento subsistere; alienati a conversatione Israel, id est a cultu divino, qui tum in solo Israelitico populo vicit, et hospites testa\nmentorum, id est extranei a veterti Testa\nmento; quod pluraliter testamenta vocatur, propter diversitatem promissorum suorum; spem promissionis, id est aeter\nnae felicitatis nobis promissa, non haben\ntes, et sine Deo vero, id est sine gratia atque notitia Dei, in hoc mundo.

13 Nunc autem, id est hoc tempore vo\nstra conversionis, seu evangeliae legis, in Christo Jesus, id est per Dominum Sal\vatorem, vos qui aliquando eratis longe a Deo, non loco, sed dissimilidique quam efficit culpa, juxta illud Prophetæ: Ini\nquitates vestrae disiverunt inter Deum ve\strum et vos, et peccata vestra abscon\nderunt faciem ejus a vobis; facit estis prope, id est, Deo per caritatem unii es\tis, in sanguine ejus", id est per pretiosi sanguinis Christi effusionem.

14 Ipsa enim Christus est per nostra ef\fective, non formaliter, id est pacificator noster. Nam pacem fecit inter Deum et homines. Homines quoque per diversas leges divisos pacificavit: in quo homines et angelos optime pacificasse cognoscutur. Qui fecit utraque, id est duos populos, seclicted Judæos et gentiles, unum in fide ac dilectione. Hinc est quod ait ipse: Pa\nter sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint omnium sicut et nos. Christus quippe est lapis angularis, in quo duos populis concurrenunt et adunati sunt, in se gl Deus gentibusque consi\nvers consilium et ad Ecclesia. Propter quod aiebat Prophetæ: Consilium pacis erit in\nter duos illos. Et medium parietem ma\neric, id est obstaculum accedendi ad Deum, salvis, id est, per suam passio\nem et gratiam auterens. Abstulit enim a Judaes observantiam legalium, a gen\ntibus autem idololatriam, et pro omnibus satisfecit. De tali pariete ait Psalmista:

A Deo meo transgrediar murum. Dicitur Ps. xvi. 30. autem hic paries maeceræ, propter suam infirmitatem. Maceræ namque est conge\nries lapidum sine cemento. Vocatque mediun, quoniam divisit populos istos ab invicem et a Deo. Non enim sibi concur\ndabat invicem, neque cun Deo, stante pariete isto; sed erant omnes quasi oves errantes, unusquisque in viam suam de\clinavit. Gratia vero Dei parietem istum destruxit facile, consumendo peccata, ut unitatem caritatis praestando. Inimicitias B Judæorum et gentium in alienatum, et in Deum, in carne sua, id est per cor\poris sui mysteria, seclitect passionem et mortem, solvens. Ipsa est enim Agnus qui Jo\nna. i. 29. abstulit peccata mundi. Quibus ablatis, amicitia redit, et habitate facit unius moris Ps. lxxvii. 7. in domo.

Insper Christus est legem mandato\rum, id est legem Moseam, plenam mand\datis triplexibus, secliect moralibus, judi\cialibus et carmonialibus, decretis. id est evan\gelicis præceptis, evacuans, id est, C cessare faciens, quantum ad carnonia\lia. De quibus decretis legem evacuanti\bus, dicit Salvator: In his duobus præce\ptis tota lex pendet et Prophetæ. Fertur autem Rabbi Moyses dicere, tol esse man\data in lege, quot sunt ossa in humano corpo, hoc est sexcenta et tredecim. Ut duos populos a se olim fide et cultu di\visos, pula Judæos et gentes, condal, id est constituant, in smetipso lanquam in salvator ac capite, jungens eos sibi per fiden et caritatem, in uno novo homine, Matth. xxv. 40.

ves. 20. D id est in semetipso, Deo humanato, novo orduine genito, et omnii innovante, faci\nens pacem inter populos istos ad invicem, et quoad Deum et angelos; et reconciliet an\ibus Deo in uno corpore, id est in pro\prippi corporis passione; vel, In uno cor\pore, id est ad hoc ut sint unum mys\ticius corpus Ecclesiae, quod est ipsa Ecclesia, quæ est mysticum corpus Chris\sti: per crucem, id est crucis passionem, Epehes. i. 23. interficicins, id est, peunit tollens seu auferens, quantum in se est, inimicicins,
id est peccata quae inimicitiam induxerunt: odio enim sunt Deo impius et impietas ejus; in semetipsō, id est propriā morte ac merito, juxta illud Isaiae vaticinium: Pro nobis dolens vulneratus est; item et illud Petri. Ipsa peccata nostra tuli in corpore suo super lignum.

47 Et cænis eorum, Christus est, in natura

...
Deus per gratiam habitare dignetur, juxta A 1 Cor. vii, 17. illud : Templum Dei sanctum est, quod estis vos ; in Domino, id est adiutorio Dei, vel secundum voluntatem ipsius. In quo Domino, id est eujus subsidio, et vos coedificamini, id est, simul cum aliis filiis deieliibus edificamini intus in anima, virtutibus, donis atque scientiis, in habitaculum Dei, id est, ut sitis templum inhabitationis divinae, in Spiritu Sancto, id est virtute Spiritus, qui hujius edificationis artifex est, et sine quo nihil acceptum est opus. Queritur circa praedicta, quomodo ei quod dictum est, Jam non estis hospites et adverae, consonet quod de Sanctis scri-

ptum est alibi, Confidentes quia peregri-
ni et hospites sunt super terram ; item quod ait Petrus, Obscuro vos tanquam ad-
venas et peregrinos ; et illud denique Da-
vidicium, Ne silcas, quoniam advena ego
sum apud te et peregrinus, sicut omnes

patres mei. Et respondendum, quod San-
citi sunt peregrini et adverae, quantum
ad saeculum istud, in quo peregrinantur 8 Cor.v, 6. a Domino, suspirantes ad patriam super-
celestem. Mundus cuium carcer est atque
excitium electorum. Non autem sunt ho-
B spites, peregrini aut adverae, quod re-
gnum et domum seu civitatem militantis
Ecclesiae : imo et triumphantis Ecclesiae
cives et domestici sunt in spe.

ARTICULUS III

EXPLICATIO CAPITULI TERTII : HUJUS REI GRATIA, EGO PAULUS VINCIUS, ETC.

1 Orans praeterea sanctus Apostolus pro C Ephesiis, ait : Hujus rei gratia, id est pro hac causa mihi grata, et vobis gratiosa, videlicet ut edificemini in habitaculum Dei in Spiritu Sancto (secundum intellectum jam expressum), ego Paul

Ephes. vi, 1. tui vincet Jesus Christi, id est propter Christum Rome inerccratus et vinculis STRICTUS, PRO VOBIS GENTIBUS, id est ob hoc quod vobis gentibus evangelizo. Et hoc vobis constare potest sic esse, si tamen audistis dispensationem gratiae Dei quae data est mihi, id est gratiam mihi ex divina dispensatione seu dispositione collatam, videlicet apostolatum et cetera dona gratis data atque gratifica mihi impensa, in vobis, id est ad vestrum salutem et instructionem. Quoniam secundum revelationem, id est ex supernaturali et clara illuminatione Christi, notum mihi factum est sacramentum, id est humane redemptionis mysterium seu oculum Dei consilium de salvatione hominum, sicut super

C (videlicet in praecedenti capitulo) script

in brevi sermone, dicendo de Christo : In Ephes. u, unum; procul potestis, legentes verba il-

la, intelligere prudentiam, id est sapientiam, meam in mysterio Christi cogno-

scendo, id est in descriptione, praelectione,

neo cognitione hujius divini secreti, seu

summae mentis consili, utpote quod gen-
tes per Christum salvandae sint.

Quod mysterium alius, id est pretereti-
tis, generationibus non est agnitus, id est revelatum, sidelicet filii hominum qui fuerunt, sicut nunc, id est tam plene, tam vulgata, et tam perfecte quam mo-
do. Revelatum autem sanctis Apostolis

Et Prophetis novi Testamenti : quo-

rum multi nominatur in Apo-

stolorum. Nam et omnes Apostoli fuerunt

prophetae. His ergo revelatum est in spir-

itu, id est per Spiritum Sanctum ; vel, In

spiritu, id est spirituali mentis excessu

seu elevatione ad persciendum revelati-
onem divinam: esse gentes, id est electos

geniles, coheredes quoad felicitatem futuram, et concorporales, id est ad idem mysticum corpus pertinentes, et compar- 
tieipes promissionis, id est consortes celebrationum promissionum cum nobis Aposto-

lis ceterisque electis Judaeis, ita ut eadem sit beatitudem omnium nostrum in patria, et unum unum corpus simus Christi. Quod totum factum est in Christo Jesu, id est virtute et gratia, seu per incarnationem, passionem et merita Christi: item per Evangelium, id est evangeliue legis prae-
dicationem, per quam gentes ad fidem conversae sunt, et Christi gratiam suscep-

perunt: cujus Evangelii actus sum ego minister, id est obsequiosus annuntiator, secundum donum gratiae Dei quae data est mihi, id est secundum apostolatum et sapientiam mihi divinitus distributa, secundum operationem virtutis ejus, id est secundum influxum divinae potentiae, ad tantam ut gratiam promoventis.

Miki enim Paulo omnium sanctorum

B

nymus et Augustinus non nihil dissonare videntur. Secundum Hieronymum enim exponitur sic: Miki data est gratia evangeliizare in gentibus investigabilese divitias Christi. ut innotescat, id est, ita ut notificaret, principibus et potentibus, id est angelorum ordinibus qui sunt in co-
estibus mansionibus, per Ecclesiam, id est per Apostolorum in Ecclesia praedica-
tionem, seu ex predicatione Apostolorum in Ecclesiis facta, multiformis sapientia Dei, id est divina mentis sapientialis dis-
positio de humani generis liberatione. Quae utique cognitio vel sapientia Dei, quam-
vis in se una et simplicissima sit, tamen propter diversa quae includit, consequit 
et efficit, multiformis vocatur. Est enim de omnibus mysteriis Christi. — Quod autem subjungitur, Secundum praefinitionem saeculorum, etc., referri potest ad ver-
um, innotescat. Eritque sensus: ut in

notescat principibus et potentibus per 


Apostolorum praedicationem multiformis 
sapientia Dei, secundum praefinitionem se-
culorum, id est secundum praedicationem 
dominicam ab exercio temporum praecess-
ceptam: quam praecordinationem fecit, id est effectui manecpavit, in Christo Jesu 

Domino nostro, id est per Christi praedica-
tionem inchoative, et per missionem ac illuminationem qua ipse Apostolos docuit, 
et ad praedicationem emitit. — Secundo reftur ad nomen, Multiformis. Tanquam 
dicit: Multiformis sapientia Dei, non in 

se multiformis, sed simplex; multiformis 

vero, secundum praefinitionem saeculorum,
id est secundum ordinationem corum quae in saeculo fiunt. vel secundum haec ipsa ex divina praeordinatione procedentia: quam praefinitionem fecit, id est implevit, vel implere dispositi, Deus Pater in Christo Jesu Domino nostro, id est per unigenitum Filium suum. per quem fames, et Apostolorum praedicatio in gentes promulgata. Certum est autem dici non posse, quod angelii absolute nescierunt mysteria Christi, donec rebus essent expleta. Propheticae autem revelationes, secundum Dionysium, angelorum ministerio fiunt. Quod ergo de Christo praeconovenerunt Prophetae, angelii prins certiusque noverunt. — De hae vero materia plenius dixi in Isaia, exponendo capitulum illud, cujus exordium est: Quis iste qui venit de Is. lxxv 1. Edom? Videtur quoque expositio gloriosi B Hieronymi hoc loco: magis concordare litterae, quam expositio Augustini, ut constat inspicienti. In quo Christo, id est cujus gratia et merito, habemus futureciam futuram felicitatis, et accessum ad Deum in confidencia, id est confidendo de bonitate Dei, meriti Christi et actibus propriis, per fidem ejus, quia in fide Christi omnia bona nostra fundantur. Unde et confidentia ista ex fide procedit. Consequenter admonet Ephesios ad patientiam atque constantiam. Propter quod obscurus, id est, per sacra vos rogo, ne desperatis, id est, ne frangamini per impatietiam, pusillanimitatem, aut tali non animi, nec a fide bonoque opere desistatis, in tribulationibus meis, id est ex consideratione persecutionum et adversitatum quas patior pro eobis, hoc est ad vestri aedificationem ac probationem; quae constantia, sedicet non deficere, est gloria vestra, id est gloriosum merum vestrum. Solent autem pusilli scandalizari, frangi, deficere, dum conspiere justos ab impis opprimum aut occidi. In quorum persona scriptum est ab Habaec u. Quare, Domine, non respiere contemptores, et taces conculcante impio justiorum se? Propter hoc lacerata est lex. Exercitati autem in via et lege divina, qui secunt quod per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum coeleste, et quod poena justorum in hac vita non sunt nisi medicinae atque remedia, non movetur ex hoc: quin potius dicunt illud Salvatoris: Beati Mat. v. 10.
qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum cor-

lorum.

44 Hujas rei gratia, puta, ne deficiatis a bono propter adversa, flecto genua mea, corpus in oratione humiliando, ad insi-

numandam vel excitandam cordis mei hu-
milioinem, ad Patrem Domini nostri

Jesus Christi, ex quo omnis paternitas in

collis et in terra nominatur, id est, de

cujus verissima paternitate derivatur et

nomen paternitatis sortitur omnis paten-

nitatas angelorum et hominum: ita quod

atque propter dictationem divinae.

Ut det volis secundum divitias
gloriae sue, id est secundum plenitudi-

nem sua perfectionis increata et opulen-
tissimam, virtutem, id est cordis constan-
tiam, corrodoram, id est, ut confirmemini,

per Spiritum eius, id est per inspiratione-

mum et opem Spiritus Sancti, in interiori ho-

dine, id est in anima: quod est habi-

tur Christum per fidem formatam in cordibus

vestris, id est mansionem quietam ac ju-

gen praeidentiam habere in interioribus

vestris. Sitis quoque in caritate Dei ac

proximi radicati, id est radicibus fixi, seu

firmiter inharentes, quemadmodum radix

terrae fertitur inest, et fundati, id est per

firmas rationes divini amoris stabiliti, vi-
delicet ex consideratione divinae bonitatis

in se, et caritatis ejus super nos, ex con-

side ratione etiam beneficiorum promission-

umque Christi:

18 Ut possitis comprehenderc, id est sin-
cere cognoscere, cum omnibus sanctis, id

est, sicut sancti in via Deo revelante cog-

nosecunt, qua sit latitudo spiritualis cari-
tatis, et longitudo, et sublimitas, et profun-
dam ejus. Hav dimensiones attribuuntur cari-
tati, per similitudinem corporaliu dimen-
sionum. Eundem latitudinem caritatis est,

quod ad omnes extenditur, etiam inimi-
cos. Longitudo ejus est, quod tendit in

A longum atque futurum, videlicet usque

in ultimum finem, seu vitam aeternam,

nec frangitur propter dictationem. Unde se-

cundum Augustinimum, longitudo est per-

severandi longanimitatis. Sublimitas vero

caritatis est, quod immediate unit nos

Deo, imo in Deum transformat, eique in-

separabiliter colligat: quod maxime in

patia adimpletur. Profundum autem ca-
ritatis est, consescens ad proximum, vel

humiliuminis deelivitas ex consideratio-

ne terribilium judiciorum Dei. — Possunt

B quoque hae quatuor metaphorice ad di-

vinam referri naturam: ut latitudo per-

fiteat ad divinae naturae communicabilita-
tatem, qua Deus dat omnibus affluenter, Jacob, x, 5,

nee aliquid express est a divinae bonitatis-

participatione: longitudo vero pertinat

ad aeternitatem, qua attingit a fine usque

ad finem, imo universa praedicit et om-
nia sequitur, vel ad longanimitatem expecta-
tionem qua impiorum praestolatur emen-
tationem: sublimitas autem ad majestatis

divinae incircumscriptibilem excellentiam,

vel ad promissorum supernaturalem di-

gnitatem: profundum quoque ad incom-

prehensibilita divinae naturae, ejusque judi-
ciorum, de quibus dicit Scriptura: Judicia

Psa. xxxvii, tua abyssus multa: item alibi: Exceelsior

Job xi, 8, 9. et quid facies? profundior in-

terno, et unde cognosces? Longior terra

mensura ejus, et latior mari.

Possitis scire etiam scientia practica. 19

id est sciendo imitari et juste agere, su-
pereeminentem scientia caritatem Christi,

id est ditionem illam praecipuam qua

Christus secundum suam scientiam nos
dilexit, Bifectio enim ex cognitione pro-
cedit. Vel sic : Possitis scire caritatem

Christi supereminentem scientiae, id est

nostram notitiam sua magnitude excede-
dentem. Ut implacemini, id est, divinarum

gratiarum recipiendo influxum, tendatis

ac peecucemini, in omnem plenitudinem

Dei, id est ad omnia dona perfecta qua

conferuntur a Deo, quatemus nunc obli-

natis plenitudinem meritorum, postmodum

vero plenitudinem praemiorem.
ARTICULUS IV

DECLARATIO CAPITULI QUARTI: OBSECRÒ ITÀQUE VOS EGO VINCTUS IN DOMINO.

D O C U T sanctus Apostolus omnia bona nostra divinae pietati ac gratiae esse adscribenda; induxit quoque Ephesios ad gratiarum actionem, et fudit pro eis preceem devotam. Jam in moralibus instruit eos, dicendo: Obsecrò itaque vos ego vinctus, id est Romæ incarceratus atque ligatus. in Domino, id est proper Deum et fidei praedicationem, ut digne ambuletis, quotidie in virtutibus proficiendo: digne, inquam, vocazione qua vocati estis ad christianam religionem atque evangelicam legem, mei foris per praedicationem meam vocante, Deo autem interius operante et per inspirationem internam vocante: hoc est, sicut vivite ut convenit Christianis, et sicut lex jubet quam assumptis:

Cum omni humilitate interiori et exteriori in verbis et factis, ita ut latentem superbiam et manifestam præsumptionem ac pompam abjiciatis, et mansuetudine, id est mititate iram refrenante. Hoc et Christus admonet: Discite (iniquens) a me, quia mitis sum et humilis corde. Unde et Tobias præcepit filio suo: Superbiam nunquam in tuo sensu aut in verbo tuo dominari permettas; in ipsa enim sumpti initium omnis perditio. Et in Ecclesiastico scriptum est: Odibilis coram Deo Ecclesi. x. 7. et hominibus est superbia. De commendatione vero mansuetudinis scriptum est: Fili, in mansuetudine opera tua perfice, ibid. m. 19. et super hominum gloriarem diligentis. Cum patientia, qua passionem tristitiae aufert, id est cum aequaliis tolerantia adversorum. Supportantes invicem mutuos defecies atque labores, compatiendo peccantibus et laborantibus succurrendo, sicut alibi dictum est: Alter alterius onera portate; in caritate, id est sincerò affectu, non simulatione aut pro commodo temporali; solliciti servare, id est studiò ac diligéntes ad conservandum, unitatem spiritus, id est spiritualem unionem et conformitatem animorum, ut sit vos anima una per caritatem affectum; vel, Unitatem spiritum, id est unitatem Ecclesiae.
quam facit Spiritus Sanctus: in vinculo A
pacis, id est in pace seu tranquillitate
animi, quae est spirituali vincula umili-
tatis praefatae, quoniam nutrit eam atque
conservat.

4 Unum corpus Christi mysticum estis,
et unus spiritus cum Deo, et fideliter ad-
herendo; vel, Unus spiritus cum spiritu
Christi per caritatem, cadeo volendo ac
nolendo cum eo, quemadmodum per Je-
reniam Dominus loquitur: Dabo eis cor
unum et animam unam: sicut vocati es-
tis in unam spera, id est ad candem be-
atitudinem sperandam, vocationis vestre,
id est ad quam vestra vocatio ordinatur.

Merito insuper observanda est unitas
ista interna ae spiritualis: nam, Unus Do-
minus, scilicet Dei Trinitas. De quo in
libro Esther legitur: Domine, rex omni-
potens, in ditione tua cuncta sunt posita.

Una fides in specie ex parte objecti, quod
est veritas prima; sed ex parte subje-
cctorum fides numeratur diversificatur.
Quamvis enim multa sibis credenda et mul-
ti articuli fidei. una tamen es formalis
et propriam ratio objectalis, propter quam
omnibus creditur, et cui fides innititur,
scilicet veritas increata. Unum Baptismum
in specie, quia materia una est, utpote
aqua, et forma Baptismi cadem est. Vel
dicitur Baptisma unum, ex parte interior-
is baptismi, videlicet Christi, qui solus
lavat et mundat internus. Veli deo unum
craciar, quia iterari non potest, estque
eisdem valoris a quacunque miniistratur,
quoniam non consistit in merito dantis,
sed in virtute dominicae passionis. Unus
Deus et Pater omnia, id est Deus Trini-
tas: qui Deus dicitur propter creationem;
Pater propter benignam gubernationem:
qui est super omnes, id est incomparabili
dignitatem cunctis praestantior, et per om-
nia spiritualiter exspectus sive diffusus,
cunctaque penetrans et includens: pro-
poter quod per Jeremiann contestatur. Num-
quid non cedunt et terram ego impellet? et
in omnibus nobis credentibus atque ele-
citis est per fidem, caritate et gratiam.

Sed ne ex hoc quod dixit nos esse unum
corpus unumque spiritum, aestimetur in
omnibus esse par gratia, subditur: Uni-
verse autem, nostra data est gratia
gratum faciens, vel gratis data, seu utra-
que simul, secundum mensuram donatio-
nis Christi, id est justa quantitatem men-
suratum a Christo, vel secundum quod
Christus dator mensurat, qui dat singulis
secundum propriam capacitatem sive vir-
tatem.

Propter quod dicit Psalmista: Ascen-
dens Christus in altum, id est in cedum
empyreum in die ascensionis, captivum
duxit captivitatem, id est, a diabolo ca-
pus eripuit, cepit, et secum deduxit, vi-
delicet Sanctos de limbo, omnesque om-
nino purgatos: dedit dona hominibus, 
machine in die sancto Pentecostes, quando
discipulis mittens Spiritum Sanctum, im-
plevit corda eorum diversis charismatibus
Spiritus Sancti, ut patet in Actibus. Alle-
gat autem Apostolus potius sensum quam
verba Psalmistae. Sic enim confitent nostra
C translatio: Ascendisti in altum, cepisti
captivitatem, accepisti dona in hominibus.

Quod autem Christus ascendit, quid est,
id est, quomodo veram est, nisi quia et
descendit primum, id est ante, videlicet
in die resurrectionis sui mortis sua, in
inferiores partes terrae, id est ad limbum
patrum, qui est sequens infernum situm in
medio terrae? Idem enim captivam duxit
captivitatem. Porro Christus in puncto
mortis sua descendit in limbum, quanti-
um ad animam: in die vero resurrecti-
donis redit illuc cum corpore et anima,
secundum quodam. Vel sic: Descendit
primum in inferiores partes terrae, id est
et ad hunc mundum inferiorem, humanam
naturam assumendo, atque in mundo vi-
sibilitatem operando, ita: ipse ait: Nemo
ascendit in cedum, nisi qui descendit de
saecl. Qui descendit modis praefatis, ipse
est et qui ascendit in die ascensionis, sec-
undum corpus et animam, super omnes
celos materiales et habitationes eorum.
Ascendit autem loco et dignitate, vel po-
Occurramus cruce et in hoc opere secundum expedite ut Christo infideles Luca unitate perfecti. EPISTOL• resurgemus, est sep
tivov partim quibus prædictis sfatu quamvis die Dabo Patmos. 13 Hos est vel Evangelio, una
Jbid. /ii (xii, 32. Ac. Luc. VI, 28; II Ambrosius, gratiss elementares, gelistse planatores
elegit, quibus ad bus bat tiam quod ex tem nia appelatur Oclavum omnes tius Sunt
Et me officio Evangelistas dignitatis omnia nominant præsens, qui qua
diea
toriae, est coelum appellatur Omnia:- crystals qui Scripturarum in autem
aetate divaria, quod ultra prima. Quod in quos ac ipsum. Prophetis et
et Evangelistae seu præter: idem et Evangelii, et apostolos: et quibus
eos inclamque deae Dei, id est perfectis, sed non prædictis. Prophetarum
et post resurrectionem defecturos sit sexus muliebris, sed quia electi
fideliter immutabuntur. In mensuram actis plenitudinis Christi, id est, in ea atate
occurrennus et resurgenm, qua Christus
consommatus atque occasus est, scilicet in anno tricesimo tertio. Non ait, In mensuram corporis vel statura, quoniam unius-quisque proprii corporis mensuram recipient, quam vel in juventute habitue, licet senecerit, vel fuerat habitus, nisi prius obiisset. Non autem satis est dicere, secundum Augustinum, quod in resurrectione detur corpori magnitudo quam non habitue, nec naturaliter habituisset, vel quod corpora majora ad dominici corporis quantitatem redigantur: sic enim multum periret de illis, quam tamen ne nus qui- dem periturus sit capillus corum.

Hoc vero tam praeflara largitia sive daturas est Deus beneficia nobis, ut jam post receptionem Baptismi et conversionem nostram, non simus parvuli, id est discretione ac sensibus minorati se modici, fluctuantes, id est instabiles, et circumferarmur, id est, undique a Deo et rectitudine sancte conversationis abstrahamus ac evagamus, omni vento doctrinure, id est, inani, verba et turbulenta instructione hominum perversorum, ac C. deputemur cum illis, de quibus dicit Psalmista: In circuitu impii ambulant: et : Deus mens, pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti. Quae circumfun- rentia sua vana instructio fit in nequitia hominum, id est a nequam hominibus, in astritia, id est cum fraude et simulacione, ad circumventionem erroris, id est ad hoc ut alios fallant, mittendo eos in diversos errores sub praetextu justitiae et specie veritatis.

Veritatem autem justitiae, id est opera justa, facientes, vel. Veritatem doctrinae facientes, id est actus virtutis exsque-quentes, in caritate, id est ex caritatis impulsione atque imperio, non fiet, excepta aut formidolose: crescamus in gratia gra- tificante in illo per omnia virtutum exer- citia, qui est caput nostrum, videlicet Christus, id est auxilio Christi secundum ejus consilia ad gloriam ejus: sic quo, id est ejus virtute et operatione, talum corpus mysticum, quod est universa Ecclesia, A compactum, id est per fidem et opera fortiter juncatum, et connexion coagulo car- ritas, per omnum juncurationem submini- strationis, id est per singula membra sive supposita, mysticum corpus integrantia, et sibi invicem caritative ministrantia, se- condum operationem, id est realem et actualem subventionem seu servitutem, in mensuram uniuscujuscunque membr, id est juxta facultatem, proportionem, seu modum euilibet personae ecclesiasticae convenien- tem, videfict secundum quod gra- tia Dei in ea major aut minor est. Hec itaque corpus iia compactum, augmentum corporis facit, id est, se ipsum anget ac perficit numero et merito per Christi vir- tumen, in adjunctionem sui, id est ad hoc ut plures convertantur ad fidem, corrigantur in moribus, vel perfectiur virtutibus, in caritate, in qua tota spiritualis fundatur et consummatur constructio. Sic ergo corpus Ecclesiae juncatum est, ut singula membra ejus sibi invicem per di- lectionem coniuxant atque ministrant. Consequenter instruentur Ephesii in moribus, primaque adnomentum declarare a malo. Hoc igitur, id est, quoniam tanta volvis collata est gratia, dico et testificor in Domino, id est Deo testante, vel, sub testimonio Domini Juheco, Deum testem adhibendo, ut jam tempore gratiae, non ambuletis sicet et gentes ambulant, id est, non vivatis sicut gentiles, in vanitate sen- sus sui, id est diversis erroribus humana vanitate concepis: tenebris, id est peri- dia variae falsitatiis, obscurum habentes intellectum, alienati a via Dei, id est a fide et lege divina, per ignorantiam, qui est in illis (quae est privatio veri- tatis, idicre alienat et separat intellectum a via Dei, quae pulchra est atque parifi- cia), proper caritatem, id est hebeticu- nem et duritiam, cordis ipsisorum, per quam praedicationi veritatis claudant orbes menti- tis, in malevolent animam non in- troibit sapientia. Qui desperantes, id est, future vitae ad divinae remunerationis fiduciam non habentes, somevitos tradis
derunt impudicitiae, id est turpitudini luxuriae, procedentes ex concupiscencia in operationem immunditiae omnis, id est in opera totius fœditatis, nullum genus carnalium voluptatum omittentes, in acaritiam, id est ex peccato luxuria etiam in acaritiam lapsi, desiderantes temporalia, sine quorum usu libidinis vacare non possunt. De talibus scriptum est per Sapiem. 

Sap. n. 1. entem : Dixerunt impii apud se : Non est qui agnitus sit reversus ab inferis. Quia ex nihil nati sumus, et post hoc erimus tanquam non fuerimus. Venite ergo, et genuit bonis quae sunt, et utamur creatura tanquam in juventute celeriter ; nullum pratum sit quod non pertranscat luxuria nostra.

20 Tum autem non imo, selicet ut impudice vivatis, et vitiis gentilisbatis vacetis, diviciistis Christum, id est Christi doctrinam, qui docet oppositum : si tamen ilium, id est Christi documenta, auditis auribus vivatis, fruamur ipsa, isto ; et fruamur deis, esse. Christi et reperemus, bona sunt, et utamur creatura tanquam in juventute celeriter ; nullum pratum sit quod non pertranscat luxuria nostra.

21 Act. 1. idem : Dixit Christus, quod sit in Chrosto edictum esse. Depo- nere vos secundum pristinam conversatio- nem, id est per abnegationem proceden- tium vitiorum, veterem hominem, id est vos ipsos relinquere, quantum ad id quo primo parenti pravavicatori similis estis per inobedienciam ejus imitationem. Hinc enim dicit Salvator : Qui vult venire post me, abneget se netum ipsum. Et Salomon lo- quitur : Verte impios, et non erunt. Qui vetus homo corruptitur, id est, spiritualiter aliter annulitatur, omne esse gratiae gratificantis perdendo. secundum desideria erroris, id est consentiendo desideris pravis, vel ea mancipando effectui. Quæ di- cuntur desideria erroris, quia ex errore seu defectu cognitionis aliœ novi modo pro- cedunt (omnis enim peccans, est ignorans, secundum Philosophum), et ad errorem peccati actualis deducunt. Per veterem autem hominem designatur quilibet nostrum, per comparationem ad pristina vi-itia, quibus anima vetusta efficitur.

Deinde Apostolus exhortatur Ephesios ad operationem bona. Renovamini autem spiritu, id est affectu, mentis, id est an- mane, vestra : vel, Spiritu mentis vestrae, id est spiritu qui est mens vestra. Quid autem sit taliter renovari, additur : et in- duite novum hominem, id est, similiti- dum Christi, vel cunctusque hominis spiritualis in Christo renati ac renovati, assumite, ejus sequendo vestigia (sicut su- perius dictum est : Induimini Dominum Jesum) : hoc est, esse virtutum et gratiam adipsici curate, ut quotidian in caritate et gratia proficientes, indecinerent recentes et vigorosi, immi in dies magis recentiores vivamur. Qui novus homo secundum Deum, id est a Deo seu operatione divina, vel secundum beneficium Dei, creatus, id est formatos vel reformatos, est in justi- tia et sanctitate veritatis, id est purita- te vera, non simulata. Has enim virtutes Christus, secundum quod homo, accepit quando in utero Virginis creato est anima ejus, et corpori suo unita. Alii vero in Baptismo et Penitentia cas recuperunt.

Propter quod deponentes mendacium, quod veritati et per consequens Deo, qui veritas est, adversatur : deponentes, in- quam, omne mendacium, selicet officio- sum, jocosum, et maxime perniciosum, de quo in libro Sapientiae habetur : Os Sap. 11. quod mentitur, occidit animam : et in Psalmo, Perdes omnes qui loquuntur men- dacium : loquimini veritatem, id est ve- rum sermonem, unusquisque cum pro- ximo suo, id est quilibet hominum, qui secundum naturam tibi frater et proximus est : nam et Pater unus omnium nostrum, Malech. 48. et Deus unus creavit nos : quoniam su- mus in unicum membra, id est per modum membrorum uniti, ad idem corpus Ec- clesiae pertinentes, atque ad mutuum sub-

Rom. xi, 5. Copt. xii,
venerationem obligati. Hine per Prophetam A justitiae, erit ira per zelum, alias esset
psalmum acceptum est. Potestque satis multi-
plieclarum exponi. Prout ira diversis mod-
is accipitur. Si eum sumatur pro motu pro-
primo primo, id est pura naturali, sic non est peccatum, et ita permissive di-
citur, Irascimini : additur tamen. Et no-
lite peccare, quoniam ira talis facilihme
redditur vitiosa. Secundo accipitur ira pro
motu subito, ex humana infirmitate et
poma peccati prodeunte, qui est veniale
peccatum. Procedit eum ex aliqua apprehen-
sione, nec rationis judicium præstolat-
lur. Et ita quod dictur, Irascimini, non
est exhortatio irascendi, sed consilium at-
que remedium iram vincendi : nam se-
quitur, Et nolite peccare. Tanquam dicat : 
Si motus talis orta in vobis fuerit, non
ei consentiat ratio, sed reprimat eam. Ter-
tio, sumitur ira pro motu quodam rati-
onem sequente, quo contra propria vel
aliena peccata movemur, appettendo vindi-
citam secundum rationis dictam. Et
haec est ira per zelum, quae est laudabi-
lis, faciens actum rationis efficacius fieri,
quam virtutos frequentem sponte assu-
mut. De qua dicit Gregorius : Tune ro-
bustius ratio contra peccata erigitur, dum
ira subita ratione fundatur. De haec ita-
quae ira admodum jam dictur : Irasci-
imini, seclivet contra vestra et aliorum
peccata. Verum tamen, quoniam ira haec
magni moderamine eget, ne excessive ac-
cendatur, vel majorem expecl utulitum
quam culpae meretur, idem subditur : Et
nolite peccare, id est, ne permitatis ira
commotionem sic crescere ut ratio con-
turbetur, vel justitiae omnitatur. Proper
quod ait Gregorius : Cavendum summo-
pere est ne ira, quae ut instrumentum
virtutis assumitur, rationi dominetur : ne
ut domina praecat, sed velut ancilla ad ob-
sessionum parata, a rationis tergo munquam
recedat. Si ergo vindicta queratur pro-
pter correctionem culpae et observationem

26 *Irascimini, et nolite peccare. Hoc ex
Ps. xiv, 3. Psalm 110 acceptum est. Potestque satis multi-
plieclarum exponi. Prout ira diversis mod-
is accipitur. Si eum sumatur pro motu pro-
primo primo, id est pura naturali, sic non est peccatum, et ita permissive di-
citur, Irascimini : additur tamen. Et no-
lite peccare, quoniam ira talis facilihme
redditur vitiosa. Secundo accipitur ira pro
motu subito, ex humana infirmitate et
poma peccati prodeunte, qui est veniale
peccatum. Procedit eum ex aliqua apprehen-
sione, nec rationis judicium præstolat-
lur. Et ita quod dictur, Irascimini, non
est exhortatio irascendi, sed consilium at-
que remedium iram vincendi : nam se-
quitur, Et nolite peccare. Tanquam dicat : 
Si motus talis orta in vobis fuerit, non
ei consentiat ratio, sed reprimat eam. Ter-
tio, sumitur ira pro motu quodam rati-
onem sequente, quo contra propria vel
aliena peccata movemur, appettendo vindi-
citam secundum rationis dictam. Et
haec est ira per zelum, quae est laudabi-
lis, faciens actum rationis efficacius fieri,
quam virtutos frequentem sponte assu-
mut. De qua dicit Gregorius : Tune ro-
bustius ratio contra peccata erigtur, dum
ira subita ratione fundatur. De haec ita-
quae ira admodum jam dictur : Irasci-
imini, seclivet contra vestra et aliorum
peccata. Verum tamen, quoniam ira haec
magni moderamine eget, ne excessive ac-
cendatur, vel majorem expecl utulitum
quam culpae meretur, idem subditur : Et
nolite peccare, id est, ne permitatis ira
commotionem sic crescere ut ratio con-
turbetur, vel justitiae omnitatur. Proper
quod ait Gregorius : Cavendum summo-
pere est ne ira, quae ut instrumentum
virtutis assumitur, rationi dominetur : ne
ut domina praecat, sed velut ancilla ad ob-
sessionum parata, a rationis tergo munquam
recedat. Si ergo vindicta queratur pro-
pter correctionem culpae et observationem

27 Sol iste visibilis non occidat, ad occa-
sum tendendo, super iracundiam vestram. B
id est ira vestra durante. Tanquam dicat : 
Si motus irae exsurgat, non maneat. Vel,
Sol justitiae, id est Christus, aut certe sol
intelligentiae, id est judicium rationis, non
occidat super iracundiam vestram, id est,
a vobis non elongetur, nec separetur pro-
pter iracundiae vestrae excessum. — Nolite
locum, id est ingressum ad possidentum
animal animam vestram, dare diabolo, admitten-
do suggestiones ejus nefarias, vel rede-
undo ad pristinas iniquitates. Unde scri-
ptum est : Resistite diabolo, et fugiet a
vobis. Aliter vobis continget quod Chi-
ristus in Evangelio loquitur : Quum im-
mundus spiritus exercit de homine, peram-
bulat loca inaquosa, quarens requiem ; et
non inveniens, dicit : Revertar in do-
num meum unde exivi. Et quam vene-
rit, inveniet eam scopis mundatum et or-
natum. Tune vadit, et assumit septem alios
spiritus secum, nequiores se ; et ingressi,
habitant ibi ; et fiunt novissima ho-
minis illius pejorae priobirius.

28 Qui facabatur ante conversionem seu
prententiam, jam non fecerit, aliena tal-
endo : quod ex suo genere est mortale, 
quipon contrarium est justitiae. Inter-
dum tamen est veniale, proper parvita-
tem nocentium, vel actus imperfectionem.
Majis autem laborat operando manibus
nunia quod hominem est, id est, hicita opera
exteriora atque mechanica pro pretio faci-
et, ut habeat aliquod temporale hominem
unde tribuat necessitate patienti, id est,
egens eleemosy nam conferat de labore
manuum suarum. Hinc in Actibus idem

26 *Subditum: quoniam ira haec
magni moderamine eget, ne excessive ac-
cendatur, vel majorem expetat utulitum
quam culpae meretur, idem subditur : Et
nolite peccare, id est, ne permitatis ira
commotionem sic crescere ut ratio con-
turbetur, vel justitiae omnitatur. Proper
quod ait Gregorius : Cavendum summo-
pere est ne ira, quae ut instrumentum
virtutis assumitur, rationi dominetur : ne
ut domina praecat, sed velut ancilla ad ob-
sessionum parata, a rationis tergo munquam
recedat. Si ergo vindicta queratur pro-
pter correctionem culpae et observationem

27 Sol iste visibilis non occidat, ad occa-
sum tendendo, super iracundiam vestram. B
id est ira vestra durante. Tanquam dicat : 
Si motus irae exsurgat, non maneat. Vel,
Sol justitiae, id est Christus, aut certe sol
intelligentiae, id est judicium rationis, non
occidat super iracundiam vestram, id est,
a vobis non elongetur, nec separetur pro-
pter iracundiae vestrae excessum. — Nolite
locum, id est ingressum ad possidentum
animal animam vestram, dare diabolo, admitten-
do suggestiones ejus nefarias, vel rede-
undo ad pristinas iniquitates. Unde scri-
ptum est : Resistite diabolo, et fugiet a
vobis. Aliter vobis continget quod Chi-
ristus in Evangelio loquitur : Quum im-
mundus spiritus exercit de homine, peram-
bulat loca inaquosa, quarens requiem ; et
non inveniens, dicit : Revertar in do-
num meum unde exivi. Et quam vene-
rit, inveniet eam scopis mundatum et or-
natum. Tune vadit, et assumit septem alios
spiritus secum, nequiores se ; et ingressi,
habitant ibi ; et fiunt novissima ho-
minis illius pejorae priobirius.

28 Qui facabatur ante conversionem seu
prententiam, jam non fecerit, aliena tal-
endo : quod ex suo genere est mortale, 
quipon contrarium est justitiae. Inter-
dum tamen est veniale, proper parvita-
tem nocentium, vel actus imperfectionem.
Majis autem laborat operando manibus
nunia quod hominem est, id est, hicita opera
exteriora atque mechanica pro pretio faci-
et, ut habeat aliquod temporale hominem
unde tribuat necessitate patienti, id est,
egens eleemosy nam conferat de labore
manuum suarum. Hinc in Actibus idem
Act. xx, 35. iste ait Apostolus: Omnia ostendi vobis, quia sic laborantes aperet suscipere infirmos, et maniisse verbi Domini Jesu: Quia beatios est magis dare quam accipere. — Omnis sermo malus ex ore vestró non procedat, quamvis animo fuerit praecessus, sed reprimatur, praesertim quam de omni verbo quo tibi resellenda sit ratio in die judicior. Corrumpunt namque mores bonos colloquia prava. Propter quod in Ecclesiastico scribitur: Beatus vir qui non est lapsus in verbo ex ore suo. Sed qui bonus est ad educationem fidei, id est, sermo utilis ad edificationem fidem in alio proferatur a vobis, non quilaerentque, sed cum debitis circumstantiis, scielicet ut det gratiam audientibus, id est, proficiar corum saluti, sique per occasione praestet seu augeat gratiam Dei in eis.

Rom. viii, 26. Juxta quem sensum fertur pro nobis ora re gemellum inenarrabiles. Per modum quoque contristati se habet, dum a nostris cordibus per peccata fugatur, juxta illud Sapientiae: Spiritus sanctus disciplinae effugiet factum, et auferet se a cogitationibus quos sunt sine intellectu. Penes hunc

Sap. i, 3. sensum et in Isaiæ scribitur: Afflexerunt spiritum Sancti ejus. Translatio Septuaginta interpretatum habet: Afflexerunt spiritum sanctum ejus. In quo signati, id est cunx virtute et gratia a reprodu separati distinctique, estis in die redemptionis, id est conversionis, vel baptismatis vestri; vel. In die redemptionis, id est dominicae passionis, quia tunc facta est signatio ista quantum ad meritum ejus, ex parte Christi, qui tunc omnibus sufficienter, electis vero efficienter promeruit gratiam verae salutis.

ARTICULUS V

EXPPLICATIO CAPITULI QUINTI : ESTOTE ERGO IMITATORES DEI.

PRÓSEQUITUR denum Apostolus in A
precedenti capitulo ceptam instructi-
onem moralum, et ait : Estote ergo, id est, quoniam Deo in Christo nobis dona-
vit, ibi redo estote imitatores Dei, id est, divinae pietati conformes vos ipsos, of-
sensibilis vestris pariendo, benefaciens-
do, omnesque diligendo, sicut filii mei spirituales, vel filii Dei adoptivi, carissi-
ni, id est valde dilecti, pro quibus Pater
unigenitum suum misit et dedit. Filium
tornem sustinuit, Spiritus Sanctus se ipsum copiopissimine infudit. Hoc est quod in Evangelio doct avcpricipe Salvator :

Matth. v. 3
4, 13.

Diligite inimicos vestros, benefaeite his
qui olerunt vos, ut sitis filii Patris vestri
qui in eum est, qui solem suum oriri faicit super bonos et malos. Assimilati au-
tem Creatorum, est summa perfectio creatu-
ræ, si tamen assimilato fuerit ordinata,
non usurpata. Et ambulate in dilectione
Dei ac proximi, caritatis vivendo, juxta
illud : Hoc est praeceptum meum, ut dili-
gatis invicem sicut dilexi vos. Unde jam
substitur : sicut et Christus dilexit nos, id est
taliter, ut puta purae ac spiritualiter,
quannvis non egualiter, et tradidit sornet-
ipsisam pro nobis oblationem pacificam
et hostiam pro peccato in ara crucis, Deo
Patri vel Trinitati, id est ad gloriam ejus,
et ut ei pro nobis satisfaceret, in odorum
sanctitatis, id est in suavem odorum, vi-
delicet in holocaustum acceptissimum at-
que gratissimum Deo. Maxime enim plae-
cuit Deo oblatio Christi ex parte patientis,
non ex parte inferentis. Nam ex parte
patientis, mors illa erat piissima, et ex
summa caritate assumptae ; sed ex parte
inferentis, crudelissima erat, sacrilega et
displeciantissima Deo.

Fornicatio autem simplex, et omnis im-
munditia, id est alia qualibet luxuriae
species, aut avaritia, id est inordinatus
temporalium appetitus, nec nominetur, id
est, non solum non sit, sed nec exprima-
tur, in vobis, id est a vobis seu inter vos,
sicut decent sanctos esse sine talium nomi-
natione ; aut turpitudo, id est indecenti
in osculis et amplisibus, aut stultilignu-
num, sicut est adulatio, aut squallilitas, id
est jocularia riusum concitans, quae ad
tem non perteint, id est, saluti non pro-
ficit. Horum nullum nominetur aut sit in
vobis, sed magis gratiarum actio a vobis
Domino persolvatur. Per hoc doct Aposto-
lus, quam longe debeat esse magna
pecata ab his qui studet perfectioni.
Hoc enim scientes intelligentes, id est sa-
cram Scripturam sapientes pensantes, quod
omnis fornicator, id est cum soluta con-
cumbens, aut immundus, id est alii quod
luxuriae genus exerceret, ut est stu-
prum, incestus, adulterinm, aut avarius.
quod est idolorum servitus, id est, eujus
iniquitas idololatriae comparatur : vo quod
sient idololatra idola colit magis quam
Deum verum, ita avarius polius adhacet
argentum et auro quem Deo, magisque
confident in eis quam in Domino. Propter quod
in Ecclesiastico legitur : Avaro nihil est
seculum ; et nihil est iniquius quam an-
are pecuniam. Non habet hereditatem, id
est bestam possessionem seu paratam fel-
licitatem, in regno Christi et Dei, quod
est unum regnum : quia nec modo pertin-
et ad filios Ecclesiae militantis per gra-
tiam gratificantem, nec postmodum per-
tinuit ad eives Ecclesiae triumphantis per
gloriam. Non enim inlubat in iliam ali-
quid coinquinatum, nisi qui scripti fuc-

V.

5

6

7

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
6 Nemo vos seducat inanitii verbis, id est coloratis sermonibus, apparentibus argumentis, frivolis promissionibus, providentiam Dei negando, vel impunitatem ex divina misericordia promittendo, seu longam vitam spandoendo. Propter hae enim, id est propter horum inaniam verborum prolacionem, seductionem seu credullitatem, venit iva, id est ulitio. Dei in filios differentiae, id est in homines desperantes de vita futura seu praemiatione divina.

7 Nolite ergo effici participes eorum sic differentiam, id est, nec affectu, nec opepe, neque auxilio conformemini eis. Digni quippe sunt morte, non solum qui faciunt, sed etiam qui consentunt. Nam et qui tetigerit piceem, inquinabitur et ca.

8 Eratis enim abidendo, dum mundo et concupiscenitis inhaesistis, tenebres, id est, tanta vitiorum calagine, cordis cecitatem, et ignorantiae tenebris involutis, ut non solum tenebrosi, sed etiam tenebres suisse dicamini: alatr assum, quando ad Deum conversi estis, facti estis lux. id est spiritualiter illuminati, in Domino, id est in veritate et gratia Dei. Idcirco, Ut filii lucis ambulatae, id est, pure, honeste ac religioso conversemini, sicut ad filios lucis pertinent, id est ad filios Dei, qui est lux aeterna et increata, juxta illud Joannis: 

10 Deut, xn. 9, 10. Nolite vos seducat inanitu verbis, id est coloratis sermonibus, apparentibus argumentis, frivolis promissionibus, providentiam Dei negando, vel impunitatem ex divina misericordia promittendo, seu longam vitam spandoendo. Propter hae enim, id est propter horum inaniam verborum prolacionem, seductionem seu credullitatem, venit iva, id est ulitio. Dei in filios differentiae, id est in homines desperantes de vita futura seu praemiatione divina.

11 Nolite ergo effici participes eorum sic differentiam, id est, nec affectu, nec opepe, neque auxilio conformemini eis. Digni quippe sunt morte, non solum qui faciunt, sed etiam qui consentunt. Nam et qui tetigerit piceem, inquinabitur et ca.

12 Erat lux vera. Vel per lucem, intelligitur splendor seu claritas gratiae, ejus fili sunt omnes qui gratiam habent. Unde ait Jeremiam ait Dominus: Si separaveris pro, Jer. xv, 19. tiosum a vili, quasi os meum eris.

13 Et nolite communicare, consentendo vel cooperando, operibus infructuosis, id est vacuis a fructu spirituali, tenebrarum, id est malorum habitum seu hominum mortuorum obscuratorum; magis autem redarguite, id est, iterum atque iterum corripite, si sit spes de emendatione, et maxime, si ad vestram parvam etiam qui peccat. Omnes tamen ad correctionem fraternam jure caritatis aliquo modo tenduntur. His ergo duobus modis, secundum Augustinum, non te maculat malus: si non consentis, et si redarguis. Quoniam enim parum est non consentire, jugit Apostolus quod majus est, Magis autem redarguite. Propter quod ait Salvator: Si peccaverit in te frater tuns, id est te sciente, vade et corripe eum inter te et ipsum solum, etc.

14 Consequenter ostendit, quare non debeamus communicare operibus impiorum. Quae enim in occulto, id est in locis absconditis, fiunt ab ipsis praelicis execratis hominibus, humanum potius quam divinum spectum tenebrosius, turpe est et discerne: quanto magis facere? Omnia autem quae argumentur, id est opera quae reprehenduntur, a lumen manifestatur, id est, per veram locutionem, splendidamque doctrinam inerpatis, innotescunt esse digna reprobatione, nec ultra valent laterae, quemadmodum ad Timothaeum ipsa ait: Insipience illorum omnibus manifesta erit. Omne enim quod manifestatur, hoc modo, per inreparationem vel huminem peccantis confessionem. Lumen est, id est claram, certum ac notum; vel. Lumen est, id est, spiritualis luce perfunditur, dum in publicum dicitur. His consonat verbum Christi: Omnibus qui malo agit, ait Joanne, xi, 20. do lucem, et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus: qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur opera ejus, quia in Deo sunt facta. Propter quod, videlicet quoniam lumen est quod manifestatur, dicit Spiritus Sanctus.
per me: S urge a vitis per penitentiam, A qui dormis, id est, in ignaviā tua quiescis, et exsurge per opera penitentialia a mortuis, id est de societate impenitentium spiritualiter mortuorum, et illuminabit te, id est, radium sapientiæ et lumen discretionis tribuet tibi, Christus: justa illud

Isaiae, Requiem dabat tibi Dominus semper, et implebit splendoribus animam tuam, si glorificaveris Dominum, dum non facias vias tuas. Unde Michaæas ait: Qnum sedero in tenebris, Dominus lux mea est; et deducet me Dominus in lucem, et videbo justitiam ejus.

Videte itaque, fratres, id est, oculo intellektuali pensate, quomodo cuncte ambulat, id est, vigilant et custodite vivatis, Math.viii, occasiones peccati vitando, atque in arca via quæ duci ad vitam, cum omni circumspectione pregressi, ut impleratis quod a Sapiente dicitur: Omni custodi cor tuum; et quod rursus idem ait, In timore Domini est tota die, et habebis spem in novissimo; non quasi in-sipientes, id est, sola temporalia atque presentia bona seu mala considerantes, sed ut sapientes in cognitione divinorum, id est discreti æ providi, cœlestibus bonis semper intenti; redimentes, id est ab infructuosis occupationibus expedienses, tempus vitae presentis, id est certas horas ad vacandum Deo aptantes. Vel, Redimentes tempus, id est tempora quæ infructuose expendienses, reparantes per fructuosissimam occupationem temporis presentis atque restantis: quatenus priores neglegentias et impieitate recompensetis per ardentissimam conversationem temporis nondum elapsi quo estis victuri, ne inter impios numeremini, de quibus canit Psalmographus: Vīri sanguinum et dolosi non dimǐdiarunt dies suos, Quoniam dies mali sunt, id est adversitatis, periculis atque malitias pleun. Non quod dies in se mali sint, sed quia haec mala insunt hominibus in diebus saeculi hujus viciennialibus. Scriptura enim temporis ea adscribit quæ fruisti in tempore, quæmadmodum primo Machabaeorum inducitur: Videns [Mach.xv, 1] Jonathas quia tempus eum juvat. Illinc [Matw v. 51] enim Salvator: Sufficit, inquit, dici malitia sua. Et in Genesi Jacob asseruit: [Gen.xxv. 43] Dies peregrinationis meæ parvi et mali. [Gen.xxxiv, 2] Properea nolite fieri imprudentes, sola sensibilitia et temporalia ponderando; sed intelligentes quæ sit voluntas Dei, id est, hoc diligentissime inquiratis, quid placeat Deo, ut illud semper agatis.

Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria causaliter, quia calorem anget atque libidinem concitat. Venter enim vino astumans, cito spumat in libidinem, justa Hieronymum. Unde Sapiens dicit: Luxuriosa res vinum, et tumultuosa christias: qui his destructur, non erit sapiens. Rursusque Scriptura: Quam sufficiens est Eticon. hominii erudito vinum exiguum? Sed implemini Spiritu Sancto, id est, ita vivatis, et corda vestra sic ocepetis, ut in gratia Spiritus Sancti proficiat quotidie: Deus enim uniuniique in finitum, secundum quod se disponit aut capax efficiatur. Loquentes coebatetipsis, id est mutuo exhortantes vos ipsos, in psalmis ad bene operandum hortantibus, et hymnis ad Dei laudem spectantibus, et canticos spirituatis quæ de gaudii futuris commemorant, cantantes et psallettes in cordibus vestris, id est silenter in anima; vel, in cordibus vestris, id est cum cordiali intentione et ex mentali affectu: Domino Deo altissimo, quem decet hymnus, laus, honor et gloria. Gratias agentes semper, id est qualitatem hora convenieant æ debiti, pro omnibus beneficis Dei, vel pro omnibus hominibus beneficis divinae soretis, omnium saluti gratulantis, in nomine nominato Domini nostri Jesu Christi, id est in ipso Christo, videlicet ad laudem et gloriam ejus, vel certe per eum, Deo et Patre, id est Patri æterno, qui est Deus ratione creationis, paterque Christi naturalis, et pater noster adoptivus.

Subjecti invicem ex debito obedientia, vel ex condecentia humiliatatis et caritatis, in timore Dei casto ac filiali. Prae-
lati enim per humilitatem et caritatem subdito se inferioribus; subditi vero ex subdito obedientiae subjiciuntur praefatis. Ceteri omnes committeri se invicem honoret praeferreque habent, iuxta illud quod alibi dictum est: Honore invicem praevenientes. Propter quod Christus te-

Rom. xx, 5.

Math. xx, 49.

Statur: Qui major est vestrum, sit vester minister; et iterum legitur, Quanto ma-

Gen. w, 6.

or, diecendo: Mulieres viris suis subditae sint in licitio et honestis, sicut domino, id est, sicut domino subditur servus; quoniam eir caput, id est superior, est mulieris, id est perfector atque diserctor ea communiter. Et Dominus pra-

Cor. xi, 3.

tulit virum feminae, diecens ad eam: Sub viri potestate eris, et ipsa dominabitur tui. Sicut et Christus caput, id est rector ac princeps, est Ecclesiae: ipsa Christus existens salvator corporis ejus, id est Ecclesiae, quae est mysticum corpus Christi.

Gen. ii, 24.

Sed sicut Ecclesia, id est fideliun sancta collectione, subjecta est Christo fide et ope-

Math. xix, 5.

re, ita et mulieres viris suis in omnibus bonis sint subditae. Scendunt tamen, quod subjectio mulieris sub vito, non est in omnibus similis subjectioni ancillae aut

Gen. ii, 21.

servi, quum ipsa sit socia viri, et una caro cum eo, facta non de capite aut pe-

Gen. ii, 25.

dibus, sed de latere viri, quasi similis et, et iuxta latus ejus ponenda.

Colos. iii, 19.

Viri, diligite uxores vestras, non Carr-

Colos. iii, 25.

nali et fueo, sed ordinato ac spirituali

Apoc. xxiv, 2.

amore, sicut et Christus dilexit Ecclesi-

Gen. iii, 1.

amini, et se ipsum tradidit in mortem pro

Is. lx, 1.

ca, id est pro ejus salute, ut iliam sancti-

Ibid. xii, 5.

ficaret, id est, virtutibus adornaret, mun-

dans cum primo, id est a vitiosi purgans, lauero aqua, id est intinctione suo lotio-

Ibid. xii, 6.

ne in aqua Baptismatis: lavaero, inequam, facio in vaso cite, id est sub debita forma verborum quibus hoc sacrementum ex Christi institutione perfectur. Accedat quippe verbum ad elementum, et fil sacrementum: in quo verbum est for-

Ibid. xii, 13.

male ac principale, elementum vero est materiale. Ut exhiberet, id est, represent-
taret vel faceret, ipsa Christus sponsus ecclesis, sibi, id est ad suum holorem, se-

dum quod Deus est, in praestitit seculo inchoative, in futuro antem completive, gloriosam Ecclesiam, id est claritate scientiae atque virtutum splendoribus re-

Ibid. xii, 14.

fulgentem, non habentum mandatum, id est peccatum mortale apertura, aut rugem, id est peccatum mortale occultum, sed mundam ac simplicem, aut aliquid hu-

Ibid. xii, 15.

Nec nonnulli criminalem habent; sed ut sit sancta in interioribus, et immacula in exteriores. Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sunt, quia sunt una caro. Si autem sumatur corpus pro parte hominis materiali, sic viri magis tenen-
tur diligere uxores suas quam corpora propria: si vero sumatur corpus pro toto composito, minus diligendae sunt uxorae. Ideo similium est quantum ad aliqud, non absolutes in omnibus.

Porro de haec Christi gloriosa et illibata

Ecclesia scriptum est in Apocalypsi:VI-

Apost. xxv.

di sanctam civitatem Jerusalem novam, 2.

descendentem de coelo, a Deo paratam quasi sponsam ornatum viro suo; et rurs-
sus: Quia venerunt nuptiae Agni, et uxor ejus preparavit se. Itemque: Signum ma-

Ibid. xii, 7.

gnum apparuit in coelo: Muller amiesta sole, et luna sub pedibus ejus, et in capite ejus corona stellarum dominicen. De qua etiam intelligendum est illud Isaia: Surge,

Is. xx, 1.

illuminare, Jerusalem, quia venit lumen tum, et gloria Domini super te orta est.

Gen. iii, 14.

D. Qui suam uxorem diliget, se ipsum di-

Gen. iii, 24.

liget: tanta est unitas sitiusque. Sunt

Nemo enim, id est nullus rationabiliter et humane se habens, unquam earnem su-

Nem. xi, 9.

num odio habuit. Vel simpliciter: Nemo

Nem. xi, 3.

unquam earnem suam odio habuit, quia

Nem. xi, 4.

vel dilectione naturali, vel amore carna-

Nem. xi, 11.

li, vel caritate infusa ad eam afficientur.

Nem. xi, 22.

Nam et qui se ipsos occident, earnem

Nem. xi, 23.

sum amasse probantur: quam idem pe-
Articulus VI

Elucidatio Capituli Sexti: Filii, Obedite Parentibus VestrIs.

Post informationem conversationis habendi inter virum et conjugen, ponitur informatione conversationis debitae inter parentes et filios. Filii, obediite parenti-
ENARRATIO IN CAP. VI EPISTOLE B. PAULI AD EPHESIOS. — ART. VI


Propter quod in Ecclesiastico legitur: Quam malae famae est, qui delinquit patrem, et est maledictus a Deo qui exasperat matrem. Quod est mandatum divinum, in Exodo scriptum, "primum in promissione", id est primum cui mercedis additur promissio. Decalogs autem praeceptorum, ad duo praecepta pertinent caritatis. Tria enim in prima tabula scripta, respiciunt praeceptum caritatis Dei: alia septem in secunda tabula scripta, concernunt praeceptum caritatis proximi: inter quae praeceptum de honoratione parentum praeedit.

Cui annunctiatur merces qua subditur: ut bene sit tibi in spiritualibus ac temporalibus, et sis longaeus super terram, id est, aternaliter habites in terra viventiun. Ad litteram tamen hoc dictum videtur de prolongatione vitae presentis in terra peregrinationis istius, seu in terra promissionis, quantum ad populum Israel pro tempore illo. Hoc enim meretur prater præmium spirituale observatio huijus mandati, secundum communem justitiae legem, quamvis interdum ex divina dispensatione moderare aliter accidat.


Consequenter introducit exhortationem inter servum et dominum. Servi, obedient dominis carnalibus, id est temporalibus et sensualityam sectantibus; et per consequens, multo plus obe-nidiendum est dominis spiritualibus et honestis: cum timore animæ, et tremore corporis, in simplicitate cordis vestri, id est sine simulatione, sicut Christi serviendo est, justa illud in Psalmo: Servite Domino in timore, et exsultate ei cum tremore. Servitus enim haec, propter pecatum ex divina ordinatione inflicta est in pnom peccati: ideoque patientem tertio sit, tamquam purgatorio vitiorum exercitiumque virtutum. Non ad oculum servientes, id est solum in praesentia hominum, quasi hominibus placenteres, id est humanum favorem dumtaxat optantes; sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei, id est in divinis mandatis obtemperantes, ex animo, id est prompto affectu. Sic sitis, cum bona voluntate, videlicet conformando vestrum affectum dispositioni divinæ, servientes dominis carnalius sicut Domino Deo altissimo, et non sicut hominibus tantum, id est cum reverentia et tremore ac cordis simplicitate; scientes quoniam unusquisque quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet in Domino, id est, pro illo præmium justum habebit a Deo, qui nullum bonum deserit irremu-neratum, sive sit servus, sive liber. Servitutis enim conditio seu libertas, non tollunt praemiationem divinae justitiae.

Et vos, dominî, cadem facite illis. id est, tam benigni estote servis vestris, quam fideles fuerint vobis: juxta illud Ecclesiastici, Servus fidelis sit tibi quasi anima tua, et quasi fratrems tracta illum; rect
mittentes minus, id est poenas comminatae non inferentes, si tamen serví poniant, vel raro seum parum offérenderint. Unde iterum in Ecclesiastico scribitur : Ne las
das servum in veritate operantem. Porro si servi rebelles aut duri consistant, agen
dum est quod rursus in Ecclesiastico fer
tur : Chària et virga et onus asino, panis
et disciplina et opus servó ; itemque, Serv
vum inclinet operationes assiduæ. Scientes vos, domini, quia et illorum servórum et vester Dominus est in coribus ; et personarum acceptio non est apud Deum.

Quoniam non est nobis collocatitio principalis aut sola adversus carnem et sanguinem, id est homines carneles et fragiles, seu vitia carnis. Unde Dominus in Genesi ait : Non permanebit spiritus me
us in homine in æternum, quia caro est ; et in Evangelio, Caro et sanguis non re
velavit tibi. Verumtaxam grave bellum habemus contra carnem et sanguinem, id est mundum et concupiscenulas carnis. Bellum vero quod contra hostes invisibi
les habemus, periculósissimum est atque gravissimum. De quibus subjungitur : sed adversus principes et potestates, id est ang
gelos apostatas seu daemones, qui erant Cante lapsum suum de ordinibus Principa
tum et Potestatum. De omnibus enim an
gelorum ordinibus quidam ceédisse creduntur, qui omnes jam per principatus et potestates designantur : ita quod no
mine principatum designantur daemones inferiores ; nomine autem potestatum, su
periores, quibus inferiores obediant, hom
ines impunegundo. Est enim in daemon
ibus prælatio quædam, co quod omnes con
cordes sint in desiderio nescendi hom
inibus. Adversus mundi rectores, id est D contra predictos invisibles hostes, hom
num sæcularem directores ac principes. Homines enim iniqui daemonum voluntati
obedient, et ab ipsis captivi tenentur, ac umdique circumferentur sicut serví a do
minis. Et ne quis per mundum putaret significari machinam mundalem, quasi
diabolus creator et rector esset mundi sensi
bilis, sicut Manichaei dixerunt, ob id se ipsis exponens Apostolus, subditit : te
bebrarum harum, id est hominem obte
nebratorum. Unde paulo ante indicetum

13 Propeterea, id est, quia tam arduum praelium imminet vobis, accipite armaturam Dei, id est virtutes et opera virtuosa, quibus daemones repelluntur: de quibus armis Job ait: Justitia induit sum, et vestivi me in vestimento, et diademen- te judicio meo; ut possitis resistere dia-

14 bolos, qui tanquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret. in die malo, id est tempore tentationis et adversitatis, et in omnibus prosperis et adversis perfecti stare, ruinam vitando pececat. ita ut nec prospera vos extollant, neque adversity dejecti, sed regia semper via incendati, ntentes utraque manu pro dextera, quatenus omnia cooperentur vobis in bonum.

15 State ergo in virtutibus fixis, succincti cingulo castitatis, lumbos vestros, in quibus viget gloria, id est, carnis concupiscientias renfrenate, continente vivendo, prout monet Salvator: Sint lumbi vestri prae-

16 cineti. Hosi lumbos praeceinxit Job: Pepiga, inquines, faedus cum oculis meis, ut ne cogitaremi quidem de irigine. Si autem accingite lumbos in virtutate, id est verae coram Deo, non simulatur coram hominibus, sicut hypocrissit. Et inluti longue justitiae, id est, virtute justitiae interiore vestra munite, sicut loriae corpus tegitur ac munitur. Unde apud Isaiam dicigit: Indumentum justitiae circumvindedit me Dominus. Et calceati pedes, id est, pedes corporales, et etiam spiritualae, id est animi vestri affectiones, habete munitos et expeditas, in preparatione Evangelii pacis, id est ad hoc ut sitis parati annuntiare vel adimplire evangelicam doctrinam, in qua pacificatio nostra cum Deo describitur, et per cujus observantiam veram pacem sortirium, juxta illud in Psalm: Pax multa diligentibus legem tuam.

17 In omnibus spiritualibus pugnis seu tentamentis sumentes scutum fidei, id est, ipsam fideim pro seculo arripite, virtutem et actum fidei opposentem suggestiohibus daemonis, puta futura tormenta infernii, sempiterna gaudia coeli, metuendum judicium Dei, quae omnia cadunt sub fide: per quorum utique considerationem omnia tentamenta Vincentur, Ideo substitut: in quo seculo possitis omnia tela nequissimi ipse, id est impignationes acer ac fervidas pessimi tentatoris, exstinguer, id est reprimere. Propert quod Petrus ait: Adversarius vester diabolus circuit, quaerens quem devoret: cui resistite fortes in fide. Et galeam salvit assumite, id est, speam futuram felicitatis seu caritatem menti vestrae superponite, ut contra presentium bonorum blandimenta, spe futurorum atque divino amore armemini, et gladium spiritus, id est a Spiritu Sancto datum spiritui vestro, quod est verbum Dei, id est sermo saecrae Scripturae, qui penetrat intimis anime, et vitia resecat, atque a mundo animam dividit, sicut materiales gladius penetrat corpus. De hoc et gladio spirituali dicit Salvator: Non veni pacem mittere, sed gladium; et Psalmista, Acceingere gladio tuo super femur tumum. Ps. xxvii. 4.

18 Sed quia haec omnia ex divino auxilio manant, atque per gratiam conferuntur devote orantibus, ideo subditur: Per om- nem orationem, id est, predicta implete, Deum invocando per omnem, id est perfectam, orationem. Est autem oratio simplex petitio; obscurato vero, est petitio
Eum adjuratione seu commemoracione rei sacrae, sicut quum diciamus: Per incarnationem tuam libera nos, Domine. De qua nunc sequitur: et obsecrationem, que etiam proprie est respectu difficilium, orantes omni tempore, id est singulis horas deputatis et debitis vel congruis ad orandum, quemadmodum in Ecclesiastico habetur: Non impediaris orare semper. Unde et Salvator: Oportet, inquit, semper orare et non deficiere. In spiritu, id est eum devotionis affectu, seu attentione mentali. Spiritus enim est Deus, et unus qui adorant eum, in spiritu et veritate orportet adorare. Et in ipso vigilantes, id est solliciti atque ferventes, in omni instantia, id est conamine quo actibus virtuosis insistitur, et obsecratione fusa pro omnibus sanctis viatoribus, ut perseverent proficiscantque in bonis; et pro me, ut detur mihi sermo in aperitione oris mei, id est, qualem Spiritus Sanctus mentem illum inquit, ita ut maxum os meum ab loquendum aperiu, infundatur mihi a Deo quid loqui expediat: sicut et Deus promisit in Psalmo, Dilata os tuum, et implleo illud: et item in Evangelio, Ego dabo vobis os et sapientiam: cum fidelicia, id est securre et libere, notam facere mysterium Evangelii, id est sacrum secretum evangelica legis, videlicet Christi incarnationem et cetera ejus mysteria. Ponitur enim singularis pro plurali. Pro quo Evangelio predicando legatione fungor, id est, a Christo destinatus sum, nunc Romanae existentis in catena, id est in vinculis; ita legatione fungor et vinculis stringor, ut nihil minus in ipso, id est per gratiam Christi, amico fideliciter, prout oportet me, id est, sicut commissum A est mihi, loqui, evangelica mysteria praedicando.

Consequenter ostendit Apostolus ditlectionem suam ad Ephesios, insinuando eis statum suum, quemadmodum pertinet ad familiares amicos. Ut autem et vos sciatis quae circa me sunt, id est quae mihi contingunt, quid autem in tot persecutionibus: omnia hae nota robis faciet, id est, ore tenus reserabit. Tychicus diaconus, lator praecipit epistola, carissimus frater noster spiritualis, et fidelis minister in Domino, id est secundum voluntatem et gratiam Dei; vel, in Domino, id est in his quae Dei sunt; quem misi ad vos in hoc ipsum, id est proper hanc causam, ut cognoscatis ex ejus veridica relatione, quae circa nos sunt, id est prospera et adversa quae accidunt nobis, et consuletur corda vestra de me captione et catenatione dolentia.

ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI

AD PHILIPPENSES
PROEMIUM

QUASI tempestas transiens, non erit impius; justus autem quasi fundamentum sempiternum. Prov. x. 25.

In hoc ab impio justus distinguitur, quoniam justus stabili fundamento innititur, utpote recta rationi atque divinae veritati, ideo non commovetur neque turbatur, juxta illud Job : Si iniquitatem quae est in manu tua abstuleris, eris stabiles. J oh. viii. 14. Impius autem in nullo stabili radicatur. Sequitur enim rationem errantium, voluntatem perversam, sensualitatem corruptam. Porro evangelica doctrina tendit ad hoc, ut homo stabiliatur directe ac immediate in Deo : quod primo et maxime fit per actus virtutum theologicarum, deinde per septem dona Spiritus Sancti. Quoniam ergo non minoris praemii est in assumpta perfectione fortiter perdurare, nec tentationibus cedere, quam viam virtutum assumere, intrare, sive incipere ; ideo viri sancti et justi praelati eos præsertim commendant ac diligunt, qui animo inconcesso persistunt in semitis mandatorum celestium, neque tepescunt in actibus consiliorum : inter quos Philippenses, quibus nunc exponenda epistola scribitur, exstiterunt.

Denique Philippenses sunt Macedones, qui verbum veritatis ab Apostolo audie-runt et acceperunt, et in eo stabiles permanerunt, non recipientes falsos apostolos. Hos laudat Apostolus, scribens eis a Roma de carcere per Epaphroditum, cum quo Philippenses aliquid sua substantia transmiserunt Apostolo. Armavit itaque et pre-nunxit Philippenses Apostolus, in praesenti epistola, contra duplex bellum, videlicet persecutorum et fallaciaum praedictorum. Procedit autem Apostolus more consuetuo, salutationsem premissendo, deinde gratias agendo, postea pro eis orando, eosque ad perfectionem hortando, sicut patebit.
PERSONAS salutantes tangit Apostolus A in exordio hujus epistolae, dicens: Paulus et Timotheus servi Jesu Christi, non servitute timorosa et pure servili, sed amorosa ac libera. Non addit Paulus hoc doles. 

Unde ut reverentius eum suspecterent, diligentissime audirent, exprimit eum in forma salutationis. Hi ergo mandant omnibus sanctis, id est vere fidibus, in Christo Jesu, id est per fidem, caritatem et gratiam Christi, qui sunt, id est commorantur, Philippi, id est in urbe Macedonie, quae est pars Graeciae: quam urbem construxit Philippus pater Alexandri Magni putativus, vocans eum ex nomine suo Philippus: cum episcopis et diaconibus, id est, etiam episcopis atque diaconis mandant. Hi eum tamquam principales, post generalem omnium designationem exprimuntur. Porro, ut Raymo asserit, per episcopos intelleguntur presbyteri.
ENARRATIO in CAP. I EPISTOLE B. PAULI AD PHILIPPENSES. — ART. 1

item propter singularum dilutionem et Aculum quibus eji solis principaliter finaliterque inmerco. Hoc dicere non competit nisi perfectis. Propter quod divisus et magnus Dionysius, hoc dicere vix presumens, interdum sic ait : Deus, et si las est dicere, meus. In omni memoria vestri semper, id est toties quoties vestri menor sum, in cunctis orationibus meis fusis pro omnibus vobis. Dum enim minor sum vestri, occurring mihi consideratio gratiae existentis in vobis ; de qua gratiae refere ; et ero ut gratia ampliori mereamini adimpleri. Cum gaudio spirituali deprecationem faciens, id est, Deum pro vobis exorans: gaudio, inquam, concepto seu habito super communicatione vestra, id est de beneficio vobis concesso, videlicet quod mihi communicastis seu conformati estis fide, caritate et opere, in Evangelio Christi, id est in predicacione, exhortatione, seu observatione evangelicae legis, a prima die conversionis vestre asque munem; confidens hoco ipsum, id est, ex consideratione gratiae vobis luensque concesse, confido de gratia pleniori, videlicet quia, id est quod, qui capit in vobis opus bonum, id est Deus qui per gratiam gratum faciement, et Spiritus Sancti motio nem actualis, inchoavit in vobis opus meritorium, perficiet illud in vobis asque in diem Jesu Christi inclusive, id est usque in diem mortis vestrae, qua a Christo visitabimini, et particulare judicium sustinabitis. A Deo enim est inchoatio, continuatio et consummatio operis honi.

Sic ut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis, id est, tam ex parte divinae bonitatis, quam ex parte vestre stabilitatis, justum est ut ita confidam de et pro vobis, videlicet quod Deus perficiet in vobis opus bonum a se inchoatum: co quod habeam vos in orde, id est, cordialiter affectu hoc opiem et sperem quod substitur : et in vinculis meis, et in defensione et confirmatione Evangelii, socios gaudii mihi omnes vos esse, id est, ut tam in praeenti quam in futuro, sitis participes consolationis meae internae : quam habeo in vinculis meis, quibus propter Evangelii pradicationem ligatus sum; et in defensione Evangelii, qua evangelicam veritatem defendo contra adversarios ejus ; et confirmatione Evangelii, qua illud confirmo, instanter et imperterrite pradicando, miracula faciendo, Scripturarum testimonia allegando, irreprenshibiliter conversando. Quam etiam consolationem multo copiosius habeo in patria pro vinculis atque laboribus istis. Vel, ideae hoc die dict Apostolu, quoniam Philippenses socii fuerunt gaudii ejus in vinculis, etc., ila quod ipsi quoque pro Christo vincula pertulerunt, et Evangelium defenderunt atque constanter pradicaerunt sive professi sunt. Testis enim mihi est Deus, quemolo, id est quam affectus, spiritualiter et sincere, cupiam omnes vos, id est, omnium vestrum salutem et communionem cum gaudio meo desiderem: et hoc, in visceribus Jesu Christi, id est Christi amore, non humano affectum. Vel, quomodo cupiam vos esse in visceribus Jesu Christi, id est Christo intime miri, atque ab eo cordialiter diligis.

Et hoc oror Deum, ut caritas vestra vobis a Deo infusa, qua Deum proximumque meritorie diligitis, magis ac magis abundet, id est, inessanter proficiat, in scientia, id est discretione, ut omnia discrete agatis, sitque rationable obsequium vestrum; vel, in scientia, id est, quatenus diligendo merceamini illuminari a Deo in cognitione divinorum ac aliorum; vel, in scientia illa quae est munum de sepulchro Spiritus Sancti, de qua ait Scriptura, Dedit illi scientiam Sanctorum ; per Sup. x, 10, quam habet homo rectum judicium de rebus creatis, videlicet quod eis non sit finaliter inharrendum, eo quod ex se vane sint atque caduce. Et in omni scien, id est intellectuali notitia, vel potius experimentalis gustu, eorum quae ad salutem exiguntur. Ut prohetis, id est, approban do sequamini, potia eum, id est opera perfectiora, in dies magis proficiendo, ut sitis
consequenter apostoler efficit philippensibus benevolos, statum summum eis insinuans tanquam familiaribus et amicis praeipuis. seire autem volo vos, fratres, quia quae circa me sunt, id est tribulationes, incarcerations et vincula quo milii acciderunt, magis ad profectum, id est publicationem, confirmationem ac veneracionem. Evangelii veniretur, quam ad detrimentum ipsius: et hoc, contra intentionem persecutorum meorum, qui ideo me vexerunt, ut Evangelium offensuserci: ita ut vincula mea manifesta fierent, id est, captivitas mea et fructus vinculorum meorum divulgaretur, in Christo, id est secundum voluntatem ac dispositionem Christi, vel, ad gloriaem ejus, in omni praetorio judicium, quo majores conveniant, non solum Romae, sed in praetorio quoque urbium aliarum, et in eadem omnibus locis judicabilia quo minores convenirent. Ut enim Haymo dicit, quem Apostolus traxerat esset in carcerem in domo imperatoris, multa fecit prodigia, et in carceri vincitis et aliis adventantibus constantissime praedicavit, sieque convertit quanplurimos, ita ut et de palatio imperatoris faceret ecclesiam Redemptoris. Quum vero in praetorio duceretur, efficacissime et cum summa securitate respondit. Quoniam ergo Romae caput exuiti mundi, singulariter qui Romam confluercerunt et exierunt, ubique retulerunt signa, fructum atque constantiam Pauli. Quo audito, complures animati fuerunt ad evangelizandum, sicut adjungitur.

Ut plures e fratribus in Domino confidentes, non in se ipsos, vinculis meis, id est occasione secintius vincularum meorum, hoc est exemplo meo, abundantis quam ante audentem sine timore eorum qui corpus occidunt, verbum Dei loqui, id est Christi Evangelium pradicare, dicitur: Si magister noster in vinculis, in carcere, in praetorio pradicat sin手机版 pavo, cur nos libere ementes, a predicatione cessamus?

Quidam quidem, id est nonnulli a predictis virtuosis diversi, et propter invidiae et contentionem, id est ex invidia qua invident gloriae apostolatus mei, eumque habere contiudunt, quidam autem, et propter bonam voluntatem, id est recta intentione et ex dilectione Dei ac proximi, Christum pradicant ut proximi consequantur salutem et Christi honor augatur. Quidam autem boni, ex caritate speciali ad me hoc faciunt, vicerem mecum supplentes, scientes hoc, secliet, quoniam, id est quod, in defensione Evangelii, id est ad defendendum evangelica veritatis pradicationem, positus sum in gradu et gratia apostolatus a Deo; vel, in (id est pro) defensione Evangelii positus sum in carcere. Quidam autem ex contentione

14
15
16
17
puam causam prædicacionis hujusmodi. Aet passionibus corporis mei, sive per vitam, sive per mortem, id est in vita ac morte: quia si vixerim, honorabili Christum prædicando: si occiderat mortem, exemplum defero. Mihi enim vivere in corpore isto, Christus est finaliter et meritorie, id est, ad Christum ordino vitam meam, eique unius vivendo promerore. Ipsse quoque est vita vivificans me effective, conservando et dando vitam naturalis ac gratiae. Unde in Evangelio: Ego, intriquam, sum via, veritas et vita. Et in Deut. B teremoneo aiebat Moyses: Ipsse est vita tua et longe dierum tuorum. Et mori est mihi lucrum, id est aeterna vitae meritori- rum seu beatitudinis ostium.

Quod si vivere in carnis, id est in corpore isto manere ac prædicare, hic mihi fructus operis est, id est, tam pretiosus et utilis fructus est conversationis in carne, ut dixi, videlicet quod semper magnificabitur Christus in corpore meo, et mihi vivere Christus sit: si, inquam, hoc sic est, imo quia sic est, et quid eligam ex quam utilius, sicut, vivere an mori, ignoro. Alias tamen indubitauerent eligere mori, ut posse esse præsens cum Christo. Coarctor autem e duobus, id est, duo coarctant me, videlicet desiderium dissolvendi et necessitas in carne manendi. Inter hac duo angustor, et ex consideratione ipsorum quasi in arco constittor, utrumque desiderans, quem tamen simul haberi non queant, et quid electurus sim, nesciens. Consequenter tanti hac duo: desiderium habens dissolvi a corpore et esse cum Christo principaliter pro gloriam and operio: multo enim magis melius est hoc, quam defineri in hae carne mortali. Permaneaut autem in carne, id est me diutius vivere in seculo isto, necessarium, id est multum expediens est, propter vos, id est ad vestram pleniorum instructionem, confirmationem atque salutem.

Et hoc confidenc, videlicet quod necessarium est me in carne manere propter vos, confidens sic esse. scio ex revelatio-
ne divina seu magna fiducia, quia manebo et permanebo in vita presenti omnibus vobis, ad perfectionem vestrum spiritualis, et quodiam fidei, id est propter consolas vestrarum procedenterem ex fide: ut gratulatio vestra, id est interna exsultatio, abandet in Christo Jesus tanquam in objecto et causa, vel in consideratione beneficiorum ipsius, in me, id est per me, videlicet per liberationem mei de carceri, et prolongationem vitae meae ad vestrum profectum, per meum adventum eternum ad vos, quia tunc coram referam ipsae vobis plenius, quae jam breviter scribo.

Tantum digne Evangelio Christi conversamini, id est, hoc solum adipiscam, ut tan sancte ac religijsse vivatis ut exigit evangelicae doctrina cui ereditatis, qua tenes (sicut alibi dictum est) digne ambauletis vocatione tuae vocati estis: ut sic quem venero et videro vos, sive absens existens a vobis, audiam de vobis a veridiciis quod sequitur: quia statis, corde erecto per fidem et caritatem, in uno spiritali animئيس, id est in Spiritu Sancto concordes; vel, in uno spiritu creato, habentes cor unum et animam unam per caritatem; collaborantes fidei Evangelii, id est, simul conantes impulere fidei documenta. Et in nullo eventu terraeamini ad adversaritis, id est invisibilis seu visibilis hostibus, quae perterritio sua molestia hostium, est ills causa perditionis, id est meritum condemnationis, quum sit mortale peccatum, vobis aeternum est causa salutis, quoniam eum patienter ferendo, A meremini vitam aeternam. Ilinc quoque Salvator ait: Nolite timere eos qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere; et rursus alibi, Nolite timere, luc. xii.34. pusillus gress, quia complacuit Patri vos tro dare vobis remedium. Hoc est quod per Isaiam indecitur: Nolite timere approbria hominum et blasphemias eorum. Quis tu ut times ab homine mortali, et a filio hominis, qui quasi fenum arescit? Et hoc a Deo, id est, non terreri et aequanimitate pati. Dei domum est, per gratiam B ejus vobis collaturn. Quia vobis gratiosae donatun est a Deo trino ac uno pro Christo, id est propter meritum Christi, non solum ut in eum credatis, id est non sola fides ejusque actus interior, sed ut etiam pro illo patiamini, id est, virtus patientiae, et ipsa sustinientia seu perpressio adversitatum, vobis a Deo concessa sunt, 3ta ut habe inter numera Dei sint computantur: vobis, inquam, data sunt haec, qui estis idem certanea, id est similim praem, habentes contra adversarios fidei, C quale et vidistis in me, quando in Philippibus cesus sunt, nudus atque incarceratus, eo quo spiritum malignum de muliere pythonissa excluserim (ut in Actibus legitur), et nun quam Romae ligitatun sum, audivistis de me.

Porro de predicto desiderio dissolutionis a corpore, quod non solum Apostolo, sed viris perfectis instet et convenit, dicta sunt multa ad Romanos, super illud: infelix Rom. vii. ego homo! quis me liberabit de corpore mortis hujus? Quae illie requiratur.

ARTICULUS II

EXPLANATIO CAPITULI SECUNDI: SI QUA ERGO CONSOLATIO IN CHRISTO.

DENIQUE in moralibus instruens Apostolus Philippenses, adiecti: Si quia vobis, id est, quum ita sit sicet jam divi (in fine precedentis capituli) si igitur T. 13.

quia, id est aliqua, consolatio est milii a vobis in Christo, id est secundum voluntatem et gratiam Christi; vel, In Christo, id est in culto ipsius: si quid, id est ali-
quod, solutum caretis ex vera dilectione procedens, est inter me et vos, si quae societatis spiritus, id est, aliqua unio mentis inter nos est, si quae viscerarum dispositionis vobis insunt, id est, si interne pietatis affectibus movemini; inplete, id est perfecte. gaudium meum quod de veste conversione et profectu concepi, festimantes ad veram perfectionem, ut idem sapisiat in omnibus quae ad salutem requirantur, id est, eadem intellectualiter sentiatis in his quae idem concernunt, eadem, id est parem, caritatem habentes, id est caritatem insinuam spiritualis ac generalis, unanimes in affectu et moribus, id ipsum sentientes, id est intellectualiter concordantes, sua mala vestra mutuo supportantes.

*Nihil in vobis fiat per contentionem*

*Jacob, m.*

ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum, juxta B. Jacobi sententiam: *neque per inaneum gloriam*, id est quod est gloria vana, seu proper famam, homonem, aut gloriam secularem: si alibi dictum est, Non efficaciam inanis gloriae cupidi. *Hec vitia in ambitiosis renovare, et ex superbia nasci solent. Porro, quam grave peccatum sit gloria vana, patet per id quod ait Salvator: Quomodo vos potestis credere, qui gloriatam ab invicem accipitis, et gloriandam que a solo Deo est, non requiris? Sed in humilitate superiorum sibi invicem arbitrantes, id est, ex humilitate uniusque potest se alio viliorem, propria potius quam aliena pecata pensando, vel se secundum quod in se et ex se est, considerando. Quamvis enim unus sit alio, absolute loquendo, melior atque superior, uniusque tamem verae certae potest se alio humiliare, atque indigniorem judicare, secundum aliquid considerationem sui atque alterius. Ideo substitut:

*Non quae sua sunt singuli considerantes, sed quae aliorum*: id est, uniusque vestrum, si contentionem vanamque gloriam vitare desiderat, et alios arbitrari meliores se ipso, non proprias virtutes et excellentias solum penset, nec propria commoda tantum requirat, sed bona consderet commodaque requirat aliorum. Ca - 1 Cor. xiv, ritis enim non querit quae sua sunt. Potest 5. tamen et debet homo interim pensare dona sibi divinitus praestita, ut gratius sit Deo, juxta illud Apostoli: Nos non spiritum *Ibid. u, 12.* hujus mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis. Unde et Virgo Deifera profiteatur: Quia fecit mihi magna quia potens est. *Luc. i, 49.*

Insuper, hortatur Apostolus ad harum B imitationem virtutum, exemplo Christi. *Hoc enim sentire in vobis. id est, illud in cordibus vestris versetur, hocone sentient anima vestra in se, quod et in Christo Jesus fuit*, id est, quod Christus ut homo intra se sensit: quatenus, sicut Christus quasivit, non quae sua erant, sed quae aliorum: et sicut intra se humilissimus ac patientissimus fuit, secundum quod ipse ait discipulis, Ego in medio vestrum sum sicut qui ministrat: ita et vos aliorum commoda requiratis, atque in cordibus vestris vere patientes et humiles sitis, non simulacrum sicut hypocritae. Est enim qui nequiter se humiliat, et interiora ejus plena sunt dolo. Qui Christus quum in forma Dei esset, id est verum deitatem habet, seu unus cum Patre essentiae esset, secundum quod ait. Ego et Pater unus sumus, non rapinam arbitratum est. *Ibid. vxr. 27.* esse se aequalem Deo, id est, sentiendo ac asserendo se esse aequalem Deo, non usurpavit neque adscriptit sibi ipsi quod sum non erat, quia vere sic fuist sicut arbitratum est. Ideo non commisisit rapinam, vocando se verum Deum, quia nil a se alienum sibi ipsi adscriptit: quemadmodum Lucifer, dicens, Similis ero Al- *Eccles. xx, 23.* tissimo, comatus est facere rapinam. Christo igerit, non rapina, sed natura est esse Deo aequalem, contemnurn et constituantalem. Propter quod ipse ait: Omnia *Joann. xvi,* quaeque habet Pater, mea sunt; et 15. alibi, Pater quod dedit mihi, majus om- *Ibid. s, 29.* nibus est, hoc est divina essentia, quam totam Pater transfigudit in Filium.
7 Sed semetipsam exinanivit, id est, vel hanc consulatum humilavi, formam servi oecipiens, id est, naturam humanam atque servilem in unitate personali assumens, ita quod natura assumpta, unita est Verbo immediate, atque in ipso supposita esse personali Verbi immediate conjuncta, sicut caro conjungitur animae: in simitudinem hominem factus, id est ex terminis hominis assimilatus suum similis factus, assumendo indetractibles defectus, videlicet penalitates, non vita. Fuit enim mortalis atque passibilis, unde ad Hebr. v. 17, 18, et 19, fratribus dicit Apostolus: Debitum est omnia fratibus assumilari. Et habitu, id est conversationis sue habitudine, inveniit, id est super illo, ut homo. Hic enim, comediti, sediti, dormiviit ut ceteri: per quae patuit, quod vel fuerit homo. Propter exercitationem sibi promitterat Deus; post hæc in terris visus est, et huminibus conversatus est; et per Isaïam, Butyrum et mel comedet. Vel sic: Habitui, id est in natura humana pro modum habitus sui vestimenti assumpta, inventus est ut homo, non appaenter, sed realiter, sicut Joannes testatur: Vidiimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre. Denique natura humana se habet ad Verbum, sicut vestis ad hominem. Nam sicut vestis induit exuitque seduit sine mutatione substantialis esse hominis vestiti, ita quod homo est homo et subsistit, sive induitur, sive non: sic Verbum humanum naturam assumptam sine omni mutatione sui esse divini: posseque esse sine humana natura, sive quæ nos esse non possumus.

8 Humilaviit semetipsam, non solum in incarnatione, sed in tota conversatione suam in saeculo isto a principio usque ad finem, prænt Leo papa testator: Tota christiana sapientiae disciplina, non in abundantia verbi, non in astutia disputandi, neque in appetitu laudis et gloriae, sed in vera et voluntaria humilitate consistit, quæ Dominius Jesus ab neter matris usque ad supplicium crucis pro omni for-

Itaque Deus exaltavit Christum proper passionem et obedientiam, et donavit illi nomen quod est super omne nomen, id est, nomen Dei Christo imposuit. Per gratiam quippe unionis, datum est Christo homini esse et dicri verum Deum: quod utique est nomen superexaltatum et infinitae dignitatis vocabulum. Hoc autem nomen datum est Christo a principio sua incarnationis; sed post resurrectionem dicitur datum, quia tunc manifestabatur datum fuisse. Juxta quem sensum ait Salvator post resurrectionem, Data est mihi omnis potestas in ccelo et in terra: que ulteriora potestas data fuerat ei ab incarnationis exordio. Ut in nomine Jesu, id est ad reverentiam Christi tanto nomine sublimius, omne genus flectatur, id est, omnis potestas inclinetur ac subjiciatur, celestium, id est angelorum, terrae punctum, id est hominum, et infernmum, id est daemonum, Christus enim eum implevit, mundum redempt, infernum spoliavit. Et omnis lingua corporalis et spiritualis hominum, spiritualis quoque lingua angelorum ac daemonum, confeatur sponte, vel coeete: nam et daemones credunt et contremisenunt; quia Dominus Jesus Christus in gloria est, id est in beatitudine, Dei Patris. Secundum deitatem enim Christi, una est gloria Patris et Filii, quae est divina essentia. Secundum humanitatem vero Christus dicitur in gloria Patris, id est in potioribus bonis ejus, juxta illud: Dominus quidem Jesus assumptus est in coelum, et sedet a dextris Dei.

Itaque, carissimi mei, sicut semper, a vestra conversio exordio apertis temporiibus, obedistis Deo et mihi, sic hortor vos nune obedire; non ut in presentia mei tantum, id est, quatenus non solum meae praesentia et inspiciens bona agatis, sed multo magis nune in absentia mea, cum meta filiali, quantum ad perfectos, et timore iniusti, quantum ad proficiences, et treuore corporis, ex interiori timore progenito, strasam salutem, id est opus virtuosum, operamini; vel, Vestrarn salutem operamini, id est, aeternam beatitudinem bonis operibus procurate. Cum ingenti ergo timore servietis est Deo sublimi et benedicto, prout ait Psalmista: Servite Domino in timore, et exsultate ei cum tremore. Unde alibi scriptum est: Dominum exercitum glorificate; ipse pavor vester, et ipse terror vester. Et Jeremias ait: Magnus es tu, et magnum non num tuum in fortitudine. Quis non timebit te, o Rex gentium?

Ideo deinde tam timorate operari debetis vestris salutem: Deus est enim qui operatur in obis per gratiam et internum institutum, et velle bonum meritorium, et perfecere, id est exsequi et implere opus bonum quod vultis, pro bona voluntate, id est ex sua voluntate benigna, non proper merita vestra. Non enim sumus sufficientes cogitare alicud ex obis, quasi ex obis. De hoc in epistola ad Romanos inducta sunt multa. Omnia autem opera vestra facite sine murmurationibus contra Deum et proximum, et hesitacionibus, id est dubitationibus de divina exauditione ac ope, prout ait Scriptura: Postulet in fide nihil hesitans: qui enim hesitat, simul est fluet maris. Non ergo existimetur homo ille,
quod aliquid accipiat a Domino. Certum est enim quod ex parte pietatis divinæ non erit exauditionis defectus; et quantum ad hoc, certi esse debemus de exauditione et ope Dei, dum ei placuerit. Sed ex parte nostræ indignitatis et culpæ, potest esse defectus. Ut sitis sine querela, ita ut nec nos de aliis conqueramini, nec ipsi justam querelam contra vos habeant, et simplices, id est sinceri et recti, non dolosi, bilingues, ac duplices animo, filii Dei per gratiam adoptionis et operae translationis. Cum talibus enim simplicibus sermo cuncta alii, vel nihil placet, etiam omnibus rerum in omnibus visis suis. Sine reprehensione, id est sine vitio reprehensionis promoverem conversantes, in medio nationis præce et perverse, id est hominum impiorum, quorum interior perversa sunt, et exteriora opera prava. Inter quos lucetis scientia, virtutibus et exemplis, sicut luminario in mundo, id est tanquam aliorum in mundo conversantium illuminatores; vel, Sicut luminaria coeli, videlicet planetae ac sidera, fulgent in mundo isto sensibili.

Verbum vitae, id est sacram Scripturam evangelicamque doctrinam, continentes memoriter ac efficenter; juxta illud, in corde meo abscondi eloquia tua, ut non peccem tibi; ad gloriam meam, id est ad beatitudini meae augmentum, quod habebo in die Christi, id est, quum Christus justam mercedem mihi tribuerit, scilicet in die particularis ac universalis judicii. Opera enim meritoria subditorum ac discipulorum, cedunt ad glorian praetorium et magnostrorum honorem. Quia non in vacuum cunctari, id est, non infractione inter vos vixi, docendo et bene agendo, necpe in cunctum laboravi, orando pro vosbiis continue, et indecens insidiendo vestra conversioni. Multis enim ex vosbiis converti, et copiosum mercedem positam habebo. Ad ilne exemplarem et irreprehensibilem conversationem hortant

15
16
17
18
19
20
21
cipaliter atque finaliter. Multi enim mer-
cencarii erant cum Paulo hoc tempore. Ex-
perientium autem ejus cognoscitae, id est,
per experientiam vitae et praedicationis
probate verum esse quod de laudibus Ti-
mothi dissererat; quod veraerat dixi, vos-
que experiri poteritis; quoniam sicut pa-
tri filius servit, sic mecum servierit Deo
in Evangelio, id est in praedicatione, de-
fensione et confirmatione, euterisque ac-
tibus evangelice leges.

23 Hinc igitur tam idoneum nutum,
spero me mittere ad vos, nunc quum vi-
dero quae circa me sunt, id est, quam
expertus fuerim, seu alio modo cognove-
rim, quem exitum sortientur ea quae mihi
jam acciderunt. Interim nempe carere non
possit presentia Timothei. Confido autem
in Domino quoniam et ipsa veniam ad vos
cito, quia de carere isto liberari,
in Graeciamque reverti confido.

24 Necessarium autem, id est vestra sa-
hui nutum expediens, existimavi Epaph-
rophiditum diaconam, praesentis epistola
portitorem, fratrem religione, et coopera-
torem in Evangelii praedicatione ac obser-
vatione, et commilitonem meum in per-
secutione et lactatione pro fide, vestrum
autem apostolum, id est instructorem pra-
cipium, et ministram necessitatis mea,
id est servitorem meum, prahentem mihi
necessaria in hac mei incarcaracione, quo-
niam numerum vestra detulit mihi, quibus
eu ministrae sustentatus sum, mittere
ad vos cum hac epistola, ante missionem
Timothei. Et merito, quoniam quidem om-
nes vos desiderabat videre et consolari;
et moestus erat propter eam, id est de hac,
quod audieratis illum information, sicut
et fuit. Doluit autem quod ipsi hoc per-
ceperunt, sciens vos sibi compati, et de
ejus morte angustiari. Unde eorum com-

25 B inordinata tristitia in Apostolo locum non
habuit, juxta illud Sapientis, Non con-
tribuit justum quidquid ei acciderit; Deus
tamen convertit eum in melius, sicut Sal-
vator promisit. Tristitia vestra vertetur in
gaudium.

Festinatium ergo, id est nutum festi-
nanter, nisi illum ad vos, ut viso eo sano
ac eto, iterum gaudeatis, gratias Domi-
no referentes de sanatione ac redivit tam
dilecti doctoris, et patris atque apostoli
vestri, et ego sine tristitia sim, quum

26 D stitiam, ut impleret id quod ex vobis de-
crat, id est, actualis administrationem
substantiae mihi a vobis transmissae, quam
nullus vestrum coram mihi distribuit, ip-
se impenderet, erga meum obsequium,
mihi personaliter ministrando.

27 A passioni et curae condoluit. Nam et
infirmatus est usque ad mortem exclusive;
sed Deus misertus est ejus, ipsum clemen-
ter sanando. Unde patet, vitam animae in

corpore non penitus esse immaturalem, et
velut in carere, ut quidam dixerunt. Non
solum autem ejus misertus est Deus, re-

28 B

29

30

31
ARTICULUS III

EXPOSITIO CAPITULI TERTII: DE CTERO, FRATRES MEI, GAUDETE IN DOMINO.

PRETEREA monet ac munit Apostolus A Philippenses contra pseudopostulatorum fallacia, qui eos ad legalum observantiam nitebantur inducere. De cetero, id est, post exhortationes præhabitas, hortor reliqua tempore, o fratre mi, gaudete in Domino, non in ceremoniâbus legis, sed omnis scribere in praesenti epistola, quæ præsens dixeram vobis, videlicet non esse gaudendum nisi in fide et gratia Dei, atque legânia ommittere, mihi quidem vos amanti non est pigrum, id est molestum aut tardum. Fervido enim amoris temporum debeat operari quidquid dicitur, in dishonestâ salubre est. Vobis autem necessarium est hic scribi, proprium immissa mala fallacia.

Videte canes, id est pseudo, hæreticos, more canum rabido ore contra veritatem latantes, videte natos operarios, id est pediferos aliorum corruptores, videte conversionem, id est illos a Christo excisos, qui alios quoque a Christo dividere sanguine. Hoc ergo attendite et cave. Vos enim Christifideles, sumus circumcissi, id est vere ac spiritualiter circumcisi a vitis, qui spiritus Dei, id est Spiritus Sanctus moveunte, Deo Trinitati servium servitute latrânia, quæ soli Deo debetur, et gloriæm in Christo Jesu, id est in virtute et gratia ac merito Christi, et non in carne fiduciam habentes, id est, non in carnali observantia legis spem salutis constituentes: quanquam et ego habeam confidetiam in carne, id est, confidetiam talem habereum, si esset habenda. Vel habebam, non ita ut in carnali sismo, sed ea ad Christi honorum omittam, sicut præsum consequar de hoc quod aliquam legalia observavi, quando meritoric servabantur.

Si quis alius deceptor videatur confideire in carne, id est carnali custodia legis et Israeliticae stirpis dignitate, ego magis confideire possum (secundum sensum praetactum), videlicet quum sim circumcissis actae die, ut lex Mosaic jubet, nactus est generi Israel. Hoc ergo flectatur, ante, ut lege habeatur, non in carne, sed in spiritu, non prostat; secundum lege, id est religioso legis observantiam, Pharisaus, id est unus de praecipuis inter Judæos, Pharisei enim diecubantur quasi contemptibilibi plebi non admixti, sed a communibus separati; siue reggii, quasi a grege divisi dictantur. Eratque secta Phariseorum confirmior legi, quam Sadaecorum, qui nec spiritum nec resurrectionem ponebant; et Esaëorum, qui austerissimae vitae fuerunt, sed idote. Secundum amulationem, id est inordinatum affectum, videlicet secundum zelum non adjunctum scientia, per se an Eclesiæ Dei primitivam, ut patet in Actibus Apostolorum, Secundum justitiam que in lege est, conversatus sine quæsta, id est sine reprehensione custodiendo mandata legalia.

Sed quæ mihi fuerunt Luca, id est, quæ commoda mihi erant tempore Judæismi, videlicet ceremonialia legis, hæve post conversionem meam arbitatur sum proprium Christianum, id est proprius Christi amor, doctrinam ac jussionem, detrimento, id est moria. Non enim servanda sunt ceremonialia legis post divulgationem evangelicae veritatis, præsertim ut sibi alius in illis esse eredatur. Erant enim figurativa Christi; unde veritate impleta, cessare debuerat. Verumtamen existima omnia temporalia et cadua detra-
mentum esse, id est deserenda, propter eminentem, id est supernaturalem et praecellentem, scientiam Domini nostri Jesu Christi, id est, quam Christus nobis infudit per Spiritus Sancti illustrationem. Quod intelligi potest de scientia illa quae est unum septem donorum Spiritus Sancti, vel de cognitione Christi beatifica quae datur electis in patria, vel de quotidiana illustratione aeterna sapientiae quae in animas sanatas se transfert, rivos ac radices verae sapientiae studiosae ac pis cordibus liberaliter influens. Oh hane scientiam adipsendam, sobrie vivere, cunctaque sensibilis asperrnari debemus. Propere quem Christum, id est, ob cujus amorem ac gloriam obtinendum, omnium jam prefata detrimentum feci, id est, contempnenda monstravi, contempsi ac despicui feci, et arbitravi ca ut stercora, id est, pro nihil reputavi, ut Christum lucrificem, id est, eum pro praeimo adipsiscar. Simile est quod in Sapientia dicitur: Divitias nihil esse dixi in comparisone illius.

9 Et inveniar in illo, id est, Christo incorporer, ejusque membrum sim, non habens meam justitiam quae ex lege est, id est justitiam quae consistit in litterali observatione ceremonialium legis, quae tempore novae legis non est vera justitia, sed illum justitiam quae ex fide est Jesu Christi, id est, quantum ad actum sumum ex fide procedit, et in ea fundatur, non in operibus legis, quae justitia ex Deo est per creationem. Hac enim est justitia infusa, quantum ad habitum, simulque cum fide infunditur, quamvis secundum ordinem nature eam prasupponat, quoniam fides basis seu fundamentum est universalis virtutum. Ideo subditur: justitia in fide, id est, justitia ista in fide consistit: quae fides utilis est ad cognoscendum illum, videlicet Christum in praesenti per donum sapientiae, in patria autem per speciem; ad cognoscendum etiam et virtutem resurrectionis ejus, id est potestatem resurrectionis Christi: cujus resurrectionis tanta est virtus, ut sit causa A exemplaris resurrectionis omnium electorum. Valet etiam fides ad cognoscendum et societatem passionum illius, id est, ut sciamus quomodo crucem nostram post Christum portemus, ejusque passionibus communemus ac sociemur. Inveniar ergo in Christo configuratus morti ejus, id est Christo compassus, vel propter illum occasus, aut propter justitiam tribulatus, vel per opera penitentiae quotidie mortificatus, si quo modo, id est ad hoc ut aliquo modo, licet difficili, occurrant in B die judicii Christo et Sanctis, pertingendo ad resurrectionem quae est ex mortuis, id est ad resurrectionem beatam, qua electi feliciter immutabantur. Omnes namque "Cor. xv, resurgemus, sed non omnes immaculabur. Per resurrectionem ergo ex mortuis, hoc loco intelligitur resurrectio gloriosa, qua electi a repribis discernentur, et ex corum loco, qui terra est, in aera erigentur. Rapientur namque in nubibus obviam Christo in aera, sicut alibi dixit Apostolus.

C Non quid jam acceptim, id est, non ideo dixi tanta de mea perfectione, qua omnia propter Christum ut stercora reputo, quasi jam plenam perfectionem adepsim, vel futuram felicitatem nunc actualiter habeam; ideo subditur, aut jam perfectus sum in tantum ut ultra proficie re nequeam. Aliquo tamen modo perfectus fuit Apostolus, quia post paucum adjicet: Quicumque ergo perfecti somus.

10 Sequor autem, id est, ad perfectionem tending affectibus cordis et bonis operibus potius quam gressibus corporis, si quo modo, id est ut tandem aliquando, comprehendam Christum comprehensione beatificae visionis, de qua ipse ait: Manifestabo et me ipsum, videlicet secundum divinam naturam; in quo, id est eo modo cognitionis seu tali claritate notitiae, et comprehensu sum, id est perfecte cognitus, a Christo Jesu, unde alibi dicit Apostolus: Videamus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem. Et Cor. xm, 12. nune, inquit, cognosce ex parte, tunc au-
Nulla tamen creatura pura potest Deum comprehendere plene et absoluta; sed comprehensio simulatur tunc pro clara notioni aliquis secundum sumam essentiam: sicque Beatii in patria comprehendores vacantur. Propter quod ait Joannes: Similes ei crinum, quia videbimus eum sicuti est.

13 Fratres, ego me non arbitror comprehendisse arecem virtutum perfectionisque apicem, praecertim quum dicit Salvator:

Luc. xvm, 10.


Et quasi seiscitaremus: Quid ergo facis, o Paulae, et quid nobis agendum tuo exemplo demonstras, subjiciet: Usque autem dicis agendum, illudque facio, puta: quae quidem retro sunt obliviscas, id est praecedentia merita mea parvi pendens nec pensans, sed memoriae Dei commendans; ad ea vero que sunt priora, id est ad opera perfectiora atque futura quae nundum attigi, sed oculis meis propinuus, extendens me ipsum, id est vires meas applicans per incessantiam perfec tum. Vel sic: Quae retro sunt, id est terrenea, sensibilia, praesertim carnalia, obliviscens ac deserens, juxta illud, Obliviscere populum tuum et domum patris tui; ad ea vero que sunt priora, id est ad obtinenda, amanda et contemplanda bona celestia ac divina, extendens me ipsum ardentia affectu et digno effectu. Ad destinatum, id est finale hominem a me intentum, atque a Deo milii pratum, perspexit, id est, perfecte sequor, ut ipsum acquiram: sic -
Enarratio in cap. III epistole B. Pauli ad Philippenses.—Art. III

habitatem nostram, id est virtuosos qui taliter conversantur sicut ego vobis verbo et opere manifestavi esse vivendum. Aios autem cavete. A fructibus enim corum cognosceatis, an juxta formam vitae nostrae conversentur, et imitatione sint condigni.


Jude 12. Canonica : Hi sunt in cupulis convivantes sine timore, semetipsum pascentes, quibus procella tenebrarum conservata est usque in aeternum. Et gloria horum vana, qua in vitii istic, vel in carnalibus legis exsultant, erit in confusione ipsorum, id est, confusibilis erit eis et inhonestae eorum divino judicio : unde per Prophetam Dominus protestatur. Gloriam eorum in ignominiam commutabo : qui terrena sa-

Matth. vi. A piunt, id est, in carnalibus potius quam in spiritualibus delectantur.

Nostra autem conversatio in coelis est, per contemplationem et desiderium honorum caelestium. Nunc enim nostra conversatio in coelis est per spem, jugem intentionem, et ratione objecti seu termini motus, quod est in coelo, videlicet Deus et aeterna felicitas. Anima namque, secundum Augustinum, verius est ubi amast, quam ubi animat. Denique, Ubi thesaurus tuus, ibi et cor tuum. Eorum itaque consensu versantur in coelis : qui omnia temporalia atque carnalitates suscitabit est, etiam universale coelis, unde deus in Deo, quum voluerit, posse, ut dicit Sapientiam.
ARTICULUS IV

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI : ITAQUE, FRATRES MEI CARISSIMI, ETC.

1. CONSEQUENTER, post exhortationes praehabitas consolatur Apostolus Philippiennes. Itaque, id est, quoniam tantum beatitudinem exspectamus et sortituri sumus, o fratres mei carissimi, secundum appetitum superiorem seu intellectualem, id est valde dilecti, quoad futuram felicitatem in patria, et desideratissimi, secundum appetitum inferiorem ac sensiti- vim, ordinatum et rationi subjectum, id est valde a me desiderati, quoad mutumm conspectum in hac vita : propono enim venire ad vos; gaudium meum materi- liter, id est, de quorum profectu et gratia gaudeo, et coram mea, id est augmentum glorie meae in patria, quoniam omnium meritorum vestrorum sum particeps tan- quam institutus vester ac doctor; sic sta- te in Domino, carissimi, id est, constantes atque immobiles estote in Deo, adhaerendo justitia sicut et ego, ut dicere valeatis illyud Job: Justificationem quam coepi te- nere, non deseram. Evocavit rogo et Syn- tychen deprecans ilid ipsum sapere, id est idem sentire cum aliis sanctis, in Domi- no. Hae duas devotas matronas exorbit nominatum, quia spectabilis erant vita, et fidelibus necessaria ministravent.

2. Etiam rogo et te, Germane compar, id est, adjutor et socius meus. Est autem Germanus nomen proprium viris, ita- non Philippiennes egregius fuit. Adjure il- las, id est, praeitas feminas conforta in homo, qua mecum laboraverunt in Evangelio, id est in praelectione evangelica veritatis ; non utique praecondulo, quon- tiam multitudinem docere non permitto, sed mihi evangelizanti necessaria ministran- do; cum Clemente, id est etiam Clemen- ti, et ceteris adiutoribus meos collabora- verunt, ministrando necessaria cis, sicut et mihi; quorum nomina scripta sunt in libro vitem, id est, qui ad aeternam beatit- tudinem praeraditam sunt, ut confido, vel, ut ex divina revelatione certo seio. Por- ro, secundum Thomam in prima parte, liber vitae in Deo metaphorie dicitur. Quemadmodum enim homo eos conscribit qui ad se specialiter pertinent, sic dicitur Deus scripsisse electos qui ad eum finaliter spectant. Unde ipsa electorum conscripitione in mente divina, seu firma B orum notitia in intellectu divino, liber vitae vocatur, qui alius proserus non est nisi praedestinatio Dei. Quam autem dicitur liber vitae, intelligendum est de vita gloriae. De hoc libro ait Salvator: Gaudete in Domino, quod nomina vestra scripta sunt in libro vitae. Quod vero preedici scripti fuerint in libro vitae, Paulus certe scire non potuit nisi per revelationem divinam.

Praterea admodum Apostolus Philippiennes ad spiritualis ac jugem laetitiam, Gaudete in Domino semper, id est, in Deo tamquam in objecto, videlicet in contemplatione et dilectione dei beneficiorumque ejus, imo in omni eo quod Domino pla- cent, spiritualiter eexultate, divinae perfectionis, majestati ac beatitudinii cordialiter conducendo, de beneficiis quaeque ejus nobis collatis sive promissis Irande, et in omni actu virtuoso quo Deus honoratur et colitur, delectando. Signum numque virtutis, est desiderato operis, secundum Philosophum. Semper autem gaudendum est hoc modo, actu vel habitu, seu debi- tis horis, vel in prosperis et adversis, siede alii dicit Apostolus : Quasi tristes, semper autem gaudentes. Sed gaudium istud, durante presentis peregrinationis.
exsilii, non excludit admixtionem omnis tristitiae. Hoc gaudium fuit in Virgine glo-

Luc. i. 17. riosa, quæ eccinit : Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Non ergo in creaturis gaudendum est nisi per relationem ad Deum, in quantum eum usus, amor, possessio, vel notitia manudicit ad Deum. Iterum diem, ad existandum vestra devotionis affectum, et mea exhortationis veritatem confirmandum, gaude te in Domino, modo præfato, servientes ei hilariter, imo cum jubilo cordis. 

5 Modestia vestra in verbis et factis, id est conversationis vestrae moderatio, discre tio, ordinatusque modus, nota sit omnibus hominibus, id est, talis ac tanta sit, ut omnibus innotescat per visum vel famam, ad glorian Creatoris, et proximorum zificationem, sicut in Evangelio Dominis Matth. v. loquitur : Sic lucet lux vestra coram hominibus, etc. Dominus prope est, id est paratus ad succurrendum : imo per ieratem et gratiam sanam in vobis habitat. 

D. Unde et ipsa tetaster : Delicata mece esse cum filiis hominum. Et rursus : Ego sto ad ostium et pulso ; si quis aperuerit mihi jannam, intabo ad illum et carnabo cum eo. In omnibus quoque est Deus per essentiam, praesentiam atque poten tiam. In ipso etiam vivimur, movemur et sumus. Demique, prope est Deus orantibus Ps, cxiv. et afflictis, juxta illud : Prope est Dominus omnibus invocantis eum et Cun ipso sum in tribulatione, Iesus est diligens, sicut ait Joannes : Qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. 

1Jonn. iv. Longe est ab impius, prout in Proverbis legiur. Propter quod per Jeremiam dicetur : Non est anima mea ad populum istum. 

6 Nihil solliciti siti : id est, quum Dominus prope sit, de nulla re angustiari, seu inordinatam curam habere debetis ; Matth. vi. sed primo querite regnum Dei, et omnia necessaria adjicentur vobis. Unde et Petrus : Omnen, inquit, sollicitudinem vestram projicientes in Deum, quoniam ipsi cura est de vobis; et Christus, Nolite A solliciti esse in erastum. Omnia bae de inordinata atque superflua cura, quae ad difficientiam quodammodo pertinet, assentunt : de qua Salomon dicit, Spev. Prov. xx, 7. sollicitorum peribit. Verumtamen, sicut frequenter præhabitum est, est quaedam sollicitudo spiritualis ac ordinata, quae est diligens animi vigilantia circa bona honesta aut necessaria ; quam sepe commendat praecipitque Scriptura, ut est istud. Custodi temetipsum et animam tuam Deut. iv. 9. sollicitae ; item, Solliciti servare unitatem Ephes. v. 3. spiritus in vinculo pacis. 

B Sed in omni oratione et observatione cum gratiarum actione, petitiones vestrae invocant apud Deum, hie ponuntur quatuor partes orationis vel species, quorum distinctio est. Oratio enim est simplex precatio, quae est de facillioribus imperandis. Obscurato est invocatio Dei cum commemoratione saecorum seu divinorum, quorum virtute aut merito aliqua imper trare optimus ; sicut quum dicimus, Per passionem tuam, vel. Proper bonitatem C tuam, exaudi nos. Estque obscuracio pro difficilioribus obtinendis, ut est justificatio impii. Petitione vero est invocatio Dei pro bonis gratiae, quae ordinatur ad bona gloriae. Alibi quoque ponti Apostolus alium genus orationis, quod dicitur postulatio, 1 Tim. i. 1. quae est pro bonis patriae. Saepe tamen unus istorum pro alio sumitur. Hortatur ergo Apostolus, ut petitiones nostre facere in omni, id est quacumque, oratione et observatione et gratiarum actione, ex tanta puritate, attentione et fervore mens dis procedent, quatenus apud Deum innotescant, id est a Deo attendantur, et per acceptanceum noscantur, atque ab angelis sanctis ei praesentetur, quemadmodum in Actibus angelus ait Cornelio : Or a tiones tue et eleemosynae ascenderunt in memoriam in spectu Dei. Et in Para lipomenon librum scriptum est, quod Isaia et Ezechias vociferati sunt usque in col lum contra Semacherib, perveniitque oratio corum ad habitaculum sanctum Dei. 

El pax Dei increata, immensa, aterna, 7
id est Deus pacificus, quae pax exsuperat ommem sen.sum, id est, ommem intellectum creatum, angelicum et humanum, ommemque gustum et experimentiam ejus in infinitum excedit, custodiat effective corda vestra, id est voluntates ab omni prava affectione, et intelligentias vestras, id est intellectum speculativum et practicum omnium vestrum, ab omni errore, in Christo Jesu, id est per gratiam et meritum Christi; vel, In Christo Jesu, id est, ut jugiter maneatis in ipso. Vel sic: Pax Dei creata, videlicet tranquillitas mentis a Deo infusa, quae exsuperat omnem sensum, quoad sanam fontalem plenitudinem seu plenam perfectionem; vel. Exsuperat omnem sensum viatorum, secundum quod in patria habetur ac degustatur; custodiat formaliter corda vestra et intelligentias a perturbatione et inquietudine, quatenus pax ista in vobis permaneat, et vita sibi opposita ab interioribus vestris exclutat.

De cetero, fratres, quaecumque sunt vera veritatis doctrine, vitae aut justitiae, quaecumque patiencia, id est verba et facta casta, lasciviam excludentia. quaecumque sunt justa quoad proximum, quaecumque sancta quantum ad cultum divinum, quaecumque annabilia, id est, quae indueant ad mutuum amicitiam, quaecumque bona fide, id est, quae bonam famam parrunt et conservant, si qua virtus, id est, quia est aliqua virtus moralis, intellectualis et theologiuis vobis necessaria, si qua haus disciplina, id est, quia est aliqua disciplina morum, humanabilis seLicet composito motum ac sensum exteriorum: hae cogitate assidue, non solum ut scientis, sed ut ea agant seu obtinendo, virtuosi salvique sitis, quae et didicistis ex mea praedicatione, et accipistis per cognitioneum intellectivam, et audistis, id est, ab alibi percepistis ea esse in me, et vidistis per experimentiam hoc verum esse. Hae opera virtuosa agile, et Deus datur, amator et conservator puvis internae, erit robustum quotidie per gratiam ampliorum.

Insper congratulatur Apostolus libera-

A litati Philippensium, non principaliter ob proprium emolumentum, sed propter illorum caritatem ac meritum. Graecus sum autem in Domino vehementer, quoniam tandem aliquando, id est post tempora longa, refloruitis, id est, more arboris iterum floruitis, seu fructuosae vigneistis et convaluitis, pro me sentire, et mea inopiae compati atque succurrere, scitat et ante sentiebatis pro me. Occupati autem eratis negotiis alius: idecirco exsangubles estis de tanta dilatione reflorescentis istius.

B non quasi propter penuriam dico, id est, non ex necessitate panpertatis meae habe assero, ut sustentetur a vobis. Ego enim didici, per gratiam Dei et consuetudinem exercitii mei, in quibus sum, sufficiens esse, id est, quid mihi sufficiat. Natura quippe paucis minimisque contenta est. Scio et humaniari, id est acutum humili-

tatis, tribulationis seu panpertatis prompte et discrete exsequi, scio et abundare, id est in abundantia temporalium non excedere subicie et in omnibus exercitii}

C virtution institutas, id est bene instru-

tum, suam: sciens videlicet et satiari sine

immoderantia, et excirere sine impatientia, et abundare, non tamen cor refus caducae apponere, et penuriam pati in vitu ac vestibus sine tristitia. Omnino habe possum, non propriis viribus, sed in eo qui me confortat, id est per adjutorium Christi. Veruntamen bene fexistis: id est, quamvis donis vestris possum carere, tamen bene et caritative egistis, communicantes, id est cheemosynam vestram impertinentes, tribulationi inae, id est mihi incarcerato atque afflicte.

Præserte praefert Apostolus Philippenses alius, quantum ad liquidum, quatemus

landibus suis auditus, provencetur ad meliora. Virtus enim hucdata, augetur in bonis. Scitis autem et vos, Philippenses, quod in principio Evangelii, id est illo tempore praedicationis meae evangelice, quando prophetas sum, id est recessis, a Macedonia, verbo praedicationis ille disseminato, nulla mihi Ecclesia communicavit, id
Deus autem meas implectit; id est, exan-
diat et operi mancipet, omne desiderium
vestrum rationabile et sincerum, secun-
dum divitias suas in gloria, id est pie,
gratiosae et copiosae, secundum quod ipse
in se dives est in gloria, id est in beati-
tudine sua. Vel, Impleat desiderium ve-
strum in gloria, dando videlicet vobis glori-
iam sempiternam; in Christo Jesu, id est
per Dominum Salvatorem, et per grati-
am seu meritum ejus. Deus autem per cre-
ationem, et Patri nostro per gubernatio-
B nem, videlicet summae et incommutabili
Trinitati, sit gloria in secula seculorum.
Amen.

Salutate, id est, salutem optate ac di-
cite, omnes sanctos ad vestram societatem
spectantes. in Christo Jesu, id est secun-
dum Christi doctrinam, vel ut in Christo
permaneat. Salutant vos qui mecum sunt
fratres, id est cooperatores ac socii mei.
Salutant vos omnes sancti in Urbe mo-
rantes, maxime autem qui de domo Ca-
saris sunt: id est ministri Neronis quos
C converti, qui et specialem dilectionem ad
ces gerunt.

Gratia Domini nostri Jesu Christi sit
cum spiritu vestro, id est, in anima vest-
stra, perficiendo ejus essentiam. Amen,
id est, sic fiat atque prestetur vobis a
Deo sublimi et benedicto.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI

AD COLOSSENSES
PROCÉMIUM

Quo corripit hominem, gratiam postea inveniet apud eum, magis quam ille qui per blandimenta decipit. Prov. xxviii, 23.

Quemadmodum invidus correctionem ejus non optat quem odit, sed naturae ejus cupit malum simpliciter; sic verus dilector, ejus quem diligit, vitia dissimulare non valet, sed corripit, si tamen habeatur correctionis fiducia. Hinc itaque sanctus Apostolus, divini amoris calore atque fratrem salutis zelo repletus, filios suos et filiorum suorum filios, ad veritatis lineam revocare nitter inessanter, unde in praesenti epistola Colossensis destinata, vacillantes confirmat. Denique Colossenses, ab urbe Colossis nomine sic vocati, sunt Asiani, quos ipse Paulus non accessit, neque instruxit, sed ejus discipuli Archippus Colossensis episcopus, et Epaphras ex Colossis oriundus. Prædicante ergo Archippo, et Epaphra (quem Paulus odocuit) superveniente, atque Archippi prædicationem confirmante, advenerunt pseudoapostoli, Act. xx, 4.

assententes legalia simul eum Evangelio observanda. Dubitantibus ergo Colossensis utri partium potius esset credendum, Apostolus tanquam mediator idoneus, scribit quid oporteat fieri. Scribit autem ab Epheso per Tychicum diaconum, Onesimum acolythum. Modus procedendi hujus epistole, similis est aliarum epistolorum processui. Nam salutationem præmittit, de prefectu et gratia Colossensis gratem Domino refert, ad perfectione hortatur, atque pro eis suppliciter deprecatur.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI

AD COLOSSENSES

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO CAPITULI PRIMI : PAULUS APOSTOLUS IESU CHRISTI, ETC.
sa fructificationis et spiritualis incrementi, idem leget honorum operum, et quotidiani prefectus in gracia. Crescit quoque per hoc, quod pluribus annuntiatur, a quibus et devote recipitur. *Sicut in obis fructificavit et crevit, ex ea die qua audistis et cognovistis gratiam Dei, id est beneficia gratae obis a Christo exhibita, in veritate, id est veraciter, vel in veritate evangeliis leges: sicut didicistis ab Epaphra confirmante predicationem Archipppi, carissimo conserce nostro, qui est fidelis pro obis, id est pro vestra salute procuranda, minister Jesu Christi, ejus doctrinam obis annuntiando, ipsamque pro obis jugiter exorando: qui etiam manifestavit, id est, clare retuit, nobis dilectionem vestrum existentem in spiritu, quia a Spiritu Sancto infunditur, conservatur, et secundum eum operatur; est quoque in spiritu vestro, id est in superiori parte animae vestrae, ut in subjecto."

In omnium opere bona fructificantes, proficiendo in meritis et crescentes in scientia Dei, id est in notitia divinorum: de qua ait per Prophetam, Scientiam Dei volui Clee. vi, 6, magis quam holocausta; itidem et Sapientis. Vani sunt, inquit, omnes homines Sap. viii, 1, quibus non subest scientia Dei. Denique haec est vita aeterna, ut cognoscamus Deum Bonum verum.

Possunt quoque per praedictam sapientiam, intellectum, atque scientiam, intelligi tria dona Spiritus Sancti, de quibus apud Isaiam legitur: Requiescet super eum spiritus sanctiae et intellectus, etc. Sique sapientia appellatur habituallis notitia supernaturalis, a Spiritu Sancto infusa ac saporosa, per quam anima sortitur rectum judicium de divinis, habendo naturalitatem quandam cum eis per gustum ac diletationem. Intellectus vero est donum Spiritus Sancti per quod anima ca que fidei sunt penetrat, clare cognosecit, et firmiter eis inhaeret, cernendo aliam rationem propter quam assentendum est articulis sen testimonii fidei. Porro scientia est donum quo anima recte judicat de rebus creatis. Haec autem prout dona sunt, non inveniuntur nisi in habentibus caritatem et gratiam. sicut nec cetera dona Spiritus Sancti. Et juxta hunc modum littera sic exponetur: In omni, id est perfecta, sapientia que est praestantissimum donum Spiritut Sancti, et intellectu spirituali, id est dono intellectus a Spiritu Sancto infuso.

In omni virtute theologica, intellectuali ae morali, confortati: optimum enim est gratia stabiliri cor; secundum potentiam claritatis ejus, id est secundum quod Deus idoneus est ad confortandum vos per claritatem gratiae suae: in omni patientia in adversis servata, et longanimitate, sequanimator praestolando divina promissa, cum gaudio mentis, ex actu virtuoso manante.

* Gratias agentes Deo Patri, qui dignos
nos fecit per merita Christi, gratiam Ba-
ptismi et cetera opera meritoria, quae ipse
in nobis producit, in partem, id est ad
habendum participationem, sortis Sancto-
rum, id est hereditatis electorum, vide-
dicit vitae aternae, quae habetur in lumin-
ne, id est per lumen gloriae, vel in claritate
visionis divinae. De qua sorte ait Psalmi-
sta : Dominus pars hereditatis meae. Qui
etiam de lumen isto testatur : In lumen
tuo, inquien, videbimus lumen. Hae au-
tem hereditas dicta est sors, quia divinae
voluntatis electione, non humana provisio-
dis tribulationem, quemadmodum sortes
dictur tempore atque disponi a Deo.

Proc. vii. 33. Qui erat * nos per incarnationem, con-
versationem ac passionem unigeniti Filii
su, de potestate tenenturum, id est a do-
mino demumon, a juco peccati et tene-
bris ignorantiae, et transitui in regnum,
id est in societatem Ecclesie militantis,
seu numerum electorum. Quae Ecclesia
dicitur regnum Christi, qui in corde fi-
dilectum regnat per fidem et gratiam.
De quo regno aiebat angelus : Regnabit in C
domo Jacob in aeternum, et baias. Super
solium David, et super regnum ejus se-
debit. Nunc quoque translati sumus in reg-
num eorum in specie, transferendi illuc
tandem in re. Transtulit itaque nos Deus
Pater in regnum Filii dilectionis suae, id
est Filii sui dilecti, de quo ait : Hic est
Filium meus dilectus, ipsum audite. Ex
hoc clucescit, quod dilectio in divinis,
non solum notionali secu relative, sed
etiam absolute dicatur. Alias Filii Dei
a Spiritu Sancto fieretur procedere, De
pradicta autem erceptione et translatione
generis humani, Pater ait per Prophetiam
ad Filium : Dei te in formis populi, in
lucem gentium, ut educeres de conclusione
victoriae, de domo carceris sedentes in
tenebris.

14 In quo Christo, id est per ejus san-
guinis precium, mortisque meriti, habe-
vas redemptionen a juce et dominacione
diaboli, et remissionem peccatorum : pro-

Apoc. i. 5. ut testatur S. Ioannes in Apocalypsi : Qui

dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris
in sanguine suo.

Qui est imago Dei Patris invisibilis vi-
sione corporali ac intellectuali, id est om-
nino incomprehensibilis comprehensione
perfecta, sicut et Pater. Nemo enim novit
Filium nisi Pater, nec Patrem quis novit
nisi Filium. In patria tamen videtur per
speciem, sed non perfecte ac plene com-
prehenditur. Dicitur autem Christus imago
Patris perfecta, non imitativa : naturalis,
non artificialis : plena, non participata, id
est per omnia similis Patri. Propter quod
ipse ait : Qui videt me, videt et Patrem. Ad
rationem autem imaginis duo requirunt,
videbimus similitudine in specie, vel sal-
tem in signo speciei (quod maxime est
figura in rebus corporalis), et processio,
Oportet enim ut imago aliquis, sit ab eo
cujus est imago. Filii autem in divinis
generat a Patre, in nullo distans ab eo.
Dupliciter quoque dicitur esse imago ali-
cujus in alicujus. Primo, sicut in re ejus
dem naturae, saltem secundum speciem, sicut
imago regis est in filio ejus. Et ita Filii
Dei vocatur imago Patris. Secundo, tan-
quam in re alterius generis, sicut imago
Hereulis est in lapide, et imago impera-
toris in nummo. Sicque vocatur homo
imago Dei, qui potius dicendus est factus
ad imaginem Dei, quam ejus imago, Pri-
ngenitus omnis creaturar, id est ante
omnia creata aeternaliter genus, quem-
admodum per Sapienciam testatur : Ego Fecl.xxv.
ex ore Altissimi pradivi primogenita ant;

omnem creaturam.

Quia in ipsa, id est per ipsum, condita
sunt universa : omnia enim per ipsum
Joan.xiv.3. facta sunt, ait Evangelista. Vel. In
ipsa, tanquam in exemplari principio, condita,
id est recrei disposita, sunt universa. Fil-
ius quippe est pars rationibus plena, om-
nisque creaturae exemplar. Propter quod
omnia in ipso exemplariter praesistunt,
aeternaliterque a Patre praecedentia aterque
praevia sunt. Comparantur namque crea-
turae ad ipsum, sicut artificiata ad artifi-
ciæm, juxta illud Sapientiae : Omnium est

Sap. xx. 27.

Etipse Unigenitus Dei, est ante omnes, persistentae aeternitatis axo atque incomparabili dignitate. Propter quod in Apoc. xvi. 13. Apocalypsi testatur: Ego sum Alpha et Omega, primum et novissimum, principium et finis. Et omnia in ipso constant, id est, idealiter et causaliter in eo existunt, juxta illud: Quod factum est, in ipso vita erat. Vel, in ipso constant, id est, ipsius divina potestate subsistunt, sustentantur, fulcuntur, junctaque permanent, propterea Hebr. i. 3. Hebræis loquitur Apostolus: Portans omnia verbo virtutis sua.


B. dominantium. Et hoc, merito:

El vos, o Colossenses, quam essetis alii quando, sciencia tempore gentilianiis vestrae, alienati a Deo per idolatriam, et inimicii sensus, id est intellectu, videlicet male sentiendi de Deo, per varios errores falsitatum fluctuando; vel, Sensu, id est sensualtern (id est juxta sensuum duetum) conversando; in operibus mali, id est vitii carnis; nunc autem, tempore gratiae, Christus reconciliavit vos Deo in corpore carnis ejus, id est per ea qua pertulit in corpore suo, quod erat caro mortalis; idem subditur, per mortem, id est per ejus beatissimam passionem, qua vivificatus est mundus; exhibere, id est ad hoc ut ipse exhiberet, quantum in se est, vel certe ut ipsi exhibeatis, vos sanctos in anima, et immutatos a vitii cunctis, et irreprehensibles coram ipso, id est pure et reverenter vivendo in spectu divino: quemadmodum ait Paulus, Servavi mandata tua et testimonia tua, quia omnes vitam in spectuo tuo. Tales autem critis coram Deo, Christo vos presentante Patri aeterno, vel per proprium operum ac meritorum vestrorum exhibitionem, quae requiruntur ad obtinendum salvatem. Qui enim creavit te sine te, id est sine tua cooperatione, non justificabit te sine te.

Si tanen permanentis in fide fundati, firmine integrecreando, et stabiles in ea per opera bona, et immobiles a spe Evangelii quod analitum, id est ab expectatione futurae beatitudinis promissa in Evangelio, quod praedictione est in annibous vestris per nos Apostolos aliosque discipulos, in univera creatura quae sub ccelo est, id est cunctis hominibus in terra degentibus, de quibus [Christus] aliet; Praedicate Evangelium omni creaturae; cujus factus sum Deo allocere ego Paulus minister, id est praedicator.

Quia nunc in Epheso incarceratus, gaudeam in passionibus, id est in tribulationibus quas patior, pro nobis, id est pro vestr persentatione, et adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea.
do ad effectum perduceam, *verbum Dei*, id A est divinam promissionem qua Deus Patriarchis Valibusque promisit Evangelium Dei esse gentibus annuntiandum, et eas fore salvandas per fidem et gratiam Dei, quamadmodum per Isaiam loquitur: Mut-tam ex eis qui salvati fuerunt, ad gentes in mare, in Africa et Lydiam, tenentes sagittam, in Italian et Graeciam, ad insulas longe; et annuntiabunt gloriæ mean gentibus. Et quia dispositio, promissio, seu verbum illud, multum mirabile fuit atque occultum,ideo subditur:


27 *Quod sacramentum est Christus materiæ*, id est, Christus materia secum objectum est sacramenti istius, quia de ipso tractat et loquitur, qui est in vobis spec gloriae, id est causa et ratio sperandi glorificacionem beatam; *quem nos annuntiamus*, id est, gentibus prædicamus, *corripientes omnem hominem presentem et futurum*, ad quem scripta nostra pervernerint, id est quosdam de omni genere hominum; vel, Omne hominem, veritati fidei repugnantes; *et docentes omnem hominem*, id est, quosdam de omnibus, *in omni sapientia Scripturarum sanctarum* ad salutem necessaria, *ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu*, id est in fide, caritate et obsequio Christi, *secundum exigitiam status presentis*: in quo nullus est perfectus simpliciter, vel ut ultra proficere aut perfici nequeat; sed sic, ut sine mortalitatem vivat, et passiones habeat reformatas, atque in virtutibus stabilitur.

28 *In quo Christo*, id est cujus amore; vel, *C in quo negotio consummando*, videlicet ut exhibeamus omnem hominem in Christo perfectum; *et laboro die ac nocte, certando contra invisibles ac visibles hostes*, secundum operationem, id est confortationem et influentiam, *ejus*, videlicet Christi, *quam operatur in me*, dando mihi auxilium gratiae suæ ad efficaciter operandum; vel, *Secundum operationem ejus in me*, id est secundum operationem a me precedentem, qua potius adscribenda est Christo quam mihi, juxta illud propheticum, *Omnia opera nostra operatus es in nostris*, nobis; *quam operatur Christus in me in virtute*, id est potenter se propria sua divinaque potestate.
ARTICULUS II

ELUCIDATIO CAPITULI SECUNDI: VOLO EXIM VOS SCIRE QUALEM SOLICITUTIONEM HABEM PRO VOBIS.

C O E P T A M in praecedenti capitulo exhortationem de vitandis ceremonialibus legis, prosequitur Apostolus in isto capitulo, admonens Colossenses ut falsos ac simulatos vitent doctores. Et ut sibi acquiescanti facilius, manifestat quantum de corum salute sollicitetur. Volo enim vos scire, ut amanti credatis, qualem sollicitudinem habeam pro vobis, et pro his quibus sum Laodicia (quae est civitas Asiae), id est pro vestra Laodicenimque salute, ne ab impostoribus fallamini, a quibus preventi jam estis, et quicunque non viderunt faciem meam in carne, id est pro ceteris universis fidelibus quibus ipsi in propria persona non predicavi neque apparui. Ut consolatione corda ipsorum, id est, ob hoc sollicitus sum, quatenus corda ipsorum consolationem recipiant ex allocatione mea per epistolam, quae consolata non sunt ex presentia et immediata praedicatione mea; et sitis instructi, id est prudenter exercitati, in caritate, id est in actibus dilectionis Dei et proximi: vel, Instructi in caritate, id est de caritate Christi ad nos, ut scientis et consideretis quantum Christus dilexerit nos, qui ait: 

Majorum hac dilectionem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Sitis quoque instructi, seu per caritatis instructionem tendentes, et in omnibus divitiis plenitudinis intellectus, id est perfectissimos habitus intellectuales, ut impuneam donis sapientiae et intellectus, consilii atque scientiae, in agitacionem mysterii, id est ad hoc ut actualiter consideretis mysterium, id est sacrum secretum, Dei Patris et Domini nostri Jesu Christi: per quod intelligi potest unitas Patris et Filii in essentia, et distinctio in persona; vel ipsa incarnatio, quae est mysterium Patris tamquam auctoris, et Christi tamquam assumptoris vel executoris.

In quo Christo sunt annes thesauri, id est copiosissima plenitudinis, sapientiae divinorum et scientiae creaturarum absconditi, id est incomprehensibiliter existentes. Christus namque secundum divinatatem, est ipsa aeterna atque immensa sapientia. 

B scientia: cui convenit illud. 0 altitudo Rom. vi. 23. divinitatrum sapientiae et scientiae Dei: Secundum humanitatem quoque assumptam, repleris est sapientia in contemplatione divinorum, et scientia in speculatione creaturarum, praestitit quam anima Christi prae universis Beatis. Divinitatem ac Trinitatem ab exercicio sua creationis clarum vidit, et omnia illa cognoscit quae cognoscit et Verbum, scientia visionis, id est cuncta quae unquam fuerunt, sunt auterunt.

Hoc autem dico, ut nemo vos decipiat, id est, fidei vestrae simplicitatem inficiat, in sublimitate sermonis, id est per verba profunda secundum apparentiam, et facta seu subtilla argumenta. Denique ista admono: Nam esti corporis absque sum, id est a volis distans loco ac corporali separatione, sed spiritu, id est mentis consideratione, voluisse sum, tum quia de volvis sepulchro, tum quia in spiritu prophetico quasi prae sensus inspicio quid agatis: quemadmodum Eliseus praevisit: 

fuit quando Giezi accepit numeram: Iam; quadens in Domino de vestro profectu, et videns, id est cognoscece, ordinem
vestrum, id est vitæ vestræ ordinationem, quomodo omnia honeste et secundum ordinem fiunt in vobis, et firmamentum ejus quo in Christo est fidei vestra, id est stabilitatem seu robur fidei vestra quam in Christo habiletis.

Consequenter hortatur eos ad perseverantium ac professum in bonis, Sicut ergo acceperitis Christum Jesum Dominum nostrum, id est, sicut credendo copiosis conversari in Christo, in ipso ambulare, id est, sic exinde in eo procedite, proficiendo semper in melius, per imitationem Matth. x. vestigiorum Salvatoris. Sola namque perseveranti coronatur, Radicati, id est firmiter fixi, per modum radicis terræ inhaerentis, et superadfixi in ipso, id est in doctrina et gratia Christi, ita ut sitis donus seu habitaculum Dei, ejus fundamentum sit Christus seu doctrina et gratia ejus. Unde Ephesii dictum est:

Ephes. v.
Superadfixi super fundamentum Apostolorum et Prophetarum. Et confirmati in fide, ut nec philosophici rationibus, nec sensuum apparentis, nec persecutionibus, recedatis a fidei sinceritate, sicut et didicistis ab Archippo ambulantem esse et stantium in fide, qua mutante, tota virtutum structura vacillat, abundantes in illo in gratiarum actione, id est Deo copioso gratae referendo.

Advocanda autem, quod tripli via conabatur perversi hos Colossenses subvertere, scilicet, per philosophiam, per legis allegationem, per simulatam sanctitatem. Hoc processus Apostolus reprobat.

Videte ne quis vos decipiât per philosophiam. Id est scientiam naturalum, studio philosophorum inventam, et inanem falsaciam, id est per argumenta sophistica, quæ videntur aliquid probare, sed non probant veraciter: philosophiam, inquam, procedenter ac judicamentum secundum traditionem hominum, id est hominum rationis discursum, secundum elementa huæ munii, id est iuxta eæ quæ naturaliter apparent in rebus, videlicet secundum causas naturales et elementares, et so-

A litum cursum rerum, et non secundum Christum: id est, deceptores isti atque philosophi, non secundum Christi doctrinam procedunt, considerando divinæ virtutis illimitatam potentiam, non determinatam ad naturalem ac solitum cursum seu ordinem rerum, sed supernaturalia et nobis incomprehensibilis operari velentem. In quo declaratur philosophorum fatuitas, asserentium Deum non possesse aliquid agere praeter naturalem ordinem rerum, et ultra humanæ rationis capaci-

B tatem. Propter quod negabant quidquid rationem excitât, videlicet Deum incarnatum, virginem peperisse, etc. — Cur autem his qui non procedunt secundum Christum, debeat contradiri. subjungitur: quia in ipso, id est in Christi humana natura quasi in templo, habitat omnis plenitudo divinitatis, id est perfecta veraque divinitas cum omni sua perfectione. Personaliter enim in Christo unitæ sunt natura divina et humana. Habitat autem in ea corporaliter, id est, corpori ejus vere ac immediate conjuncta est, sicut et animæ ejus, non quod ipsa sit corpus. Porro divinitas dicitur sic unita, quoniam persona Verbi, quæ est divinitas, humanae conjuncta est. Deinceps ostenditur Apostolus vanam esse rationem eorum qui per legis allegationem nitebantur Colossenses subvertere, in-ducede eos ad ceremonialia legis. Et estis in illo, id est a Christo prout Deus est, et per ipsum prout est homo, Dei ac hominis mediator, repleti gratia et

Donis Spiritus Sancti, ita ut nequaquam indigentis legalum observantia. Properca scriptum est: De plenitudine ejus nos acceptius omnes gratiam pro gratia. Ipsique quoque propter nos egens factus est, ut

D Cor. xvi, ejus inopia divites essensus. Qui Christus, etiam secundum naturam assumptam, est caput, id est capitalis influxor, omnis principatus et potestatis, id est angelorum sanctorum: qui omnes a Christo homine purgantur, illuminantur ac perfectionem, secundum Theologum. In quo,
id est eujus virtute, operatione et gratia, circumcisi estis circumcisione non manu- facta, id est non carnali, legali ac litterali, in exspoliatione corporis carnis, id est ammendo particulam corporis quod est caro, videlicet pellem preputii quae in illa circumcisione auspurgatur, sed in circum- cisione Jesu Christi, id est, spirituali atque a Christo facta circumcisione circumcisi estis per expurgationem superfluitatis vi- torum ac passionum vestram. De qua circumcursionis scriptum est: Circumcidi- mini Domino, et auferite preputia cordum vestrorum; et iterum alibi, Circumcide- preputium cordis vestri, et evertam ve- stram ne induretis amplius. Consequim- eis, videlicet Christo, in Baptismo, id est in susceptione Baptismatis omnino vitis mortificati, sicut et Christi corpus in sepulcro mortuum erat naturali vitae. Vel hoc ideo dicitur, quoniam baptizati ter tingantur in aqua, quemadmodum Christus triduo erat in monumento; et sicut Christus de sepulcro ad immortalitatem vi- tam surrexit, sic baptizati de sepulcro a vitiorum ac vetustitate liberi ascendunt. Ideo subditur: in quo Christo et resurrectus a ruina peccati, per fidem operationis Dei, id est per fidem quam Deus operatur seu creat in vobis: sine fide enim nemo spiritualiter surgit: qui Deus Patre vel Trinitas suscitavit illum a mortalib pretia tertia dicit.

Et eos quos mortui essetis spiritualiter, carentes vita gratiae, in delictis, id est propter peccata vestra quibus naturalem legem reliquistis, et preputium car- nis vestor, id est propter carnaliam vitam, vel propter originale peccatum quod per preputium tradetur, contrivificavit eum illo, id est, ad vitam gratiae suscitavit, quemadmodum Christum ad vitam natu- ralem humannam reduxit, suscitando eum a mortuis: vel, Convivificavit eum illo, id est, immortaliatem vos habite jam dedit in spe, quam Christo dedit in re. Capitis namque proceessio, spe est membroorum. Domains, id est, gratis et sine merito ve-
ENARRATIO IN CAP. II EPISTOLE B. PAULI AD COLOSSENSES. — ART. II

 Matth. xvn. 29. adversarii nostri ingressus est, fortemque armatum alligavit, ac vasa ejus diripuit. Propret quod jubetur per Prophetam Christus vocari. Accelesa, spolia detrahæ, festina predari. Traduxit confidenter, id est, prædam hæc domæni ablata Christus securissime transitul in regnum supràm, præsens cís quibus præsidebat diabolus. Nunc enim ponit eos in regno Ecclesiæ sanctiæ, postea autem ponet eos (sicut jam plurimos posuit) in regno Ecclesiæ triumphantis. Paulus triumphans, id est evidenter vinceu, illos, id est diabolos, in semetipso, id est in proprii corporis crucifixione: vel, In semetipso, id est in proprià persona ad inferos descendendo, et sanctos educendo, implens illum propheticum: De manu mortis liberae eis, de morte redimam eos: ero mors tua, o mors, morsus tuus ero, infirmae.

 Ex his concludit Apostolus principale intentionem, videlicet, quod non teneant fideles ad observationem legis post Christi passionem. Nemo ergo, id est, quum predicta se ita habeant, nemo vos judicet, id est, damnabiles asserat, in cibo aut in potu, id est in usu victus, scilicet ob id quod non discernitis inter eis more Judaico, aut in parte diei festi, id est ex parte omissionis Judaicarum celebritatum, videlicet aut neomenie, id est festi occurrentis in novilunio, aut sabbatorum, id est ultimorum dieum hebolomade: quæ omnæ sunt umbra futurorum, id est obscura signa eorum quæ in novo Testamento geruntur: prout alihi dicit Apostolus, Hebr. v. 1. Embra habens lex futurorum honorum, non ipsum imaginem rerum; corpus autem Christi, id est, veritas per illa significata, per Christum impletur, ad eunque pertinet. Ideo Christi mysteriosi consummatus, quando in cruce dicebat, Consommatum est, quando et velum tempüli scissum est, legali essayerunt, sicut figura cessat adveniente re figurata. Praeterea agit Apostolus contra eos qui per simulatam sanctitatem nitebantur sub- 

 A vertere Colossenses. Nemo vos seducat, volens, id est suaderé contendens, in humilitate et religionem angelorum, id est per fictam humilitatem et apparentem religionem, quibus angelis similis videtur, tanquam verum sanctum Dei, sicut et angelus, qua non vidit, id est observationes legiam que non interlexit secundum spiritualen et mysticum rationem, videlicet prout sunt signa futuri: hoc est, cœpiens probare hac circumvallione legiam esse servanda: qui est ambulans in strueta; id est instructa laborans, in fluctus sensu carnis sua, id est tumidus et superbus intellectu carnali, carnali intelligente legalia, et sensualitatem ac imaginationem potius quam spiritualen rationem sequente, sapis in oculis propriis: et non tenens caput, id est Christo non inhaerens, ex quo totum corpus, id est universa Ecclesia, per nucx fidei et conjunctiones sancte dilectionis subministratum, id est exhibitum, vel sibi invidiae, et constructum, id est in unum redactum, hoc est spiritualiter copulatum per fideum, spec. caritatem, et opera atque obsequia pia, quibus unius erunt, et unum mysticum corpus efficiuntur fidèles: quod corpus hoc modo compactum, crescit in augmentum Dei, id est in magnitudinem spiritalem, videlicet in incrementum virtutum per gratiam et efficientiam Dei.

 Si ergo mortui estis cum Christo, id est a vitii mortificati ac purificati, sicut et Christus semper a vitii immunissimus fuit: mortui, inquam, ab elementis hujus mundi, id est ab inordinato affectu et cultu sensibiliti ac sacellarii mundi; vel. Mortui cum Christo, id est, si Christo adhaerentes, separati estis ab elementis hujus mundi, id est a lege, ejusque ceremonialibus praeventis, in quibus est institutio puerorum, mundana quarentium. In lege namque quasi in elementis alphabeta, est litteralis ac puerulis institutio. Quid adhuc, id est usque in præsens, videlicet evangelica veritate jam
patefacta, tunc quam viventes in mundo, id est quasi secundum vitam ducentes, non Deo viventes, decernitis, id est, determinatis legalis esse servandae: dicentes ad invicem: Ne tetigitis, neque gustaveritis, neque contraeveneritis ea qua lex prohibet tangi, gustari aut contraeerei.

Quae sunt omnia in interitu, id est, ista decernere, seu legalia observare, mortem spiritualis inducant. ipsa usu, id est per hoc quod Judaico ritu servantur, secundum praecipe et doctrinas hominum, id est, prout a Phariseis et Scribis jubitur et persuadentur servari post Christi passionem. Quamvis enim praecepta ceremonialia fuerint divinitus data, et suo tempore observanda, tamen ut observentur tempore novae legis non est secundum praecetum doctimamque Dei, sed hominum Judaeorum.

Quae praecepta, tempore gratiae, sunt rationem quidem habentia sapientiae, id est, speciem sapientiae habent, non essentiam: habentque apparteniam se speciem hanc in superstitione, quia videntur ad superexcedentem religionem pertinere, et humilitate simulata, quoniam observatores eorum humilitatem conferunt, et Deo obediendo se simulando: et quia sunt non ad parentem corporis, quoniam observatio legalium laboriosissima est, sicque videtur pertinere ad rigorem justitiae, non ad carnalitatem: ideo etiam, quia sunt non in honoris aliquo, id est, humana num homenon ne querunt observatores eorum, permittentes carmen praepetui sui circumcidi; et quia non sunt ad sanctitatem carnis, id est, etiam ideo speciem sapientiae habent legalia hac, quoniam multa delectabilia subtrahunt corporis, ut carnes porcinas: unde videntur ad sobrietatem et abstinentiam pertinere: propter quod observatores eorum, indicant non observantes esse gulosos.

ARTICULUS III

DECLARATIO CAPITULI TERTI : IGITUR SI CONSERVATIS, ETC.

Expleta informatione Apostoli de vindicandis legales et naturalibus versutis, jam inductur moralis instructo. Igitur, id est, quia legalia cessaverunt, et vos cum Christo mortui estis, si conservatiris a lapsu peccati, cum Christo, id est, sicut Christus surrexit a tumulo. Pecator eunum jacet prostratus in vitis, justus vero stat in virtutibus evertit. Quum autem peccator penitentiam agit et confiteatur, resurgit per gratiam a propriis malis. Quae sursum sunt quaeque, id est, celestia praelia desideratae, et somnum hominum semper intundite, illa utique qua oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt, ubi, id est, in quo loco superiori. Christus est in deextera Dei, id est ad dextaram Patris, sedens tanquam omnium judex ac Dominus, juxta illud: Dominus Jesus assumptus est in cœlum, et sedet a dextra Dei. Marc. xvi. 19.

Denique Christus secundum suam divinitatem, sedet, id est consistit, ad dexteram Patris, id est in aequalitate majestatis paterna; secundum humanitatem vero assumptam, sedet, id est, corporaliter manet, ad dexteram Dei, id est in honis potioribus Patris, Omnium enim creata Christo homini sunt subjecta. Quae sursum sunt sapitae, id est, spiritualia mentis affectu gustate et corde sincere perpendite, non quae super terram, id est non carnalia et terrae, ut dicere valeatis cum Isaia: Nomen tuum et memoriae tuum, g.
Domine, in desiderio animæ meæ: animæ meæ desideravit te in nocte, sed et spiritus meus in precordiis meis. Et cum Psalmista: Quam magna multitudo dulcedinis tuae, Domine! Itemque cum Sponsa...
que femina, id est discretio sexus, quae attenditur secundum corpus, non animam; nee est ibi gentilis et Judaeus, id est discretio generis, quoniam omnes quantum ad animam, immediate a Deo creantur, circunvisio et praepatium, id est differentia observationis seu ritus, Barbarae et S евθα, id est differentia linguarum, seruus et liber, id est distinctio conditionis. Est itaque sensus, quod propter ista non est unus dignior vel indignior corum Deo. Nam quantum ad hominem interiorem, nulla diversitas exterior sexuum, Bationum, observationum, linguarum aut conditionum, praegudici alteri. Sed omnia et in omnibus Christus, id est, Christus est omnia causae, omnibus generibus atque operibus hominum dans existentiam ac permanentiam. Ipse quoque in omnibus est per gratiam vel providentiam.

*Indulcit ergo vos sicut electi Dei, id est a Deo praedestinati, ut speramus vel Deo revelante cognoscimus, sancti, id est a vitis emundati per sacramenta Ecclesiae, et C diket a Deo, recipiendo beneficior ejus, visceris misericordiæ, id est internus pietatis affectus, benignitatem, id est animi preparationem ad benefaciendo proximis vel ipsam misericordiæ opus, hamilitatem, modestiam, id est moderamen in verbis ac factis, patientiam; supportantes : invicem : sicut Galatis dictum est. Alter alterius onera portate, et item Romanis, Dehenum nos firmiores, imbecillitates infirmorum sustinere: et domates robis-metipis, id est mutuo ignoscuentes, si quis adversus aliquem habet querelam, id est, si unus vestrum ab alio est offensus, seu injuriam passus, Sicut et Dominus Christus seu Trinitas duxerit, id est, indulsit pure, gratis et festinamter, robis, ita et vos vestris debitoris indulgete. Unde dicit Salvator: Exemplo dum dedis, ut quemadmodum ego levi robis, ita et vos facatis; alibi quoque, Si non dimiseritis de cordibus vestris, nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra. Denique quam enorne sit ita non agere, constat per ea qua in Ecclesiastico scribuntur: Homo homini servat iram, et a Deo quaerit mediam? In hominem sibi similem non habet misericordiam, et de peccatis suis de precatur Altissimum! Quis exorabit pro peccatis illius?

*Super omnia autem hanc, caritatem habe, id est, hoc praeter omnia hortor, et summe necessarium utilissimumque est, ut caritatem Dei et proximi habeatis. Propter quod ait Salvator: Mandatum novum do vos, ut diligatis invicem. Quod, id est quam caritatem habere, est vinculum perfectionis, id est aiauram virtutum conservatio, consummation, nexus ac ligamentum. Caritas enim est praestantis-simae virtutis, omnes virtutes movens, per-sificiens et meritorias reddens; qua substracta, nulla virtus meritoria permanet. Propterea beatissimus Archiapostolus in prima sua Canonica: Ante omnia, inquit, 1Pe. a. S. mutnam in vobis caritatem continuam habentes, quoniam caritas operit multitutinem peccatorum. Et pax Christi, id est interna et vera pax,Sales et tranquillitates cordis, seu quies mentis in Deo, existet, id est, redundantem beatitatem pariat, in cordibus vestris. Pace enim quid dulcis, quidve jucundius esse potest? In qua pace et vocati estis in uno corpore mystico: id est, per pacem positi estis inter membra Christi: ino ad hoc vocati estis in unam Ecclesiam, ut sempiternam sortiamini pacem. Unde dictum est alibi: In pace vocavit nos Dominus. Et gratia ex-tante Deo pro universis beneficiis ejus. Qui enim gratias agit, donis potioribus meretur impleti, juxta illud in Evangelio: Omii habentii debitur, id est grata, Matth. xxvii.

Vertium Christi, id est evangelica doctrina ex ore Christi prolata, habitet, id est stabiliter maneat, in robis, id est in mentibus vestris per jugem memoriam et veram obedientiam: juxta illud in Psalm. In corde meo alsendo eloquia tua, ut non peccem tibi; in omnii sapiencia, id est intellectu sapientiali totius Scripturae.
sacrae, quatenus verba Christi sapienter A
intelligatis. docentes et commoneentes, id
est exhortantes. cosmetipos ad opera per-
fectiora, in psalmis, qui ad bonam ope-
rationem hortantur, et hymnus, in quibus
divina laus contineatur, et canticis spiri-
tualibus, quae de coelestibus bonis futur-
risque gaudiis agunt: in gratia gratifican-
te, sine qua nihil est meritorium: vel, In
gratia, id est cum gratiarum actione: vel, In
gratia, id est consideratione gratis-
orum beneficiorum Dei; cantantes, id est
taudi dicentes, in cordibus vestris, id
est cordiali affectu et cum mentali atten-
tione. Deo: quemadmodum scriptum est,
Laudabit usque ad mortem anima mea
Deus tuus. Ps. 118, 16. 17.

Eccli. i, 9. 18. 19.
Psal. 132, 15. 17.

Is. xi, 10. 11. 17.

Matt. xvii, 9.

1 Tim. iii, 5. 18. 19.

Gen. iii, 16. 17.

1 Petr. iii, illas, sed secundum scientiam cohabitate
illas, tanquam infirmioribus vascelis im-

pertinentes honorem. Unde in Ecclesiastico
habetur: Noli esse sicut leo in domo tua,
evertens domesticos tuos, et opprimens
tibi subjectos. Filli, obediite parentibus per
omnia qua sunt apta materia obedientiae,
id est in cunctis bonis ac licitis, et majus
bonus non impeditibus. Hoc enim pla-
citum est in Domino, Nam Deus hoc jus-
sit. Patres, nolite ad indignationem pro-
vocare filios vestros, habendo vos indiscer-
te et non paternae ad eos, ut non pusillo
animo fiant, id est, ne per pusillanimita-
tem frangatur, et obediere desistat, non
valentes ferre duritiam vestram. Omnia
haec ad spiritualus patres eorumque filios
maxime pertinent.

Servi, obediite per omnia, id est in om-
nibus bonis, dominis carnalibus, id est
temporalibus, in corporalibus domination-
em exercentibus: non ad oculum servien-
tes, id est non solo servili timore et in
dominorum vestrorum præsentia, quasi
hominibus placentes, id est tanquam hoc
solum optantes et intendentes, ut homi-
nibus placatis, et non potius Deo, sed in
simplicitate cordis, id est, sincere inten-
tione servite dominis illis carnalibus, etiam
dyscolis, timentes Dominum casto ac filiali
timore, cujus praetantiam seu spectum
non potestis effugere. Quodcumque faciet
itis in obsequio dominorum vestrorum, ce
animo, id est cum promptitudine volunti-
tatis, operamini, utpote amore justitiae at-
que intuitu mercedis divine, non timo-
re poenae et solo intuitu remunerationis
humanae: tales enim animam approbat
Deus; sicut Domino Deo principaliter ser-
vientes, et non hominibus tantum: quia
etsi hominibus servivitis, hoc tamen pro-
pter Deum libenter facere debitis, quasi
sustinentes hanc servitutem ex ordinatio-
ne divina, pro pena peccati cui obnoxii
estis. Servitum nempe ob culpam inducta
esse. Scientes fide certissima, quod a Do-
mino accipietis retributionem hereditatis,
id est praemium vitae aeternae, quae est
hereditas electorum. Retributio autem her-
editatis aliud non est nisi ipsa hereditas

Eccles. iv, 23. 24.

Ez. xx, 12. 21.

Rom. xiii, 1. 18.

1 Petr. iii, 18. 22.
ARTICULUS IV

EXPLANATIO CAPITLI QUARTI : ORATIONI INSTATE, VIGILANTES IN EA.

R EDIT Apostolus ad generalem exhor- tationem, sequ discipulorum suorum precibus commendat. *Orationi pro vobis et aliis fuses instate, id est, instanter seu diligenter ac perseveranter intendite, vigilantes, id est vigile, anto, anno, et pernoctantes in caelo, exemplo Christi, de quo scriptum est in Evangelio : Erat Jesus pernoctans in oratione Dei. Indesinenter ergo, vigilanter et affectuose orandum est. Quod praeit quod Salvator : Oportet semper orare, et non deficere. In Eccestisiastic quoque scriptum legitur : Non impediarsi orare semper et Ante orationem praepara animam tuam. Denique filenter vacare nos convenit orationi, pensantes illud Chrysostomi : Considera quanta tibi concessa est felicitas, quanta gloria attribuata, orationibus fabulare cum Deo, cum Christo miscere colloquia, optare quod velis, quod desideras postulare. Dicit quoque Chrysostomus, quod omnes in conventu vel in publico, ui novi facere debet quod adscripti erit alii, vel clamando, vel spectus percuteo, vel manus extendendo. Sic ergo orationis instate, vigilantes in ca in gratiarum actione, id est, orationi gratiarum actionem de prateritis bonis iscere, quia quae plurimum confert ad obtinendum quod petitur. Nam et igrationem accedet, benevolentiam capit, et ad potiora disponit. *Orationes simul et pro nobis, ut Deus aperiatur nobis ostium sermonis, id est, os non secum tue unde verba egredientur veluti ex jamua, ipse aperiatur (sicut ait Psalmista : Domine, labia mea aperies), hoc est, ut Deus gratiam menti nesci infundat,
per quam ad loquendum divinitus mover, et non tam ego loquar, quam Spiritus Sanctus per me: prout in libro Regum David aiebat, Spiritus Domini locutus est per me, et sermo ejus per linguam meam; ad loquendum mysterium Christi, id est ad praedicandum divina secretia de Christo, videbatur incarnationem, passionem, ascensionem, etc. Ex iiis constat, quod nemo nostrum adeo perfectus seu virtuosus esse debet in oculis suis, ut non curet orationis suffragium etiam ab inferioribus flagitare, quam videat sacratissimum istum divinium quodque Apostolique tam frequenter atque humiliter pro se orari eflagitare. Propter quod praedicationis officium etiam vinæcrum sum jam apud Ephesum. Unde patet Apostolum hanc scripsisse epistolam de carceri Ephesi. — Aperiat, inquam, mihi Dominus ostium sermonis, ut manifestum illud, id est praedicantibus Christi mysterium clare enuntiari et exponam, ut consequar praemium sempiternum, quemadmodum Sacra aliqua loquitur: Qui elucidant me, vitam aeternam habeant; ita, id est tam efficaciter et constanter, ut opertum me loqui, id est alii intime mysteria Christi propter gratiam apostolatus mihi concessam.

Consequenter adnomet eos ad conversationem exemplarem. In sapientia ambulante ad eos, id est, prudenter et exemplariter vivite coram illis, qui foris sunt, qui ad Christi gregem et Ecclesiæ unitatem non pertinent, vel coram quibuscumque extraneis et ignotis, ne scandalizentur. Unde alio loco doct Apostolus: Honeste ambulatis ad eos qui foris sunt; et Christus in Evangelio, Luecat lux vestra coram hominibus. Patet ergo quod secundum Apostolum, curbonum est nobis de fana honesta, non ob propriam laudem, sed ad Dei honorem et proximarum salutem. Propter quod apud Ecclesiasten legitur: Melius est nomen bonum quam ungenta pretiosa; et alibi: Curam habe de bono nomine; hoc enim magis proderit tibi quam mille thesauri. Hinc etiam inverenum et de dishonesto nomine non curant, dictum est per Jeremiam: Frons mullieris meretricis facta est tibi, nobis est erubescere. Tempus redintegrans, id est fructuose expendentes.


Quæ circa me sunt, id est statum meum et adversa quæ patior, omnia vobis proprio ore nota factet Tycheius lator hujus epistolæ, carissimis frater noster, et fidelibus minister Christi in praedicando, et conservauit noster in Domino. Quem misi ad vos in hoc ipsum, id est propere habere causam; et eum ut cognoscat quæ circa vos sunt, id est statum vestrum, et consoletur corda vestra, verbi benignis inducendo vos ad patientiam, commemo标注 quoiue aeterna futuraque gaudia vobis para
ta, instruendo etiam non esse servanda ceremonialia leges Mosaeæ. Misì, inquam, cum Onesimo carissimo, et fideli fratre nostro spirituali, qui est ex vobis orinum

1 Thess. iv, 11.
1 Matth. vi, 16.
1 Eccle. xvii, 2.
1 1 Petr. iii, 11. 15.
Onesimus omnia qua hie in Epheso aguntur, nota facient vobis. Cum his dubius misit Apostolus praesentem epistolam, propert majorem Colosensisum certificati- nem, ut scirent epistolam vere ab Apostolo missam.

10 Salutat vos Aristarchus concep tivus meus, id est mecum captus, et Marcus, qui alio nomine diecibatur Joannes, consobrinus Barnabae apostoli : erant enim filii sororum. De quo Marcus acceptatis materi aliter mandata a me, vel alio quodam magno efficienter, ita quod mandavimus B vobis non recipiendum esse a vobis hunc Marcus, eo quod orta tribulatione discoesset a me, rediens Jerusalem : ut in Actibus legitur. Si reuerit jam vel postea Marcus iste ad vos, excipite illum. Rediit enim ad me, et reconcilatus est mihi. Salutat praeterea vos et Jesus, qui dicitur justus. Qui sunt ex circumanvisione, id est natione Judaei, qui sua salutatione attestatur veritati hujus epistole. Ideo certi sitis legibil aut non esse servanda. Hi soli, quoad Judaeos conversos, sunt adjutores mei, evangelizando in regno Dei, id est in Ecclesia militante seu certo fidelium. De quo regno ait Dominus in Evangelio: Simile est regnum corhorum sagement missae in mare, et ex omni genere piscium congregant i: itenque, Mittet Filius hominis angelos suos, et colligent de regno ejus omnia scanda. Qui mihi fuerint solutia, dilectissimae, et fortiter laborando.

11 Salutat vos Epaphras, qui ce vobis est, id est natione Colossensis, servus Christi Jesus, semper sollicitus pro vobis in orati oin quas facit pro vestra salute, ut stetis perfecti et pleni in omnibus voluntate Dei, id est, perfecti ac integri sitis in executione omnium preceptorum aut consiliorum Dei. Testimonium eius illi Epaphrae perhibeo, quod habet multum laborum pro vobis, orando, et me sollicitando ad scribendum. Hic eum est Epaphras, de quo in eorhdo hujus epistole dictum est, quod praedicationem Archippe confir- maverat. Et pro bis qui sunt Laodicies et qui Hierapolit, id est, etiam pro Laodicensis ibus ac Hierapolitanis plurimum sollicitatur, timens ne a pseudapostolis fallantur. Salutat vos Lucas medicus carissimus, id est Lucas evangelista ; qui artis mediche erat ; animarum tamen magis quam corporum medicus fuit; et Demas.

Salutate ex parte nostra fratres qui sunt Laodicie, id est in urbe illa vestrae civitati vicina, et Nympham, mulicrem devotam, praedicationem hospitaticem atque altricem, et quod in domo ejus est ecclesi a, id est fidelem ejus familiaris. Et quum lecta fuerit apud vos, id est in vestro convento, epistola hae, facite ut et in Laodicensis Ecclesia legitur : vis- dem enim informationibus indigent quibus et vos, quam sint a pseudapostolos praeventi ; et quoniam vobis vicini familiaresque sunt. Et eam quod Laodicensis est, id est epistolam illis a me missam, vos legatis, ut mutuo profficiatis. Hec autem epistola Laodicensis non est reservata in canone Scripturarum, neque in numero epistolarum Pauli : sicut nec prima trium epistolarum missarum Corinthiis, quemadmodum dictum est alio inCor.8.

Insuper monet Apostolus Colossenses, ut pastorem solum hortentur ad diligentem officii sui executionem. Et divite Archippo episcopo vestro: Vide ministerium tuum, id est, officium curae pastoralis perpendece intentius, quod acceptis in Domino, id est, quod tibi a Deo commissum est, ut illud implex, gregem iter coram mea, et principem, et fratribus, et fratre Epaphrodit. Et effusionem verba et exemplis psalmando, atque in omnibus te habendo ut descet pastorem, Christi vicarium. Ex quo eluciscit, quod sublilic hicie possint pralatos suos excitare, horari et animare, humiliare tamen et modesta.

Salutatio mea qua subditur, specta est manu Pauli, id est, propria manu verba salutationis meae habe scripsi, ut scatis epistolam missam a me, non a falsis : qui interdum sub nomine verorum Apostolorum fallaces miserunt epistolae, ut ma-
ENARRATIO

IN EPISTOLAM I BEATI PAULI

AD THESSALONICENSES
PROEMIUM

DA sapienti occasionem. et addetur ei sapientia; doce justum, et festinabit accipere. Prov. ix. 9.

Quemadmodum vani æ simulatores ex laudibus sibi impensis deteriores fiunt, sic virtusìi dum laudantur, multiplicant meliores. Nam et se ipsos laude indignos opinantur, quod pertinet ad humilitatem: Deo grates referunt de eo quod habent, quod pertinet ad justitiam; ad meliora provocantur, quod ad prudentiam spectat. Hinc ergo Apostolus frequenter suos commendat discipulos. Unde et in praesenti nunc elucidanda epistola, quæ Thessalonicensibus missa et scripta est, Ecclesiam Thessalonicensium vehementer commendat, quia in fide firmissime perseverunt, pseudo-apostolos abjecerunt, persecutiones æquantim eterunt. Quosdam tamen eorum de otiositate, curiositate et fornicatione redarguit. Porro Thessalonica, a qua Thessalonicienses nomen sortiti sunt, est metropolis Macedonie, quæ est pars Graeciae. Thessalonicienses ergo sunt Macedones, qui ad praedicationem Apostoli cito ac facile crediderunt. Quorum praecomium Lucas testatur in Actibus Apostolorum, quod verbum Dei cum omni aviditate receperunt, quotidian scrutando Scripturas. Scripsit autem eis Apostolus ab Athenis, mittens epistolam per Tychicum diaconum et Onesimum aeclythum. Prodegitque in hac epistola more solito, salutationem premitendo, de prefectu et perfectione discipulorum gratias agendo, deinde peccatores a vitlis revocando: quæ omnia in processu clarius innotescunt.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM I BEATI PAULI
AD THESSALONICENSES

ARTICULUS PRIMUS

ELUCIDATIO CAPITULI PRIMI: PAULUS ET SILVANUS ET TIMOTHEUS.


Narrationem insuper ordinat Apostolus a gratiarum actione. Gratias agimus Deo, ex caritate divina atque fraterna, qua Dei honorem optamus, et vestró profectui congaudemus, semper, id est omni hora convenienti, pro omnibus vobis. Id est vestri, vel de vobis, videlicet pro beneficiis Dei vobis collatis; memoriae vestri facientes in orationibus nostris, quas Deo sine intermissione offerimus, id est omni tempore opportuno: memoram operis fidei vestrae, id est laudabilis conversationis ex B fide nascentis (vel, opus fidei vocatur oris confessio), et laboris, quem in cultu divino habuistis, et caritatis, id est actualis dilectionis vestrae in Deum et proximum, et sustinentur speci, id est tolerantia adversitatatum, qua procedit ex spe Domini nostri Jesu Christi, id est ex spe futurae beatitudinis: quam spem Christus ut Deus, creando imprimit nobis. Consideratio eum præmit multum viam flagelli. Sic ergo memoriam vestri facimus ante Deum et Patrem nostrum, id est in conspectu sanctae Trinitatis, quam et pro vestró profectu jugiter imploramus.

Scientes, id est, nos qui vobis hae scri-
bimus, agnoscentes, 

Deo: conjective, inquam, vel certo scientes ex revelatione, electionem vestram, id est praedestinationem, videlicet quod praerogati estis ad vitam aeternam; vel, vos, o fratres dilecti, cam scientes per quedam signa praedestinationis: de quis bus subjungimus: quia evangelium nostrum, id est evangelica praeclatio, non fuit ad vos in sermone tamquam, sed et in virtute miraculorum, et Spiritus Sancto, id est, per manifesta dona Spiritus Sancti praedicationis nostra fulta est, et in plenitudine multa, id est, in magna abundantia divinorum charismatum praedicantium vos. Per impositionem namque manuum meorum datos est vos Spiritus Sanctus in Baptismo, etiam in signo visibili. Simile lucem est quod ad Hebraeos dicit Apostolus: 'Hebr. n, 3, Quomodo effugieimus, si tantam neglexerimus salutem, quae in nos confirmatum est, contestante Deo signis et portentis et variis virtutibus, et Spiritus Sancti distributionibus? Unde apud Marcum legimus: 'Marc. xvi, 28, Illi prefecti praeclaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Unde per hac magna miracula Thessalonicensis facile crediderunt. Sicut dictis per experimentiam, que est magistra veritatis, quales fuerimus, verbo et opere, in vobis, id est inter vos, et hoc, proper vos, id est propter vestram conversionem atque salutem.

Et vos, o fratres, initiatores nostri facti estis, id est, nostra vestigia estis secuti, multa adversa propter justitiam patiendo, et Domini, id est, etiam Christum imitati estis, conformando vos passionibus ejus: quia ut ille a populo suo dura persessus est, ita et vos a civibus vestris; excipientes verbum, id est praedicationi nostra consentientes, in tribulatione multa, id est cum magna persecutione vos a perseveris illata proper fidei receptio- nem. Excipientes, inquam, cum genudio Spiritus Sancti, id est cum interna conse- solatione a Spiritu Sancto infusa, ita quod liceat exterius tribularemini, intus tamen a Spiritu Sancto laetificabamini: prout Apostolus idem alibi ait, Sicut abundanti Il Cor. i, 3, passiones Christi in nobis, ita et per Christum abundat consolatio nostra. Ita ut facti sitis forma, id est perfectionis fi- deique exemplare imitatione dignissimum, omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia, que sunt provinciae Graeciae.

A vobis enim dabantur, id est divulgatus, est materialiter sermo Domini: id est, a vobis propter perfectionem vestram, sumpersentur alii occasionem loqueundi, laun- dandi ac praeclaudam verbum Dei, tan- quam accensi vestro exemplo. Et non solam in Macedonia et in Achaia, sed et in omni loco Christianorum ad quos fama vestra pervenit, fides vestra que est ad Deum, id est, qua ipsi in Deum tenditis, perfecta est, id est, plena et inclyta reputatur, ita ut non sit nobis necesse quidquam locui de ampliori praeconio vestri, vel pro informatione vestri, vel de vobis C ad alios incitandos.

Ipsum enim quibus notat est fides et conversatio vestra, de vobis annuntiant, id est, ad laudem vestri testantur, qualem introitum habuerimus ad vos, id est, quam fructuosus, felix et expeditus fuit ingressus noster ad vos, quorum tantum multitudinem tam perfecte convertimus, et quo modo, id est quam perfecte, conversio estis ad Deum a simulacris, id est idololatriam deserendo, servire, id est ad serviem- dum, Deo vivo et vero: per quem hoc loco intelligitur persona Patris, nam subditur: et exspectare quotidie, ut sitis semper parati ad mortem, Filium ejus ven- turum de celis manifeste in die judiciori: qui quotidie exspectantibus est, ut simus jugiter preparati visitari ab eo per mortem, prout ipse apud Lucam loquitur: Et Luc. xxii, 36, vos similis hominibus exspectantibus do- minum suum quando revertatur a nuptiis; et denuo alibi. Estote parati, quia qua hora non putatis, Filius hominis veniet. Quem Pater suscitavit ex mortuis tertia
die, videlicet Iesum, qui sua passione eripuit nos ab ira ventura, id est a panoia externa seu damnationis sententia, qua in die judicij contra impios proferetur. Nunc enim eripuit nos, quantum in ipso est, a peccatis propter quae hie illigatur. A Effectum vero redemptionis istius per sacramenta consequitur; et tandem ab omnii penealetate et imperfectione carnis ac anime, merito dominiee passionis eripuit emur, quando mortale hoc inductum immor- talitatem.

ARTICULUS II

EXPOSITIO CAPITULI SECUNDI: NAM ET IPSI SCITIS, FRATRES, ETC.

In superiori capitolo gratias egit Apostolus Deo pro beneficiis Thessaloniciensibus imperitus, bona quoque Thessaloniciensi commendavit; nunc sua praelectionis veritatem ostendit ex sincereitate conversationis quam habuit inter Thessalonicienses.

Quemadmodum enim, secundum philosophos, operatio arguit formam, sic conversatio monstrat legis ac fidei qualitatem. Nam et unumquequid judicandum est secundum maximum in quod potest, juxta Philosophum. Lex igitur christianae judicanda est secundum suum principale, finale ac summum, ad quod suum observatorem perducit. Hoc autem est privato amoris plena extinctio, atque divini amoris pura ardensque affectio. Ad quam perfectionem perducit lex Christi per ordinationessima atque honestissima media: qua sunt evangelica consilia ac praecepta, quibus humilitas, patientia, paupertas, castitas, mansuetudo, obedientia, similesque virtutes jubentur aut consultur. Omnis vero carnalitas, falsitas, simulatio, demum pactio, prohibitur artium usus, peinibus condemnatur et exstitur ab ea. Quae omnia tanto certius innotescet hominibus, quanto evangeliuam legem custodierint plenius. Unde internis ae devo- lissimis fanulis Christi, ipsa fides christianaque legis munilitia, quasi experientia constat quia vere a Deo fluxerunt. Pro-

ptet quod ait Salvator: Si quis voluerit voluntatem Dei facere, cognosceet de doctrina utrum ex Deo sit, an ego a me ipso loquar. Nec ignorantus quanta facial Deus pro his qui evangeliuam legem perfecte custodiant, quanta pro eis agat miracula, quomodo eos in vita, in morte, et post mortem mirificet, quam inefhah- ter eos versus conseletur, accedat, deificet, rapiat atque absorbeat. Quod qui experitur, de millo adeo certus est sicut de fidei veritate christianaeque legis san- citate.

Ait ergo beatus Apostolus: Nam et ipsi scitis, fratres, id est, ideo dixi predicta, videlicet quod alii annuntiant qualem intromission habuerimus ad vos, nam et vos ipsi, o fratres, scitis introitum nostrum, id est qualitatem adventus nostri, ad vos convertendos, quia non inanis fuit, id est non inanitas, non levies, non sine debito fine; sed ante accessum istum ad vos, passi diversa formenta, et contumelii affecti, sicut scitis aliorum relatu vel proprio visu, in Philippis, urbe Macedonie vobis proponqua atque subjicat. Hui enim Paulus et Silas virgis casii et inacercalet, imo durissime vinci fuerunt, occasione pulella quam Paulus a spiritu pythonic liberavit. Fiduciam habuitis in Deo no- stra, inmittendo eum auxilio, non propriis viribus, iopni, id est ad non inaniter lo- quendum, ad vos Evangelium Dei in mut-
ta sollicitudine, id est cum ingenti cura ac diligentia.

3 Exhortatio enim nostra, id est pradictatio qua admonuimus vos, processit non de errore, id est ex interiori falsitate aut infidelitate, sicut exhortatio haereticorum, neque de inimicidio, id est ex lascivo affectu aut prava intentione: neque in dolo vobis proposita est: quia ut beatus Job xiii. 7. Job loquitur, non indiget Deus nostro men-
dacio, ut pro illo dolos loquamur. Sed sicut probati, id est approbati vel electi, sumus a Deo, ut crederetur nobis Evangelium, id est, pradictatio evangelicæ legiis nobis committeretur. ita loquamur, sicut divinitus instituti sumus, non quasi hominibus placentes, id est finaliter plae-
cere quaerentes, quoniam Deus dissipavit ossa corum qui hominibus placet. sed Deo qui probat, id est, per prospera et adversa examinat, tentat et approbat, cor-
da nostra, alisque probata ostendit : jux-
a Ps. xiii. 6. Ps. xii. 5. la illud Sapientiae. Tanquam auro in formace probavit electos Dominus, et quas-
i hoeloanisti hostiam accepit illos.

5 Neque enim aliquando fainus in ser-
move adulationis, id est, nunquam vobis adulanter locuti sumus, sicut scitis. vide Prov xix. 25. in Proverbiis Salomon doctet: Non factes quemquam labis tuis: et Psalmographus,

Ps. cxv. 5. Oceum peceatoris non impinguet caput meum. Neque in occasione avaritiae, id est, temporale commodum nec directe nec indirecte quasivimus. Deus testis est, qui Jer. xxxiii. 23. apud Jeremiah dicit: Ego sum iudex et testis. Neque quaerentes ab hominibus glo-
rionem, id est laudem, fame clarificatio-
nem, aut venerationem. videlicet neque a vobis, neque ab aliis: quatenus, id est licet, possemus vobis oieri esse, id est debitam, ime et magnum venerationem a vobis exi-
gere, ut Christi apostoli, id est in quant-
um summni Sacerdotis vicarii: non tamen referendo honorem ad nos, sed ad Christi-
num finaliter. Vel sic: Quum possems vobis oneri esse, id est gravamen quod-
dam vobis inducere, requiring a vobis stipendia vite, ut Christi apostoli, qui spi-
ritualia seminando, merentur vestra tem-
poralia metere, id est de vestris temporali-
ibus sustentari ac vivere. Sed facti sumus
parvuli, id est humiles, in medio vestrum, exemplo Christi dicitens: Ego in medio Luc. xxii. 27. vestrum sum sicut qui ministrat: tamen quum si nutritex foret filios suos proprio
lacte in gremio suo. Ita, id est tam affec-
tuose, pie atque sollicite, desiderantes vos
capiere, id est, non bona vestra exteriora,

Aut temporalia emolimenta¹ optantes fer-
venerit, sed vestrum salutem, valebamus
traderis vobis non solum Evangelium Dei,
se etiam animas nostras, id est nos ipsos
vel vitam nostram, quasi parati mori, pro
vestro profecto et vestrò obsequio nos ex-
ponentes. quoniam carissimi nobis facti
estis, fidem recipiendo, tenendo, et opti-
me conservando. Ex iis liquet, bonum ac
licitum esse, interdum aliis demonstrare
dilectionis affectum qui ad ipsos habetur.
Hoc tamen interdum per accidens malum
ccest, videlicet quoniam habet speciem adu-
lationis, vel quoniam generat alteri glori-

exhortatio in cap. ii epistole i b. pauli ad thessalonicensium. — art. ii

12 sigillatum, vel omnes cum particularis des-

censione, (tangunt pater filios suos) de-

treceantes vos et consolantes, id est, tam
caritative ac diligenter deprecantes vos ad
faciendum quae bona sunt, et consolantes
vos contra adversa, sicut pater proprios
filios consolatur et instruit, testificati su-

mus, id est, cum allegatione testimonio-
rum sacre Scripturae admonitorum, vel
sub testimonio Sanctorum adjuvantium, ut
ambularetis, id est, de virtute in virtutem
procederetis, digne Deo, id est tam reve-
turernt ut decret summo Deo servire, et
ut digni sitis beatificari ab eo, qui voca-
vit vos, per suam inspirationem internam
et nostram praelacionem, in suum rga-
gnum, id est ad militantis Ecclesie (quam
Deus nunc regit) societatem. vel, in re-
gnum suum cælestè, ad quod jam vocati
estis, et gloriam, id est ad beatitudinem
sempiternam.

13 Ideo et nos gratias agimus Deo, propter
beneficia vobis collata, sine intermissione,
id est omni tempore apto; quoniam quam
acceptissetis a nobis verbum auditis Dei,
id est evangelicam praelacionem, quam
nos a Deo audivimus atque didicimus: de
quo verba scriptura est in Isaia : Domi-
ne, quis eredit auditum nostro, id est ver-

bis quae a te auditum es, accepisti illud,
non ut verbum hominum, id est non cum
mediocris attentione, vel consuetum homi-
nibus reverentia, sed sicut est verce, ver-
bum Dei, id est cum suum devotione et
pleno affecto. Si enim Christus de sua
praelacione testatur, Mea doctrina non
est mea, sed ejus qui misit me : multifil
magis Apostoli dicere potuerunt. Nostrum
verbum non est nostrum aut humanum,
sed Dei atque divinum, qui Deus operatur
in vobis qui credidistis, id est in vobis
creditibus. Operatur autem, non solum
praestando habitum gratiae et virtutum,
sed etiam intus movendo et excitando ad
bonum.

Insuper haudat patientiam atque constanti-
tiam Thessalonicenorum. Vos enim imita-
tores facti estis, fratres, Ecclesiæ Dei

14 A quæ sunt in Judæa, id est Christifidelium
Judæorum, qui in Christo Jesu fundati
sunt. Primitiva enim Ecclesia in Judæa
collecta, perfectissima conversationis fuit :
ideo aliarum Ecclesiæ cælorum erat exemplar
 seu forma vivendi. In quo autem illas initi-
tati sunt, adiectit : quia eadem in specie,
id est similis mala, passi estis et vos a
contributibus, id est concivibus vestris,
sicet et ipsi a Judeis infidelibus, id est
quœdâ fieclies Judei ad Judeis infidelibus.

Quemadmodum enim legitur in Actibus, Act. vii. 1.

B. Stephano occiso, facta est persecutione ma-
gna in Ecclesia Jeresolimitana, et infide-

les Judei raperunt bona fidelium. De
qua persecutione ad Hæbroœ scribitur : Ré-

memorandum autem pristinos diles, in
quibus magnum sustinuisse certam pas-

sionem : nam et vincitis compassi estis, et
rapiam honorum vestrorum cum gaudio
susceptis. His ergo similia Thessaloni-
censes perpessit sunt a civibus suis.

Qui infideles Judei et Dominum occide-

runt Iesum, quoniam mortem ejus præeci-

raventur a preside, et Prophetas quosdam

novi Testamenti, multos quoque veteris

Testamenti Prophetas occiderunt. Non ta-

men idem numero occiderunt Christum

et illos Prophetas. Sed loquuntur de Judeis

committere, pront omnes perversi, sunt

una generatio. Juxta quem modum ait Sal-
avor in Evangelio ad Iudaeos : Veniet su-

per vos omnis sanguis justus, etc.; et so-

quitur : Zacharie, quem occidisti inter

templum et altare. Hinc etiam in Actibus

Apostolorum, Stephano loquent Judæis : Le-
pates, inquit, vestri occiderunt eos qui

permissi sunt ut paet in Actibus, unde

divit Christus Apostolis : Si me persecu-
ti sunt, et vos persequerunt. Et Deo non

placeat. Impossible quippe est sine fide


15 Math. xvi. 13. 

C reperunt a præside, et Prophetas quosdam

novi Testamenti, multos quoque veteris

Testamenti Prophetas occiderunt. Non ta-

men idem numero occiderunt Christum

et illos Prophetas. Sed loquuntur de Judeis

committere, pront omnes perversi, sunt

una generatio. Juxta quem modum ait Sal-
avor in Evangelio ad Judæos : Veniet su-

per vos omnis sanguis justus, etc.; et so-

quitur : Zacharie, quem occidisti inter

templum et altare. Hinc etiam in Actibus

Apostolorum, Stephano loquent Judæis : Le-
pates, inquit, vestri occiderunt eos qui

permissi sunt ut paet in Actibus, unde

divit Christus Apostolis : Si me persecu-
ti sunt, et vos persequerunt. Et Deo non

placeat. Impossible quippe est sine fide


16 John viii. 17. 

17 Math. xvi. 13. 

18 C raverunt a præside, et Prophetas quosdam

novi Testamenti, multos quoque veteris

Testamenti Prophetas occiderunt. Non ta-

men idem numero occiderunt Christum

et illos Prophetas. Sed loquuntur de Judeis

committere, pront omnes perversi, sunt

una generatio. Juxta quem modum ait Sal-
avor in Evangelio ad Judæos : Veniet su-

per vos omnis sanguis justus, etc.; et so-

quitur : Zacharie, quem occidisti inter

templum et altare. Hinc etiam in Actibus

Apostolorum, Stephano loquent Judæis : Le-
pates, inquit, vestri occiderunt eos qui

permissi sunt ut paet in Actibus, unde

divit Christus Apostolis : Si me persecu-
ti sunt, et vos persequerunt. Et Deo non

placeat. Impossible quippe est sine fide


19 John xxii. 30. 

20 Math. xvi. 13. 

21 Heb. xi. b. 

22 placeat. Impossible quippe est sine fide


23 place cere Deo. Unde apud Jeremiæ Chris-

 tus testatur : Facta est mulier hereditas

mea quasi leon in silvis; dedit contra me

corem suam, io deo odii cam. Et in Osee :

Nos autem, o fratres, desolati a vobis, id est vestrae presentiae consolatione privati. ad tempus : privati, inquam, vestrae presentia. ore, adspectu, id est quantum ad vocalem collocationem et corporalem adspectum, non corde. id est non quantum ad copulam caritatis: nam et spiritu presens sum vobis, et dilectione intimius: abundantius solito festinarius fieciam vestrum videre, id est vobis corporaliter presentes adesse. cum multo desiderio : quoniam voluimus venire ad vos, quia audivimus vos in tot persecutionibus constitutos, propter quod optavimus vos renorare in Domino, ego quidem Paulus et semel et iterum, id est, his, ex quo recessi a vobis, tentavi reverti ad vos; sed impedivit nos Satanæ Deo permitteunte, id est, aliquam nobis occupationem proculavit, per quam impediti sumus venire ad vos.

Nec mirum quod voluimus venire ad vos: Quæ est enim spes nostra, id est materia nostræ fiducie, qua confidunt fructuosam esse nostram praedicationem in merito ac prænio, aut gaudium, id est materia nostræ consolationis in præsentì, aut corona glorie, id est ornamentum felicitatis nostræ futurae? Nonne vos, discipuli nostri præclari, ex quorum saneta conversatione speramus fructuosam esse nostram laborem, de quorum profectum gaudemus, de quorum etiam beatificatione gloriiurì, copiosiusque glorificandi sumus? Vos itaque estis haec omnia nobis ante Dominum nostrum Jesum Christum, id est coram Christo: quod maxime apparebit, in adventu ejus in die C judicii.

ARTICULUS III

EXPONIT CAPITULI TERTII : PROPTER QUOD NON SUSTINENTES AMPHIS.

OCIS divinae Scripturae facilibus im-

morandum non reor, nisi forte ubere mer moritatem contincant. Nunc ergo in lori eis epistolarem historicis atque facilibus celerius transibis.

1 Propter quod, videlicet quoniam tantum diligiumn vos, non sustinentes amplius, id est diutius non differentes nostrae car-

ritatis affectum vobis ostendere, placuit nobis, id est mihi et Silvano, renovare Athenis gratia praeceptionis, solis, id est mihi et Silvano (ut dictum est), aliis discipulis ad diversa loca destinatis. Et mi-

simus Timotheum fratrem nostrum, et ministrum Dei in Evangelio Christi pra-

dicando, ad confirmandas vos in persecutionibus constitutos, et ehortandum vos pro fide vestra firmandi, id est, quatenus roboremini semper in fide, cujus firmi-

tas omnium virtutum actus confortat; ut nemo vestrum moveatur, per impatienti-

am aut pusillanimitatem, in tribulationibus istis praebentibus et transitoriiis, qui

non sunt condignae ad futurum gloriam. Nam supra modum aeternum glorie pon-

did operantur innobis. Hinc ait Psalmi-

sia : Qui tribulant me, exsaltabant si mo-
tus fuero. Et Petrus ait in Canonicis sua

prima : Communicantes Christi passioni-

bus gaudente, ut et in revelatione gloriae ejus gaudeatis. Ipsi enim scitis quod in

hoc, id est ad sustinendum adversa, positi

sustentum in isto exilio : quia per multas tribulationes oportet nos inventum reu-

culum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam sus-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in
docum. Propterea scriptum est : Hoc est gratia, si propter Dei conscientiam susti-
tinet quis tristitias, patiens injuste : in

C propter justitiam, sicut et factum est, et

scitis verum esse quod diximus, quamque

impetum est.

Propterea, scilicet, ne moveamini in

tribulationibus istis, et ego amplius non sustineam, id est diutius differe non va-

lens vestrum statum perceperis, propter ardentem amorem, qui facit sollicitum ip-

sum amantem de preoccavendis anati per-

riculis, nisi Timotheum ad vos didicum

antequam scripsi ; vel. Misit praesentem
epistolam : ad cognoscendum fidei ve-

stram, id est, ut ab eo redeunde perci-

am fidei vestre stabilitem, de qua cer-

tificari auxinis cupio: ne forte tentaverit, id est, impugnaverit sive deceperit, vos is

qui tentat, id est diabolus, cujus officium

est tentare, et inanis fiat labor noster, id

est, praedicatio nostra infraestuosa fiat, quantum ad vos, quanvis nobis infra-

estuosa esse non polerit.

Nunc autem, quoniam praesentem dicto

aut mitto epistolam, veniente Timotheo,

quem dudum ante editionem epistola hu-

jus ad vos misi, ad vos a robis, et an-

numantiane nobis fidem et caritatem ve-

stram, id est perfectionem et opera fidei
caritatisque vestrae, et quia memoriam

noster habetis bonam, id est sinceram ac

nobis perpetue, semper desiderantes nos

videre oculo corporali, sicut nos quoque

vos videre optimus ; ideo consulati su-

mus, fratres, in robis, id est in considera-
ingen perfectionis et gratiae vestrae, ve-

stroque profectui ex animo congandemus, in omni necessitate, id est penuria, et

tribulatione nostra : consolati, inquam,

per fidei vestrae stabilitate, quantum num vivimus dele-

tabiliter et juvende, si vos statis in Do-
merno, firmiter adhaerentes Deo per fidem, dilectionem et fortitudinem cordis. Et merito consolati sumus: Quam enim gratiarum actionem possimus Deo retribuere pro vobis, nos constituti in omni gaudio spirituali, quod gaudemus propter vos, id est propter beneficia vobis collata, gaudemus autem ante Dominum nostrum, id est in conspectu divino, videlicet juste et religiose et in divinae præsentiae loco constitue nos ipsos? quasi dicat: Dignas et sufficientes rependere gratiarum actiones non possimus, quia de vestris sien de propriis gloriamur profectibus. Nocte ac die, id est certis horis diei nostisque, abundantius, id est plus solito, orantes Deum, ut videamus facies eastras, id est, ut dirigat Deus viam nostram ad vos, et compleamur ca quae desint fidei vestra, id est, notitiam Scripturam qua fides pereficit, plenius vobis jam imprimamus, quoniam capiores nunc estis quam olim.

Ipse autem Deus et Pater, id est Pater aeternus, et Dominus Jesus Christus, qui sunt unus director, dirigat viam nostram, A id est gressum pedum nostrorum, ad vos. Vos autem Dominus multiplicet merito et numero, et abundare faciat caritatem vestram in incicem et in omnes, id est, hoc tributat vobis, ut ferventer diligatis mutuo et ceteros omnes, quemadmodum Deus fecit et nos caritate abundare in vobis: ad conferenda, id est, ut caritativa confirmemus, corda vestra, ut sint sine querecla in sanctitate, id est irreprensibiliter sancta, ante Deum et Patrem nostrum, non solum coram hominibus qui B decipi possunt: et ut talia inueniatur in adventu Domini nostri Jesus Christi cum omnibus Sanctis ejus, id est in diei judicii, quando Salvator venturus est cum omnibus eoli civibus ad finale judicium, sicut in Isaia legitur: Dominus ad judicium veniet cum senioribus populi sui et principibus ejus: et in Zacharia, Veniet Dominus Deus meas, omnesque Sancti C ejus cum eo. Unde et Judas in sua ait Canonica: Ecce veniet Dominus in sanctis Judæ-i4,35, millibus suis facere judicium, et arguere Omnes impios. Amen.

ARTICULUS IV

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI: DE CETERO ERGO, FRATRES, ROGAMUS VOS ET OBSECRAMUS, ETC.

COMMENDATIONE perfectorum indueta, descendit Apostolus ad specialem instructionem imperfectorum. Quamvis enim Ecclesia Thessalonicenium pro majori parte fuerit virtutibus probata, quidam tamen eorum certis vitis servierunt, quos praesentii capitulo Apostolus corrigit et informat: primo, fornicarios. Gentiles quippe incarnationem simplicem reputaverunt licitam: propter quid quidam eorum, etiam post conversionem, pront erant ex pristina consuetudine ad fornicationem.

Ait ergo sanctus Apostolus: De cetero ergo, fratres. id est, quoniam tantas pro vobis Domino gratiarum actiones et preces obtulimus, proinde rogamus vos, et obsecramus, id est, per sacrorum commemorationem precamur. in Domino Jesu, id est secundum voluntatem et institutionem Christi, ut quemadmodum accepi stis, id est didicitis, a nobis sermone et opere, quonodo vos oporteat ambulare, id est, quam timorate et reverenter necesse sit vobis Deo servire, ambulando per arcam viam que ducit ad vitam, et Matth. xii, placere Deo per quotidiam profectionem, sic et ambuletis, id est, taliter ambuletis
Luc. 1,74, coram Domino, serviendo ei in sanctitate atque justitia cunctis diebus, per vias, observationes seu operationes mandatum
rum coelestium: ut abandetis magis in
spiritibus divitis, quae sunt splendor
gratiae, virtutes atque scientiae. Denique
ideo obseco hae: Scitis enim que pre-
cepta dederim vobis, quum apud vos es-
sem. per Dominum Jesum, id est Christo
loquente ac praecipiente per me.

Hic est enim voluntas Dei, id est res
placeus Deo, vel mandatum, signum ex-
sistens voluntatis divinae antecedentis vel
consequentis, sanctificatione vestra, id est
purgatio a peccati: pront a B. Petro in-
ducitur, Patienter agit Dominus propter
vos, nolens aliquem perire, sed omnes
ad penitentiam reverti: ut abstineatis vos
a fornicatione, quae est mortale pe-
catum. Nam qui fornicate, peccat in
proprium corpus. Ut sciet scientia effi-
caci et virtuosa navisqueque vestrum vos
sum: id est proprium corpus, possidere,
ipsum per rationem regnando, ac posside-
amur ab eo, sensibilitate rationi pravalen-
te: possidere, inquum, in sanctificatione,
id est virtutum et castitatis munitione, et
honore, id est in statu honesto, carniulum
vitiorum turpitudinem fugiendi: non in
passione desiderii, id est non in carnali
concupiscencia, ei consentiendo, vel cam
opere exsequendo, sicut et gentes que
ignorant Deum, loquendo de cognitione
formata atque distincta, Nam etiam dicant
se nosse Deum, tamem opere negant. Unde
Galat. x.21. Galatis dictum est: Qui autem sunt
Christi, earnam sum crucifixierunt cum vitis
et concupiscientia. Apud Ecclesiasidianum
Eccli. xxm. quoque ortar vir sapiens: Aufer a me ven-
tris concupiscenciam, et concubitus con-
cupiscencia non apprehendat me. — Et
ne quis superpredicator, id est, alium vi-
venter supplcitet, sive impie opprimat,
neque circumventiat, id est decipiat, in
negatio aliquo fratre, id est proximum
sum: quantum videas, id est justus ut-
tor, est Dominus de his omnibus vitis, sicut
predicibus vos et testificati su-
A manus, id est, firmiter asserimus. Scri-
ptum est enim in Levitico: Non facies
calumniam proximo tuo, nee vi opprimes
Luc. x.7, cum. Et sicut Jacobus asserit, Judicium
Iacob.13. sine misericordia fiat ei qui non fecerit
misericordiam: quanto magis ei qui fe-
cerit fraudem aut violentiam?

Non enim vocavi nos Deus in im-
munditiam, id est ad hoc ut sordibus
peccatorum contaminemur, sed in san-
cificationem: justa illud Zacharia. Ser-
viamus illi in sanctitate et justitia. Ideo
in Deuteronomio Moyses loquitur: Per-
fectus et absque macula eris cum Domi-
no Deo tuo. Similidentique ipse est causa
amoris. Propertiae sanctus Dominus Deus
noster sanctos requirit ministros, secum-
dum quod ait in Levitico: Nolite conta-
aminare animas vestras. Ego enim sum
Dominus Deus vester. Sancti estote, quo-
niam ego sanctus sum. Vult ergo elemen-
tissimus Deus, pater piissimus, ut ei in
virtutibus assimilemur.

Ipse qui hae praecepta spernit, non
C hominem spernit, id est, non solum me,
vel alium Dei ministrum, ex parte Dei ista
jubentem, contentis seu vilipendit, non
satagens obedire, sed Deum principaliter
spernit seu inhomoral. Qui consonat quod
apud Lucam ait Salvator: Qui vos auditi, Luc. 3,16.
me audiet: et qui vos spernit, me spernit.
Unde et Moyses filiis Israel loquens: Non
Ezud. xvi. contra nos, inquit, est vestrum murrem, sed
contra Deum. Christi ergo viariris
tanquam Christo, reverenter ac prompte
obedire debosce. Qui etiam Pater vel Filius
dedit Spiritum Sanctum suum in
nobis, id est, cordibus nostris illum im-
fudit, conferendo nobis dona ipsius: ut
dictum aliis locis est plenius. Unde apud
Romano testatur: Caritas Dei diffusa est
Rom. v,3, in cordibus nostris per Spiritum Sanctum,
quie datus est nobis. Et apud Joanne
Christi loquebatur discipulis: Ego
Ezud, xvi. gabo Patrem, et alium Paracletum dabit
nobis, Spiritum veritatis.

De caritate autem fraternalitate, id est
dilectio fraterna et opere ejus, non me-
Ezech. xx, 17.  


morte proximorum tristari ac flere: pri- 
mo, propter naturalis pietatis affectum: 
secundo, propter monstrandum dilectionis 
indicium; tertio, ad consolationem ali- 
orum: quarto, propter damnum quod incur- 
rit Ecclesia ex morte justorum. Sic Amb- 
rosius planxit devotos sacerdotes.

Si enim credimus: quod utique necesse 
est credere: quod Jesus mortuus est in 
die Paraseves, et resurrexit tertio die; 
ita credendum est quod et Deus Trinitas, 
cos qui dormierunt, id est defuncti sunt, 
per Jesum. id est in fide et gratia Christi 
qui obdormierunt in Domino, sicut et de 
Stephano scriptum est in Actibus aposto- 
llicis), adducer at regnum caeleste, beati-
ficatos in anima et corpore, cum eo. id 
est cum Christo, qui peracto judicium cum 
electis ascedend ad caelos, ideo apud Jo-
nanem ait: Pater, quos dedisti mihi, volo 
nt ubi sum ego, et ilii sint mecum, ut 
videant claritatem meum. Vel. Adducet 
cum eo, quia electi qui interim mortun-
tur et glorificantur, simul cum Christo et 
in ejus ducatu ad judicium venient.

Insuper ponit Apostolus modum ac or-
dinem resurrectionis futurae. *Hoc enim 
voluit dicium in verbo Domini, id est in 
doctrina Christi, videlicet sicut a Deo di-
dicarium, nec proprio sermone utinam: 
quia nos qui viviis, qui residui sumus, 
id est illi ex nostris qui in die judicii 
fuerint vivi inventi atque superstites, ita 
quod nee ab Antichristo, nee alimunde oc-
cisi sunt, in adventu Domini, id est Chri-
sto ad judicium descendente, non preve-
niiciumus eos, id est, non resurgamus ante 
cos, qui dormierunt, id est, qui longo tem-
pore ante defuncti fuerunt. Omnes enim 
simul resurgent, quoniam resurrectio erit 
in instanti, aut certe in brevissimo tem-
pore, sicut prædicti Apostolus: in mo-
mento, in iucuo oculi. Commencat autem 
se Apostolus illis qui tunc erunt, pro-
pter unitatem mystici corporis Christi: 
quod prima facie non intelligentes Thes- 
salonicenses, putoabdu judicium genera-
le tempore Apostoli consummantium. Et

Quod autem non praeventimus illos, sec-
candum hunc sensum, hinc constat: Quo-
niunm ipse Dominus Christus in jussu, id 
est actuali impero, quo mortuorum re-
surrectionem jubebit, et in voce archan-
geli, id est facta a se ipso, qui est magni 
consilii Angelus, angelorumque princeps:

inquo et eis ait apud Ioannem. Veniet hora, 
in qua omnes qui in monimentis sunt, 
auident voce Filii Dei. Vel. In voce ar-
changei, id est Michaelis, qui est princeps 
and custos Ecclesie, qui Deo jubente di-
turus est: Surgite, mortui, venite ad 
judicium. Multi autem angelorum mini-
sterium exhibebunt circa mortuorum re-
surrectionem, cineres colligendo, suste-
ando, ad locum judicii deferendo, magnum 
quoque terrorem terrabilis voce impius in-
citando. Propter quod in Mattheo legi-
nus: Mittet angelos suos cum tuba. Unde 
jam subditur: et in tuba Dei, id est cum 
praedicta voce archangelii vel imperio Chri-

C qui: que nomine tubae designatalitur, quo-
niam alte et clare sonabant: vel, propter 
similitudinem tubae corporae veteris Te-
menti, per quam Judaei congregabantur 
ad concilium, commovebant ad praedi-
un, vocabant ad festum. Simili modo 
hac tuba vastantes congregabantur ad 
concilium judicii, ad praelium quoque quo 
orbis terrarum pugnabit contra insensa-
tos, et ad solemnitatem eternam. Desce-
dent in propri persona atque visibili forma, 
de voce empyreo, juxta illud Apocalyp-
si: Ecce veniet cum nubibus, et videbit 
cum omnis oculis, et qui cum pupu-

El mortui qui in Christo sunt, id est, 
qui interim in Christo per mortem quie-
vetur, resurgent priini. Deinde nos qui 
vivimus, id est, qui tunc vivi invenien-
tur, qui relinquentur, id est, qui usque 
ad diem illum in vita dimittentur, et sie-
unt iam dictum est, residui erant, simul, 
id est pariter et eodem momento, cipie-
rur ab angelis cum illis qui ante nos
ARTICULUS V

EXPOSITIO CAPITULI QUINTI : DE TEMPORIBUS AUTEM ET MOMENTIS NON INDIGETIS UT SCRIBAMUS VOBIS.

LOCUTUS est in praecedenti capitulo D Apostolus de resurrectione futura et die judicii: nunc reddit discipulos cautos circa expectationem illorum, ponitque doctrinas saluberrimas, compendiosas, moralitate repletas: quas qui impleverit, futurum illud judicium secure exspectat. Itaque ait: De temporibus autem securi adventus Christi seu resurrectionis communis, videlicet quod anni restent antequam compleatur, et momentis, id est determinata hora qua venturus est Christus, non indigetis ut scribamus vobis, quia quod sciri potest de hoc, vobis jam sequitur, in mulibus, quae nos suscripint, sicut Christum ascendente in aera susceptit, obiitam Christo in aera: quia et nos in aera transferemur sive levabimur, et Christus descendet in aera super vallem Josaphat. Proprie quod apud Matthæum indicatur: Media nocte clama factus est, Ecce sponsus venit, exite obliviam ei. Unde in Joeli Deus loquitur: Consurgant et ascendant gentes in vallem Josaphat, quia ibi sedebant ut judicem omnes gentes in circuitu. Et sic semper, id est aeternaliter, cum Domino crinis in patria, prolata illa sententia: Venite, benedicti Patris mei, pecipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi. Proterea magna est difficultas, quomodo intelligendo sit ister priorum hujusmodi ac posteriorum ordo, de quibus dicit Apostolus: Mortui qui in Christo sunt, resurrectur primi: deinde nos qui vivimus, qui relinquimur. Nunc enim predictum in patria, prolata illa sententia: Venite, benedicti Patris mei, pecipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi. Præterea magna est difficultas, quantum de intelligendis sit ister priorum et posteriorum. Unde nec commenandis videtur, Mith vero (melior salvo judicio) apparat, quod ista prioritates ac posterioritas referente sint ad ordinem quod incipit reparatio ursi desit destructo. — De vivis autem qui in die judicii inveniuntur in terra, aliqui dicitur quod in re quod rapit quem rapientur in aera, morientur et incinerabuntur, simulque cum aliis suscitantur. Secundum primam responsionem hanc dici potest, quod predicta prioritates et posterioritates resurrectionis erit temporalis: aliis namque ante hunc raptum resurrectur. Communius tamen tenetur, quod in igne conflagrationis morientur. [Itaque consolamini invicem in verbis istis.]
A judicatuer a Christo. Siciebat namque Apostolus diem finialis judiciei multum distant: vide loco de illa nof dixisset hominibus sui temporis. Vos autem in tenebris non estis, etc., quasi, si in tenebris essent, ab illa die comprehendi potuissent. Sed istud facile solvitur. Sicut enim in praecedenti capitulo dixit Apostolus de longe futuris, eis videlicet quibus crunt viventes circa diem judiciei, in sua persona. Nos qui vivimus, qui residui sumus, etc., ita hoc loco per presentes, designat futuros electos, propter unitatem mystici corporis Christi.


Denique super haec verba, Quum dixerint, Pax et securitas, tune repentinus eis superveniet interitus, dicit glossa: Mini-

Cur vero Thessalonicenses non sint in tenebris, subdit Apostolus. Oannes enim vos filii lucis inereate, videlicet Christi, estis: qui ait, Ego sum lux mundi: de quippe Evangelista: Erat lux vera quae illuminat omne hominem. Vel. Filii lucis, id est gratia et fidei. Unde ait Salvator: Dum lucem habetis, credite in lumine, ut filii lucis sitis. Et filii diei, id est temporis gratiae seu novi Testamenti, atque virtutum. Unde ad Romanos dictum est: Nox proecessit, dies autem appropinquavit: et Zacharias ait, Applicabuntur genses multæ ad Dominum in die illa. Christus quoque per diem intelligi potest, sicut in Hymno cantatur: Christe, qui lux es et dies, etc. Et non estis noctis, id est temporum justæ ultionis: de quibus in Actibus Apostolorum legimus. Tempora prioris ignorantiae despiciens Deus, Neque estis tenebrarum, id est vitium ac di-
versorum errorum: hoc est, non pertinet ad tempora reprobationis et ira, nec vitii deservit, sed estis in tempore gratiae et statu salutis.

6.igitur non dormitans somno culpae, torpens in vitii, sicut et ceteri ignavi, negligentia et intimorati; sed vigilans, id est, vigili mente insitamis divinis: non enim dormientibus, sed vigilantibus, provenit regnum Dei: et sobrii simul temperantiam observando. Qui enim dormiunt, jacent in vitii, noce dormiunt, id est, tempore sua internae excitatione et ignorantiae, hoc faciunt. Omnis enim pereans, est ignorant, secundum Dionysium et Aristotelem. Et qui ebrii sunt, gulose vivendo, noce ebrii sunt, id est, in mentis caligine tales consunt, ita ut rationis et gratiae lumine sint privati. Vos autem qui diei sumus, id est, claritati virtutum intendant, sobrii simul, quatenus habentes victum et vestitum; contenti suis. Unde et Sapiens orat: Tantum vicit meo tribue necessaria. Induti loricam fidei et caritatis, id est, sic interiora nostra armantes seu munientes fide, quantum ad intellectum, et caritate, quantum ad voluntatem, quemadmodum armatur corpus materialis lorica, et galeam spem salutis, id est, ipsa futurae beatitudinis muniamus animam nostram, sicut defenditur corpus galea corporali. Nam et spe salvi facti sumus; et omnes qui sperant in Domino, non infrinmunt.

9. Quoniam non possit nos Deus in hoc mundo, vel in statu fidei christianae, in iram, id est ad hoc ut pereamus, sed in acquisitionem salutis, id est ad hoc ut aeternam felicitatem mereamur, per Dominum nostrum Jesum Christum, id est virtute et gratia ejus, qui mortua est pro nobis salvandus; ut sine vigiles, id est, in haec carne vivamus, seu exterioribus sensibus et ratione uturamus, sine dormitione somni naturalis vel mortis corporalis, simul ea illum circum, id est, in Christo vitam gratiae vel gloriae habeamus. Propër quod consolamini invi-
Enarratio in cap. V Epistolæ I B. Pauli ad Thessalonicenses. — Art. V

ficit mihi, sic faciam ei; exspecta Domi-
num, et liberabit te. In Ecclesiastico quo-
que ait Scriptura: Relinque proximo tuo
nociendi te, et tune deprecantis tibi peceta
salvætur. Sed semper quod bonum est se-
cetaminis, id est, exsequamini vel inutel-
mini, in invicem, ut unus imitetur bonum
alterius, et alteri bona impendat, et in
omnes extraneos sectaminis bonum bis mo-
dis, Virtutes igitur aliorum consideramus
et imitemur, non vitia. Semper gaude
t in Domino, utpata omni tempore oppor-
tuono, tam in adversis quam prosperis. Et
simili modo sine intermissione orate, nul-
nam debitam orationis homam omittendo.

In omnibus quae accidunt vobis, et in pro-
speritatis aliorum, gratias agite Deo:

Quemadmodum Isaia dicit Miserationum
Domini recordaborem, laudem Domini su-
per omnibus bonis quasi reddidit nobis.
Hæc est enim voluntas Dei, id est, ho-
rum exsecutio placet Deo, in Christo Jesu,
id est, prout Christus edocuit, et siue ip-
si in Christo hæc impetratur, in omnibus
vobis, quia vult Deus ut vos omnes ista
agatis.

Spiritus, id est Spiritus Sancti donum, 
videlicet gratiam devotionis et sancti fer-
voris, notile existinguere in vobis vel aliis,
aperciendo cordis vestri juxta domeni
seu peccato mortali. Prophetias, id est
expositiones Scripturarum, eloquia Pro-
phetarum, sua revelationes qua interdum
simplexius sunt, notile spernere, sed re-
verenter audite ac discite. Omnia autem
probate, id est, universa qua probatione

digna sunt, per rationem discretion, seapa-
rando praetium a vili. Quae vero man-
ifesta mala sunt atque prohibita, discus-
sione non indigent. Quod bonum est recte
rationis judicio, vel Scriptura testimonio,
tenete memoriter et operanter, inhæren-
do jugiter actibus virtutis. Ab omni spe-
cie mala abstinete vos, id est, non solum
veraciter, sed et apparenure mala vitate,
ne quis scandalizetur.

Prererea orat Apostolus pro Thessalo-
nicensibus, quatenus Deo operante, exhor-

tiones seu jussiones præmemoratas ad-
impleant. Ipsa autem Deus pacis dator et
enim, sanctificat vos per omnia, id est,
universis virtutibus muniet, ornet atque
perficiat vos, ut integer. id est a corru-
pctione vitiorum immunis, spiritus vester,
id est mens seu superior pars animae, et
anima, quantum ad vires suas inferiores
res, integra a lasione peccati: incorruptio

ipse vel, est in vires quæterite, discite.
est videtur vili. est Non in alteri peccato

II, cap. xviii, 19. Isaiæ, cap. lxii, 16

Ps. cxlv, 4. Matthæi, cap. ii, 12.


Ps. cxiv, 34. Matthæi, cap. iv, 34.

Ps. cxv, 4. Matthæi, cap. iv, 34.

Jer. xv, 19.
hoc loco discipulos suos. Et responden-
dum est, secundum Thomam, quod adju-
rare non est alium ad jurandum induce-
re, sed per similitudinem juramenti a se
induci, alium ad aliquid agendum pro-
voicare. Dicitur enim adjurare, quasi ad
aliquid jurare, videlicet ut aliquid fiat ab
alio. Sic autem potest homo adjurare su-
periorem suus per modum deprecationis,
subditos vero per modum jussionis, quos
etiam ad jurationem constringere potest
propter necessarium causam. Quum vero
aliquis vult ab alio quidpiam obtinere per
adjurationem sine impositione necessita-
tis, talis adjuratio omnibus licet. Origenes
autem loquitur de adjuracione, qua quis
vult alium cogere ut sibi metipsi juret.
Nulladmodum princeps sacerdotum ad-
juravit Christum. Horum determinatio ple-
nius continctur in secunda secundae, qua-
stione 90.

Gratia Domini nostri Jesu Christi, sine qua nullo momento esse potestis in statu
salutis, sit semper voscum. Ipse enim
ad supernaturalem finem nos condidit:
ad quem perducit non possumus, nisi per
supernaturalia media. Ideo nunquam de
nobis præsumere, nunquam inaniter glo-
riari debemus, sed pietati benignissimi
Creatoris indesinenter inniti, qui est su-
per omnia Deus sublimis et benedictus.
Amen.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM II BEATI PAULI

AD THESSALONICENSES
CLARA est, et qua nuncquam marcescit sapientia, et facile videtur ab his qui diligunt et quarrunt eam. Sap. vi. 13.

Quoniam veraciter scriptum est, Auris bona cum omni concupiscentia audiet Eclesi., sapientiam. Thessalonicenses tanquam boni discipuli, doctrinam praecedentis epistolae cum ingenti diligentia adverterunt. In qua quum scriptum conspieerent, Nos qui vivimus, qui relinquimus, simul rapiemur cum illis, etc., opinati sunt Christum fuisse ad judicium finale venturum in diebus suis, præsertim quum et tribulationes corum pene quotidie angerentur. Quo cognito, scriptis eis Apostolus ab Athenis hanc secundam epistolam per Tychicum et Onesimum: qui et priorem detulerunt epistolam, et verba Thessalonicensis retulerunt Apostolo. Hortatur ergo eos Apostolus ad patientiam, et diem judicii nondum instare testatur, inquietosque dure redarguit.
ENARRATIO
IN EPISTOLAM II BEATI PAULI
AD THESSALONICENSES

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO PRIMI CAPITULI : PAULUS ET SILVANUS ET TIMOTHEUS ECCLESIE THESSALONICENSEM.

1, 2 P A U L U S et Silvanus et Timotheus, Ecclesia Thessalonicensium, in Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo, etc.

1Thess.1.1. Omnia verba haec in exordio epistolae precedentis exposita sunt. Nam et verbo et sensu idem est utriusque epistolae principium.

3 Gratias agere debemus Deo semper, id est omni tempore congruenti, pro vobis, id est propter beneficia vobis divinitus praestita, o fratres : ad hoc enim tenemur tamquam pastores vestri. Caritas quoque qua de vestra salute gaudemus et Dei honorum conceptum, ad hanc nos gratiam actionem constringit. Ita ut dignum est, id est multum affectuose atque humiliter, sicut pro tantis beneficiis, tanto benefactori a tantillis gratias agi decret. Quoniam supercrescit, id est, plurimum proficit, fides vestra : nam per illuminationem Spiritus Sancti fit clarior, atque per opera bona vivaeor ; et autem caritas uniuscujuscumque vestra in invicem, id est, unusquisque vestrum alium amat ferventer spirituali et sancta dilectione : ita ut et nos ipsi in vobis, id est de vestra perfectione, vel in perfectionis vestra consideratione, gloriemur in Ecclesiis Dei. id est coram congregationibus Christianorum, ad quorum aedificationem latanter referimus vestras virtutes : gloriemur, inquam, pro, id est de, patientia vestra et fide, quae fortiter conservatis in omnibus persecutionibus vestris, que extrinsecus infliguntur, et tribulationibus aliis, quas sustinetis, in eceplum, id est in declarationem, justi judicii Dei futuri in mor- te en jugubiet, vel in die novissimo. Tribulationes quippe quas sustinetis, testantur B et manifestant quod Deus post hanc vitam judicat patientes et inferentes, red- dens singulis quod merentur, videlicet patientibus gloriam. Qui enim humiliatus fuerit, erit in gloria. Quamnamque cernamus in haec vita impios prosperari et justos opprimere, justos autem adversitatis fatigari et opprimi etiam usque ad mortem, oportet concedere quod justus et sapiens Deus post hanc vitam omnia recte disponat, juste judicet, et optime ordinet : quod non fit nisi per justam 

C damnationem malorum et beatificationem justorum. Ut digni, id est gloriosi, ha- beamini (vel, Digni habeamini, id est, di-

John.xvii.29.
qui sitis per opera sancta recipi) in regno A
Dei, id est Ecclesia triumphanti ac throno coelesti, pro quo, videlecet ut sic digni habeamin ti, et patimini tanta adversa, pen-
santes illud Evangelii : Gaudente in illa hora et exultate, ecce enim merces re-
stra copiosa est in coelis. Si enim compati-
tur, et conregnaminus.

6 Si tamen, id est quia, justum est apud
Deum, id est, in mente divina hoc ju-
stum censetur, retribuere tribulationem
his qui vos tribulant, id est persecutori-
bus vestris debitas reddere penas pro pe-
nis quas vobis infligunt. Quod utique ju-
stum et est continget, sicut et Psalmista
testatur : Qui custodit veritatem in seculu-
um, facit judicium iuriam patientibus.
Unde et in Job habetur : Deus inulturn
abire non patitur. Justum quoque est apud
Deum, et vos qui tribulamini propter
justitiam, requiecan dare aeternam nobis-
cum in patria. Ideo namque in libro Sa-
pientiae legimus : Deus tentavit illos, et
invenit illos dignos se; ideoque accipient
regnunm decoris, et diadema speciei de
manu Domini. Et in Apocalypsi : Ista sunt
qui venerunt de tribulatione magna, id-
eo sunt ante thronum Dei.

Hac autem retributione plenarie fiet, et
justum est apud Deum eam comi ler, in
revelatione, id est manifesta apparitione,
Domini Jesu venienitis de caelo in die no-
vissimo, cum angelis virtutis ejus, id est
angelis sanctis suae divinae potestati, imo
et suae humanitatis subjectis; in flamme
ignis dantis vindictam, id est in reve-
latione Jesu dantis in flamma ignis, id
est per ignem flammantem, vindictam, id
est justum ultionem, iis qui non noverunt
Deum scientia formata quae facit quod
novit agendum, id est injustis, qui etsi
dicant se nosse Deum, factis negant. De
hac enim scientia ait Joannes in prima

7 Sapi. iv, 17; Job, xxiv, 12; Ps., cxxv, 7;

8 Tit. i, 16; Apoc. viii, 38; I, Corinth. ii, 4.

9 qui nescientes et inobedientes, penas
dabunt, id est persolvent et luent, in in-
teritu aeternas, id est aternaliter perdur-
antes, et quasi occidentes, non tamen exstinguentes, eos quos punient. Unde ha
penas sunt mors secunda, aeterna et ama-
rissima. Hae igitur penas dabunt, id est,
sustinebant sibi inflicting, a facie Domi-
ni. id est a presentia Christi, qui dicit:
Ite, maledicti, in ignem aeternum. Cujus
facies reprobatus erit horrenda ae penalis-
sima, ita ut dicant montibus et petris :
Cadite super nos, et abscendite nos a facie
Sedentis super thronum, et ab ira Agni.

10 Et a gloria virtutis ejus, id est ab ex-
cellentia sua majestate potentiae Christi,
qui in suo imperio reprobus in penas in-
ferni detrudet. Data namque est ei om-
nis potestas in caelo et in terra. Quum
Cnrcntr Christus glorificari, id est glori-
ouisus atque magnificus apparere, in San-
citis suis. id est in premiatione seu glo-
rificatione electorum suorum; et quum
venerit admirabilis fieri in cordibus om-
nium intuentium in omnibus qui credi-
derunt, id est in justa retributione seu
præmio universorum fideliim, bonus salv-
vando, impioso dammendo. Ex quo ef-
fectu canestis patebit quam admirabilis
sit Dominus Jesus, quemadmodum scrip-
tum est : Miribilis Deus in Sanetis suis.

11 Signum vero quod omnia ista sie fient,
est: Quia creditum est testimonium no-
strum, id est, attestatio seu predicatio
nostra de justo judicio Dei credita est, su-
per vos, id est a vobis vel in cordibus
vestris. Hoc enim sensu in Isaia habetur :
Spiritus Dominii super me, id est in me.

12 Creditum in die illo, id est, sic quod
complebitur in die novissimo, quando om-
nres simul remuneratorunt: vel, In die
illo, id est die illo, quia de die judi-
cii credidistis quæ prædicavimus vosbi.
ARTICULUS II

EXPLANATIO CAPITULI SECUNDI: ROGAMES AUTEM VOS, FRATRES, ETC.

COMPLETA gratiarum actione, et oratione pro Thessalonicensibus Deo obdata, in praecedenti capitulo, nunc corrigit errorem corum, et instruit eos quid de die judicii sit tenendum.

1 Rogamus autem vos, fratres, per adventum Domini nostri Jesu Christi ad extremum judicium, et per adventum nostrae congregationis, id est per collectionem omnium fidei, in ipsum, id est ad Christum, ad quem omnes in die judicij adducuntur. Sic autem rogare, est obscurae. Ut nun cito, id est non facile, neque in brevi hora seu modo tempore, moveamini, id est recedatis, a vestro sensu.

T. 13.

2 Id est a vivo interiecto Scriptura quae didicistis. Qui enim cito credit, levis est corde. Vel, Non moveamini ad instabili-
tatem atque errores, a vestro sensu, id est propriam sensualitatem et naturali ratione, proprii adinventionibus ac imaginatio-
tibus polius quam Scriptura auctoritati intende. Neque terreumini vano terrore, arbitrantes instare diem judicij, et persecutiones gravissimas qua ipsum praecedent. Neque per spiritum, id est, quanvis diabolus se in angulum lucis transfiguris, asserat instare diem novissimun. Neque per sermonem ejuscequi praedicatoris, neque per epistolam tan-
quia per vos missam, id est, quamvis aliquid psalmodi misericordia vobis epistolam nostrum nomine intitulatam: sicut interdum fecerunt psalmodistis causa fallendi: quasi instet. id est, in proximo veniturn sit, dies Domini, id est tempus finales judicii.

Ne quis vos seducat ad hoc astiman-
dum utto modo. Error enim et falsitas semper vitanda sunt. Quoniam nisi ve-
nerit discessio primum: id est, dies Do-
mini non erit in actu, nec Christus ge-
nerale judgmentum faciet, nisi primum, id est ante, venerit discessio gentium a Ro-
mano imperio, quae jam pro magna parte
impleta est, vel, discessio particularum
Ecclesiarum ab obedientia Romane Ec-
clesiae. Vel, ut alius amplius placet, Nisi
venerit discessio Christianorum a fide cat-
holica: non quod omnes a fide recedent,
sed multi. Dicit enim Salvator, quod tunc
abundabit iniquitas, et refregescet carlas,
siique fides vera in multis deficiet. Pro-
pter quod Apostolus alibi dicit: Spiritus
manifeste dicit, quia in novissimis die-
bus discedent quidam a fide. Et Petrus
in secunda epistola: Venient in novissi-
mis diebus illusores, juxta proprias con-
cupiscientias ambulantes, et dicientes: Ubi
est promissio aut adventus ejus? — Non
dicit Apostolus, quod mox veniturn sit
Christus ad judgmentum, discessione ista com-
pleta, sed quod non veniet nisi ista pra-
cedat. Tamen ista discessione facta, pra-
parata est via Antichristo, ut recipiatur
pene ab omnibus. Idcirco verisimile est
quod post discessionem statum veniet An-
tichristus, vel nascendo, vel publice pra-
dicando, ut aliqui asserunt. Ideo de ad-
ventu Antichristi, qui est secundum quod
praecequet diem judicii, subditur:

Et revelatus fuerit, id est manifestatus
mundo, imo se ipsum hominibus mani-
estaverit, homo peccati, filius peccatii-
nis, id est Antichristus, per excellentiam
homo peccati vocatus, tanquam omnibus
vitius praenatales hominibus plebem, et
ceteris quasi fons et origo peccandi ex-

A sistens, ad aternam damnationem seu per-
ditionem immutatissime tendens: qui
adversatur, id est, Christo adversabitur
ac toti Ecclesia, et extollitur, id est, per
superbia erigetur, suprema omne quod di-
citur Deus, id est, universis creaturis (quae
vel singulari perfectione, vel vana homi-
nunum opinione dii vocantur) se preteret,
aut quod colitur. id est, etiam per tu-
morem elationis gravissime supra verum
Deum extolletur: non quod dicturus sit
se Deo majore, sed quoniam Deum nil
B prorsus timebit, atque divina voluntati
suam in omnibus praeteret, divinum cul-
tum exterminans, et suum inducens. Cu-
jus figura fuit, quod de Nebuchadnessor
scribitur, qui Holoferni praecepit omnes
deos terrae externarum, ut ipse solus a
suis subditis, imo ab omnibus coeterum
ut deus, et deus vocaretur. Ita ut Anti-
christus in templo Dei sedet, ostendens
se suis cultoribus tanquam sit Deus: nam
e et Deum et Dei Filium se vocabit. Per
templum vero in quo sessurus est, intel-
C ligitur templum quod ipse eum Judaes
sibi adhaerentibus (ut furtur) in Jerusalem
deificabit.

Non retinetis memoriter, quod quum
adhaec esset apud vos corporali presen-
tia in vestri conversione, hanc quam rece-
scribo de discessione et Antichristo ac die
judicii. dicebam vosque proper ore? Et
nunc quid detineat, id est, Antichristi ad-
ventur differat, scitis, videlicet quia dis-
cessio nonnulla completa est, nec tempus
divinitus praestitutum seu praecordatum
D adventu Antichristi advenit. Hoc igitur de-
tinet, sic tamen, ut reveletur homo peccati
in suo tempore, id est divinitus praedis-
posto. Revelabitur enim aliqua ut, quod
patet, ex hoc: Nam mysterium jum ope-
ratur iniquitates, id est, diabolus per Nero-
num et aitios tyrannos. tempore isto, facit
peccata praefigurativa militiae Antichri-
sti. Persecutio quippe Neronis et aliorum
similium occidentium Christianos, praefi-
guravit persecutionem ab Antichristo fi-
delibus influendam. Et sicet Nero occidit

Hoc loco ait B. Hieronymus * : Quod Apostolus dixerit scribi a Thessalonicensibus, non exponit hoc loco aperte. Ideo nos qui nescimus quod illi seiechant, pervenire cum labore ad id quod sensit Apostolus, cupimus, nec valens ; præsertim quoniam verba sequentia hune sensunt faciunt obscuriores. Quid enim est quod substitutur. Tantum ut qui tenet nunquam, tecum, donec de medio fiat ? Denique circa haec verba Augustinus fatetur : Ego prosum ignoro quid dixerit. — Glossa tamen exponit hune locum variis modis, quorum unus : Mysterium iniquitatis jam operatur (secundum sensus indnetos); tantum hoc restat implendum, antequam filius perditionis appararet, ut qui tenet nunquam, id est homo jam tenens Romanum imperium, teneat illud, id est, qui imperaret, imperaret donec ipsa Romani imperii potestas de medio fiat, id est, pernitus deletatur. Nam ante adventum Antichristi cessabit, ut dicetur. Vel sic, ut qui tenet fidem, teneat eam donec ipsa fides de medio fiat, id est, tollatur quantum ad plurimos, sicut exposition est.

Et tunc, id est dissecutione haec triplex consummatas, revocabitur, id est, se ipsum ostendet et regnare inipiciet, ille iniquus, quem Dominus Jesus interficit spiritu oris sui. id est, suum præceptum junens cum occidi a Michaelae, vel per se ipsum cum occidens suo adspectu. Unde apud Danielem de Antichristo conscriptum est : Sine manu contenter. Quidam etiam dicens quod fulminabitur. Ilinc et in Isaia legitur : Spiritu habuior suorum interficiet impium. Quidam per spiritum oris Christi, intelligunt Spiritum Sanctum, ejus virtute occidentus est Antichristus. Et destruct illustrationale adventus sui cum, id est, Dominus Jesus conteret et damnabit Antichristum cum suis, suo claro adventu ad judicium, quando dicturus est : Ite, maledicti, in ignem aeternum.

Cujus est adventus secundum operationem Satanae. Duplex ponitur Antichristi adventus : primum, occulatus, qui pertinet ad ejus generationem ; alter, manifestus, pertinens ad ejus praedicationem, de quo jam tractat Apostolus. Adventus ergo, id est manifestatio Antichristi, qua se hominibus ostendet tanquam verum Christum ac Filium Dei, est, id est, erit (loquitur enim Apostolus more prophetico de futuro per modum presentis), secundum operationem Satanae, id est damnum co- operante, in omnium virtute potentissimis humanae. Maximum enim habebit multitudinem ministrorum, et omnibus divitis abundabit, nec erit qui ei poterit humanae virtute resistere. Et signis, quantum ad miracula minora, et prodigiis, quantum ad majora, mendacibus, id est, apparentibus, vel ad fallendum ordinatis.

Solet autem quaeri, an Antichristus et ejus ministri vera miracula facient. Et respondendum, quod si de miraculis propriissime loquarum, videhent tanquam de effectibus totam naturalem facultatem ac ordinem verum transcendentibus, tunc non facient miracula vere, sed solum apparener, et in praestigiis illudendo sensus humanos. Nempe talia fieri nequeant nisi virtute divina ; de quibus ait Psalmographus, Benedictus Dominus Deus Israel, et quidam, qui facit mirabilia solus, Tafia fecit Christus, sicut ait : Si opera non fecisset in eis que nemo alius fecit, peccatum non habereunt. Si autem loquarum de miraculis magis communiter, velut de effectibus inconstetuis et prae re solitum et ordinem naturalenque modum productis, sic
Facient vera miracula adjuvante diabolo.\footnote{Apo. xvi. 2.}


\textit{Et in omni seductione iniquitatis}, id est in omni genere deceptionis injusta ad iniquitatem trahentis, \textit{iis qui perierint}, id est ad damnationem reproborum.\footnote{Ibid. 13, 14}

\textit{Varii autem modis Antichristus decipiet mundum, videlicet simulatione sanctitatis. Scripturarum allegationibus, sapientia et ornatu sermonis, eminentia miraculorum, promissione divitiarum, terrore minarum, potestate, prosperitate, ac multitudine ministrorum suorum. Sic ergo veniet reprobis, eo quod caritatem veritatis, id est veram dilectionem, seu Christi, qui veritas est, amorem, non receperint, perseverando in ea ut salvi fuerint, promoveri vitam aeternam, ad quam sola perseverantia ducit. Ideo, id est in ponam hujus peccati, mittit permississe illis Deus operationem erroris, id est fallacias Antichristi, ut credant mendacio, id est falsae doctrine Antichristi. Tenetur autem hic dictio, Ut, consecutiva, non causaliter. Ut judicarent, id est, ab electis discernatur, ad sinistram ponantur et condemnantur, \textit{annus qui non crediderunt} fide formata ac stabili, veritati evangelicae legis, sed consensurunt iniquitati doctrinae et operum Antichristi.}\footnote{Matth. xxv. 24.}

\textit{Nos autem pastores vestri, deboemus debito condescendere vel caritate exigente, gratias agere Deo semper pro nobis, id est vice vestra, vel pro beneficis nobis collatis, o frater dilecti a Deo: quibus convenit illud Ioannis. Nos ergo diligam, mutus Deus, quoniam ipse prior dilexit nos: quod elegerit vos Deus, id est, ab aeterno praedestinaverit, primitias, id est ad hoc ut essetis primi de Christi ditionibus, in salutem, id est ad obtinendum felicitatem aeternam. Erant enim Thessalonicensis de primitiva Ecclesia. In sanctificatione spiritus, id est in infusione gratiae Spiritus Sancti, seu Baptismo ubi Spiritus Sanctus datur et homo sanctificatur.}\footnote{Math. xxv. 24.}

\textit{Cat. ad obtinendum salutem. et fide veritatis, id est fide catholica data a Christo, qui est veritas prima. Nam per sanctificationem istam et fidei acquiritur salus aeterna, ad quam pertinet divina electio. In qua, id est ad quam veram fidem, et vocavit vos Deus vocatione suae inspirationis interior, per evangelium nostrum, id est per praelectionem sancti Evangelii a nobis exhibuit, quam admonebit estis ad fidei sucessionem: quam et Deus nobis infudit, in acquisitionem glorii, id est ad adipiscendum beatitudinem. Domini nostri Jesu Christi: qui ait, Qui credit in me, habet vitam aeternam: itemque, Beati qui non viderunt et crediderunt.}\footnote{Joann. xvi. 6.}

\textit{Haec, fratres, state in gratia, non recte in vitia; et tenete traditiones, id est, morales instructiones seu jussiones implete, quas didicistis, sive per sermonem vocalem oris nostri, sive per epistolum nostrum praesentem seu praecedentem. Ipse autem Dominus nosser Jesu Christus, et Deus Pater nostre, id est Trinitas vel persona Patris, qui est Deus creatione, et pater gubernatione ac dilectione, qui dilexit nos ab aeterno, quenammodum beneficis ejus testatur: nam et propter niamniam caritatem sum quam qua dilexit nos, Filium sum misit in similitudinem carninis peccati: et dedit nobis consolationem aeternam, nunc in spe et per quandam inchoationem, frequenter nos latificando, nostram redemptionem anunniando, futura praemia proponendo ac promittendo, imo et in omni tribulatione nostra nos.}\footnote{Ibid. 13, 14.}

\textit{Justo.}\footnote{Apol. xvi. 6.}
consolando. Hane consolationem aeternam est tamquam in re, et per felicem consummationem. Propet quod ait Christus disciplis suis: Iterum video vos, et gaudeant vestrum nemo tollet a vobis. Ideo subditur: et spem bonam in gratia, id est, per gratiam suam praestitit nobis certum ac piam fiduciam adipsicendi consolationem predictam, sicut Christus loquitur: Petite, et accipietis, ut gaudeant Joann. xvi. vestrum sit plenum: exhortetur, id est, gratiosse excitet, corda vestra, et conferrent ea in omni opere et sermone bono, id est meritorio.

ARTICULUS III

EXPLANATIO CAPITULI TERTII: DE CETERO, FRATRES, ORATE PRO NOBIS.

POSTQUAM pro filiis suis oravit Apostolus, jam postulat ut et ipsi vicissim pro se precentur: ipsos quoque plurimus instaurat in pertinentibus ad salutem; et ait: De cetero, fratres, orate pro nobis, id est, pro adimplectione eorum quam nos desideramus, videlect at serva Dei curat, id est, Evangelium Christi undique seminetur, et velociter divulgetur, et clarificetur, id est, clare innotescat hominibus, et per miracula confirmetur, ut seintur a Deo esse, sicut et apud vos clarificatus est; et ut liberemur ab importunis, id est inquietis, molestis, et malis hominibus. Hoc dicit Apostolus non quasi persecutiones pati abhorreens, sed ne praedicatio sua impediretur, et aliorum conversio. Possumus etiam idem rogare ad hunc sensum, ne per impatiamentum superemur, quaedammodum orat divinum Psalmos: Redime me a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua. Non enim omnium est fides, id est, idem liberari ab illis desidero, quoniam fides nondum praedicta est omnibus quiibus praedicanda est. Vel sic: Non enim, etc., id est, idem illos importunos malosque dixi, quia non omnes obediant fidei, credendo vel operando. Propet quod in Actibus Apostolorum legitur: Crediderunt quotquot praemonstrati erant ad vitam aeternam. Fidelis autem Dominus est, qui nec fallit nec variatur, sed ipsum quod postulet, qui confirmabit vos in hono, et custodiet a male. Confidimus autem de vobis in Domino, tanquam in tam principali causa, et specio objecto finali, non in viribus vestris, quoniam quae praecepimus vobis ex parte Dei, vel praeter mandata a Christo assignata, et facitis, et facitis usque in fines vitae presentis. Dominus autem dirigat corda vestra in caritate Dei et patientia Christi, ut caritative et patienter vivatis.

C Dominiamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, id est, auctoritate Christi qua fungimur, praecepimus, ut subtrahatis vos loco et voto, si commode fieri potest, vel saltem, ab omni fratre, id est quod habet proximo, ambulante inordinate, id est indisciplinate et irrationalitatee, et non secundum traditionem, id est doctrinan, quum acceptarent fratres a nobis: quia divinum alicui loco, Omnia honeste et secundum ordinem factum in vobis; qui in iis dubius epistles scripsum quomodo sit ordinate vivendum.

Ipsi enim, tanquam eruditi discipuli, scilicet quaedammodum aperit vos invitari in sanctis operibus, tanquam praefatos vestros atque magistros. Non enim est dicavit auctor magistrorum, perfectus vero erit si sit sicut magister ejus. Quoniam
Enarratio in cap. iii epistole ii b. pauli ad thessalonicenses. — art. iii

8 non inquieti fuisse inter vos; neque gratia in eis manuacavis ab aliquo, id est, nullius ehis usi sumus sine proprio labore et pretio, sed in labore et fatigatione, noete et ilic, id est certis horis diei noctisque, operatis propriis manibus, nec quum vestrum gravaremus, vivendo de substantia ejus. Hoc autem fecimus. Non quasi non habuerimus potestatem, id est auctoritatem et licentiam cum B. est, prseberet apud XH, XI, lCor. ix,11. 9, 14 licentiam cum B. 12; 15 eorum vestra fine omni id pseudoapostolis benedictus. quis quum nosmetipsos est, prseberet apud 1Cor. ix,11. 12; II Cor. xii, 9, 11; xiii, 13, 14.

Luc. x, 7. 10 quum Christus locutus sit. In cadem domo manete, edentes et bibentes qua apud illos sunt. Sed ut nosmetipso formam vitae daremus vobis ad imitandum nos, ofiositatem vitando. Itas itaque causas assignat Apostolus, cur corporaliter apud Thessalonicenses laboraverit: primam, ne eos gravaret; secundam, ut eis præberet exemplum. Inter Corinthios vero ob alias causas sic laboravit, videlicet ne scanda- lizarentur si eorum sumpibus viveret, et ut pseudoapostolis occasionem avaritia amputaret. Nam et quum essenum apud vos, hoc denuntiabamus vobis: quoniam si quis vestrum non vult operari corporaliter, ad otia vitanda, ad sui ipsius vel aliorum pauperum sustentationem, nec manuacet, id est, manuductione indiguum se noverit: quam quia vitare non potest, non desinat operari.

Porro cur tam ardum eis præceptum dederit, manifestat: Aquinum enim int- ter vos quosdam ambitare inquiete, videlicet nihil operantes, sed curiosae aen- tes, id est alienis et impertinentibus atque A superfluis negotiis se occupantes. Hie au- tem qui ejusmodi sunt, denuntiatus et obscuramus eos in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes, sumum panem, id est necessarium, non voluptuosum cibum, manuant in congrua hora.

Vos autem, fratre, nolite deficere be- neficiens. Qui enim ponit manum suam Luc. ix,62. ad aratrum, et retro respicit, non est ap- tus regno coelesti. Quod si quis vestrum non obdietur verbo nostro, id est nostris præceptis, per epistolam hune notate, id B est, mihi hoc scribite, ut durius eum re- dargamus, et non communicaemini cum il- lo, ne eum perverso pervertamini, id est, Ps. xvi, 27. familiaritatem et societatem illius vitate, quantum potestis, ut confundatur de suo peccato atque puniteat. Et notile eum quasi iunxerimus eximiamare, id est, non personam ejus, sed pulpm odite; sed cor- ripite eum caritative ut fratem. Ipse au- tem Dominus pacis, id est Deus omnipo- tens, tofius pacis liberrimus princeps, det vobis pacem sempiternam, id est pacem C internam, qui nunc inchoatur, et in pa- tria perpetuatur, in omni loco, ubiecumque et apud quosque fueritis.

ENARRATIO

IN EPISTOLAM I BEATI PAULI

AD TIMOTHEUM
P R O C E M I U M

Audi, fili mi, disciplinam patris tui, ut addatur gratia capiti tuo. Prov. 1, 8. 9.

Habet hoc ordo Sapientiae increatæ, ut creaturae inferiores a superioribus gubernentur, et minus eruditi a sapientioribus instruantur. Unde et Dominus tam in angelica quam in ecclesiastica hierarchia diversos instituit ordines, in quibus divina sanctitum est lege ut inferiores a superioribus purgentur et illustrentur ac perficientur. Hinc ergo sanctus atque divinus Apostolus, in jam elucidandiæ epistola, filium sumum spiritualiæ singulariter dilectum, sanctum Timotheum, affectuosissime et excellentissime edocet, scribens eis a Laodicia. Docet igitur Timotheum de ordinazione episcopatus ac diaconii, ito totius ecclesiasticæ disciplinae, quales videlicet presbyteros atque diaconos ordinet, et quomodo Ecclesiam regat, qualem se ipsum exhibeat, quomodo adversarios veritatis confutet. Denique, Timotheus Ephesiorum episcopus ab Apostolo ordinatus, et tam divinis Scripturis quam liberalibus artibus eruditus, fuit natus ex patre gentili et matre fidele atque Hebræa. In hae autem epistola solito more procedit, salutationem præmittens, deinde narrationem subjungens.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM I BEATI PAULI
AD TIMOTHEUM

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO CAPITULI PRIMI : PAULUS APOSTOLUS IESU CHRISTI, ETC.

1 PAULUS apostolus Jesu Christi, secun-
dum imperium, id est ab imperio volun-
tatis, Dei Salvatoris nostri, videlicet Dei Patris, qui est salvator per ancho-
tatem et principalem efficientiam, quon-
iam gratiam infuit, et per Filium suum mundum redemit, et Christi Jesu spei no-
strae, id est ab imperio Christi factus apo-
status, qui Christus est objectum et cau-
sa spei nostre. Voluntas autem Patris et Christi, atque imperium utrinque, unum
sunt penitus, sicut et utrinque est una
essentia, una potestas, individua actio foris transiens, loquent de Christo in qua-
ntum est Deus, Patre autem et Filio ejus
volente et praeipiente, factus est Paulus
apostolus ; qui scribit Timoteo dilecto
filio in fide christiana, quoniam hanc di-
dicit et receptit Timothem a Paulo disposi-
tive seu instrumentaliter. Sicque Apostolus
genuit eum quantum ad esse christiani-
tatis, quod fundatur in fide. [Gratia, mi-
sericordia et pax a Deo Patre, et Christo
Jesu Domino nostro.]

Et quia inter e veterum episcopi officia
est, falsam doctrinam extirpare, seu fals-
sis doctoribus obviare, ideo primo de lue

tratat Apostolus, Sicut rogavi te ex ca-
ritate et humilitate, cui praecipere potui
apostolica auctoritate, ut remaneres Ephe-
si, id est in urbe Ephesina metropoli Asiae
minoris, quam est pars Graeciae, quam irem
in Macedoniam : cujus metropolis est
Thessalonica, ad Graeciam pertinens. Cur
antem rogaverit eum, adiectit : ut deman-
tias quibusdam, videlicet separatis ab
ecclesiastica unitate hominibus, utpate
pseudoapostolis et eorum auditoribus, ne
alter docerent, id est, ne aliquid nostrae
praedicationi contrarium affirmarent, ne-
que intendenter fabulis, id est fictis et
frivolis narrationibus Judorum, quae nec
sacre Scriptura veteris Testamenti nec
ratione concordant, et genealogiis inter-
minatis, id est infinitis quoddammodo et
inexplicabilibus generationibus, quas is-
ti confingunt. De quibus in Talmud cor-
num plurima conscribuntur, que sunt in
explicanda mendacia, scilicet, quod Adam
duos habuit conjuges, de quibus plures
genuit filios. Ex quibus excecuti Judae
deduceunt, conscribunt, et computant in-
ternimabiles pene progenies. Quae fabulae
et genealogiae, quaestiones litigiosas, vanas

2
ac steriles prestant per occasionem, quia ad eas inducunt, magis quam edificationem Dei, id est in formationem divinam seu spiritualen, qua edificatio est in fide tanquam fundamento, et in his quae fide dem concurrunt, ad recte intelligendum testimonia fidei, et bene exsequendum seu operandum praecepta fidei atque consilia. Finis autem, id est finalis perfectio seu consummatio ultimata, praecepti, id est legis divinae veteris et novae, imo et omnium praeceptorum, est caritas, id est actus interior caritatis, qua Deus proximusque diliguit, procedens de corde puro, id est appetitu intellectivo seu voluntate a passionibus et vitii expurgata, et conscientia bona, quantum ad intellectum, cujus actus est conscientia, quae est applicatio scientiae ad particularis agibile. Quam vero recte applicatur, vocatur conscientia bona. De tali itaque conscientia actualis dilectio oritur, quando videlicet intellectus applicat suam notitiam ad id quod vere amabile est. Et fide non fita, id est sincera, non simulata. Procedit autem dilectio ex voluntate affectiva, ex actus intellectus ostensive sive directive. Intellecut namque voluntati ostendit quid amet, et cognitio via est ad dilectionem. Ex fide vero [procedit] sicut ex quadam fundamentali radice, actum dilectionis ad supernaturem finem dirigente. Caritas itaque est finis praecepti, sicut et alio loco testatur Apostolus: Plenitudo legis est dilectio. Unde Salvator in mandatis caritatis legem agente Prophectis aenentur. Tria quippe praecepta primae tabulae ordinantur ad dilectionem Dei. Septem vero praecepta tabulae secundae ordinantur ad dilectionem proximi, quam certum est ordinari ad dilectionem Dei, quae finis et vertex est totius perfectionis. Sed non potest dilectio Dei esse perfecta et pura, nisi passionibus reformati.

5 A quibus, videlicet a puro corde, conscientia bona, et fide non ficta, quidam haereticorum aberrantes, conversi sunt in vanilloquium, id est ad vanas et falsas assertiones de observatione legalium temporae novae legis, volentes esse legis doctores, eo quod sint in propriis oculis nihilum sapientes: non intelligentes neque quae loquantur, id est propri verba. Quum enim asserunt cœrmonialia legis nunc observanda, nequaquam intelligunt propriam voce, quum cœrmonialia ex sua natura fuerint figurativa: unde veritate patefacta, cessare debuerant. Neque de quibus affirmant testimonia Scripturarum veteris Testamenti, quibus suum propusitionum probare nuntium.

8 Scimus autem quia bona est lex Moasica, non solum in se tanquam divinitus data, sed etiam per comparisonem ad homines, si quis in legite, id est juste et vere, utatur, intelligendo et observando eam secundum intentionem legislatoris principalis, videlicet Dei, et instrumentalis, utpulta angeli seu Mosis, id est, ut spiritualiter intelligatur, ad Christi mysteriorum et quantum ad praecepta moralia, semper servetur, quum vero ad cœrmonialia, pro tempore legis scripturum custodia fuisse noscatur.

9 Scientes hoc, quia justo, id est bonis hominibus, non est lex posita, id est imposita, divinitusque collata, sed injustis. Videtur huic contrarium quod ait Psalmista: Quis est homo qui timet Dominum? legem statuit ei in via quam elegit, Ps. xxv. Unde in persona justi loquens: Bonum (inquit) mili lex oris sui super millia atri et argenti. Baruch quoque ait: Deus inveniit onmen viam disciplinæ, dedit ilam Jacob pueru suo, et Israël dilecto sibi. Puer autem et dilectus Dei, est justus. Ad Josue etiam Dominus loquitur: Custodi onmen legem quam tibi præcepit Mosis. Josue autem justus fuit. Et respondendum, quod intentio legis est homines ad debuitum finem dirigere. Ideo primus actus legis est, homines facere bonos seu regulare actus humanos. Quantum ad hoc, omnibus data et posita est lex divina, et alia quaelibet recta. Denique lex datur per modum præcepti quo
sperandum, amandum divina, et ad omnium bona agenda, ac mala toleranda. *In Christo Jesu Dominus nostro,* id est per Christum mediatores Dei ac hominum, *1 Tim.* n. 5, per eujus gratiam et meritum confortatus sum: *quia fidelem me existimavi,* id est, praevidit seu existimando effectum, *paeens in ministerio,* id est in apostolatus officio ad docendum ac praedicandum. *Qui prius,* id est, antequam inter Jerusalem et Damascus Christum vidi et credidi, *fui blasphemenus,* Christum negando, et persecutor


*Gratias ago ei,* videlet Deo Patri, *quem confortavit in anima ad credendum,
sed peccatores ad penitentiam. Quorum primus, id est praeipitus, ego sum, propter magnitudinem peccatorum meorum: non tamen simpliciter primus seu maximus, sed secundum aliquam considerationem, videlicet in quantum peccata mea certius scio et gravius pondero quam aliorum. Sed ideo misericordiam consequens sum, ut in me, id est in mei piasima conversione et salvatione, primum, id est principaliter, ostendit Christus Jesus omnem, id est perfectam, patientiam, id est longamitatem et manuextendum sum, ad informationem eorum qui creditur sunt illi in vitam aeternam, id est, ut omnes futuri fideles propter aeternam vitam credituri, discant in me divinae pictatis abyssum, quatenus nunquam desperent, considerantes me maximum peccatorem, in apostolum praecepit. Hoc est alia et major ac verior causa propter quam Deus misertus est Pauli, videlicet, ut ponenter eum exemplum spei cunctis creditibus.

16 Pro tantis igitur beneficis gratias agam et dico: Regi autem saeculorum, id est Deo uni et trino, omnium generationum et temporum principi, omnia gubernanti, immortalis, id est penitus invariabili, sicut et Jacobus loquitur: Apud quem non est transmutatio, nec vicesitutinis obumbratio; invisibili, quia nec oculo corporali, nec intellectuali perfecte et comprehensivo videtur, id est omnino incomprehensibili, sicut apud Joannem habetur: Deum nemo vidit unquam. Quae enim sunt Dei, nemo novit nisi Spiritus ejus. Soli Deo, id est Regi huic, qui solus est Deus, sit honor latrae, id est summa exhibitione reverentiae, et gloria, id est beatitudine in se ipsis; vel, Gloria, id est nominis sui clarificatio in cordibus hominum cum debita laude: in saecula saeculorum, id est sine fine. Amen.

Post divinorum beneficiorum recordationem, et humilitatis propriae professionem ac devotissimam gratiarum actionem, doct Apostolus Timotheum quomodo in regimine gregis sui se habeat. Hoc preceptum quod subjungo, commendo tibi, fili Timothee, implendum secundum praecepta et preceptiones in te prophetias. id est secundum revelationes propheticae mihi de te factas, antequam a me episcopus creaveris: hoc est, sic implices istud praeceptum quemadmodum mihi Spiritus Sanctus revelavit de te prinsquam te ordinarem episcopum.

B Præcepsim autem est hoc: ut milites, id est, pugnando exercas, in illis prophetis adimplendis, bonam militiam, id est fructuosam exercitationem, resistendo falsis doctoribus, et veritatem praedicando, ac populum tuum regendo, sicut revelatum est mihi te operaturum, habens fidem plenam, et bonum conscientiam de nullo vitio sibi consciam.

Quam conscientiam bonam quidam repellentes, id est pecando perdentes, circa fidem naufragaverunt, id est, in his quae fidei sunt, erraverunt, et in profundum erroris submersi sunt. Ex quibus, id est de quorum numero, est Hymenaeus et Alexander, quos tradidi Satane, id est excommunicavi. et excommunicatos exposti posttum diaboli, ut eos corporaliter vexet, donec resipiscant, ut discant per experimentiam penarum suarum, non blasphemare: quemadmodum scriptum est, Soli vexatio dabit intellectum auditui. Sicque traditio ista finaliter intendebat in emendationem ipsorum. Tanta demum potestas et statis, ut dictum est, erat Apostolis, ut recedentes a fide solo verbo darem diabolo: qui nil potest nisi a Deo et Sanctis permittis. Unde traditio haec, fuit prolatio sententiae ab ore Apostoli contra eos: qua deaeon percepta, mox traditos apprehendit, et tribulavit per intervalla; imo interim etiam oecidit corrigi non volentes.
ARTICULUS II

EXPOSITIO CAPITULI SECUNDI : OBSECRO IGITUR PRIMO OMNII FIERI OBSECRAIONES.

SECU NDUM doctores catholicos, in ex-

ordio hujus capitolii, non solum Timo-
theo, sed universae Ecclesiae praeeribit
Apostolus formam celebrandi, atque pro
omnibus supplicandi. Primo igitur Glossa
exponit hunc locum, quantum ad Missæ
officium, ut sit sensus: *Obsecro igitur pri-
mo omnium, id est ante cetera, fieri ob-
secrationes, orationes, postulationes, gratia-
rum actiones. Obsecrationes dicuntur, quæ
in Missa ante consecrationem proferunt:
orationes, quæ dicuntur in consecracione;
postulationes vero, quæ post consecra-
tionem, ut est episcopalis benefictio, vel
dum aliquid ex debito petitur; gratiarum
actiones antem, quæ dicuntur post sum-
ptionem in fine officii. Secundo exponit,
quantum ad officium orandi communiter.
Succe affectiones vocantur, quæ pro
rebus difficilibus Domini offeruntur, ut
non est difficile omne verbum, ut dicatur
apud Jeremiah. Oratones dicuntur, dum
conversis petuntur virtutes; postulationes
vero, dum justis gloria sempiterna im-
precatur. Gratiarum actiones, sunt hymni
Deo oblati pro beneficiis ejus.

Quidam distinguunt hoc quatuor ita:
num ad actum precationis tria exiguntur.
Primum, est accessus precantis ad Deum :
quod fit per orationem, quæ secundum
Dumascenium est accessus mentis ad Deum.
Et quantum ad hoc, dicit Apostolus : Ob-
secre fieri orationes. Secundum, est pro-
poneere eorum Deo quod petitur: quod
fit dupliciter, scilicet, in commun, sicut
quum dicimus : Domine, a dís mihi, vel,
adjuva me; et in speciali, ut quum dicim-
us : Domine, da mihi caritatis fervo-
ENARRATIO IN CAP. II EPISTOLE I B. PAULI AD TIMOTHEUM. — ART. II

4. *Salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.* Hoc idem aliibi sape testatur Scriptura. Scriptum est namque: *Non est voluntas ante Patrem vestrum ut percat unus ex pusillis istis; et iterum, Patien-
ter agit Dominus propter vos, nolens aliquem perire, sed omnes ad peneitientiam reverti.* Et rursus per Prophetam: *Num-
quid voluntatis meae est mors impii, dicit Dominus, et non ut convertatur a visis suis, et vivat? Ioho, in tantum vult et
quasi desiderat Deus nostram salutem, ut per alium Prophetam populo impio dicat: *Utinam attendisses mandata mea.* — Sed
difficultas est, quomodo sint haec intelligenda, propter auctoritates Scripturae quae videntur oppositum velle, Nam alibi dicit
Apostolus: *Volutati ejus quis resistit?* Et per Isaiam Dominus perhibet: *Consilium meum stabit, et omnis voluntas mea
siet. Et Psalmista: *Omnia, inquit, quae cumque voluit Dominus, fecit.* Si ergo vult omnes salvari, ergo omnes salvarentur.

Ad hoc multipliciter respondetur: Primo, quod Deus vult omnes salvari quantum in se est, ita ut ex parte ejus non
sit defectus, neminemque ad se venientem repellat, et singulis gratiam dare paratum sit, si fecerint quod in se est. Secundo,
intelligitur cum distributione accommoda seu implezione, ut sit sensus: *Vult omnes salvos fieri, id est, omnes qui salvantur,
vult salvos fieri.* Nemo enim salvatur nisi Deo volente. Tertio, intelligitur cum distributione pro generibus singulorum, non
pro singulis generum. De omni enim statu et genere hominum vult quosdam sal-
vari. Hae tamen responsio non videtur sat-
sisferare auctoritati qua dictum est, quod
non sit voluntas Patris ut percat unus ex
pusillis istis. Quarto, intelligitur de vol-
untate signi. Nam Deus consultit, Horton-
tur, et jubet, ut omnes bene se habent.
Quinta responsio, quae melior est, et a Ba-
masceno assignatur, est quod Deus vult
omnes salvari voluntate antecedente, non
autem voluntate consequente: quae du-
plex voluntas in Deo, sola ratione distin-
gnitur. Dicitur enim voluntas antecedens,
qua quis aliquid vult secundum considerationem communem et absolutam rei quam vult; consequens vero, qua vult aliquid
consideratis particularibus circumstantiis
atque conditionibus ejus. Primo modo vult
rex omnes suos subjectos vivere, in quan-
tum videlet considerat eos ut cives et
membra regni sui; secundo modo vult
quosdam corum perire, in quantum sunt
bono communii contrarii, vel enormiter
B elusive. Similii modo vult Deus omnes
hominis salvari, voluntate antecedente, vide-
licet consideratis cius ut sunt rationalis
natura ad Dei imaginem facte, beatitudini-
nisque capaces; sed considerando nonmul-
los secundum actu et circumstantias suas
particulares, non vult eos salvari, sed dam-
nari: quod pertinet ad voluntatem consequentem. Verum, ut ait Thomas, voluntas fertur in rem secundum quod res in
se realiter existat. Ideo quod aliquis vult
salvari, voluntate antecedente, non vult simplici-
ter, sed secundum quid; quod vero vult
voluntate consequente, vult simpliciter et
perfecte. Ideo omnes salvatur quos vult
Deus salvari, loquendo de voluntate Dei
atera simpliciter dicta.

Quod ergo vult Deus omnes salvari his
modis, declarat Apostolus, *Unus enim Deus*
est, utpote in essentia simplex, et in Per-
sonis trinus, qui est Trinitas superbene-
dieta, unus verus simplicitissimus Deus; *unus est et mediator,* id est reconciliator et sequester, *Dei Trinitatis et hominum,*
*homo Christus Jesus,* cum utroque extre-
mo conveniens: cum Deo, secundum na-
turam divinam; et cum hominibus, sec-
cundum assumtam humanitatem. Estque
mediator Dei ac hominum, proprii loquen-
do, nec ut Deus, necque ut homo, sed ut
Deus homo, seu ut Deus incarnatus. Sic
quippe competit ei et satisfacere seu re-
conciliare, et idoneitas vel efficacia recon-
ciliandi: quorum primum convenit ei ra-
tione assumpta natura; secundum vero,
ratione Deilatis unitae, ex qua opera et
Culmus testimonii, id est assertio seu praedicatio, utpote testimonium quod vel Prophetae praebruerunt de Christo venturo, vel Apostoli de ipso jam passo et glorificato, temporebus suis, id est dicens a Deo preordinatis, confirmatun est, id est impletun et veritatum, atque per signa divina probatum, videlicet in die sancto Pentecostes adveniente Spiritu Sancto, et Apostolis Christi resurrectionem praecipullus, scium apud sanctum terram, et non mentior ista dicendo, qui sum doctor gentium in fide catholica et veritate evangelicie legis.

Insuper docet Apostolus modum orandi in speciali: primo, quantum ad viros. Volo ergo, id est, quoniam doctor sum gentium, volo viros orare, id est decentia petere a Deo, in omnium loco, opportunitate adopta, et non solem in ecclesia materiai; levantes puras manus, id est sancta desideria cum corporali manuum exensione ad Deum, pro devotione ardentiori excitanda: si tamen fieri possit secrete. Coram alis namque singularitas est vitanda. Multum autem confert corporali manuum elevatio ad superiu, pro interiori elevatione provocanda. Propter quod per Prophetam dicitur: Levemus corda nostra cum manibus ad Dominum in celis; et rursum apud alium, in nomine tuo levabo manum meam: itemque, Ele-


B Ideo per Jacobum dicitur: Postulet in fide Jacob, 6. nihil haesitans.

Similiter et mulieres volo orare, sicut de viris praeclii, cum manuum purarum levatione, sine ira et disciplatione, existentes in habitu ornato, id est veste decenti, non curiosis; cum verecundia: quae est passio laudabilis, quum sit timor de re turpi, secundum Damascenum. Hinc scriptum est: Gratia super gratiam mul- lier sancta et pudorata et tacita. Et rursus: Fallax gratia et vana est pulchritudo; Provo. xxx, 30.

C mulier timens Dominum, ipsa laudabitur. Et sobrietate, ne sint gulose. Ornantes se, non in tortis, id est crisparis, criminius, aut auro, aut margaritis, vel veste pretiosa, sed quod dect mulieres, illo or- nentur: iludque faciunt, promittentes, id est firmiter proponentes, vel Deo vulne- tes, vel foris veraciter ostendentes, pietate, id est religiosam benignitatem seu christianam religionem et misericordiam, per operam bona, id est viriutose vivendo, Hoc et Petrus in prima sua dext Cano- nica: Muliem non sit extrinsecus capillatura, aut circunspatio aurii, aut in- dumenti vestimentorum cultus; sed qui absconditus cordis est homo, in incorrup- tibilitate quieti et modesti spiritus. Mulier in silentio disat, id est, silen- ter instrueat suum predicament avertat, praesertim in ecclesia, cum omni subjectione interiori ex exteriori, id est et perfecta humiliatione. Docte autem viros in publico seu in ecclesia mulieri non permittit: quia communiter ratio debilis
est in feminis, surnque nimis loquaces, et ad vanitatem proclives; sermo quoque carum luxriam potius inicit saepe, quam devotionem, juxta illud. Colloquium mulieris quasi ignis exardecit. Veruntamen mulieres in suis conventibus seu domibus docere possunt personas sibi subjectas. Neque permitto mulieri dominari in virum, id est proprium maritum, sed esse in silento, quum sint prona ad vitia locationis. Ideo autem debet esse viro subjecta: Adam enim primus formatus est, id est a Deo ante mulierem creatus. Deo sancto sermo fidelis Deo, unde sed, ea et dilectione sicut catholica tantum Si

Ibid. 12.
Ibid. 13.

14 Gen. n. 7.

Ibid. m. 5.

Ibid. 4. 5.

Ibid. 11.

EXPOSITIO CAPITULI TERTI : FIDELIS SERMO : SI QVIS EPISCOPATUM DESIDERAT, ETC.

CONSEQUENTER Apostolus instruit Timotheum de ordinatione ministeriorum Ecclesiae. Fidelis, id est verus et gratus, est sermo qui subditur, seilict: Si quis episcopatum desiderat, id est, episcopus fieri cupit, bonum opus, id est sanctum officium, desiderat: sed non bene desiderat. Non enim licere videtur ad episcopatum anhclare, nisi forte ex speciali inspiratione Spiritus Sancti. Quamvis enim episcopatus sit dignitas magna, habet tamen summum laudem et maximum sollicitudinem sibi annexam, ita ut potius apelletur opus quam dignitas. Et si quis episcopatum licite cupit, non propter dignitatem, sed propter administrationem eum cupit, optans prodesse, non praeesse. Denique nomen episcopi proprium sumptum, significat opus, non dignitatem. Dicit enim, ab iici, quod est supra, et assentit, intento, quasi salutis superintendens. Quidam probabiliter asserunt hoc loco per episcopatum intelligi sacerdotium. Nam de diaconis statim subjungitur. Non autem appareat quod Apostolus de sacerdotio conticiisse, tantumque ordinem transiliisse, nisi in nomine episcopatus includeretur.

Ne autem quispiam pronus sit ad episcopatum desiderandum, declarat Apostolus
quam oporteat esse episcopum, quatenus A episcopatum nemo affectet nisi virtutibus istis ornetur. Oportet erga, si res digne et fructuose agatur, episcopatum jam erat, vel eum qui ad episcopatum promoveretur, sine crimine esse, id est sine magno, perseveranti seu notabili vitio, ne increpant et dicatur : Medice, cura te ipsum. Utius urcis virum. Circum hoc Hieronymus et Augustinus dissentient. Hieronymus enim affirmat, quod oportet eum non habuisse nisi unam uxorem post Baptismum, ita quod non obest si ante Baptismumiam habuit, eo quod Baptismum irregularitatem tollat. Augustinus tenet oppositum, quia Baptismus non sacramenta relaxat, sed criminam. Solerium in victua, ne gravetur cor ejus crapaula vel ebrietate. Unde in Levitico Dominus ait ministrii Synagogae, Aaroni sileiet et filii ejus : Vitem et omne quod inebriare potest, non billetis tu et filii tui, quando intrabit in tabernaculum testimonii, ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et pollutum. Prudentem in agentibus et dandis consilio, publicum in exteriori apparatu, honestum, ornatum probitate morum, hospitalium, alios (maxime patres) clementer hospitando, doctorem, id est eruditum et agilum ad docendum.

3 Non violenter, ne corpus ejus ad libidinem concitetur; non percussorem, id est bellicosum, vel ex impatience verberantem, sed molestum, id est in omnibus ordinationum. Non litigiosum, ne verbis contendat. Honor enim est hominis qui sepatrat se a lite, et, Ubi zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum. Non cupidum, ne propter numeram perveratum judicium, vel acceptor sit personam. Sui domini bona propria, id est proprium familiam digna regentem. Virtus namque et virtutem familiae, reducunt in patrem familiae.

4 Eccl. v. 2. millias. Quales enim rector, tales et subditi. Filii habentem subditos sibi et Deo in onani castitate, id est continentia, quia omni Christiano necessaria est. Si quis autem domui suar, id est domesticis pri-

A prius, processus nescit, quammodo Ecclesia Dei diligentiam habebit? id est, qualiter toti congregatioiis fideiim cum debita sollicitudine providet? quasi dicat : Nequaquam, quum istud sit majus et laboriosus illo. Non neophysium, id est noviter conversum, ne in superbiem clatus, id est tumore elationis inflatus ex subita promitione, se reputans aliis perfectionem et Ecclesiae necessarium, in judicium, id est reprobationem seu pronam, invidat diaboli, qui ob suam elationem damnatus est.

Oportet autem illum et testimonium habere bonum ab his qui foris sunt, id est infidelibus et mundanis hominibus : hoc est, tanta virtutum excellencia necesse est cum fulgere, ut etiam a perversis laudentur, ita ut nemo value reprehendere cernat, si qui facilis extranei a fide seu sua vita landabili, ejus praedicationi consentiant ; ut non in approbrium invidiat, id est contemptum, videlicet ne quis eum despiciat, et in lucri num diaboli, id est aliquid quod cum peccatum, quo daemone caput atque illaqueat animam peccatricem.

ne de sua scientia extollantur, vel secreta fidei curiose scrutentur. Et hi autem, id est diaconi et episcopi, probentur primum, id est, ante quam promoveantur, examin- dentur si idonei sint; et sic probati et approbati, ministrent in suis officiis, mut- lum crimen, id est mortale peccatum, ha- bentes. — Mulieres similiter oportet esse pudicas, id est vereundas, honestas, fo- ris compositas, non detractones, sobrias: ebrietas enim praeipue obest eis, quam sint debiles in rationis judicio; fideles in omnibus articulis fidei, vel in omnibus dictis et factis.

10
11
12
13
14
15

Diaconi sint unius uxoris viri, id est, ultra unam uxorem non habeant, propter sacramentum. Sunt enim quasi vicarii Sponsi ecclesiae, ejus Sponsa, puta Ecclesia, una est. Tempore autem Apostoli lieniit episcopos, presbyteros, atque diaconi unus unam habere mulierem: qua defuncta, ad castitatem tenebantur. Nunc vero ex ordinatione summi Pontificis ad perpetuum castitatem tenentur. Qui diaconi filii suis bene praebent et suis donibus, id est familiis, tam in spiritualibus, quam in temporalibus. Qui enim bene ministra- verint in minoribus officiis atque ordinibus, gratiam sibi bonam acquirunt, id est, ad altiorem statum et ordinem promovebuntur, ad propriam et alienam salutem, et mutum fiduciam, id est spem magnam de futura beatitudine: fiduciam, inquam, in fide fundatum, quae fides est in Christo Jesus sicut in datore, confirmatorem et premiatores.

16

Hac tibi scribo, speramus me venire ad te cito a Laodicia ad Ephesum. Si autem tardaevero, tunc scribo ut scias interim ex doctrina huujus epistula, quamodo oporteat te in domo Dei, id est in gere fidei ni tibi commissa, conversari, omnibus et singulis salubriter praesidendo, exemplariter te habendo, et unicumque proportionationem doctrinam imprimendo. Quae domus est Ecclesiae Dei vivi, id est congregatio Christianorum; Ecclesia utique, non ex vili- bus saxis, sed vivis constructa lapidibus;
ARTICULUS IV

DECLARATIO CAPITULI QUARTI : SPIRITUS AUTEM MANIFESTE DICIT, ETC.

Q U'ONIAM jacula praevisa minus feriunt, praeputiat Apostolus mala Ecclesiae eventura, ut quum venerint minus turbulent fideles. Spiritus autem manifeste dicit, id est, Spiritus Sanctus nobis evidenter revelat, quia in novissimis temporebus, maxime circa adventum Antichristi, discedent quidam, etiam famosi et magni, a fide catholica: a quia non corpore, sed corde discedunt, sicut et corde creditur: attendentes spiritibus erratis, id est animabus hominum errantium, seu daemonibus ad errorem ducentibus, qui in veritate non stetunt, et doctrinis demoniorum, quas daemones per se ingenerant cordibus perversorum, vel per haereticos proponunt eas simplicibus, in hypocrisi, id est in simulata sanctitate, luculentum sueum conscientiam. Daemonia enim, id est homines daemones informati, quoniam falsa cum simulata sanctitate, ut sibi credatur, Dei quibus dicit in Evangelio Christus: Attendite a falsis prophétis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovi- um, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Contestabant, id est lasam seu vitiose corruptam, habentium suam conscientiam: probabintur autem, quasi matrimonium non esset sacramentum atque divinitus institutum: judicabunt etiam abstineo a cribis quos Deus creavit, quoad primordia materiam, ad pericippium eos, id est ad vescedum, cum gratiam actione: creavit, inquam, eas fideles et his qui cognoverant veritatem, id est ad sustentationem credentium.

Q uia omnis creaturae Dei bona est in sua natura, et nihil ejusDEM a man- ducante, quod cum gratiam actione perficiter, id est, nullus eburnus spernendus A est tanquam in sua natura nocivus, qui comedi potest aut solet cum gratiarum actione. Nam licet fideles a certis ebris et potibus interim abstinent, hoc tamem non faciunt ea ratione qua fichat in veteri Testamento, sed ob corporis castigationem. Sanetificatur enim per Verbum Dei, id est, a Verbo seu Filio Dei ebris beneficitar, ne sit nocivus, sed utilis. Christus quoque seu Verbum Dei, suo adventu ebris in lege prohibitum, fecit illicitos, sique sanctificavit cor. Et orationem, B id est per orationem hominum instrumentali, qui sua prece obtinunt a Filio Dei sanctificationem eorum.

Hae documenta proponens fratribus per medium exhortationis seu jussiones, bonum eris minister, id est fructuosus praebatus, laudabilisque vicarius, Christi Jesu, populum ejus efficaciter instruendo, enuitatus, id est spiritualiter educatus ac focius, verbis fidei et bona doctrine, id est verbis sacrae Scripturae, pertinentibus ad fidem saecrae evangelicae doctrinae.

C Hae verba animam nutrunt, juxta illud: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. Quam doctrinam assequentes, id est adeptus, ex per illuminationem divinam et meam instructionem.

Ineptas autem, id est inconvenientes, quibus nec fideles nec virtus validificatur, et aniles fabulos, quales solent rectari a vetulis, devia. Etude apud Petrum quaque habetur: Non indocetas fabulas secuti, nam velis fecimus Domini nostri: 1 Pet. 1. 16. Jesu Christi virtutem. Excece autem te ipsum ad pictatam, id est ad ininteriorum cultum latiae et religione internam veri Dei, ad compassionem fraternal et
8 benignitatem cordialem. Nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est, id est, exteriora ista exercitia ac instrumenta virtutum, videlicet abstinentiae, jejunia, vigiliae, disciplinae, per se parum proficiunt, nisi in interioribus animus vere virtuosa ac pia reddatur. Unde nonnulli in his corporalibus exercitius se fatigantes, in caritate et pietate ac interiori perfectione parum proficiunt, quia non ordinant prudenter et indeсинerent media ista ad puritatem internam. Piae aeternae prelata, ad omniam, id est ad omnem gratiam prouerbedam, et ad propriam ac aliorum salutem procurandam, utlis est, promissione, id est promissam mercedem, habens vita quae nunc est, id est vita praesentis (nunc enim pictati promittitur sufficientia temporalium, et abundanta spiritualia gratiarum), et futura vitae in patria, in qua merces pictatis est vita seu beatitudine aeterna; quemadmodum ait Salvator, Centuplum accipiet, et vitam aeternam possibilis.

9 Fidelis sermo et omni assensione dignus est, quem de laude pictatis jam intulit. In hoc enim sermone, id est proper hujus sermonis veritatem, laboramus in interioribus et exterioribus exercitius pietatis, et maledicione a perscrivis quasi inique agentes. Sed ideo constanter laboramus et omnia aequanimit toleramus, quia speramus in Deum vivum, id est, sperando in Deum tendimus, expectando futuram felicitatem ab eo; quae tanta est ut non sint condignae passiones hujus temporis ad eam; qui est salvator omnium hominum, maxime fidelium. Trinitas quippe supergloriosa est salvator principalis, que per Christi mysteria nos redemit. Et sicut Christus vocatur salvator omnium quoad sufficientiam, electorum vero quantum ad efficientiam; sic Deus Trinitas est salvator omnium per sufficientiam, fidelium vero fidet et operes est salvator per efficientiam, quos ad salutem perducit coelestem.

10 Præcepit hæc quæ de fabularum inani-
to, videlicet presbyterum pro presbytero. Deinceps admonet Timotheum ad seri-
osoam obedientiam corum quam ipse scribit et mandat ei. Hec quo tibi praecepi, me-
dilare: quemadmodum apud Sapientem
dicitur: Serva mandata et legem quasi
puppilam oculi tui: liga cam in digitis
tuis, et in tabulis cordis tui scribe cam:
in his esto occupatus per obedientiam, ut
profectus tuus in sancta conversatione,
manifestus sit omnibus, ad aedificationem
corum et gloriam Dei, non ad tuum pre-
conium. Attendete tibi primum. ut vivas
sicut decet episcopum, et doctrine, id est,
A consequenter intende instructioni gregis
tui. Qui enim sibi ipsi nequam est, cui
bonum est? Et, Quid proficiet homo si in-
cretur universum mundum, se ipsum an-
tem perdat? Hoc etiam in Activis ait
Apostolus: Attendite vobis et universo
gregi, in quo posuit vos Spiritus Sanctus
episcopos. Insta in illis, diligenter vacan-
do tibi et aliis. Hoc enim facientes, et te
ipsam salutem facies, id est, beatitudinem
promerecheris, et cos qui te audiunt, non
solum auribus corporis, sed etiam cordis,
B salvos facies acciderent, cooperative ac in-
strumentaliter.

ARTICULUS V

EXPLANATIO CAPITULI QUINTI: SENIOREM NE INCRIPAVERIS, SEI OBSECRA UT PATREM.

PRETEREA docet Apostolus modum
docendi in speciali, quatenus unus-
quisque instrutur secundum status sui
decentiam. Seniorem actate et moribus ne
increpaveris, arguendo cum duris sermo-
nibus, ne ad indignationem conciteetur, et
quia non decet: nisi forte ad exercitand-
dum vel ad aliorum aedificationem, sit
frequentier virti sancti sanctissimos senio-
res dure increpasse legatur: sed obsecra
ut patrem, id est, humiliter ac suppleri-
ter admove cum ut indecetia corrigat in
se ipso vel alios. Tamen, ut ait Gregorius,
seniores leves et vitiosi, durissime argu-
cendi sunt. Unde Sapienti ait: Seneos
venerabilis est, non diuturna, neque an-
nerum numero computata; sed aetas se-
nectatuis, vita immaculata. De tali sen-

Sap. iv. x, 1.

Lev. xvi, 32.

3

4

5

1

2

5

4

D

B

C

G

spirituales, vel sicut decet matres rogari
a filiis. Juveneculas obsecra ut sorores in
omni castitate, ita ut nullo modo habas
te ad cas petulanter, impudice sive car-

Vidulas honora, ministrando eis necessa-
saria vitae, si pauperes sint, vel reveren-
tiam solam exibendo, si fuerint divi-
tes: quod intelligo de his quae vere vidula
sunt, id est, vitam sua statui convenientem
ducunt, tanquam separate a solatio am-
reque saeculi, sicut destituta sunt a sola-
tio virti. Denique, de divitiis vidius sub-
ditur: Si quia autem, id est aliqua, vidua
filius aut nepotes habet, ejus educatione
et instructione egentis, discat primum, id
est, antequam alienis praeficiatur, domum
suum, id est propriae familiae, bene re-
gere, et mutuaam vicem reddere parenti-
bus suis, si vivant, quatenus sicut ab eis
nutriti est, sic nutriat eos, si fuerit op-
portunitum. [Hoc enim acceptum est coram
Deo.] Quae autem vere vidua est, secun-
dum sensum praetextum, et desolata, id
est pauper et sola, non habens familia,
speret in Deum, id est, totam suam fiduciam in Deo constitutam, certa quod Ecclesia sibi de necessariis providet; instet observationibus et orationibus nocte ac die, id est competenteribus horis diurnis atque nocturnis, totaliter occupando se in divinis, et orando pro se ipsa ac alii quorum eleemosynis sustentatur ut sic vacet divinis. Sic ergo agendum est vidua: Nama quae in deliciis est, id est eam aliqui vi- venus et mundi delicias querens, egenus vita naturae, mortua est, carendo vita gratie propter peccatum mortale. De qua morte ait in Evangelio Christus: Dimitte mortuos sepelire mortnos suos. Et hoc prae cipe viduus, ut irreprehensibles sint, delicias corporales et magna ac notabilia peccata vitando.

Quod autem vidua dives vel valens, proprium dogmam regere debeat, patet ex hoc: si quis autem suorum propinquorum, et maxime domesticorum, ut sunt parentes et filii, curam non habet, eos regendo seu nutriente; fidelem negavit, bona fidei omitendo, quamvis ore non exprimat: 9 sicut de quibusdam testatur Scriptura, dicunt se nosse Deum, factis autem negant; et est infidelis qui nondum veritatem fidei audivit, deterior, saltem quantum ad aliquid, vel ceteris paribus. Agit enim contra Christum, qui in cruce suspensus, de Matre sua sollicitus fuit, commendamus eam discipulo. Propter quod etiam Petrus: Melinis inquit, iniquum, vivum justitiae non cognoscere, quam post agnationem converti retronsum.

Consequentem doct quales viduæ sint eleemosynis Ecclesiae sustentanda. Vidua eligatur, id est, talis vidua suscipiatur ab Ecclesia sustentanda, non minus sexaginta annorum; id est, quæ ad minus sexagenaria sit. Talis namque caret signo suspiciousis, eo quod in tanta etate exituecum sit fervor libidinis: idicisco secure nutritur a ministris Ecclesiae. Quæ fuerit unius viri uxor dumtaxat: quod est signum continenter. Debet enim minus tantum viri uxor fuisset, propter sacra-

A mentum cupitque Christi et Ecclesiæ, quæ est minus cum una, videlicet Christi eum sponsa sua Ecclesia. In operibus bonis, id est de laudabili sua præterita conversatio- one, testimoniun habens a fide diguis. De quibus operibus substitut: si filios suos educavit in cibis ac moribus, si hospitio receptit peregrinos ac pauperes, si sanctorum pedes lavit, preservit prædicatorum undique discurrentium: quos in primitiva Ecclesia periculosum erat reci- pere; si tribulationem patientibus, id est afflicitis, captivis, oppressis atque similibus, subministravit, necessaria tribuendo, vel obsequium impendendo, si amne opus bonum ad se pertinens subsecuta est per operationem assiduum.

Adolescentes autem viduæ, quæ non- durn sexaginta annos sortite sunt, devota, id est, non eas suscipias Ecclesiae elec- mosynis sustentandas, nec votum continen- tiae usque adeo ab eis requiras, propter vitanda pericula. Talium enim sanguis fervet, nec lubricæ ætati facile est cre- dendum. Ideo autem vitandæ sunt: Quom- enim luxuriaε fuerint, luxuriosae, gulo- se suæ delectoso vivendo post continentiae votum, in Christo, id est quasi honeste ac liete, nubere volunt, non arbitrantes hoc esse culpabile, eo quod executæ sit ratio eorum concupiscentiis carnis: ha- bentes damnationem, id est causam dam- nationis æternæ, videantur mortale pecca- tum, quia primam fidelem, id est continentiae promissionem, irritum fuerunt, id est violaverunt. Promittentibus namque ca-

D si statem non solam numbre, sed et vel- le numbere, est damnable. Simul autem, id est una cum peccatis jam memorat- tis, et otiosae existentes discent circuere domos aliorum, hine inde vagando; non solam otiosam, quoniam otiositas non est diu sola, sed parit alia vita; sed et verba- re et curiosae; verborum eas et curiositas ex otiositate nascentur; testigones que non oportet, id est illicitæ et nociva. Minus dictum, et majus significat.

Volo ergo per modum consultantis, ju-
EPISTOLA FISHERI, 21
Est scilicet, quia in hoc casu, si quidem certa esse posse
in omne est, qui enim in haece aetate, quando omnes
infirmi et infelix, nonnulli fere sacci, omnes suae
pensae confertur, nulbene filios procreaverunt, matres
familias esse, id est domum propriae regere, nullum
occasionem dare adversario, id est infidelis se impio, malum
gratia, id est ad maledicendum seu detruehendum: cui gratum et
jucundum est habere aliquem contra fideles, ut possit
obliqui ois. Ideo autem hanc consulam:
Jam est quodam viduam adolescentes,
pot post eum emissionem converso sunt retro Satanam. id est, a proposito
castitatis exciderunt, rursus subventes, et de
monis pravitate sequentes. Si quis
fidelis habet viduas adolescentes in domo sua,
subministrat illis necessariae vitae, et
non gravetur Ecclesia Dei cas adlon: ut
his quae vero viduas sunt et anones, de
quis jam dictum est, sufficient quod ha-
bet Ecclesia, scilicet, ut valeat cas
sustentare.

Insuper agit Apostolus de presbytero-
num honore. Quis bene pro-nt presbyteri,
id est, qui gregem suum digere custodiant,
duplci honore digni habeantur. id est,
presbyteri praeter eorum nobis honorantur. Potest
autem per duocem honorem intelligi
obedientia et sustentatio: nam subditi
presbyteris obedience et stipendia vitae
bere tenentur. In patria quoque duplici
honore digni habeantur, videlicet aurore
atque aureola. Maxime qui laborant in
verbo et doctrina, id est, illi presbyteri
potissimum digni sunt duplici honore, qui
instant verbo exhortationis quantum ad
scientiae, et doctrina, id est instructione
ignorantium. Quod autem subditi sint
alendii, probat Apostolus auctoritate Sane-
scripturae, Dicit enim Scripturae: Non infe-
nabils os hovi tributant. id est, praedica-
tori non subtrahes necessariae vitae: et,

Luc. x. 7. Dignum est operarius mercede sua. Hoc
est quoque superius dictum atque exposi-
tum: Non alligabis os hovi tributant.

Adversus presbyteram nobi acceptati-
num eclipse, nisi sub dubius aut tribus
testibus fide dignis. Presbyteri enim, quum
habebant alios corripere, facile adversarios
acquirunt. Veritas enim parit odium. Et
ut Salomon profetetur, non amat pestilens
cum qui se corripit. Ideo non est accu-
satio contra presbyterum admittenda, nisi
sub dubius testibus ut minimum, vel tri-
bus: et etiam propter dignitatem sui grada-
dus se ordinis, quum sit Christi vicar-
rius. Peccantes autem testimonia testum
convictos, vel aperte excedentes, coram
omnia arguerunt: publica nuncpeccati-
ata, publice arguenda sunt: et ut everti
superiores ac inferiores, timorem habeant,
id est, argui et peccare formidant. Si vero
peccatum sit ocellum, primo occulte ar-
gendum est reus. Juxta illud: Si pecca-
verit in te frater tus, corripi eum inter
ete e ipsum solum.

Testor, id est, sub testimonio dico, te-
que adjuro, coram Deo Patre, et Christo
Jesu Filio ejus, et electis, id est sanctis,
angelis, ut habe dicta atque dicenda cus-
stodias, non solum memoriter, sed etiam
efficienter: sive praedico, id est prati-
sensione seu praecedenti discretionis ju-
dicio, nihil notabile faciens in alium
partem declinando, id est a via justi-
ria recedendo ad partem contrariam. Unde in
Ecclesiastico legimus: Filii, sive consilio
nihil facias, et post factum non pariete-
bis. Job quoque: Causam, inquit, quam
ignorabol, diligentissime investigabam.

Manus efo nemini inuocaveris, aliquem
facile ordinando, sed prins examina eum:
neque communicaveris, per consensum pe-
catis alienis.

Te ipsum castum custodi, continent
vivendo: quod maxime debeat prelatum
Ecclesiae. Noli adhibere aquam bibere, siuet
diu feestiti: sed vino modico uerum prope
stomachum tum et vini calore indigentem
( in quo stomadum est sedes agrauidinis, et
principium digestoris), et frequentes in-
ars infirmitates, quae per aqua potationem
augentur.

Conseuntur ostendit Apostolus in qui-
bus necessarium sit prejudicium, seu prae-
vium rationem evanuen. Quorumdam ho-
mimna pecunia manifesta sunt; id est

Prov. xv. 12.
20
Math. xvii. 15.
21
Recli. xxxiii. 16.
22
Job xcviii. 23

24
evidenter mala, quia non possunt bono animo fieri, sicut sunt supra, sunt, blasphemiae, praecedentia ad judicium, id est nota antequam veniant ad rationis examinationem ac dijudicacionem; vel, Prae
cedentia ad judicium divinum generale seu particolare, quorum utrumque fit post vitam presentem. Talia ergo non oportet examinari, nec in talibus praecipitum exigitur, sed subito dicendi possunt. Unde judicium quod ea sequitur, non est temporarium. Quorumdam autem peccata et subsequuntur, id est, peccata aliquo
rum occulta seu quadam apparenti justi
tia sua sunt, ita ut non apparent mala nisi post discussionem: idoe in eis praecipitum est necessarium ut examinen
tur. Unde nec ea judicare debemus, sed A praelatorum et judicium est ea discutere. Vel, Subsequuntur divinum judicium, quia non decluentur in publicum, nisi in die judicij, quando illuminabuntur absol. 1 Cor. iv. 5. condita tenebrae. Similiter et facta bona manifesta sunt, id est, aliqua opera bona sunt aperte bona, saltem quantum ad genus operis, quamvis non ad intentionem agentis. Talia ergo examinatione non indigent. Et quae alter se habent, id est, bona de quibus max certum non est in sint verae bona, abscondi non sunt, id est, suo tempore clare pate
tur, quando a recta ratione examinatur, vel a Deo judicantur. Propter quod in Evangelio Veritas loquitur: Nihil oper

tum, quod non reveletur; neque ocel
tum, quod non manifestetur.

ARTICULUS VI

EXPOSITIO CAPITLI SEEXTI : QUICUMQUE SUNT SUB JUGO SERVI.

ESCENDIT demum Apostolus ad in
structionem particularium persona
um. Quicumque sunt sub jugo servis, id est, equalcumque sint servi, videlicet sapientes, fideles, vel alia gratia adornati ; tamen quiem sint subditi imperio domi
orum suorum. dominos suos, tam bonos, quam dyseulos seu infideles, omni honore dulix, qui carnalis dominis impendi solict ac debet, dignos arbitrentur : non in quantum infideles et impii, quum scrip
tum sit de viro justo : Ad nihilum de
ductus est in conspectu ejus malignus. Seiendum, quod quidam docebant liberta
tem omnibus Christianis esse communcem, intendentes servitutem reprobare, eo quod dicat Salvator: Si Filius vos liberaverit, vere liberis eritis; et alibi, Ergo liberi sunt filii. Sed hae de spirituali libertate, non de carnali, intelligenda sunt. Ideo contra hos fatur Apostolus. Ideo autem servi hoc C faciant, nec nomen Domini et doctrina, id est, ne Christus et ejus pradicationis, blasphemetur ab impis, tanquam sit contra leges, et dominis auferat debitam servo

tatem. Quia autem fideles habent dominos, id est servi christianis dominis servien
tes, non contemnunt dominos tales, quia fratres sunt, id est ob hoc quia in Chri
sto sunt pares quantum ad spiritualia; sed magis serviant dominis suis cum de
bita reverentia, quia domini fideles sunt et dilecti Deo, quia beneficii particlop
es sunt, id est, dominii cadem beneficicia gra
tia a Deo receperunt atque recipient, quae et servi. Hoc docet servos et exhortare eos, ut sic agant.

Si quis alter docet, quam ego jam do
cui, et non acquisite sanis, id est veris, sermonibus Domini nostri Jesu Christi, quos loquitur per me, qui etiam proprio ore dixit, Reddite quae sunt Cesaris, Ca
sari; et ei, quæ secundum pietatem est, doctrinae evangelicae, quæ ad pietatem in-
ducit, et litos ordinamque exstitrat. Talis
superbus est, nihil sciebat scientia salutaris
et formata, de qua dicitur a Sapiiente:
Dedit illi scientiam Sanctorum. Unde et
Salomon: Ubi, inquit, humilitas, ibi sapi-
ientia; et rursus, Superbus et arrogans
vocatur inductus. Sed haec, id est eum
infirmitate sui intellectus inaniter
occupatus, circa questiones et pagus, id
est disputatio frequentissima, herborum: ec
quibus orientur infidiae unius in alium
contentiones, blasphemia adversariorum
fidei contra Deum, dum audiant aliqua
rationi naturali contraria, suspiciones ma-
th, confligationes hominum mente cor-
ruptorum, id est infectam voluntatem
habentium, aversorum a summo et in-
commensurabilis hono: de quibus Prophetæ
inquit, Divisum est eor omnium numine
interdum; et qui veritate privati sunt, id
est spiritualiter excecuti. Homini, in-
quam, consequenter iustitiam esse pie-
tatem, id est opus piétatis, videlicet pra-
dicationem, ordinandum esse ad lucrum
temporalis. Nam ideo predicant, ut temporale
commodium consequatur, quem-
admodum apud michie Prophetæ de
quibusdam inducitur: Sacerdotes ejus in
mercede docebant, et prophetæ ejus in
preccia divinament.

Est autem quarum magnum, pietas cum
sufficientia: id est, quamvis pietas non
sit quaestus carnis ac temporalis, ut illi
existimant: est tamen magnum quaestus,
videlicet fructuosa, spiritualis atque ater-
nus, quia aeternam vitam meretur. Estque
acquisitio omnium spiritualium divitia-
rum pietas ista, id est cultus Dei cum
sufficientia vites ac vestiment, sicent iam
dictum est. Pictas ad omnia utilis est, pro-
missionem habens vitæ que nunc est, et
futura: cum qua sufficientia debemus
esse contenti. Nihil enim temporalium di-
vitarum intulitione homo aeditum na-
scendo: sicut Job it, Nihilus expressus sunt
de utero matris meæ: hæc, id est non,

A dubium est, sed certum, quia nec auctore
mundo quid talium rerum possidere
moriendo: sient ait Psalmista. Homo quum
interierit, non suget umnia: et Job: Dives
quum dormierit, nihil deum averti: ap-
prehendit cum quasi aqua inopia. Haben-
tes autem alimenta et indumenta quibus
temperantur, id est divinum et vestimenta-
torum competentiam, hic contenti simul,
quum ad appetitum temporalem rerum.
Qui enim ultra procedit, inordinat se habet, et superfluæ agit: quoniam cor-
poralia ad spiritualem ordinatur sicut me-
dia ad finem,ideo non sunt appetenda
nisi ad necessitatem, videlicet in tantum
quantum concurrunt vel requirunt ad
spiritualem mentis profectum, quem su-
perfluæitas temporala rerum non prove-
hit, sed impedit. Ideo Sapiens orabat:
Divitias ne deleseris nisi, tribue tantum
necuis me necessaria.

Nam qui voluit, id est, volendo sat-
agunt, divites feri, incidunt in tentatio-
nam, id est in diabolicum impugnationem,
L et in luceam diaboli. Id est in peccati
consensum, quo anima a diabolo captur
qui in laqueo. Tales enim quum sint ava-
ri, aliorum bona desiderant, alienis pro-
speritibus invidunt, et per vitiosa media
comitant temporalia congregare, mentien-
do, fallendo, etc. Ideo enim in Ecclesiæ-
stico scriptum est: Avaro nihil est bene-
stius; et nihil est iniquus quam amare
pecuniam. Christus quoque in Evangelio:
Possibilitis, inquit, est camellum per for-
matum, ramen acus transire, quam divitem (id
est divitiarium amatorum) intrare in reg-
num cœlorum. Incidunt quoque et in
desideria multa inordinata: de quisque Lo-
annes, Omne. inquit, quod est in mundo,
et est concupiscencia cœlorum, aut con-
cupiscencia carnis, aut superioria vitæ: et
inutilia et nociva. Hec enim desideria
sunt inutilia, quia non præsum ad adipi-
sequendum veram salutem: et nociva, quen-
iam gratiam Dei exstingunt. Quæmerunt,
id est, per modum aquarum occidunt. ha-
 mines avaros in interitum, id est gratie

Pr. xxxii, 13. 14. 15. 16. 17.
Job. 21.
Prov. xxx, 8.
amissionem, quae est mors animae. et per di
tionem gloriam sempiternam, quae est mors secunda ac infernalis, haec enim mala inferunt de-ideria ista.

10 Radix enim omnium malorum est cupiditas plus habendi quam expedit. Nec obstat quod superbia superbia omnis peccati initium, vel etiam amor privatus, cui maxime convenit esse omnium vitiorum originem. Nam, sicut enim est genus peccati quod non oriatur (ut plurimum) ex superbia, sic nullum est genus peccati quod non interdum nascatur ex cupiditate, praesertim quin pauper non per superbia aliqua oriatur ex cupiditate, et e contrario. Sunt enim qui non amarent superflua, nisi per possessionem illorum putarent se excellentiores esse futuros: et sunt qui non amarent excellenter, nisi per cum putarent se sitiores fieri posses. Amor autem privatus est radix omnium borum malorum, imo simpliciter universorum vitiorum. Quam, id est cujus cupiditatis materiam, quidam appetentes, er-raverunt a fide, vel cam negando, ne divitis spoliarentur. vel infideliter operando, fidei directionem non sequentes: et insinuerunt se doloribus multis, id est variis curis et praelibus sollicitudinibus vitae praestantis. Nam et divitiae cum labo-re acquiruntur, cum timore possidentur, cum dolore amittuntur. Propretia comparat eas Christus spinis. Languent enim et lacerant animam possidentis.

11 Tu autem, o homo Dei, id est, divino cultui totus mancipatus, hanc vita fuge: juxta illud Ecclesiasticon. Quasi a facie col-lubi fuge peccata. Unde Ambrosi: Nihil tam asperum tamque perniciosum, quam si vir ecclesiasticus (maxime qui sublimem tenet locum) divitiis hujus saeculi studet: quod non solum sibi, sed etiam aliis obest, quibus contrarium dat formam. Sectare vero, id est, preceedentum Sanctorum vestigia imitari, operar-e seu tene, justitiam, reddendo minu-ique quod ei debetur a te, pietatem, quae

1 Tim. iv. 8. secundum prædicta ad omnia utilis est. A fidelem catholicam, caritate Dei et proximi, patientiam, non tristando propter adversa, mansuetudinem, non appetendo vindictam propter illatas injuriias. Certa bonum certamen fidei, id est, efficaciter militia Christo, pugna pro fide, labora adversus peccata. Militia est enim vita hominis super terram: nec coronatur nisi qui legitime certaverit. Apprehende, id est, adipsi conare, et toto affectu amplectere, vitam aeternam. id est felicitatem cœlestem tanquam bravouri tui certaminis, alius premium non quarendo: in qua, id est ad quam, vel propter cujus adoptionem, vocatus es a Deo ad fidelem fideique certamen, et confessus es bonam confessionem. id est fidei veritatem seu promissionem (are enim confessio fit ad Rom. x. 10, salutem), coram multis testim. non sol- lum Deo et angelis, sed etiam coram bo-nis hominibus, in tua ordinazione ac prædicatione: hoc est, etiam propter hanc confessionem apprehende vitam aeternam, ut actio confessioni respondeat.

Præcipio tibi coram Deo, id est Deo Patre testante, vel auctoritate divina mihi commissa, qui Deus vivificat omnia vita naturae, gratiae seu gloriae, et coram Christo Jesu, qui est testis fidelis, qui te- Apost. i. 2. stimonium veritati redidit sub Pontio Pilato, dicens: Ego in hoc natus sum, Joh. xix. 37. et ad hoc veni in mundum, ut testimo-nium perhibeam veritati: videlicet bonam confessionem, qua dixit, Rex sum ego: et. Ibidem. Regnum meum non est de hoc mundo. Hoc ergo præcipio. ut serves, id est im-pleas, mandatum. id est mandata divina- et mea, quæ utique a Deo sunt, sine macula, id est pure, irreprehensibile, id est, sic ea observes, ut reprehendi non possint quasi injusta, usque in adventum Domini nostri Jesu Christi, id est perseveraverus usque ad mortem, quando a Chi-sto visitaberes et ei occurreas.

Quem Christum in forma humana, suis, id est congruus et a Deo praordinatis, temp-oribus, scilicet in die judicii particularis vel universalis, vel in die æternitatis, quæ
omne tempus comprehendit. Nam et in patria erit post diem judicii, tempus discretum, ut Thomas et alii multi testantur. Ostendunt hominibus bonis et malis in die judicii, sed solis electis in die aternitatis, beatus et solus potens, id est Deus Trinitas substantialiter felix: in quo est omnium bonorum, pulchrorum ac desiderabilium infinita plenitudine; qui solus essentiale potens est, et ipsa sua potentia. De quo in Job conscriptum est: Deus potentes non abjicit, quum et ipse sit potentia. 

Job xxvi, 3. 

Apoc. viii, 16. 

Malach. iii, 16. 

Qui solus per naturam habet immortalitatem, id est omnimodam et superpleniissimam invariabilitatem, sicut per Maccabaeum loquitur: Ego Dominus, et non mator. Omne autem creatum aliquo modo mutable est, et in omni ente mutabili inventur quaedam mortalitas, secundum Augustinum, videlicet alienus desinuit, et revocis dispositio. Et tunc habitat inaccessiblem: id est, nullo loco vel termino clauditur, nec in aliqua creatura per circumscriptionem moratur, sed habitat in se ipso perquietissimam substantiam; 

1Joh. iii, 5. qui est lux supersonalis, vera et infinita: que inaccessibilis dicitur, quia a nullo intellectu creato comprehendi potest. Unde et dicitur tenebras ponere latinulum suum. Potest tamen homo ad eam accedere in via per fidem et gratiam, et in patria per clarum visionem. Propter quod ait Psalmista: Accedite ad eum, et illuminaminim. Et ad Hebraeos dicit Apostolus: Accedamus eum fiducia ad thronum gratie ejus. Quem autem hominum vidit, existens homo purus, et sensitivum virium operationibus utebat: sed nec videre potest in hac vita visione clara per speciem, qua cognoscitur de re quid est. Po-
1 Cor. 9, 9. communicare coelo B. digni reputare sed sacris incrementa faciendum, intelligendum da, id quod id EPISTOL.E divinis, est iribuere est, est, The
communia tres ab Praeceptum Pauli Exid oppositiones tri-
est est

Matth. vi. atque virtutum, prout ait Salvator: The-
saurizate vobis thesauros in cdeo: faeci-
te tribuere eleemosynas, quemadmodum

Luc. vi. 30. Christus hortatur: Omnia petenti te tribuere; et, Beatius est magis dare quam ac-
cipere: communicare, id est communia reputare vel facere bona exteriora; the-
saurizare sibi fundamentum bonum, id est stabilem cordis adhesionem cum Deo, seu opus meritorium, in futurum, id est ad hoc ut digni sint bonis saeculi futuri, ut apprehendunt veram vitam, id est, aeternam vitam seu beatitudinem quae non est fallax et falsis, consequatur.

O Timotheo, depositum custodi, id est, episcopali officio tibi divinitus conservandum et creditum diligenter exercere, et gratiam tibi concessam, creditissime
talenta, suo tempore cum usuris repetenda, sollicitae conserva, expende, dispensa: devitans profanas vocum novitates, id est nova vocabula Religioni sanctae contraria, quae sua obscuritatem vel vanitatem introducunt errorem. Pont autem Glossa exemplum de nomine isto, Hypostasis: sed hoc intelligen
dendum est pro certo tempore. Hypostasis nuncupat significat essentiam et
personam. Unde haeretici per usum hujus nominis volebant catholicos inducere
ad confitendum tres essentias in diviniis, siunt et tres Personas. Idecirco non licit nomine isto uti ante determinationem sua significacionis. Nunc vero, quoniam usum doctorum determinationem est ad significandum personam, licetum est ipso uti: ino doctores ut plurimum ipso utuntur. Hinc Dionysius, et eum sequens Damascenus, affirmat, non esse audendum aliud de
supersubstantiali Deitate asserere, prater ea quae nobis in saeris eloquis tradita sunt. Et Hieronymus dicit: Ex sola inordinata prolatione verborum ineritur he-
resis. Devitans etiam et oppositiones, id est instantias seu contradictiones contra fideum, falsi nominis scientia, id est vanae scientiae, que mendaciter scientiam appellatur, ut est omnis scientia qua se extollit contra scientiam Dei seu fidei veritatem; quam falsam scientiam quidam promitten-
tes, id est se habere et diligere profittentes, circa fidelem excludant, id est, a fide catholica corrurerunt, sequentes naturalem rationem et proprium imaginacionem, ino stul-
titiam potius quam divinam auctoritatem.

Gratia tecum: que non infunditur nisi ab Omnipotente, qui est super omnia
Deus sublimis et benedictus. Amen.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM II BEATI PAULI

AD TIMOTHEUML
**PROEMIUM**

 Qui abjicit disciplinam, despiit animam suam: qui autem acquiescit increpati-

*quationibus, possessor est cordis.* Prov. xv. 32.

Quia in multis offendimus omnes, septiesque in die corruit justus, neces-

*Jacob. m. 7.* Proo. xxiv.

saria nobis est disciplina verborum ac verberum, quatenus verbis intellectibus correcti, 16.

abstrahamur a vitis, et decorumur virtutibus. Quemadmodum ergo qui diligit iniqui-

tatem, odit animam suam: sic qui abjicit disciplinam, despiciit animam propriam. Ideo

sanctus Apostolus in haec secunda ad Timotheum epistola, erudit eum et corripit.

Precedenti quippe epistola recepta et lecta, Timotheus tandem animo fatigatus et

circa officii sui executionem fuit tepidior factus propter continuas adversitates, in-

firmitates et persecutiones circumstantes. Hortatur ergo eum Apostolus ad palam

martyrii atque idoneam sui ministerii executionem, proponens se ipsum ei in

exemplum. Scribitque ei a Roma de carcere, vel a Laodicia, ut asserunt quidam. Pro-

ceedit autem modo consueto, salutationem praemittendo, sicut patebit.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM II BEATI PAULI
AD TIMOTHEUM

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO CAPITULI PRIMI: PAULUS APOSTOLUS IESU CHRISTI PER VOLUNTATEM DEI.

1

PAULUS apostolus Iesu Christi per voluntatem Dei, id est Deo agent, secundum promissionem vitae, id est proper praemium, vel ad obtinendum remunerationem vitae quae est in Christo Iesu, id est vitae aeterna, quae a Christo conferetur, et in Christo consistit sicut in objec- to; quae vita est praemium, proper quod factus sum apostolus, non ab homine, sed a Deo; mandat et scribit Timothey carissimo filio suo spirituali. Gratia gratum faciens, misericordia, id est peccatorum remissio, et paenitentia. id est tranquillitatis mensis, sit tibi a Deo Patre et Christo Iesu filio ejus Dominus nostrorum.

2

Gratias ago Deo meo, cui servio a progenitibus meis, id est exemplo antiquorum patrum meorum, videlicet Abraham, Isaac et Jacob, quorum vestigia imitor unum verum Deum colendo, in conscientia pura, id est sine remorsu alieius peccati. unde autem gratias ago, quod sine intermissione, id est omni congo temporis, habebam tuum memoria in orationibus meis fusus pro te et alius, nece die; desiderias te videre, memor la-ter, vs, Art, crismarum tua rum, quas dedi venerationem tu-
strumentalis. Vel potest intelligi absolute

**Act. vii, 17.**

de gratia gratificante, quia per impositio-

**Apoec. ii, 2.**

nam manuum Apostolorum datatur Spiritus Sanctus. Ex his patet, quod gratia

**Ibid. i, 5.**
in corde Timotei erat quasi sopita et
debilitata: ideo admonet eum ut reparet
gratiam pristinam, proficiendo in ea. Un-
debet etiam quod in Apocalypsi angelo E-

clesiae Ephesi dicitur, Scio opera tua et

laborem et patientiam: et post paucu, Sed

habeo adversum te, quod caritatem tuam

primam reliquisti: memor esto itaque un-
de excideris, et age poenitentiam, et pri-
ma opera fac: quidam exponunt de Ti-

moteo, quem constatuisse Ephesiorem

angelum, id est episcopum. **7**

**Math. x.**
temporalia mala, videlicet eos qui corpus

decidunt: sed debent nos spiritum, id est
donum et gratiam, virtutis, id est forti-
tudinis contra adversa, quae est numum de

septem donis Spiritus Saneti, et diletio-
nis Dei ae proximi, et sobrietatis, id est
temperantiae vel discretionis. Verba hae

plenis exposita sunt ad Romanos, ubi

legitur, Non accipistis spiritum servitutis

iterum in timore.

**8**

**Noli itaque erubesce,** id est, quoniam
dedit nobis Deus spiritum diletionis, non

erubesceas testimonium Domini nostri Je-

su Christi, id est protestationem, prae-
dicationem seu confessionem Christi; sed

sine rubore et confusione testare coram

hominibus, quod Christus sit Deus et ho-

mo, qui sua passione universum mun-
dum redemit, resurrexit, culos ascendit.

**Math. v.**

Unde ait Salvator in Evangelio: Qui me

confessus fuerit coram hominibus, con-

fitebor et ego eum coram Patre meo; et

**Luc. xix, 26.**
pursus, Qui me erubuerit et meos sermo-

nes, hunc Filium hominis erubesceant. Ne-

que erubesceas me vincam ejus, id est

me Paulum pro fide nune captum atque

ligatum.

**Sed collabora Evangelio,** id est, eum

me et ceteris evangelizantibus, labora ad

A promulgationem ae venerationem evan-

gelice legis, fortiter praelicando, juste vi-

vendo, et pro fidei veritate mortem sus-
tinendo, **secundum virtutem Dei,** id est

secundum virtutem et gratiam tibi divi-
nitus datam: *qui nos liberavit per pro-
priam passionem a jugo diaboli et peua

infern. et vocavit ad fidem ae vitam ater-

num, vocatione sua sancta,* id est inspi-

ratione interna (de qua in Apocalypsei :

Ego stoe ad ostium et pulso), vel praelic-
tione evangelica quam fecit per nos; non

B enim nos sumus qui loquimur, sed Spi-

ritus Patris nostri qui loquitur in nobis.

Vocavit, inquam, nos, *non secundum ope-

ra nostra,* id est propria merita, qua

vocationem hanc nequaquam praecesse-

runt, *sed secundum propositum suum,* id

est voluntatis suae decretum seu voluntat-

rium praeordinationem, *et gratiam nobis*
clementer infusam; quae est effectus hu-

jus propositi, per quem ad omniam opera

meritoria promovemur atque perducimur;

*qua data,* id est dari praeordinata, *es-
nobis in Christo Jesu,* id est per Christum,

utpata per ejus incarnationem, virtutem

et meritum, *ante tempore secundaria,* id

est ab aeterno.

**Manifestata est autem,** id est, publice

praelicando et nota, vel evidenter impleta

est, *nunc tempore gratiae, per illuminae-

nem,* id est praeordinationem et doctrin-

am, *Salvatoris nostri Jesu Christi:* quam

proprio ore vel per Apostolos mundo pro-

posuit, aut cetera per illuminationem fa-

cetam in die Pentecostes, quando in igneis

linguis Spiritus Sanctus apparens, illu-

minavit Apostolos at cognoscendum et prae-
dicandum hanc gratiam: *qua illumina-

tio dicitur Christi,* quoniam ipse misit

**John. xvi,** Spiritum Sanctum. *Quod Christus sua pas-

sione destruxit,* id est hominibus abstu-

lit, *mortem culpae atque gehennae,* et cor-

poris immortalitatem promeruit eas: *quam

e et nunc praeest in spe,* daturus cam in

re quando corruptibilis hic induxit ineor-

1 Cor. xv, ruptionem. Hoc est quod apud Osee lo-

quitur: De morte redimam eos; ero mors

**Osee viii, 14.**
EPISTLE I. II. PAULI AD TIMO THEUM. — ART. I

11. Ob quod causam [etiam], videlicet propter Evangelii predicacionem, hae, id est, incarceracionem, ligationem et alia plura; sed non confundor in me ipsum, quasi turpe aliquid operans: inquit glorior in adversis. Verbum equidem crucis perennius stultitia est; his vero qui salvi sint, id est nobis, virtus Dei est. Scio enim qui credidi, scilicet Deus omnipotenti, qui est via, veritas et vita, et certus sum quia potens est depositum meum, id est beatitudinem mihi paratam, quam merui et apud ipsum reposti, serrare in illum diem, id est usque ad diem remunerationis meae, hoc est usque ad diem mortis, quantum ad glorificationem animae, et usque in diem extremi judicii, quantum ad glorificationem corporis mei.

13. Insuper admonet Timotheum, Formam habens sanorum verborum, id est tu, Timothee, habens seriem sanctarum predicacionum, seu formam evangelicorum verborum, quae verba a me predicante aut disti: habens, inequum, hae verba in fide, id est cum fidei observatione, et dilatione in Christo Jesu, id est per gratiam Christi ad gloriam ejus, vel secundum voluntatem ipsius, bonum depositum custodi, id est, gratiam tibi concessam conserva, et officium tibi commissum digne proseque. Vel sic: Bonum depositum de quo nunc dixi, id est premium tibi aper Deum repositum pro tuo labore, custodi, ne illud per negligiamentum perdas. Per Spiritum Sanctum, id est, non tuis viribus, sed adiutorio Spiritus Sancti hoc age, qui habitat in nobis per caritatem et gratiam, quoniam sumus templum Dei. Dominus enim in templo sancto suo.

14. Seis hoc, id est, jam plane agnosceis, vel seire dehes, quod aequi sunt a me omnibus qui in Asia sunt, id est, quod universi qui nunc recesserunt a me cum perfido corde, sunt in Asia minori; ex quibus, id est de quorum numero, sunt Phileus et Hemonogenes. Hui, ut legitur, fraudulenter accesserunt Apostolum ut discerrent ejus mysteria, quatenus materiam calumniandam habuerunt: qui quum se manifestatos conspicerent, abierunt. Det misericordiam Dominus Onesiphori domui, id est fideli familia Onesiphori Asiani, quia sapre me refrigeravit, id est, consolatus est et refocillavit, necessaria ministrando, et catenam meam, id est me, catenis vincit, non erubuit vescendando de tali magistro; sed quum Romam venisset, sollicito me quasviset et inventit. Det illi Dominus Pater invenire misericordiam, id est gratiam adipsi et vitam aeternam a Domino Filio: cui Pater dedit omne judicium, iuxta illud: Deus, judicium tuum regi da; in illo die, id est in die mortis atque judicij, Talis modus loquendi in veteri Testamento usitator est, ut ibi: Phile. Dominus super Sodoman ignem et sulfur a Domino. Et quanta beneficia Ephesii, id est in Epheso, ministraverit mihi Onesiphorus iste, tu melius noster qui praeens fuisti, quam ea quae Romae mihi ministraverit.
ARTICULUS II

ELUCIDATIO CAPITULI SECUNDI : TU ERGO, FILI MI, CONFORTARE IN GRATIA.

Tu ergo, fili mi, confortare in gratia. A gratiam faciente : quae est omnium operum meritoriorum principium, sicut natura est principium operationum naturalium ; quae gratia est in Christo Jesu sicut in Deo nostro. Excoluit, praefilatus digne et fractum alibi : Omnis qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet.

1. Laborantem est sic edit interdum ut Christo applicat excolit, praefilatus digne et fractum alibi. Quamvis ut Christo applicat, eum ad sanctam praepositionem referatur, sicut in praemio accepimus. Labor, quod adducimus, est idem, quod in nostro artificio, quod eum profuturum habemus ; et quod adducimus, est idem, quod in nostro artificio, quod eum profuturum habemus.

2. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicutbonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

3. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicutbonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

4. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicut bonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

5. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicut bonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

6. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicut bonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

7. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicut bonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

8. Labor in agro dominico et vinea Dominii Sabaoth, sicut bonus miles Christi Jesu, spinas vitium et tribulos passionum de cordibus subditorum excellendo, vita et labis praecidendo, et tuum officium digne continuando. Nemo militans Deo, id est ad Dei hominem et gloriam, adversariis veritatis repugnans, et proprica vitia lucent, et divinis exercitiis se immersens, implicat, id est involvit, se ne gatiis sanctitibus, id est causis et rebus divitiisque mundanis. Per hoc enim distraheretur mens ejus ab illo uno quod solum necessarium est. Ideo sollicitudo de crastino prohibetur a Christo. Nam etsi interim oporteat servum et militem Christi sanctae tractare negotia, non tamen se implicat illis, sed moderare et interdum se applicat talibus, cuiusus expediri et Deo uniri. Ut eii, videlicet Deo, placet cui se probavit, id est, probablem exhibuit.

Ps. 44, 20. Seu devovit, dicens cum Psalmista : Mili

Adhaerere Deo bonum est ; et, l'am petii Ps. xxvi, 4. a Domino, hanc requiram. Ideo autem labora ut miles Christi : Nam et qui certat in agone, id est, cum ali contendit in hujusmodi hellice exercitio ; quod et agonizantes quandoque nudi exercerentur ; non coronabitur quasi victor, nisi legitime, id est efficaeiter et sicut lex agonis requiril, certaverit, omnia impedimenta pugnandi abjiciendo, quemadmodum dictum est alibi : Omnis qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet.
deratione futura coronationis, memior est A posse, non ad impotentiam pertinet, sed per actualum considerationem, Dominum nostrum Jesum Christum resurrectisse a mortuis, natum ex semine David, secundum evangelium meum, id est secundum evangelicam annuntiationem a me administratum: in quo, id est in eis evangeliis praelectione, laboro usque ad viva sancta inclusione, quibus jam victus in carcerre jaceo, quasi male operans, id est tamquam falsa praeclaron et homines fallens. Sed verbum Dei non est alligatum, id est, praeclatio mea seu doctrina non est impedita: nam verbo presentes in carcerre doceo; scriptis vero et item per discipulos meos absentes informo. Ideo omnibus adversae sustineo patientem proper electos, ut et ipsi salutem consequantur, non a me, sed per ministerium meum, verificet ut coopereret corum salut. quae est in Christo Jesu sicut in objecto, datore et causa meritoria: in ejus enim visione consistit, ab ipso donatur, ipse quoque nobis promeruit cam: eum gloria celesti, id est, salutem consequantur cum omni beatitudine premii accidentalis adjuncta premio essentiali, qua per salutem exprimitur. Vel, per salutem intelligenti felicitas vitae, per gloriam celestem, felicitas patrie. Fidelis sermo quem dixi et dicam. Nunc 11 Cor. vii, 7. si commorasti sibiis, id est, Christi passionibus conformatus, mundo et vitis moriendo, ejusque vestigia digne sequendo, et con vivimus cum Christo vita gratie in praeclatio, et vita gloriae in futuro. 12 Si sustineamus adversa pro Christo, et consequiurimus cun eo in regno eorum. Si negaverimus eum veris vel impiis factis, et ille negabit, ipse pertine ad ipsum: siue in Evangelio ait quibusdam: Luc. xxiii. Nescio vos unde sitis: discedite a me, operarii iniquitatis. Proper quo rursus loquitur: Qui negaverit me coram hominibus, deuenabit coram angelis Dei. Si non eredimus ea quae fidei sunt, ille, secundum Deum seu Christus, fidelis, id est verus, permanet: non posse se ipsum non potest, quum ipse sit veritas. Et hoc non 8 9 posse, non ad summam potentiam: sicut posse peccare, non ad veram potentiam, sed ad impotentiam spectat. Qui enim potest quod sibi non expedit, quanto id magis potest, tanto impotentior est et infelicior. Quemadmodum Dionysius recitat, hume locum Elymas magnus objectit Apostolo, quasi derogaret omnipotentiae Dei, quod se ipsum negare non potest. Horc commone, id est, ad horum fidem et observantium alios exhortare. testificans B coram Deo, id est Deum testem invocans, vel per eum audito tuos adjurans et observans. Noli verbis contendere, cum aliis disputando seu conferendo: ad nihil extra utile est directe et e sua natura talis verbosa contentio, nisi ad subversionem audientium, qui scandalizantur per hoc. Ideo dicit Glossa, quod non sit secun- rum eam hære ticis disputare in publico. Non sic autem intelligendum est verbum Apostoli, quasi ad subversionem audientium utile esse, sit vera utilitas: sed tanto 15 C tum vult dice cere, quod contentio ad nihil valet nisi ad subversionem. Ideo prorsus inutilis est et nociva ac fugienda. Unde Carinthis dictum est: Si quis videtur contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus, nec Ecclesia Dei. Ideo dicit Ambrosius: Collatio, non altercatio, esse deset inter fumulos Dei. Sollicite cura te ipsum probabilem, id est baudabilem et acceptum, exhibe Deo, opus Dei reverenter agendo, et in puritate conscientiae coram Altissimo conversando, operorium inconfusibilem, id est execuc- torem virtutem irreprehensibilem, ut non metas venire ad lucem quatenus mani- festentur opera tua: recte tractantem, id est discrete proponentem, verbum verita- tis, unumqueque docendo pront capere potest vel indiget. Praefam antec, id est verba sancte Religioni contraria, et vani- laudia, deriva audire vel loqui: juxta il redd. Sed aures tuas spinis, et odi audire lingua nequam, et ori tuo facito ostia, et seras; multum cura proficueant, id est,
valde cooperantur, ad impietatem: quoniam cultum Dei impedimur, et errores graves inducunt hujusmodi verba. Sumit autem verbum, Proficient, impropric. Et sermo eorun, videlicet profanorum, haereticorum et vana loquentium. ut cancer scripsit, id est, ad similitudinem morbi illius paulatim crescit, et tendit a parvo errore ad magnum. Ex quibus, id est de quorum haereticorum infideliter collegio, est Hymeneus et Philetus, qui a veritate fidei in qua olim steterunt, exciderunt, cadendo in heresim, dicens resurrectionem faciunt, id est, ea quae Scriptura testatur de generali resurrectione corporum, asserentes intelligenda esse de spirituali resurrectione animarum a vitis, quae in Baptismo jam facta est, quodquidem impulerat. Contra quos sanctus Job apertissime profiteretur: Credo quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die di terra resurrecturus sum, et rursum circumdabor pelle mea, etc. Et subverterunt, sua fallaci expositione, quorumdam simplicium fidei.

19 Sed firmum, id est, quamvis illi se perierunt, non tamen de subversione omnium est timendum: sed firmum fundamentum Dei, id est Ecclesia in Deo fundata: quae in praecedenti epistola dieta est firmamentum atque columna veritatis: stat firmiter in fide: habens signaculum hoc, id est, hoc quod subditur habens pro sigillo et signo certissimo quod ipse non peribit: Cognovit Dominus qui sunt eosque conservat et approbat. Habens quoque signaculum hoc secundum, quod sequitur: et discipul ab iniquitate, id est, peccata devit, omnis qui nominat eum mente fidelici ac munda nomen Dominii. De quo narratione dicit Apostolus: Nemo potest dicere Dominum Jesum, nisi in Spiritu Sancto. Iam autem discessit, signum est praedestinationis et salvationis Ecclesiae. Et quasi aliquis quereret, cur Deus permissat sic quosdam perire, respondet Apo-

A stolus, ponens exemplum de grandi palatio: In magna autem domo, non solum sunt vasa aurea et argentea, pretiosa et pro usibus nobilibus facta, quae in men-sam patrisfamilias appertinent, sed et lignea et fictilia, id est etiam vilia vasa, sunt in domo hujusmodi. Et quedam quidem, id est aurea et argentea vasa, facta sunt in honorem, id est ad usus praecellos: quodam autem, id est vasa lignea et fictilia, facta sunt in contumeliam, id est ad usus immundos. Per hoc insinuatur, quod in Ecclesia (quia est magna domus Dei), non solum sunt electi et boni, qui per vasa aurea et argentea designantur, sed etiam probati, qui per vilia vasa notantur. Electi autem facti sunt in honorem, id est ad gloriam sempiternam: in quibus impulerit id Psalmiste, Gloriam et magnum decorem impones super eum. Reprobi vero sunt in contumeliam, id est ad aeternam confusionem ac ponam. Et hoc totum cedit ad gloriam Creatoris: nam sicut in illis resplendent misericordia, sic Rom. xi. 22. C in istis manifestatur divina justitia. U. n. quodque oppositorum ex consideratione sui oppositi claribus elucscitur. Si quis ergo cumulaverit se ad istis, id est a vitis reproborum, quae sunt in contumeliam, erit vas in honorem sanctificatum, id est, per gratiam sanctificabitur, ita ut finaliter sempiternum consequatur honorem, audientis illum a Christo: Intra in gaudium Matth. Domini tui; et utile Domino, id est ad gloriam Dei proficium alius, ad omne opus bonum paratum, id est a Deo disputation et formatum ad facienda opera virtuosa. Juvenilia autem desideria, id est pu-riles concupiscencias, fuge, videlicet consolationes carnales ac levitatem. Sectare vero per jugem operationem, justitiam, quae est praecelissima virtus: et nec est hesperus nec lucifer ita admirabilis, quantum ad virtutes morales in appetitiva potentia existentes: fides, spe, caritatem Dei et proximi, et pacem internam et concordiam cum aliis, cum his qui innocent Dominium de corde paro. Tales nempe has
ARTICULUS III

DECLARATIO CAPITLI IERTII: HOC AUTEM SCIIO, QUOD IN NOVISIIMIS DIERUS, ETC.

PRETEREA doceot Apostolus Timotheus

1. Deum et Sanctos, parentibus non obliti-

2. entes, ingrati Deo, magistri et parenti-

3. bus, quibus non potest reddi aequales, 

4. sed obviis, id est magnis peccatis obnoxii;

5. sine affectione, id est corde frigidii a calo-

6. re amoris divini, sine pace interiori et 

7. exteriori, id est turbulentii, crimina-

8. tores, aliis inordinato accusando, violentes alio-

9. rum festus, non propriis trahes; inco-

10. tinentes, id est luxuriosi, immiles, id est 

11. iraeundi, sine beneplacitate, id est frater-

12. na compassione, proditores justorum; proter-

13. vi, id est crudelii, juxta illud: Visce- 

14. ra, Prot. xvi, impiorum crudelia: tumili contra Deum, 

15. sicut Job ait; Vir vanus in superbiam eri-

16. getur; voluptatem carnalium, sed faet 

17. ge et luxuriae, amatores magis quam Dei,
preponentes carnalia spiritualibus ac divinis; habentes speciem quidem pietatis, id est simulatam sanctitatem et apparentiam verae Religionis assumentes, venientes videlicet in vestimentis ovium, virtutem autem ejus abnegantes, id est vigorem seu existentiam pietatis abjicientes, quorum sint hypocretae, et intus lupi rapaces.

Et hos, id est typos et praedecessores istorum qui predictis vitius polluantur, devita. Ex his enim, id est de horum catalogo, sunt qui penetrant domos, id est, secretorla loca domorum ingreditur, ut in occulto suos errores dissemencunt: nam omnis qui male agit, odiit lucem: et captivas ducent mutilae, id est, suis erroribus involvent feminas in domibus residentes, oneratas peccatis, id est perecatrices, et inde decipi dignas, quae ducentur variis desideriis, id est, diversis concupiscientibus et curiositatem agitantur, propter rationis debilitatem et animi instabilitatem: semper discentes aliquid novi vel Scripturam, et nuncquam ad scientiam, id est notitiam salutarem, veritatis percipientem, quoniam inordinata se habent in addiscendo, et curiosa ac frivola magis quam fructuosa ac necessaria discunt.

Quemadmodum autem Iannes et Mammres, qui erant duo fratres et magi Pharaonis: quorum nomina, secundum Glossam, sumpsit Apostolus ex libris apocryphis. Sed hos certum arbitrator, quod auctoritati apocryphorum non inmititatur Apostolus, sicut nec Judas apostolus in sua Canonica, allegans verba Enoch, quae in apocryphis scripta sunt. Sed uterque corum alimonde, vel ex revelatione divina certificatus erat de veritate verborum quae introduserunt. Quemadmodum ergo hi restiterant Myosi, facientes signa coram Pharaone sicut et Myoses, usque ad tertium signum, in quo omnis pulvis terra. Egypti versus est in seimpnes: ubi deficientes hi magi, dixerunt, Digitus Dei est hic: ita et hi seductores, domorum penetralia introcunt, resistunt veritatí fidei christianae, hòmines corrupti mente, id est intellectu depravati, reprobii circa fidelem, id est a fide errantes. Sed ulterius non proficiunt, id est, non duc alios fallent: insipientia enim, id est perfidia corum, manifesta est omnis Catholicis. sicut et illorum magnostorum fallacia manifestata est, quando a Moysè vieti sunt, et plagas Dei senserunt. Loquitur autem Apostolus præcipue contra haereses Asiae, quos prævidit a beatissimo evangelista Joanne confutandos. Et tamen de aliis haeresibus accipi potest, qui frequenter a Catholicis superati et eruditati leguntur, magis divina virtute quam potestate humana.

Tu autem, o Timotheo, assentius es, id est, discendo adeptus vel operando imitatus es. nam doctrinam, id est scientiam Scripturarum sanctarum, institutionem, quantum ad mores laudabiles, propositum, id est intentionem, fidelem, longanimitatem in expectatione coelestium promissorum, dilectionem, patientiam, persecutiones fores illatas, passiones ab intra exortas: quaedam tormenta mihi facta, id est inflicta, sunt Antiochiae, Iconii, Lystras. Per hactres urbes, alia loca in quibus persecutionem pertulit, intelliguntur. Quales persecutiones, videlicet multas et magnas, sustinuit. Et ex omnibuscripuit me Dominus, preservando a morte corporis, et ab inpatientia animae, ita ut dicere valeam eum Psalmo: Quantas ostendisti mi Ps.133, 20, hi tribulationes multas et malas! et conversus vivificasti me, et de abyssis terrae iterum reduxisti me. Et omnes qui volunt voluntate efficaci, pie, id est religioso et sancte, vivere in Christo, id est secundum doctrinam et voluntatem Christi. persecutionem patientium a mundo, carne vel damone. Per multas enim tribulationes opportunet nos intrare regnum coelorum. Unde Judith ait: Omnes qui placent Deo. Judith viii, per multas tribulationes transierunt fidei. Les, Mali autem homines et seductores, qui sedent in cathedra pestilentiae, proficiunt, Ps. I, 1. id est tendent, in pejus, quemadmodum scriptum est: Peccator adjicet ad pec.

[Note: The above text is a transcription of a Latin text, specifically a portion from the Epistle to the Ephesians, discussing the nature of apostasy and the role of Timotheus in combating it.]
candum. De minoribus quippe peccatis A procedunt ad graviorem, quoniam unum peccatum disponit ad aliud, estque peec-
catum et poena peccati. Errantes a via
veritatis atque justitiae, et in errorem mil-
tentis alios quos pervertunt.

14 Tu vero permane usque in finem fide
et opere, in his quo didicitis, il est in
documentis quo tibi propostui, et credita.

Luc. xix. id est commissa, sunt tibi, exigenda a te
cum spirituali usura; sciens, id est dili-
genter adversus; a quo didicris, puta
a me Christi apostolo. Quus doctrina tibi
ambigua esse non debet. Permane qu'o-
quaque debes in his, et quia ab infantia, id
est adolescentia, sacras litteras, id est scri-
puturas legis et Prophetarum, nostri per stu-
dium, que te possunt inculcare formaliter
in his quo pertinent ad salutem, per fi-
dem, id est mediante et cooperante fide,
A quae est in Christo Jesu, id est, que de
Christo habetur, sine qua fide nemo ad
Hebr. xi, 6. salutem perducitur.

Porro, quod sacre litterae erudire te va-
lement, patet: nam, Omnis scriptura di-
vinitatis inspirata, id est tota Scriptura
canonica a Spiritu Sancto infusa, non hu-
mansit adinventa, utilis est ad docendum
ignaros, ad argumentum, id est ad proban-
dum ea quae fideum concernunt, ad cor-
ripiendum injustos seu negligentes, ad
erudiendum proficientes in justitia, id
B est ad obtinendam perfectionem justitiae;
 vt perfectus sit, secundum modum viator-
rum, et prout ad salutem requiritur, vel in
operibus supererogationis, servando con-
silia scriptura novi Testamenti, homo Dei,
hoc est cultor devotissimus, ad omne opus bo-
num prosequendum instructus per Scri-
puturas.

ARTICULUS IV

EXPLANATIO CAPITULI QUARTI: TESTIFICOR CORAM DEO ET CHRISTO JESU.

H ORTATUR Apostolus in hoc capitolo
ad indesinensm ac diligentissimam
evangelica veritatis pradicationem. Testi-
ificor coram Deo et Christo Jesu, id est,
sub testimonio Dei Patris et Filii ejus te
doceo atque admono, qui Christus judi-
caturas est in fine seculi rivos et mor-
tuos, id est homines universos, videlicet
tam illos qui ante tempus judicii morien-
tur, quam illos qui tunc vivi invenien-
tur, et in igne confagrationis morientur.
Testificor quoque pro adventum ipsum in
carnem, vel ad finale judicium, et regnum
ejus, quod est Ecclesia militans ac triun-
phantis, id est per congregationem omni-
um electorum. Pradica verbum regni co-
lestis, quod est evanglica doctrina; insta
prehiscationis officio opportune, quantum
ad auditores benevolos, importune, qua-

C tum ad accedosos, qui stimulatione et im-
pulsione indigent, quibus molestum est
verbum Dei audire. Unde et eis importu-
nus videris, sed vere opportune discontin-
que agis. Argue neglectes, obscure se-
niores et digniores, inercepta induciant in
omni patientia et doctrina, id est cum
perfecta patientia et sapientia cordis tui,
quatenus totus sermo oris tui ex sapientia
animalis tua procedat, et patientia adorne-
tur. Nam et doctrina viri per patientiam
noseitur, sermoque eruditus proficit mul-
dris. Vel omnia verba haec ad eosdem re-
feruntur, quoniam non et idem interdum
arguendus, interin obscurandum, aliquanto
inexplicandus, id est aspera redargumen-
dus est.

Ideo autem instandum est verba prad-
icationis hoc modo: Erit enim tempus,
ENARRATIO IN CAP. IV EPISTOLE II B. PAULI AD TIMOTHEUM. — ART. IV

quum homines sanam, id est animarum langiores sanantem, doctrinam non sustinebant, id est, patienser non audient; sed ad sua desideria, id est, ut ea audiant et faciant quae desiderant vitiosos affectu, conprehendunt, id est congregabant, sibi magistros pro eorum beneplacito docentes et operantes: prauientes auibus, id est, tam magistri isti, quam eorum discipuli, interiorum aurium patientur prudunt desiderio legendi, proponeendi vel audiendo curiosa et laudes humanas. Et a veritate quidem auditum acceunt discipuli isti, et ilium eorum magistri, ad fabulas auten audiendas vel praeviendas convertunt.

Job xvi, 11. De talibus scriptum est: Dixierunt Deo, Recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus. Et in Isaiâ: Dixit adspiciens tibi, neque corporalem quietem faceris, neque a nobis errores.

Tu vero vigilâ, id est, diligens atque sollicitus esto, quoniam grande habes expedire negotium: in omnibus ad tuam tuque gregis salutem pertinenteibus, labora sicut bonus miles Christi, non parvis tibi, neque corporalem quietem quaerendo. Homo enim nascitur ad laborem, sicut aventurum. Opus fuit Evangelistarum, id est, sicut vive ut decet omnium Evangelicis legibus; ministerium tuumimple, id est, episcopale officium digne prosequere, quatenus orando, docendo et conversando, commissos tibi salvos facias. Sobiros esto in victu.

Et haec tibi necessaria sunt nunc magis quam ante: Epist meta juram delibor, id est, Domino offeror, seu pro Deo mori incipio tanquam hostia grata, et tempus nee resolutionis, id est mortis, insit, id est, propinquum est. Bonum certamen certavi contra adversarios veritatis et fidei, fortiter resistendo inimicis humanae salutis; cursum consummavi, id est, peregrinacionem meam in praeent exilio ad salutarem fines perdixi, perseverando semper et proficiendo in bonis; fidelem catholicam inconcussam screavi. In rei. quod, id est posthaec sen in futuro, reposita, id est apud Deum locata atque preparata, est mihi corona justitiae, id est premium juste conversationis, videlicet gloriam sempiternam, quantam ad animam in illa die resolutionis meae, quantum vero ad corpus in die judicii, justus judice: de quo ait Psalnista: Deus justus, fortis et patiens. Non solum autem mihi reddet hanc gloriam, sed et his qui diligent aduentum ejus, id est, eum bona conscientia futurum Christi ad ventum ad judicium desiderant, vel primum ejus adventum, videlicet incarnacionem, affectu et mente gratissima amplementur: qui etiam quotidie spiritualiter Christi adventum, quo anima per gratiam visitatur, affectant: de quo ait Salvator, Ad eum veniemos, et mansio nem apud eum faciemus.

Quam veste rem in egni sibi Paulus ob re-
cordationem. Unde in Actibus Paulus di-
cit se natum eivem Romanum. Civilitas
quippe Romana patri Pauli collata erat
pro se ipso ac filii ejus, propter magnam
obsequium et honorem quae impendebat
Romanis. Et libros quos illi dimisi,
matricee membrae, id est materias
illas non scriptas, affer tectum, ut in
membriam seribatur epistole meae ad me-
loriam futurorum.

14 Alexander aerarius, id est faber in aere,
vel custos ararum, qui fecit sedes argen-
tias. Dionysus, quem supra dixi circa fidem
nafragasse, multa mala mihi ostendit, id
est, graves persecutiones procuravit mihi.
Redde illi Dominus secundum opera ejus,
id est pernas consignas pro tantijs pec-
catis. Hoc diet Apostolus pronuntiando,
non imprecando. Quem et tu devita tan-
quam excommunicatum et perfidum. Hoc
enim restitit verbis nostris per se ipsum,
et alios quos contra me incitavit. In prima
mea defensione, quando videlicants primo
aggressus sum Alexandrum hunc, respon-
dendo ejus objectis, et fidem defendendo
contra eum, nemo fidelium mihi adfuit
manifeste adsistendo; sed omnes me de-
veliquerunt terrore concussi. Non illis
imputat horae culpa a Deo, sed indulge-
atum: nam ex humana fragilitate, non ex
certa malitia, orta est. Dominus autem
mihi adstìtuit, vel internam consolationem

15 præstando, vel per visionem apparendo,
et confortavit me gratia fortitudinis, ut
per me predicato impellatur, id est, Evan-
gelium plenius divulgetur, et audiant om-
nes gentes ad fidem conversa: quia et
liberatus sum de ore leonis, id est ab oc-
cisione crudelis Neronis. Liberavit autem
me Dominus ab omni opere malo, vel
preservinga a vitius, vel praterita mala
relaxando, et salutum me faciet, deducen-
do me in regnum suum coeleste. Cum est
gloria in secula seculorum. Amen. Scie-

16 B hat enim Apostolus, Deo revelante, se esse
de numero electorum.

Saluta Priscam, et Aquilam virum ipsi-
sus, et Onesiphori domum. id est fami-

liam: qui omnes morabatur in Epheso,
Erastus remansit Corinthi. Trophonium
autem reliqui in firmum Miletì, id est in
illo loco. Festina ante hiemem venire, vi-
delicet in autumno, quando aptius tem-
pus est ambulando vel navigando. Salutant
et Euælus, et Pudens, et Linus (quem
aliqui dicunt fuisse discipulum Petri, sue
Cessoremque ejus in cura pontificali). et
Claudia, et fratres omnes qui mecum sunt.
Per hoc provocat Timotheum ad citius at-
que libenter veniendum, eo quod diligi-
gatur et salutetur a tantis ac tabulis.

17 Dominus Jesus Christus sit cum spiritu
tuo, id est, in anima tua habitare digni-
tur. Gratia vobiscum, id est tectum et cun
populo tibi commisso. Amen.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI

AD TITUM
MANDATUM lucerna est, et lex luc: et via vitr, increpatio discipline. 
Prov. vi. 23.

Qui ergo tenebras vitiorum quærit effugere, mandatis obediat. Ad hoc ordinatur doctrina Apostoli, qui in præsenti nunc elucidanda epistola (quam scriptit Tito Cretensium episco. a Nicopoli) admonet Titum ad strenuam sui officii exsecutionem, et de ordinatione presbyterii, de vitandis quoque hæreticis, et de exemplari conversatione ad episcopum pertinente. Erat quippe hic Titus non nihil mollis et laxus in increpatione peccantium. Ideo monet eum Apostolus eum omni imperio agere. Timotheum vero, qui satis rigorosus accequerit, monuit in præcedentibus epi-
stolis ad pietatem ac patientiam. In hae autem epistola procedit Apostolus solito more, sicut patebat.
PAULUS servus Dei Patris, apostolus A autem Jesu Christi, imo etiam apostolus Dei Patris, et servus Christi: sed Christi se vocat apostolum, quoniam immediate ab eo missus est evangelizare: servus, inquam, et apostolus secundum fidelem, id est in fide, vel observando fidem, electorunm Dei, id est hominum prae- destinatorum, qui per fideum salvantur, et secundum agnitionem veritatis, id est actuali- num notitiam procedenter ex fide, qua notitia veritas christianae cogno- situr; quae etiam cognitio secundum pictatum est, id est secundum Christi Religionem, cui concordat, et ad cultum divinum ordinatur, in spem vita aeterna, id est ad obtinendum speratam felicitatem, videlicet vitam aeternam. Quam vitam promisit hominibus, qui non mentituri, Deus, quem ipse sit veritas. De quo Scriptura: Non est Deus quasi homo, ut mentitatur; neque ut filius hominis, ut mutetur. Promisit autem Deus hanc vitam, id est, promittere statuit, seu ex promissione dare pra- ordinavit, ante tempora saecularia, id est ab aeterno. Tempora enim saecularia sunt dies et horae, quibus omnia temporalia mensuratnr, quae ab initio mundi fuerunt. Manifestavit autem, id est, homini- bus revelavit, temporibus suis, id est congruis et ab eo dispositis horis, videlicet tempore gratiae, verbum suum, id est pra- dictam promissionem, vel Verbum suum J ohn. 14, incarnatum, videlicet unigenitum Filium suum, in predicacione, id est per pra- dictationem, quae credita, id est commenda- data, est nisi secundum praeceptum Salvatoris nostri Dei, id est a divino imperio seu Deo jubeente, qui mihi praedicatioris injuxit officium.

Paulus itaque scribit Tito dilecto filio suo spirituali:ideo subditur, secundum communi- num, id est universalem seu catheri- cam, fidelem. Quasi dicit: Filio, non secundum carnem, sed secundum spiritu-alem generationem, qua in Christo te genui, fidelem tibi annuntians, canque tibi exponens, Gratia et pax tibi detur et conservetur a Deo Patre et Christo Jesu Salvatore nostro, qui sunt unum principium gratiae et omnis boni creati.

Hujus rei gratia, id est propter id quod subditur, veli qui ut Creta, quando inde abscessi, ut ea quae desunt corrigas, id
enarratio in cap. i epistle b. pauli ad titum.—art. 1

est, vitiosa emendes, et quod deest ecclesiae perficias, et constitutas per civitates presbyteros, id est, in unaquaque civitate fidelium ordinem munum presbyterum, id est episcopum. quod enim nomine presbyterorum intelligiuntur episcopi, constat ex eo quod paulo post subditur: oportet enim episcopum sine crimine esse. et ut alii probabileri assentur, non nomine presbyterorum intelligiuntur sacerdotes atque episcopi, et e contrario. sicque in una civitate poterant esse plures presbyteri, non plures episcopi. episcopatus illeque non est alius ordo a presbyteratu, sed est nomen superadjectae dignitatis. ordinavit autem apostolus titum in archiepiscopum cretensium: ideoque pertinebat ad eum constituutio episcoporum per singulas civitates suoe regimini subditas. sicut et ego tibi disponui, id est, tales constitutias, quales tibi descripsi, vel ordinationeignos edocui, utpota: si quis sine crimiine est, id est sine notabili gravius vito, ne sit inanimis, sed famae laudabiles. quod significaturn est ubi aaroni dicitur: homo de semine tuo qui habuerit maculam, non offeret panes deo suo. unius neoris vir, id est, qui non habuit congregem nisi unam post baptismum, secundum hieroynum, vel unaquam, secundum augustinum, ut dictum est plenius ad timoteum. filios habens fideles in credendo et operando, si tamen habeat filios, et si filii non sint inoccupribiles. oportet namque ut sit domini suae bene prepositus, habeat, inquam, filios, non in accusatione luxuriae, id est non incontinentes et accusatibale peccati luxuriae dignos, aut non subditos, id est non rebelles.

opertet enim episcopum. ecce quod nomine presbyteri episcopum designetur. oportet ergo episcopum, id est sacerdote et pontificem, maxime tamen pontificem, sine crimiine, id est irreprehensibilem, esse quod magna peccata: non quod hoc sit de necessitate gradus vel ordinis, sed dignae executionis atque salutis: sicut deo dispensatorem, id est A spiritualium bonorum dei, videlicet sacramentorum et verborum celestium cre- gatorem: ad quod requiritur maxima sanctitas. non superbum: quoniam scriptum est: quanto major es, humili te in omnibus: itaque: rectorem te posuerunt? noli extolli; esto in illis quasi unus ex tuis. non iruendum: quoniam ira in sinu stulti quiescit. ei jacobus ait: sit omnis homo tardus ad loquendum, et tardus ad iram. non violeutum, sed sobrium: non percussorem, id est bellacenum et vio- lentum: non turpis luceri capidum. sed hospitaliter. benignum, sobrium, justum, sanctum, continentem; amplexentem, id est cordiali affectu suscipiuntem, ac alis propositionem, cum qui secundum doctrinam est fidelem sermone. id est veram predicacionem: vero doctrinae sua. christianae sapientiae consonantem; ut potens sit, id est virtuosus et eruditus. ecor hortari subjiciit in doctrina sana. id est in evangelica disciplina vitiorum sanativa, et cos qui contradicent fidei, verbo vel opere, C arguere, id est reprobarre: vel, eos qui contradicent arguere, id est inobedientes efficaciter increpare. ideo subditur: Sunt enim multi inobedientes et vani- loquii et seductores, maxime qui de cir- cumvisione sunt, id est judaici conversi, scilicet haeretici, asserentes legalia eum Evangelio esse observanda; quo aportet retorquii a te alisque praetatis ecclesiae, ne seducant alios, ipsique percerant: qui universas domus, id est omnes familias christi, seu ennetos fideles incantos. sub- vertunt, quantum in ipsis est, quia not- tuntur ad hoo, docentes quae non aportet, id est illicita, scilicet observationem legi- lium, turpis luceri gratia, id est commodi temporales intuito, quatenus ab his quos decipuunt, tempora boni acquirant. Di- cit quidam ex illis vaniloquii, qui ta- men aliqua vera locutus est, proprius ip- sorum propheta, id est, qui praelitorum seductorum atque cretensium proprietates optime noterat. Unde propheta ipsorum vocatur, quia de eis vera in futurum

Quam ob causam increpata illis Creten- ses dure, quum sint duri, non molliter, siue hucusque faceriti; ut sani, id est integri et sinceri sint in fide catholica, non interdictus Judaeus falsis narrationibus Judaeorum de observa- vatione carminium legis, et genealogis interminatis, et mendatis, id est superstitionis tradicionibus, hominius ius- lationem se a veritate, id est a vero intellectu Scripturam recedentium. Et quoniam isti Judaei haeretici inter cibus discernebant tempore gratiae quemadmodum tempore legis, ideo contra eos dicit Apostolus: Ominia munda mundis, id est, cuncta humanis usibus concessa vel apta, sunt mun- da mundis, id est fideibus qui ea pura intentione rectaque fide in usum necessi- titatis recipiunt, Non enim inquinantur ex perceptione ciborum prohibitorum in leg- ea ratione qua illiae prohibebantur. Ominia quinatis autem, id est vitiosis; nihil est "et infide- le, mendacium per comparisonem ad eos. Om- nia enim cooperantur eis in malum: nam et ipsi aluituntur rebus mundis ac sanctis. Sed inquirantur sunt eorum mens et con- scientia, id est anima seu ratio, et actus qui conscientia numeratur. Denique vi- detur hic locus generales possit intelligi, ut omnia dicantur munda mundis, quan- tum ad contemplationem ipsorum. Homi- nes enim puri et eruditii, res immundas mundo oculo speculantur: immundii vero, B etiam munda deformiter contemplantur.

Confidentur se nosse Deum, factis autem negant: quia tam impie vivunt ac si Deus non esset. Operibus ergo loquentur Deum non esse, dum cum non sicut Deum ho- norant, nec ejus justitiam pensant. Unde Joannes: Quis se dicit (inquit) nosse Deum, et mandata ejus non custodit, mendax est. 5

Verumtamen aliquo modo Deum cognoscunt, videlicet informi notitia, quoniam dictum est ad Romanos: Quum cogni- scunt Deum, non sicut Deum honorar- C verunt. Ideo non cognoscunt Deum cogni- tione vere ac salutaris sapientiae, de qua scriptum est: In malevolam animam non introbit sapientia. Quum sint abomina- ti, id est abominabilibus peccatis pollu- ti, et a Deo justae contemplati, et incredibili- les, quia nec eis credendum est, nec ipsi verae restant credunt, et ad omne opus bonum reprobii, id est ad omnem actum merito- rium indispositi et perversi.

ARTICULUS II

EXPOSITIO CAPITULI SECUNDI: TU AUTEM LOQUERE QUE DECENT.

POSTQUIAM Apostolus Titum edocuit Dibus, tu, aliorems antistes ac praedicator, loquere verba salubria, que decent sanam doctrinam, id est, que christianae sapi- entiae congruunt, quatenus dignitas et ho- nestas tu sermonis ostendat veram esse
EPISTOLAE 

2 Senes hortare ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani in fide, in diligentia Dei et proximi, in patientia. Hec est salutamis doctrina. Anus similitus hortare esse in habitu sancto, id est vestibus religiosis, non criminales, id est aliorum accusatrices, praeceptum adolescentualorum. Quibus ex levi suspicione criminis impome consueverunt, non multo vino servientes, ne sint guolose ex violenta, bene docentes snum familiaris, ut prudentiam docent, id est veram utilemque doctrinam, non incantationes vel sortilegia. Non tamen debent viros docere publice in ecclesia, quia docere hoc modo mulcri non permittit. Adolescentulas maritatatas admo- ne ut viros suos auncat sinceru affect, non solum carnali aut naturali, ne alium quemquam respiciant, filios suos diligent natuali et spirituali amore, quaerent eis bona honesta magis quam delectabilia sitve utile. Diligerenamque est aliqui bonnum velle. Hortare etiam cas esse prudentes, ne situ luna et stultus, mutentur et fluctuant, castas, ne se prorsus exponant libidini, ut cum pudore debitum viris reddant magis quam exigit, sobrius, doctus, carum habentes, id est propriae familiae sollicitae providentes, benignae, id est misericordes, subditas viris suis. Mulier namque si primatum habeat, contraria est viro suo. — Omnia ista a senibus, et anibus seu vetulis, et adolescentibus observanda sunt, ut non blasphemetur verbum Dei, id est, ne propter vitiosum eorum conversationem Christus vel ejus doctrinam, ab infidelibus et perversis perfidis adolescentualum maritis blasphemi- am patiatur. 

5 Eccl. xxv, 12. 

Juvenes similitus hortare us sobrii sint; quod ess potissimum necessarium est, co quod propter calorem et multum humo- rem naturae, ad vitium incontinentiae sint prolices. 

Et quia exhortatio sine virtuosa conversatione, inefficax est atque desperata, A idcircum Apostolus admoneit Titum. In omnibus ad salutem pertinentibus et in congruis quae doces, te ipsum prebe exemplum bonorum operum, copiosis agendo quae doces. Nec solum in opere exteriori pre- beas te in exemplum fidelium, sed et in doctrina, id est vera sermo, in integritate mentis et corporis, fideliter et continentem vivendo, in gravitate, id est probitate morum, ne sis levis ant dissolutus. Forbum tum sit sanam, id est verum et sine lassione peccati, B ut non delinquas in lingua tua, et irreprehensibile: ut is qui ex adverso est, id est adversarius noster videns apertam sanctitatem nostrae conversationis, verac- tur, id est, timeat nobis resistere, nihil habens malum dicere de nobis, id est non invieniens culpam quum nobis obieciat. Tnde Petrus: Hec est, inquit, voluntas Dei, ut beneficientes, omnecensere facia- tis imprudentium hominum ignorantiam.

Servos hortare dominis suis temporibus, etiam dyscolis, subditos esse, in omnibus licitis placctes eisdem, non con- tradicentibus verbis dominorum suorum, non fraudantibus, id est aliquid de rebus dominantur subraben tes, nec minus debito eis servientes, sed in omnibus suis obsequium sedem bonam. id est veram fi- delitatem, ostendentes, ut doctrinam Sal- vatoris nostri Dei orient, id est, commendabilem facient, sanctam ostendant atque decorant, in omnibus operibus suis.

paruit ergo hic gratia et doctrina Christi, erudiens nos, ut abnegantes, id est detestantes et fugientes, impia.tatem, id est peccata contra Deum, ut sunt idololatriz, blasphemia, et servandia desideria, id est inclinationes inordinatas tendentes ad bona hujus seculii, scilicet ad divitias, honores, delicias, dominationes, etc., sobrie et juste et pie vivamus in hoc seculo, expectantes longanimitatem fiducialiter beatam spem, id est felicem remunerationem speratam, videlicet gloriam sempiternam, et adventum glorior, id est gloriosum adventum seu manifestationem excellentiem, magni Dei, cujus magnitudinis non est finis, et, pro id est, Salvatoris nostri Jesu Christi: cujus primum adventus fuit in humilitate, ut judicaretur: secundus erit in potentestate et gloria, ut judicet. Cujus adventum praetolamur, quatenus in die judicii sustentaturn, et corpus gloriosissimum sortantur. Qui Christus dedit, id est, gratis, sponte et caritativo obtulit, succitatum pro nobis in arco crucis, factus obediens Patri usque ad mortem. Oblatus est enim quin ipse voluit. L'unde apud Joannem loquitur: Ego sum pastor bonus, et animam meas ponam pro ovis meis. Ut nos redieret sua pretiosissima passione ab omni iniuritate originali et actuali sive personali, et mundaret, id est, mundum efficeret, sibi, id est ad glorianam suam, populum fidelem, quem in Baptismo purgat ab omni pecato, acceptabilem, id est sibi placentem et gratum, sectatorem honorum operum, id est bona opera jugiter sequentem seu operantem: hoc est, ideo Christus nos redemit, ut mundaret nos in Baptismo, quatenus simus ei populus acceptabilis, B sectator justitiae, etc.

Iaec que dixi de modo informandi et gratia Christi, logure, id est, populo praeclara et exhortare eum ut informatione acquiescat, et Christi beneficiis gratum sit: et argue negligentem eum omni imperio, id est in virtute obedientiam et pontificali auctoritate. Hoc dictum Apostolus, quoniam Titus plus quam populo suo expediatur, mollis fuit atque remissus, secundum Glossam, Nemo te contemnet, quasi nobilior, sapientior, senior, aut alio modo excellentior quam tu, Christi enim vicarius es, ideo amore et vice Christi es honorandus, praestitum quum Christus dixerit: Quis Luc. v. 16. vos spernit, me spernit.

ARTICULUS III

EXPLANATIO CAPITULI TERTHI: ADMONE ILLOS PRINCIPIBUS ET POTESTATIBUS SUBDITOS ESSE.

1. D'MONE illos, id est Cretenses,ibi subjectos, principibus et potestatibus subjiciis esse, id est spiritualibus et temporaliis dominis, seu majoribus atque minoribus praeidentibus obedire. Qui enim potestati resistit, Dei ordinazione resistit: et qui resistant, damnationem sibi acquirunt. Dicte, id est sermoni superiorum, obedire: ad omne opus hanc a superioribus jussum paratos esse. In malis enim obediendum non est. Non enim

2. blaspheinare propter adversa ab ipso irrogata; non litiigiosus esse, sed modestus, id est discretes et moderates, ostendentes munusaudalium, id est mitter se habentes, ad omnes homines.

3. Eramus enim et nos aliquando, dum non credemamus in Christum, insipientes, id est sine notitia divinarum salubri, et increduli, erant per devia vitiorum, quos ovis quae perit. Unde scriptum est: Omnes nos quasi oves erravimus; unus
ENARRATIO IN CAP. III EPISTOLE B. PAULI AD TITUM. — ART. III

quisque in viam suam declinavit. Servientes, id est per modum servorum conscientientes, desideriis et voluptatibus variis, id est carnaliis ac spiritualibus concupiscentiis atque deliciis; in malitia et invidia agentes, id est malitiose et invide operantes; odiiles Deo et Sanctis quantum ad esse culpae; juxta illud Sapientiae. Sap. xv. 9.

Odlio sunt Deo impius et impietas ejus; et in Psalmo, Odisti omnes qui operantur iniquitatem; odiintes invicem.

Quam autem benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei; id est, hoc tempore gratiae, quando advenit tempus plenitudo in qua statuit Deus sucerre mundo, sicut locutus est de sanctorum qui a seculo sunt Propheta rum ejus, apparuit mundo per Christi visibilibus ac corporum praesentiam, vel posterioribus, scilicet nobis, per fidem (de quibus dictum est: Beati qui non videreunt et crediderunt), benignitas, id est elementia, et humanitas a Verbo assumpta, Salvatoris nostri Dei, id est Christi, qui est Deus et salvator noster. Hae apparuerunt visibiliter, Christo in terris eum hominibus conversante, quando circuitum beneficiando et sanando omnes oppressos a diabolo. Non ex operibus justitie qua factum nos, id est non proprium merita nostra, quae nulla fuerunt, qua praedictis eramus peccati obnoxii, sed secundum solum misericordiam salvos nos fecit a potestate diaboli et reatu aeterni tormenti, merito sua conversationis et passionis, per lavacrum regenerationis, id est per Baptismum, qui est lotio quae ex aqua et Spiritu Sancto renasceorun, et regenerationis Spiritus Sancti, id est per interiorem lationem seu infusionem gratiae Spiritus Sancti, per quam anima spiritualiter renovatur, juxta illud: Renovamini spiritu mentis vestrae; et, Renovabitur ut aquile juventu tua. Quae etiam lotio interior non solum conferetur in Baptismo, sed et in sacramento Poenitentiae et ceteris sacramentis. Hae ideo dicit Apostolus, quoniam licet Christus nos in cruce redemit A sufficienter, optaret tamen ut meritum suae passionis nobis per sacramenta applicetur, et primo per Baptismum, qui est janna sacramento et.

Quem Spiritum Sanctum, id est cu jus dona et gratiam, effudit Deus Pater in nos abunde, id est elementer et copiose in Baptismo et postea, per Jesum Christum Salvatorem nostrum, id est merito Christi, de cujus plenitudine omnes accepimus, per quem omnia dona gratiae derivantur ad nos; ut justificati, id est a nostris injustitiis et peccatis abluti, gratia ipsius, id est merito Christi, et per infusionem gratiae suae, heredes sanus Dei, cohereentesque Christi, id est filii adoptivi, secundum sem vitæ aeterna, id est vitam aeternam sperando: vel, Heredes sanitatis vitæ aeternæ secundum sem, id est jam in se, adepturi cam aliquando in re.

Fideles sermo est quem dixi, atque dicturus sum. Et de his jam dictis, videlicet de gratia et beneficiis Christi, volo te confirmare, id est, volo ut in cognitione et ditione istorum confirmieris a me, et gregem tibi commissum praedicando confirmes, ut curent bonis operibus praese se, id est exemplariter se habere, vel in virtutibus praecedere, vel non solum dignitatem et nomine, sed vita et moribus praesse subjectis, qui credunt Deo, id est fideles, praesertim in prelationibus constitutis. Hae documenta sunt bona, id est vera in se, et utilia hominibus.

Stultus autem, id est superfluous et infructuosus, questiones, et genealogias, id est generationum enumerationes a Judeis conflictas, quae non habentur in Scriptura canonica: sicut quod Adam habuit duas uxorum, de quorum qualitatem plurimos generavit; et contentiones de observatione legalm temporis novi Testamenti, et pugnas legum, id est verbosae litigationes, quae orantur ex locis Scripturarum quæ sibi contraria videntur, devita. Sunt enim inutiles et vanæ. Hæriciæ hominem post unam et secundum correctionem, id
11. 

_Enarratio in Cap. III Epistole B. Pauli ad Titum._ — _Art. III_.

Math. xviii. 34. 

Quam miser ad te Artemam aut Ty- 

tieum, ut unus corum pro te Cretensibus 

præsit, ne populus Christi sit sient oves 

sine pastore, festina ad me venire Nicopolim. Hic enim statui, id est, in illa urbe, 

proposui, hiemare. Zenam legisperitum, 

qui hujus professionis erat in synagoga, 

et Apollo, qui non erat imperitior illo, 

quamvis non vocetur legisperitus, quoniam 

hujus professionis non fuit; fuit autem 

in Scripturis potens : sollicitè praesit 

ad me, sic tamen ut nihil de virtualibus et 

necessariis ills desit in via. Discant au-

tem, id est, per operationem scire studen-

tant, et nostri, id est Christiani inter Cre-

tenses, bonis operibus præssee sibi ipsis, 

id est bene operando se ipsos gubernare. 

Ad usus necessarios, id est ad hoc ut 

prædicatoribus Evangelii necessaria pra-

beant, ut non sint infructuos, id est si-

nec merito, eo quod non dent carnalia iiis 

scilicet, a quibus recipiunt spiritualia. Hoc dicit 

Apostolus, ut ostendat Tito unde possit 

Zenæ et Apollo de necessariis providere. 

Tunquam dicit : A subditis tuis, quibus 

et illi prædicaverunt, recipere dehes.

Salutant te qui mecum sunt omnes fi-

deles. quos gratia brevitate nominatim 

non exprimo. Salutat eos qui nos amant 

in fide, id est, eo quod fideles sumus : 

vel, in fide, id est fidei affectu, non fi-

cite. Gratia Dei sit semper cum omnibus 

ebis, id est tecum et eum adjutoribus ac 

subditis tuis : qui omnes incessabiler 

indigetis gratia Creatoris, qui est super 

omnia Deus sublimis et benedictus. _Amen._
ENARRATIO
IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD PHILEMONEM
PROEMIUM

 Qui pronus est ad misericordiam, benedictur. Prov. xxii. 9.

Volens ergo Apostolus ad misericordiam inclinare discipulum quemdam, virum magnum, civem Colossensem christianum, nomine Philemonem, qui non erat praedicator neque in sacris, sed fidelium sustentator, scribit ei praesentem epistolam a Roma de carcere, mittens eam per Onesimum acolytum, rogans pro reconciliacione Onesimi, qui fuit servus Philemonis praelicti, et aliquid de rebus domini sui subtraxit ac fugit, veniensque Romam ad Apostolum, ab eo conversus est. Misit ergo eum Apostolus ad dominum suum Philemonem eum praesenti epistola, in qua procedit more consuetu.
ENARRATIO
IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD PHILEMONEM

ARTICULUS UNICUS

EXPOSITIO UNICI CAPITULI : PAULUS VINCTUS JESU CHRISTI, ETC.

1 Paulus vinctus Jesu Christi, id est A pro Christo Romae ligatus ac incarceratus. Non adjecit. Apostolus, quod est nomen dignitatis, quoniam deprecatorem scribit epistolam, in qua humilitas convenientius suffragat ad impetrandum quod petitur. Et Timotheus frater : quem sibi adjungit Apostolus, quoniam dilectus fuerat Philemoni. Idecirco ejus nomine autito, amplius movebatur ad exauditionem. Scribunt vel mandant Philemoni directo et adjutori nostro in opere Dei, et Appar, conjugi ejus, sorori nostrae spirituali carissima, et Archippum commilitoni nostro, id est nobiscum pro Christo militante atque pingenti contra adversarios veritatis. Hic Archippus fuit filius Philemonis, Colossensisque episcopus, de quo ad Colossenses dicitur : Archippum dicite. Vide ministerium tuum, etc. Et ecclesiae, id est congregationi fidelium, quae in domo tua est. Omnes hos nominat, ut orant Philemonem pro causa hae, videlicet ut ignorat Onesim. Gratias ago Deo meo semper, id est omni tempore opportuno, memoriam tui, o Philemon, faciens, id est tui reminiscens, in orationibus meis, quas fundo pro te et eunteres habitui, audient a narratibus caritate tuam et fiden quam habes in Domino Jesu, id est ad gloriam ejus, vel virtute ipsius, vel in ipso sicut in objecto, amando et credendo in eum, et in omnes sanctos, id est, per opera bona extendis ac manifestas caritatem tuam et fiden in omnes Christianos tueum existentibus sibi occurrentes, quos diligis. Cives, cives creditis et fideliter subvenes : ut communicatio fidei tuae, id est operatio tua fidelis, sive largitio qua bona tua ex fide communicas aliiis, evidens fiat, id est, Deo per approbationem innoscat, in amplione omnium boni, id est in notitia mentis divinae, cui omnia bona clarissime illuelescunt ; evidens inquam, fiat in Christo Jesu, id est per Christum, ejus auxilio ad hoc pervenitur. Vel, in amplione omnium boni, id est in attestatione omnium operum bonorum, qua Christus in die iudicii attestabitur operibus justorum, dicendo : Nulius tui et cooperantis.
me, etc. Ad hoc itaque bene agis, ut Christus in die judicii opera tua approbet et declarat justa luisse. Gaudium enim spiritu alienum habui et consolationem in adversis meis, in caritate tua, id est ex consideratione operum tua dilectionis. 

Proc. x. 1. 

Sic quippe patrem suum filius sapiens laudificat. Quia viscera sanctorum, id est interioris affectus, et etiam interiora corporis fidelium, dolore vel fame, aut simili passione afflixi, requievenerit per te, frater, id est, a te refocillata consolataque sunt, dum fideles pie recepisti ac sustentasti.

Propter quod, videlicet quia tam caritativa te habes, ego multum fiduciam habens in Christo Jesu, id est per gratiam Christi, vel secundum voluntatem ipsius, imperandi tibi, quum sim apostolus, quod ad rem pertinet, id est, quod tuam salutem concernit et petitione condignum est; propter caritatem nostram ad invecta magis obscurae quod iminerare valebam, quae sis talis ut Paulus, senex, id est, quum mihi sis similis vita et senio, nunc autem Paulus est et invictus Jesu Christi, id est pro Christo.

Consequentia forma petitionis inducitur. Obscuro te pro meo filio spirituali, quem genui quantum ad esse spirituale, persuadendo eum ad fidem et gratiam, ego existens in vinculis Romae, ubi et eum baptizzavi: filio, inquam, Onesimus, qui tibi aliquando inutilis futur, quando bona tua subtraxit, nunc autem conversus a me, tibi et mihi utilis est. Pro te enim orat, et mihi ministrat. Quem remissi tibi, ut tibi reconcilietur et satisfaciatur. Tu autem illum ut mea viscer, suscipe pie et caritativiter. Quem ego volueram quaelam vice mecum detinere, ut pro te, id est loco et vice tuae personae, mihi ministraret in vinculis Evangelii, id est mihi vinete propter Evangelii praedicationem. Sine tuo autem consilio praeivio nihil volui facere in hoc negotio voluntate perfecta, quamvis ante volueram eum detinere, uti non velut ex necessitate bonum tuum esset, id est, ut servitus quam Onesimus mihi pro te imponderet, non esset tibi displicens atque molesta, sed voluntarium, id est, ex tuo consensu procederet, siquie tibi meritiora fieret. Debes ergo eum recipere.

Forsitan enim ideo, saltem per occasione et indirecte, discissit ad horam, id est per tempus aliquantulum, a te, ut eternum, id est sine fine tibi sociandum, scilicet in praesenti et in futuro, illum reciperes. Hae fuit una causa fugae ejus indirecta, id est non intenta ab Onesimo; sed Deus propter eam permisit eum discedere, sicut permisit Joseph vendi propter salutem multorum. Jam non ut servum ut ante, sed pro serco, quals fuit, carissimum fratrem in fide et caritate, maxime mihi qui eum converti; quanto autem magis tibi carissimus esse debet, et in carne, id est quia servus tuus, et in Domino, id est propter gratiam Dei existentem in eo! Quanto enim tibi vicinior, tanto et carior esse debet.

Si ergo habes me socium, id est, si ita me diligis ut socium, suscipe illum amicos et reverenter, sicut me susciperes, si venirem ad te. Si autem, id est quia, aliquando vocavi tibi, aut debet ad restitutionem ablati, hoc mihi imputa, id est, rationem et satisfactionem exige a me. Ego pro illo me offero. Per hoc omnem excusationem Philemoni auter Apostolus. Et ut certus sit Philemon de auctore prae-epistolae, sublitteratur: Ego Paulus scripsi mea manu epistolam. Ego reddam pro Onesimo debitum, vel spirituale compensationem, maxime si exegeris. Quod ideo dico, ut non dicam tibi, quod tamen veraciter dicere possem, videlicet quod et te ipsam mihi debes ad serviendum et obediendum, eo quod sis a me conversus ad fidem: et ideo non indigeo te tantum obsecrare pro causa haec, quia minus peto quam debes. Ita, frater, id est, sic est ut dico; vel, sic age ut postulo. Quod si feceris, ego te fruar, id est utar, in Domi-
no, id est, de tuo merito seu opere bono A gaudebo, et tibi congratulabor spirituali-
ter in Domino, in praebenti atque futuro.  
Quod ut impleretur, refice, id est, conso-
lare et love, viscrvra mea, id est filium  
meum Onesimum, vel, cordis mei affectu-
num, in Christo.

21
Confidens de obedientia tua, scripsi ti-
bi, scieus, id est confidenter praesumens  
et probabiliter aestimans, quoniam et su-
per id quod dico, id est plus quam de-
precor, facies. Hac blanda commendatio-
ne, quae tamen veritati innititur, provocat  
B eum ad meliora. Fit enim frequenter, ut  
qui videt bene sentiri de se, meliorem  
se praebat. Simul autem et para mihi  
hostipium, id est, te ipsum para ad reci-
piendum me, ut inveniam te qualem de-
sidero. (Quid enim necessarium fuit pa-
rare hospitium panperi homini qui pane  
1Tim. vi.8, et aqua contentus erat?) Nam  
spero per orationes eustras, id est merito  
pro bonum vestraum, quas pro mei liberacione Do-

minu jugiter funditis, donari me vobis a  
Deo, ita quod liberatus de carcere, rever-
tar ad vos.

Salutat te, id est, salutem tibi dicit et  
optat, Epaphras (qui erat Colossensis, sicut  
et Philemon), concepticus meus in Chi-
sto Jesu, id est pro Christo, Marcus evan-
gelista, vel consobrinus Barnabe, Aristar-
chus, Demas. In epistola ad Timotheeum  
dixit Apostolus Demas reversum ad se-
culum. Si ergo ista epistola scripta fuit  
post illum, probatur Demas permittuisse at-
que redisse ad Paulum, si tamen de co-
dem sit sermo. Et Lucas evangelista, mihi  
inseparabiliter fidelissimeque adherens :  
qui licet ultimo nominetur, minor tamen  
non fuit. [Adjutores mei.]

Gratia Domini nostri Jesu Christi sit  
cum spiritu vestro. Amen, in principio et  
in fine epistola loquuntur Apostolus plu-
ribus, in processu vero Philemoni dumi-
taxat, quia ad eum principaliter sermo  
dirigitur.
ENARRATIO
IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD HEBRÆOS
PROCEMIIUM

EX a me evict, et judicium meum in lucem populatorum requiescet, ait Dominus. Is. li. 4.

Frequentem per Prophetas, præsertim per Isaiam, loentus est Deus de nova quaedam lege danda per Christum, non uni duuntaxat nationi seu populo, sicut lex Moysis data est solis Judaïs per Moysen, sed omnibus gentibus. Propter quod per Isaiam Pater testatur de Christo: Ecce testem populis dedi eum, ducem ac præceptorem gentibus. Et in eodem ait Christus: Glorificatus sum in oculis Domini, et dixit ad me: Parum est ut sis milii servus ad suscitandas tribus Jacob, et facies Israel convertendas: dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terræ. De ilius novæ ac evangelicae legis prædicacione predictum est etiam ab Isaiâ: De Sion exit lex, et verbum Domini de Jerusalem. Hujus legis perfectionem perpetuamque durationem, et sufficientiam seu efficaciam ad salvandum, itemque Mosaicæ legis imperfectionem, insufficientiam et cessationem, Christi quaque excellentiam secundum utramque suam naturam, declarat Apostolus in præsentì epistolâ. Cujus ratio fuit:

Judæi enim conversi, annulationem legis suæ habentes, sed non secundum scien
tiam, contendebant legiala simul eum Evangelio esse de necessitate servanda. Ex quo Nazaraorum haeresis emanavit: qui etiam quosdam gentilium conversos ad hunc inducverunt errorem. Paulus igitur ardentissimam fraternæ salutis zelator, utrisque consulere cupiens, hunc destinavit Hebræis epistolam, quam postea Lucas in Graecem transposuit. In qua multipliciter reprobát opinionem illam haeretica, ostendens fidem et gratiam Christi cum observatione evangelicae disciplinae ad salutem sufficiere, legiala vero non solum mortua, sed et mortifera esse post Evangelii divulgationem.

Porro, nonnulli opinati sunt epistolam haec non esse Pauli, sed Lucae, vel Clementis Pape, Apostolorum discipuli, vel Barnabæ, vel Tertulliani, qui erat propinquus Apostolorum temporibus. Quorum motuvm duplex fuit: primum, quoniam in aliarum epistolârum exordiis ponit Apostolus nomen suum, non autem in ista epistolâ; secundum, quoniam stilus ilius epistolæ multo venustior est quam stilus e terarum. Sed ad hae facile est respondere. Apostolus quippe suspicat et odiosus erat Judæis, tamquam quacs destructur: ieho nomen suum subiicuit, ne eo audito vel lector, abhorreant epistolam, quamque legere asperrarentur. Ad secundum dicitur, mirum non esse si
Paulus in proprio idiomate, puta Hebraeo, quo scripta est præsens epistola, eloquentior fuit quam in peregrino, videlicet Graeco, quo ceteras scriptit. Nec obstat quod a Spiritu Sancto accepit donum linguarum. Accepit enim hoc donum quantum ad sufficientem prædicandi facultatem, non eloquentiam venustatem, ne fides putaretur humanae insitui facundiae. Denique gratia perficit naturam secundum suam dispositionem et capaci- tatem: ideo non est mirandum quod per gratiam doni linguarum potentior fuit in lingua propria quam aliena. Firmiter ergo tenendum est, hanc esse Pauli epistolam, maxime propter determinationem Ecclesiae; et etiamquia B. Dionysius in suis libris passim allegat scripturam hujus epistolæ, Paulo magistro suo eam adscribens.
ENARRATIO

IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD HEBRAEOS

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO CAPITULI PRIMI : MULTIFARIE MULTISQUE MODIS, ETC.


Novissime, id est in hae ultima mundi aetate (de qua dicit Joannes, Carissimi, nos: Joann. n. Vissima hora est): nos enim sumus in, 1 Cor. xxi, quos fines saeculorum devenerunt: dicas istis, id est tempore gratiae. Unde scriptum est: Erit in novissimis diebus praeparatus mons dominus Domini. Locutus est nobis in Filio, id est per Unigenitum sumum incarnatum, qui in Evangelio asservit: Mea doctima non est mea, sed ejus qui misit me: rursusque, Verba quae ego loquor, a me ipso non loquor. Quem consti- nit Deus Patre heredom universorum, id est possessorem ac Dominum omnium rerum creatarum, loquendo de Christo secundum naturam assumptam: sic enim constitutus est omnium Dominus. Nam in vi, 21. 22.
ipsa, quo Christi humanitas a Verbo assumpta est ad esse increatam, convenit, eti totius creaturae praeferri ac dominari. Propter quod ipse ait: Data est mihi omnis potestas in celo et in terra; et idcirco me, invisibilia, quia dominari. artificialis, moderans, in ipsius Ego eadem esse omnia Data toti Quaeciimque corporalibus tantum Patris, PAULI Patris...
Ps. can. v. 16. verbum ejus: et alibi. Emitte verbum A
suum, et liquefaciet ea.

Purgationem peccatorum faciens, id est peccatores emundans, seu peccata origi-
nalia et actualia merito suæ sanctissime passionis deus, iuxta illud propheticum:

Is. vi. 5. Ipsa autem vulneratus est propter iniqui-
tates nostras, attribitus est propter sceleram
nostra. Et Joannes ait : Ecce Agnis Dei
qui tollit peccata mundi. Sedet in thrones
Act. x. 12. gloriae, id est, tanquam omnium judex ac
Dominus quiescit et residiat, ad dexteram
majestatis, id est ad æqualitatem summi et
gloriosi Domini Patris, secundum suam dei-
tatem. Sic enim aequalis est Patri : imo
Patris et Filii est una majestas ac dignitas.
Si vero referatur ad Christum secundum
assumptam humanitatem, tunc dicitur se-
dere ad dexteram majestatis paternae, id
est in potioribus honis Dei Patris, quibus et
copiosisse fruitor. In excessibus, id est
in cœlestibus, silet in celo empyreo,
loco et dignitate omnibus altior. Unde ipse
aet. m. 21. ait: Ego vici, et sedi cum Patre meo in
thrones ejus. Hac autem sessioni Christi non
opponitur statione. Ideo interdum dicitur
stare, pront Stephanus dicebat : Video ce-
tos apertos, et Filium hominis stantem a
dextris virtutis Dei; et Isaías, Stat ad ju-
dicandus Dominum. Et enim, quasi pa-
ratus ad operandum; sedet vero, tanquam
stabiliter permanens ubi est.

4 Tanta melior, id est per gratiam unionis et habituali
e dignior, angelis effectus secundum humanam naturam, secundum
quam accepit gratiam Spiritus Sancti non
ad mensuram : angeli vero ad mensuram
sortiti sunt eam; {quantum differentiam, id
est sublimiori modo: vel, Differentiis, id
est excellentiis, per illis nonem hæreditat-
ti, id est, jure æterna a Patre accepit,
firmiterque possedit. De quo nomine Phi-
 lippensibus dictum est supra : Deus exal-
tavit illum, et dedit illi nomen quod est
super omne nomen, videlicet, ut ille ho-
mo vocetur versus Deos, atque unigenitus
Dei Filium, non per adoptionem, sed per
naturam, quemadmodum ait Scriptura:

A Simus in vero Filio ejus Jesu Christo; hic
est verus Deus et vita æterna. Tale autem
nomen non competit angelis. Verumtamen
in Psalmo dicitur Christus paulo minus
Ps. viii. 6. minoratus ab angelis. Sed hoc intelligitur
de Christo quantum ad assumpta natura
possibilitatem et mortem ac sepulturam.
In resurrectione vero ac ascensione pra
gelis glorificatus est, etiam in humana
nature. Scieendum vero, quod Christus in
quantum homo, a primo instanti sua con-
ceptionis in Virgin, absolue loquendo,
praeclarus est angelis, et omnium creatu-
rarum Dominus constitutus, propter per-
sonalem cum Verbo unionem et gratia
plenitudinem singularem. Sed ista pra-
latio post resurrectionem manifestata est.

5 Und et Christus dixit : Pater, clarifica
Joann. xvi. Filium tuum. Porro humanitas Christi,
quum sit ejusdem speciei cum aliis, non
est melior natura angelica, secundum sua
essentialia: sed per dona gratia melior ea
effecta est. Hane excellentiam Christi con-
sequentur probat Apostolus.

C Cui enim dixit Pater atique (ab ex-
ordio creationis) angelorum? quasi dicat.
Nulli angelus unquam dixit Pater quod
subditur : Filii meus vs tu, ego hodie,
id est in æternitate, in qua semper est
hodie, id est instans invariabile, non ha-
bens præteritum vel futurum, genu te
generatione vera ac intellectuali, id est,
de mea substantia produxi te, communici-
cando tibi essentiam meam. Hoc certum
est dici non posse de aliquo angelo. Nam
licet angelis appellentur filii Dei, non ta-
men sunt filii ejusdem naturae cum Crea-
tore; nec proprie geniti sunt, sed creati;
non hodie, sed in exordio mundi. Dicit
ergo Pater ad Filium, Genni, per modum
præteritio, ne generatio ejus nova vel mo-
do inchoata putetur. Dicit quoque, Hodie,
ne præterita aëstemur. Et ergo generatio
Filii agnoscatur invariabilis et æterna, di-
cit, Hodie genui, copulando præsens præ-
terito. In æternitate quippe nihil præteri-
tum est, quasi desierit : nihil futurum,
quasi nondum sit : sed quidquid æternum
Est, semper est. Hanc auctoritatem summam Apostolus ex Psalmoe, quem ad litteram scriptum esse de Christo frequentem testatur liber Actuum Apostolorum. Ideo reecuntorese Judeorum doctores, qui psalmum illum ad litteram exponunt de David, plurimum errant, et ab antiquis Hebraorurn doctoribus discrepant.


Aquam et primo Paralipomenon, ubi haec verba in propria forma continentur. Sed tune dubitavit oritur, quomodo efficax sit probatio Apostoli ex verbis predictis, quae ad litteram de Salomone predicta sunt, qui et vocatus est Amabilis Domino, ut ille intuenti seriem textus illius. Probat autem fidei per auctoritatem Scripturarum, non valet nisi ex sensu litterali, secundum Augustinum in locis diversis. Et respondendum, quod verba haec dicit sunt de Salomone in quantum erat figura Christi: ideo principaliter intelligitur de Christo.

Insuper ponit Apostolus ait, videlicet quod Christus major sit angelis. Et quum iterum introducit, id est, quum Deus Pater introducendum seu adventurum rursus in Psalmoe praenuntiat, primogenitum suum, id est Filium suum ante omnia genitum (qui in Proverbiis testatur: Dominus possidet me in initio varium suarum, antequam quid/quid fuerat a principio. in orbem terrarum, C. diet per Prophetam in Psalmoe: Et adoravit eum, videlicet Filium, omnes angelis Dei. Adoratio autem non convenit nisi Deo. Ilae ergo auctoritate ostenditur Christus verus Deus, quem Deus Pater vult ab angelis adorari. Quoniam vero Apostolus dicit, Et quum iterum introducit, etc., quidam volunt solum de secundo Christi adventu hanc scripturam intelligi; sed hoc non est necessarium: Primo, quinam sensus est. Quum iterum introducit, id est, rursus introducendum praenuntiat: hoc enim frequentur predictum. Secundo: nam ante adventum Christi in carnis, seu ante incarnationem introducens fuit in orbem terrarum, id est in corda hominum per invisiblem missionem seu spiritualem adventum, ideo in sua incarnatione iterum introductus asserterit.

Et ad angelos quidem dicit, id est, de conditione et existentia angelorum Dominus loquitur per Prophetam in Psalmoe: Qui Deus Pater, seu Filium secundum Ps. cxvi, 4 quod Deus, facit angelos suos spiritus, id
est, spirituales et intellectuales substantias facit suos legatos, dum eos ad aliqua nuntianda seu operanda emittit. Angelus enim est nomen officii, spiritus nomen naturae: quemadmodum miles est nomen officii, homo nomen naturae. Quemadmodum ergo homo fit miles, non contrario: sic Deus spirituales illas substantias, quae ex creatione sunt spiritus, efficit angelos, id est suntios, injungendo eis obsequium. Et ministros suos flamam ignis, id est, angelos de ordine Seraphim, qui ob divini amoris fervorem flamma ignis ignisque urens vocantur, facit Deus ministros suos, ut quod ipsi quoque ministri sunt, non fili per naturam, nec veri dii. Vel per flamman ignis omnes angeli designantur, propter suae naturae agilitatem, utique motus velocitatem, et quia divinae caritatis calore succendi sint. De quibus exponi potest illud Danielis: Thronus ejus, videlicet Dei, flamman ignis: rota ejus, ignis accensus.

Porro quod dictum est, Adoreant eum, etc., nostra translatio sic habet: Adorate eum, omnes angeli ejus. Similiter quod substitur, Qui facit angelos suos, etc., sic confinent: Qui facis angelos tuos spiritus, et ministros tuos ignem urentem. Christus enim atque Apostoli saepe allegant Scripturas potius quantum ad sensum, quam secundum formam verborum.

8 Ad Filium autem Dominus ait per Prophetam: Thronus tuus, id est regia dignitas, judicaria potestas, et sedes quae residi ad dexteram Patris, o Deus Fili, in secundum secunditatem, id est, aternitatem perpetuam. Hoc de Christo secundum utramque naturam intelligi potest. Nam Pater omne judicium dedit Filio, deditque ei potestatem et judicium facere, quia Filius hominis est, et omnia ei subjicit. Secundum divinitatem vero, convenit Christo judicaria potestas et regia dignitas per auctoritatem, quamvis recipierit ea a Pate: imo una numero est potestas dignitasque ambo aequaliter. Et virga regni tua, id est gubernatio et disciplina quae Ecclesiam regis et instruxis, malosque percutis et justos extallas. Potest quoque per virgam hanc accipi doctrinam et lex christianam, per quam regnum Christi, id est Ecclesia militans, regit, elocuetur, atque corrigitur. De hac virga ait Psalmista: Reges eos in virga ferrect: et Isaias, Peremptat (inquit) terram virga oris sui.

Dilectisti justitiam, id est omnem virtutem et omne hominum: justitia enim est omnis virtus; et salutis iniquitatem. Propertia, id est merito hujus, videlicet quoniam sic fecisti, unxit te, o Christe, Deus omnium, qui est Deus tuus specialiter secundum quod homo es. Tamen secundum Augustinum, in Graeco est manifesta distinctione casum, ut primum quod dictur, Deus, sit vocativus casus, aliud nominativi. Eritque sensus: Propertia unxit te, o Deus Fili. Deus tuus, id est Deus Pater. Unxit itaque te secundum humanam naturam, oleo exsolationis, id est primum accidentali, videlicet corporis glorificatione, ascensione, et plena beatia partis sensitiva, quae usque ad horam mortis tuae passibili futurum, peccatarum tuarum, id est prae cunctis electis, qui membra tua sunt, et de plenitudine tuae accipient, vel una tecum a supersanctae Trinitate gratus et gloriam sortiuntur. Vel sic: Propertia, id est, ut justitiam diligeres, et iniquitatem odires, unxit te, Deus, Deus tuus oleo exsolationis, id est levitatis ac plenitudine gratiae animam exhilarantis, in sacerdolum, pontificem, regem, prophetam, ac pugilem. Lnde per Isaiam Christus testatur: Spiritus Domini super me, id est, eo quod unxerit me.

Consequeantur probat Apostolus Filium Patri coereternum. Et: Tu in principio temporis, id est simul cum tempore, Dominum Fili; vel, Tu, Domine Pater, in principio, id est in Filio, seu per Filium, per quem omnia agis (qui ait: Ego principium, qui et loquor volvis): terram fundasti, id est creasti et firmatae collocasti.
in medio universi; et opera manuum tuarum sunt coeli omnes. Manus autem Dei, dicuntur intellectus ejus practicus et voluntas, quibus omnia producentur. Ipsius, id est coeli, peribunt, quantum ad esse accidentale, non quantum ad substantiam. Motus namque et influentia et qualitas eorum cessabunt. Tu autem permanebis, id est, incommutabiliter in te ipso sub sistes; quot quem non est permutatio, nec vicissitudinis obumbratio; qui asseris. Ego Dominus, et non mater. Et omnes coeli ut vestimentum veteris est, quantum ad modum essendi quem nunc habent. Praterit quippe figura hujus mundi. Et Christus in Evangelio: Celum. ait, et terra translubunt. Et velut anicitam, id est vestem, mutabitis eos, id est, a solito curso et influxu eessare facies, et mutabatur a pristina qualitate, atque in melius commutabatur; quemadmodum dictum est plenius ad Romanos. Unde in Apocalypsi habitur: Vidi cedum novum et terram novam; primum enim cedum et prima terra abit. Et per Isaiam Dominus: Ecce, inquit, ego creavi coelos novos et terram novam, et non erant in memoria priora. Tu autem ideam ipse es, id est, penitus incommutabilis es, et anni tui non deficient, id est, aternitas tuae omne tempus comprehens, et tuum esse mensurans, non finietur.

Bursus auctoritate Psalmistae probatur excellentia Christi praee angelis. Ad quem autem angelorum dixit Deus Pater alti quando, Sede a dextra mea (secundum sensum jam explicitum), quoadusque po num inimicos tuos scabellum pedum tua rum, id est, plene eos tibi subjiciam? tarn quam dicit: Nulli angelorum dictum est hoc, quod tamen Pater ait ad Filium: cui dixit Pater in ascensione, ut sedeat secum usque ad diem judicii, in quo omnes inimici Christi, videlicet reprobi, Christo perfectissime subjiciuntur quantum ad suae dominationis executio, quamvis et nunc ei subjicii sint quantum ad suae potentatis auctoritate. Per hoc autem

A quod dicitur. Quoadusque, vel, Donce, non datur intelligi quod postea non sedebit. Nonne omnes angeli sunt administratorii spiridt, id est divino imperio servientes, in ministerium, id est ad obsequium seu adjutorium electorum, missi a Deo, missione inferiori vel exteriori, propter eos, id est eorum perfectum, qui hereditatem capiunt solus, id est, celestes et atque beatam hereditatem patriae, scilicet beatificam Dei visionem, adipsennitur?

Queri hic potest, an omnes angeli foras mittantur. Et videtur quod sic, auctioritate Apostoli loco presenti; item ex eo quod ab Isaia dicitur. Volavit ad me unum de Seraphim. Multi quoque Sanctorum videntur hoc diecere. Hanc questionem Gregorius non praevarit nec andet determinare. Quidam vero dixerunt, quod secundum cumnum legem, et ut plurimum atque ex proprio officio, soli inferiores mittuntur ad extra. Superiores tamen interdum ex speciali ratione et divina dispensatione mittuntur.

C Sed hane responsionem improbat S. Thomas in prima parte. Nam ordo angelorum attenditur secundum dona gratiarum. Ordo autem gratiae sumnum est: idecirco non habet ordinem superiorem propter quem omittatur: quemadmodum ordo naturae pretermittitur propter ordinem gratiae, quotenea gratia declaratetur, seu fides confirmetur, ut palet in suscitatione defuncti. Ad fidei autem confirmationem non proficeret omissio gratiae, quum non percipiatur a nobis. Denique, nullum ministerium adeo magnum est, quod per inferiores expleri non valeat, quia secundum Gregorium, archangeli appellantur, qui summa anmutiant. Insper, nulla persona viatoris praestantior est Maria, nullum quoque ministerium majus est annuntiacione Fili Dei: et tamem ad beatissimam Virginem pro hoc summo negotio missus est angelus Gabrieli, qui est de secundo ordine inferior hierarchie. Ex his conclutur sanctus Doctor, quod angelii superiores nonquam ad exterius ministerium desti-
EXHIBITUM IN CAP. II EPISTOL. B. PAULI AD HEBREOS, — ART. II

ARTICULUS II

EXPLANATIO CAPITULI SECUNDI: PROPTEREA ABUNDANTISSIIMUS OPORTET OBSERVARE NOS, ETC.

DECLARATA excellencia Christi, consequenter ostenditur cum quanta diligentia observanda sit doctrina et lex tantae magistri. Propterea, id est, quam tanta sit dignitas Christi legislatoris nostri, abundantissimus, oportet, id est, ad salutem necessarium est, observare nos, sapienter recolendo et fortiter adimplendo, quod audiremus a Christo mediante vel immediate, qui et quotidiani loquitur nobis per Evangelium, de forte perefluximus, id est, penitus percamus et in uterum damnemur. Filius quippe per percutia venalia et mortalis natura quotidiana tormenta, sicut Job ait: Homo natus de muliere, brevi vencens tempore, repulet multis miseriis, et numeros in eodem statu permanet. Propter quod ait Scriptura: Omnes moriuntur et quasi aquae diluimur in terram, quae non revertuntur. Efluximus autem per percutia mortalia; sed perefluximus, id est, perfecte effluximus, incidendo uterna cruciamenta.

Quod ergo tam diligenter servanda sint verba Christi, probat Apostolus per locum a minori. Si enim quia per angelos dictus est sermo, id est, quia doctrina Dei, ministerio angelorum tradita Moysi: pront Stephanus dixit, Acceptisti legem in dispositione angelorum: factus est firmus, id est, rate severeque injuncta ac firmiter servata est, et multiplices confirmata miraculis, minis, penis, atque promissis: et omnis praehistoria, id est legis transgressio, mala committens, et imbecillitatem, id est incustodia praeceptorum, bona omittendo: quorum primum est contra praecepta negativa, secundum contra praecepta affirmativa: accepit justam mercedem redistributionem, id est debitem paenam, tempore veteris Testamenti in populo Judaorum, quemadmodum Moyses scripsit: Pro mensura peccati erit et plagarum modus. Quum ergo sit ita, quaamod nos Christiani effugiemus utione ex divina justitiae, si
EX NARRATIO IN CAP. II EPISTOL. B. PAULI AD HEBREOS. — ART. II

tantam neglexerimus salutem, id est, tam A ex beneplacito Dei, qui omnia operatur Ephes. 1,11. salutarem Christi doctrinam, tam copiosam ejus gratiam, tantam beatitudinem nobis ab eo promissam parvi penderimus et obliti fuerimus? Quae salus quem initium accepisset enamnari per Dominum, id est, quum a Christo ccepta est praedicari, ab eis qui audiuerunt, id est, ab ore Apostolorum, qui cum Christo corporaliter conversati sunt, ejusque sermonibus interfuerunt: quibus et dictum est. Vobis datum est nosse mysterium regni Dei: et, Beati oculi qui vident quae vos videtis; in nos confirmata est, id est, nobis firmiter anuntiata atque ingesta est. Hoc dicit Apostolus in persona fidelium, non sui: ipse enim a Christo immediate edoctus fuit in raptu. Unde ad Galatas loquitur: Milii qui videbantur esse aliquid (videfiet Petrus, Jacobus et Ioannes), nihil contulerunt.

Confirmata est ergo hae salus in nos, contestante, id est predicationi Apostolorum testimunium perhibente, Deo, qui nominem fallit, signis. id est per minora miracula, quae quantum ad substantiam facti, fieri possunt per naturam, non tamen quod modo fiendi, sicut est quae in omnibus perhibetum depulsio, quae fieri potest a mediciis, et portentis, id est per majora miracula, quae sunt omnino supra naturam, ut est suscitatio mortui, et variis virtutibus, id est potissimum Dei effectibus, quae non solum naturalem eurmum, sed etiam rationem humanam excedunt. ut est penetratio dimensionum; vel, variis virtutibus, id est habitation virtus quae atque infinitus, videfiet fide, spe, caritate, donisque Spiritus Sancti; et Spiritus Sancti distributionibus, id est gratis gratis datis a Spiritu, de quibus dictum Cinnthiis jam est: Alii datur per Spiritum sermo sapientiae, alii sermo scientiae, alii generare linguarum, alii discretio spiritum; quae primo data sunt sanctis Apostolis in die Pentecostes, et per eos data sunt aliis multis, ut legitur in Actibus

rerum quae sunt secundum suam voluntatem, id est

1 Cor. xi. 8. 10.

Act. n. 1. 8. 17; 8. 44; xi. 6.
et orbis terrae futuras. Quemadmodum A autem homines, quantum ad statum presentem, subjecti sunt angelis, qua reguntur, purgantur, illuminantur, ac perficiuntur ab eis, secundum Dionysium: quot tamen praefatio in futuro statu cessabit, quantum ad novam inflationem: sic orbis terrae, secundum presentem statum, angelis est subjectus, juxta modum predictum; sed secundum statum futurum, eis non erit subjectus: tunc enim alterationes et generationes cessabunt. Hae expositione videtur mili textui magis conformis. Glossa tamen alius modis exposit hunc locum: quam inspicere potest, qui alium sensum requirit.

Porro, quod Christo orbis subjiciatur, probat Apostolus auctoritate Psalmistae: Testatus est autem in quodam loco quid, id est quidam famosus, putat David propheta praecursos, dicens: Quod est homo, quicumque sit ille, quod non erit ejus, o Domine Deus omnipotens? tanquam dicit: Vilis et modicus est comparatione tuae majestatis, quum sit corporalis, mortalis ac fragilis. Propere quod nimirum est quod tam benigno dignaris eum respiciere, adjuvare et sublimare, praesertim assumendo ejus naturam. Aut quid est flius hominis, id est Christus secundum naturam assumptam, quoniam visitas eum, uniendo tue increata personalitati ejus humanitatem, et habiendo in ea quasi in templo? quasi dicit: Hoc humanitati Christi ex sua naturali dignitate seu meritis non convenit. Minvisti eum puto minus ab angelis: id est, quamvis Christum secundum humanitatem sic visitaveris atque sublimaveris, tamen quantum ad aliquid, fecisti eum angelis inferiorum, videlicet quod corporis sui passibilitatem ac mortem, quae angelis non conveniunt propter naturae ipsorum excellentiam, quam sit immateriales essentiae. Gloria et honore coronasti eum. Gloria, est clara eum laude notitia; honor vero, est exhibitio reverentiae in signum virtutis. Deus ergo Pater seu Trinitas coronavit, id est, undique et multipliciter decoravit Christum hominem, gloria, infundendo cordibus hominum clarum cognitionem excellentiae Christi, et honore, induendo fideles ad venerationem et cultum ipsius. Vel, Gloria, id est beatitudine animae vel corporis glorificatione in resurrectione, et honore, id est elevatione ad dexteram tuam in ascensione, coronasti eum. Et constituisti eum super opera manuum tuarum, id est, omnibus creaturis eum preposuisti, faciens eum Regem regum et Dominum II dominantium: quod post resurrectionem factum est quantum ad manifestationem. Ommia visibilia et invisibilia, suprema, media et infima, subjecti sub pedibus ejus, id est, ei perfecte subdidisti quantum ad potestatis collationem, etiam ab exercio incarnationis. Tunc enim data est homini Christo potestas atque praefatio super universa creata.

In eo autem quod Deus ei, videlicet Christo, omnia subject, nihil dimissit non subjectum ei, id est, universaliter sine exceptione quanta ei subjecti. Verumtamen, quoniam nondum subjecta sunt ei omnia quantum ad potestatis executionem et plenam manifestationem, subjungitur: Nunc autem, id est tempore isto usque ad diem judicii, nescit eum omnium subjecta ei, quantum ad executionem et plenam manifestationem: quod tamen fieri in die novissimo, quando juxta Isaiae oraculum, Ad eum venient, et confundentur t. xvi. 18. omnes qui repugnant ei. Nunc enim multi Christo resistent, et nullum sentiunt pacem; eum blasphemant vel in honorem, et nullum experiantur supplicium. Sed post diem judicii ita non erit. Extune enim coacte crunt ei subjecti, penas luendo, qui nune libere repugnant illi, impie conversando,ideo conveniunt predictum est, futurum orbem Christo subieciendum. Eum autem qui medicis quan/s angelis minoratus est, id est, qui in parvo minor factus est angelis, silicet quantum ad corporis passibilitatem, videmus eculo fidei Jesus, silicet minoratum, propter passi-
onem mortis, id est merito sua passionis leialis, mortem sibi inferentis, gloria et honore coronatum: sicut expositionum est. 

Deus exaltavit illum: et in Psalmo, De torrente in via bibet, propter exaltabit caput. Ideo autem modo quam angeli minoratus est, id est mortalis effectus, assumendo naturam passibilum, ut gratia Dei, id est non humanis meritis, sed gratuita Dei voluit, et pia liberalitate, pro omnibus gustaret mortem, id est, pro universorum salute, quantum in se est, mortis amaritudinem experiret. Unde propheta: Dominus (inquit) posuit in eo iniquitatem omnium nostrorum. Pro solis tamen electus passus est Christus, quantum ad efficaciam, prout ait: Venit Filius hominis dare animam suam redemptionem pro multis.

Decebat enim eum, propter quem omnia et per quem omnia: id est, conveniens erat Deo Patri, propter quem omnia facta sunt ab ipso, sicut propter causam finalitatem (omnia enim ipsum se ipsum operatus est Dominus), et per quem omnia, id est, a quo omnia facta sunt, sicut ex causa efficiente; vel, Per quem, sicut per causam exemplarem; qui multos filios adoptivox, videlicet homines electos, in glorioiam adduxerat, id est, ad aeternam beatitudinem perducere praedivinitatis in suae praedestinatione aeterna; actorem salutis corum, id est Christum electorum salvatorem, qui eis salutem promeruit suae passione dignissima, per passionem consumeram, id est per mortem crucis ab hae vita tollere, exponendo videlicet, imo trahendo eum morti crucis pro nostra redemptione: vel, Per passionem consumeram, id est ad finem seu consumptionem nostrae liberationis, merito passionis ad ductitii. Conveniuntissimus quippe modus humanae redemptionis fuit, quod Pater Unigenitum suum humana natura vestivit, et morti pro hominum salvatione ex posuit: quia per hoc maxime commen-

datur bonitas et misericordia ejus, qua miseris et alimunde seductis tam elementarbus subvenit; justitia quoque, quoniam peccata hominum non reliquit inuila. Nulla etiam pura creatura digna erat pro hominibus satisfacere: tamta est enormitas culpa per comparationem ad Deum, et dignitas vitae aeternae consistentis in Deo, sicut in immediato objecto. Deceuit etiam eamdem naturam pati in Salvatore, quae erat in salvandis reparanda.

Quod vero deceit Christum pati, ostentat B dit Apostolus: quoniam deet sanctificaret eum, et sanctificatos esse ejsdem naturae, quatenus satisfaciet quod offendit, id est, eadem natura patiendo reformet, quae male agendo peccavit. Natura ergo humana in primo parente posterisque infecta, per Christi humanitatem fuerat reparanda. Dictum igitur: Qui eun sanctificat, id est Christus qui peceatos a vitius purget, et qui sanctificatur, id est electi qui merito sua passionis mundantur, ex uno omnes, id est, ex eodem patre atque principio, profiuxerunt. Christum nempe secundum assumptam humanitatem, descendit de Adam, sicut et nos: excepta infectione originalis peccati, et quod immediate de Virgine natus est. Secundum divinam vero natum, natus est ex Patre eterno, de quo et nos nati sumus: differunt tamen, quoniam ipse est Filius naturalis et unicus, nos autem adoptivi et plurimi.

Propter quem caussam, videlicet quoniam Christus et membra ejus, puta fie deles, unum paternum principium habent, et in natura communicant: unde et ait in Joanne, Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum; non confunditar fratres eos vocare, non obstante quod ipse sit Deus verus et homo a peccato immunis, illi vero propter peccatum degeneres, dicens ad Patrem in Psalmo: Nuntiabo nomine fratribus meis, id est, te ipsum et gloriam tuam, o Pater, praeclaro Apostolus alisque discipulis. De his enim dictavit Maria Magdalene: Vade et die fratribus meis. In medio Ecclesiae primitiae,
videlicet inter fideles primo conversos, sanctam salutem in medio discipulorum suorum: quibus et saepe apparuit per diei quadraginta, intra et extra, et quondam vice plus quam quingentis fratrum apparentes. Hie etiam fecit Salvator ante passionem, quando seorsum discipulis suis dixerat omnia. Potest quique generaliter de omnibus fidelibus accepti: quibus Christus per Apostolos et successores corum nomen Patris aeterni praeconstavit; atque in medio Ecclesiae, id est ubique in omni congregazione fidelium, cum laudavit, imo et laudat et praedicat.

13 Et iterum Christus ait per Isaiam, quantum ad sensum, quamvis verba non haebantur in nostra translatione secundum hanc formam: Ego vero fides in eum, id est, ego Christus secundum quod homo passibilis, sperabo in Deum, non per spem quae est virtus theologica, quam non habui, sed per quodam fiduciam qua resurrectionem et corporis glorificationem ab eo certissime expectavi. Hoc autem Christo non comprehendit, nisi verus homo fuisset: idque non confunditur homines vocare fratres. — Et iterum Christus ait: Ecce ego et pueri mei, id est discipuli et spiritualis filii mei: quibus et dixit: Pueri, nonnullum pulmonarium habetis? quos dedisti mihi Dominus, id est, per caritatem et gratiam mihi tamquam capitii copulavit, cosque per me salvare decrevit. De tabulis dicit in Evangelio: Tui erant, et mihi eos dedisti: itemque, Pastores, manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de mundo. Ex hoc testimonio patet, quod tam ipsi quam Christus, sint ex uno principio, seihet Deo. Hanc auctoritatem Isaiae intelligi Lyra melius hoc loco, quod super Isaiae. Hie numque dicit eam ad litteram de discipulis Christi dedere intelligi, ibi vero exponit eam litteraliter de discipulis Isaiae.

Consequenter ostenditur quod decem Christum incurrari et pati, ex parte salvandorum. Quia vero pueri, id est fideles electi, communicaverant carni et sangui- ni, id est, ex corpore et anima facti sunt, et homines mortales fuerunt, et ipse Christus similiter participavit eisdem, id est, carnem veram et animam rationalem assumptionis, factus mortalis; ut per mortem, id est propriis passionis merita, destruaret, id est, superaret et foras ejiceret, cum qui habebat mortis imperium, id est dia-bolum, mortis auctorem, qui homines ad mortem cum aliquis induxit, ex qua secuta est mortis naturae, et mortis secunda, videlicet mortis gehennae. Deus enim mortem non fecit; sed invixit diaboli mors introivit in orbe terrarum. Habuit autem diabolum mortis imperium, quoniam ante Christi adventum, omnes quodammodo in morte detinuit. In libro quoque Sapientiae dicitur Deus habere imperium vitae et mortis; et in Apocalypsi ait Salvator. Hae vero elaves mortis et inferni. Sed Deus dicitur habere mortis imperium, quia quos vult, in morte relinquit, et quos vult, a morte reducit. Non autem inducit mortem culpae, Christus vero habet claves mortis, hoc est, patestatem relaxandi peccata.

Et liberaret Christus sua passione eos qui timore mortis corporalis, per to- lum vitam obnoxii, id est rei et subiti, erant serviti culpae ac daemonis, id est hominum universorum, qui naturam pecarem, quam corporalem mortem incurrere, magis timentes eos qui corpus occidunt, quam eos qui corpus et animam perdere potest in gehennam. Tales erant homines, ut plurimum, ante Christi passionem; sed ipsis sua passione praestitit nobis exemplum moriendi pro justitia, et abstulit suis hunc inordinatum timorem. Secundo exponitur specialiter de Judaeis: Et liberaret eos, puta Judaeos, ab obieris legis, per gratiam et meriti sui passionis, qui timor mortis corporalis, quam lex influit transgressoribus suis, vel gehennalis, quam lex minabatur, per to lum vitam presentem obnoxii, id est subjecti, erant servitutis legis: nam timore penarum potius quam amore justitiae legem servabant.
Christus enim sua passione legem, quantum ad carminialia, evacuavit: quae evacuata, fecit Judaeos liberos, ut per fidem et gratiam salvare tur sine observantia carminialiam, ministrentique Deo amore potius quam timore.

Denique, quod Christus præter communica vit in carne et sanguine, hominesque redemit, ostendit Apostolus. *Nunquam enim angelos apprehendit, id est, non- quam legitur angelos apostatas ad gratiam reduxisse, aut angelicam naturam assumpsisse; sed se- men Abraham apprehendit, id est, carnis humanæ in xenone Abraham sibi univit, et populum Judæorum specialiter revocavit: de quibus locutus est, Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt domus Israel. Unde, id est propter hanc causam, videlicet quia se- men Abraham apprehendit, *debat, debito condescen- tie, non obligationis, *per omniam, id est in omnibus naturalibus proprietatibus atque defectibus indetrahibilibus, fratribus, id est ceteris hominibus, similiter, non autem in defectibus deträhibilibus, se­ licet in culpa et defectu necessariorum. Non enim debuit esse claudus, cæcus, aut languidus, quamvis tempore passionis elanguit. Fui ergo aliis similis, quia nor- talis, uberibus lactatus, crevit, osuirit, manducavit, mortem perpessus est. Ut misericors ficeret, id est misericordiam impertiret: vel, Misericors fieret actu et habitu in natura humana, qui aternaliter misericors est in natura divina: et *fidelis pontificex, id est verus mediator atque scerreds pro nobis, ad Deum Patrem vel Trinitatem, immolando se ipsum Deo in cruce hostiam immaculatam in odorem suavitatis; ut *repropiaret, id est, Deum placando deleret, delicta populi, id est totius generis humanæ: sient dicit Joannes. Ipse est propitiatio pro peccatis nos­ stris. De hoc pontifici ait quoque Petrus: *Conversi estis ad pastorem et episcopum, in animarum vestramur.

In eo enim in quo, id est in natura humana assumpta, in qua passus est ipse Christus a præside et ejus ministris, et tentatus a daemoni in deserto, atque Judæis quibus et loquatur: Quod me tentas, hypoeritæ potens est et eis qui ten­ tantur, auxiliarì ne superentur. Sua enim passione et tentatione promeruit nobis gratiam omnium tentationibus efficaciter reliquit, et non solum ut Deus, sed etiam ut homo, de plenitudine sua infinit nobis, quemadmodum caput membri.

ARTICULUS III

ELUCIDATIO CAPITI TERTI: UNDE, FRATRES SANCTI, VOCATIONIS COELISTIS PARTICIPES.

OSTENSÆ excellentia Christi per compara­ tionem ejus ad angelos et Prophetas generaliter, nunc idem ostenditur specialiter per comparationem ad Moyses: per quod etiam declaratur eminencia novi Testamenti præ veteri. Unde, fratres sancti, id est, quia sic potens est Christus auxiliarì tentatis, idicere, a fratre, sancti per regenerationem Baptismatis et munditiam religioso conversationis, vocationis coeléstis participes, id est, praedicationis et inspirationis ad celestem beatitudinem invitantis, seu gratiae ad illam perducentis, consortes: hece enim vobis exhibita sunt; *considerate causam imitationis, apo­ stoolam, id est numquam divinitus missum, et pontificem, id est, qui viam seu pontem veniendi ad Deum nobis ostendit ac fecit, dando exemplum, *confessionis nostra, id est pontificem quem confitemur
esse verum Filium Dei salvatoremque mundi, Jesum, qui fidelis est, secundum naturam assumptam, ei qui facti illam, id est Deo Patri a quo secundum humanitatem creatus est. Dicitur autem Christus fidelis, non a fide quae est virtus theologia, quam ipse non habuit, quoniam fuerat versus comprehensio, sed a fidelitate qua efficaciter adimplevit quidquid complacuit Patri. Propter quod ipse ait: Quae placita sunt ei, facio semper; et: Non quero gloriam securum, sed hominifico Patrem meum. Sicut et Moyses in omni domo ejus, id est in tota Synagoga seu Judaeorum congregazione, quae est domus Dei. Unde Dominus protestatur Aaroni et Mariae: Servus meas Moyses in omni domo mea fidelissimus est.

In super ostenditur Christus excellentior

1 Moyses. Amplius enim gloriar, id est majoris dignitatis, iste Jesus praef Moyses, id est supra Moysen seu super quam Moyses, dignus habitus est a Deo et fidelibus hominibus, quanto ampliorum honorum habet domus, id est de domo (ut scilicet Domus sit genitivi casus), ille qui fabricavit illam, id est fabricator domus, quam ejus inhabitator seu dispensator. Quod intelligendum est de principali fabricatore, qui alius ad fabricandum inducit, et ministerialiter inhabitatore. Omnis namque domus, tam materialis ex lignis atque lapidibus constans, quam spiritualis ex diversis fidelibus congregata, fabricatae ab aliquo artifici, diversas partes ad invicem copulante. Per se enim non fit; sed sicut partes materialis domus copulatur camento et clavis, et chie partes minorum unitur per fidein et caritatem. Quia autem

5 Et Moyses quidem fidelis erat in tota domo ejus, id est in omni Synagoga Judaorum, quae fuit domus Dei, tamquam fons, in testimonium corum. id est ad proferendum cum attestatione divina, ea quae divenda erant, id est, quae Deus justit per eum diei ad populum. Christus vero tangunt Filium Dei naturalis et unicus, fidelis est in domo sua, id est in Ecclesia: quae dominus sumus nos Christi anii per caritatem et fidei muti: Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos: si fiduciam, id est actualem confidentiam, scilicet expectationem felicitatis futurae, et adjutorii gratiae ad felicitatem oldinendum necessarii, et gloriam spei, id est Jucunditatem celestem, ad quam spes tendit, aspe in foem vitae presentis inclusive, firmam revelacionis, stabiliter ac perseveranter sperando, atque futurum beatiuninem desiderando. Hoc dicit Apostolus, quia sicut ad domum materialem requiritur stabile fundamentum, ita ad domum spiritualis, scilicet ut fideles sint domus Dei. Exigitur firmitas spei ac fidei; aliter Deus non habitaret in eis per gratiam consummatam.

C Ex predictis de excellentia Christi, admonet consequenter Apostolus diligenter obediens sermoni Christi. Quapropter, id est, quum tanta sit eminentia Christi praef Moyses, sicut dicit Spiritus Sanctus in Psalmos, quod subditur: Hodie, id est tempore evangelicae praelectionis et gra- tiar, si coram ejus, id est verba Christi, audieritis vel ab aore ejus vel ab ejus ministris, hoc est, quia ea audieritis, molete obh tentative, id est verbis Dei clandere, corda vestra, ne sitis rebelles atque incræ- D duli. Hoc ad litteram dicentum ad Judaeos qui tempore Christi et postea fuerunt. Sicut in cravectatione, id est, quemadmodum constitit, et a patribus vestris factum est in provocatione seu Dei oppositione, secundum diem, id est in die, tentationis facta in deserta, quando ex infidelitate voluntatis experiri potentiam necam: sicut ait Psalmista. Et tentaverunt Deum in corribus suis, ut peterent ossa animulis suis. Ibi, id est in qua desert, tentaverunt me patres vestri frequenter. The
Enarratio in cap. III Epistole B. Pauli ad Hebr. eos. — Art. III

Num. xvi. 22. Dominus ait ad Moysen in Numeris: Tantaverunt me jam per decem vices. Probaverunt, id est, experti sunt quid agere posse, et viderunt operam mea mirabilia in Egypto, in mari Rubro, in deserto, quadraginta annis. Tanto enim tempore in deserto fuerunt vel circiter.

Propter quod, id est ob tantam perseverationem istorum, offensus, id est iratus, fui generationem haec, id est hominibus istis incredulis, et dixi per angelum seu Moysen: Semper hi errant corde, id est, intellectum excecutum habent, et ex malitia peccant. Ipsi vero non cognoverunt, id est, spiritualiter non intellextur, vies meas, id est opera mea miraculosa ac justa: quae vae vocantur, quia perducent ad Dei nolitiam. Unde in Deuteronomio:

Ibid. xxi. 2-4. Moyses loquitur: Vos, inquit, vidistis universa magna quae comed nobis Dominus fecit, et non dedit vobis Dominus cor intelligens, et oculos videntes usque in praesentem diem. Quibus juravi, id est, firmiter dixi per Moysen, in iva mea, id est in zelo justitiae meae, quod eorum pecata vindicare proposui: Si intrabunt, id est, non intrabunt, in requiem meam, id est terram promissionis, in qua eis, si non peccassent, mansionem quietam desideravere.


Ex praecellegata Scriptura infra Apostolos salutarem doctrinam. Videote, fratres, ne forte sit in aliquo vestra cor malum incredulitas, id est mens vitiosa perfidie subita, discedentis, id est parsam discedere seu averti. A Deo vivo: a quo discelletur in inobedienciam, non per localem distantiam, juxta illum Osee: De reliquerunt Dominum in non custodiendo.

Sed adhortamini vosmetipsum per singulos dies, id est, quotidie admonete vos invicem, seu quilibet semetipsum verbis sae Scripturae, donec Hodie cognominatur, id est, quandui tempus gratiae durat et esse assertiur: de quo alibi dicitur: Ecclesiasticae, ce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. De hoc scriptum est per Zachariam: Applicabuntur gentes multae ad Dominum in die illa. Ut non obturetur quis ce vobis, id est, ne alquis vestrum obstinatus fiat, seu habituers in malo, fallacia peccati, id est delectatione affliciente et rationem exsecante, quae est in peccato. Peccatum namque delectat: un-B de et tristitiam promeretur.

Participes enim Christi effecti sumus, id est, Christo incorporati sumus ut membra capitis, et de plenitudine ejus accepistis, ejusque hereditatis consortes et erimus: si tamen initium substantiae ejus, id est, si fidei formatam, per quam primum Deo conjungimus et ejus possessionem efficiemur, usque ad finem, id est perseveranter, firmum retineamus, id est, stabiles et efficaces in fide manserimus: dum dicitor, id est, quando dicitur nobis: Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra, quemadmodum in illa exacerbatione.

Quidam enim Judaeorum in deserto audientes verba Dei, exacerbavere, id est, non credendo et impie operando, Deum graviter offenserunt seu provocaverunt. Non quod invariabilis Deus veracter irretetur vel exacerbetur, de quo legitur, Tua autem, dominator Domine, cum tranquillitate judicata, et cum magna reverentia disponis nos; sed quia per modum exacerbati se habet, dum nostra peccata distincte utileciscitur. Ideo apud Jeremiah dicitur: Nuncquis me ad iracundiam provocarit? Jer. xii. 19. dicit Dominus. Nonne semetipsum in confusione vultus sui? Sed non universi qui profecti sunt ab iniquitatem per Mosyn, id est, ne omnne Deum exacerbaverunt, qui per Moysen ducatum exierunt in Egyptum. Caleb enim et Josue non offenserunt tam graviter.

Quibus autem offensus, id est iratus, est Deus in deserto quadraginta annis, qui-
ARTICULUS IV

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI: TIMEAMUS ERGO NE FORTE RELICTA POLLICITATIONE, ETC.

DENIQUE, ex praemissa auctoritate B, Scriptura hortatur Apostolus ad debetam solummudinem. Timeamus ergo, id est, quoniam illi Judaei propter suam incredulitatem et murmurationem prohibiti sunt introire terram promissionis, iderco formidamus, ne forte relicta pollicitatione, id est obliga sua sanctum posse etiam vitam, in requia cibus celestem, id est felicitatem aeternam, existimatur aliius ex nobis deesse. id est, aliiquis nostrum inventur, et a consecutione hujus promissio quiets, abstractionem opus, et hic patet ex opposito:

Ingrediemus enim in requiem sempiternam, qui credimus verbi auditus de promissione illius quietis, fidei, forma, quia ait Christus: Omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum; quemadmodum dixit, id est, si Spiritus Sanctus ex opposito de incredulis testimonium habet, est in psalmo praebellato dicens: Sicut juravi in ira mea, si introibant, et id est, non introibant, in requiem, id est, in terram pacem; sicut in praecedenti articulo explanatum est plenius. Et quidem operibus suae institutio mundi perfectis, jam in superioribus mentionem fecit Apostolus de temporali requie Judaeis promissa, atque ex hoc intuitam de promissione aeternae quietis nobis in cibus promissa. In quibus verbis supponitur, quod temporalis illa requies fuit figura requiei celestis. Et hoc nunc probat Apostolus: simulque ostendit, quando ammutiatum

bus filii Israel in deserto ambulaverunt A (non quod quotidie pecceaverunt ita enormiter, sed quia frequenter sic pecceaverunt)! Nunc illis qui pecceaverunt enormiter, discedendo, Deum tentando sequi murmurando, quorum cadaeera prostrata, id est dejecta et bestias tradita, sunt in deserto? Quibus autem juravit non introire in requiem ipsius, id est in terram promissionis, nisi illis qui increduli fuerunt verbi Caleb et Josue? Qui cum alii

nuniitis redunentes, dixerunt: Nolite rebelles esse contra Dominum, neque timetatis populum terrae hujus, quia sient panem, ita possunnus eos devorare: Dominus nobiscum est, nolite timere. Quid autem fe-

cerunt increduli? Volverunt utique lapidibus opprimere eos. Et videmus oculum fidei, testimonio Scripturum, quia non potuerunt introire in requiem ipsius, id est in terram hane, Deo eos prohibente, propter incredulitatem ipsorum.
et de requie sempiterna. *Et quidem*: A

*Et in isto vrasum, id est, in psalmo jam*

dicto, iterum dicti Spiritus Sanctus: *Si* introibunt in requiam *meam*, id est, *increduli illi tempore Moyss existentem, non ingredientur terram promissionis*. Per quod designatur, quod *ipse* coelestem *re- quiem non intrabunt. Quoniam ergo super-* est, id est restat, *quosdam electos introire in illam requiem beatam ae figuratum, et hi quibus operibus, id est Judaeis qui- libus ante nos an nant iatum est per Moyssen de ingressu terrae promissionis seu re- quiui temporalis, non introierunt camel pro- pter incredulitatem suam; iterum terminat, id est. *Scriptura* sacra determinat seu indueit, *dibem quemdam Hodie*, id est tem- pus gratiae, quod vocalum est Hodie, quo- niam quotidiam est, et durat usque in *finem seculi. De quo die dictum est Ro- manius: Nox praecessit, dies autem appro- pinquavit; et in Isaa, in illa die erit ger- men Domini (id est Christus Filius Dei, de quo alibi legitur: Suscibit David ger- men justum) in magnificencia et gloria.

B in *David*, id est in psalmo a *David* com- pposito, *dicendo post tantum temporis*, id est post tam longum spatium, ex quo illa *dicta sunt patriarchis in deserto per Moyssen: David enim propheta longo tempore *post Moyssen fuit*; *sicut supra dictum est de die* *istio capitulo praecedenti, jamque repeti- tur*: *Hodie si vocem ejus audieritis, no- lite obturare corda vestra*: quae verba satis jam declarata sunt. Ex his palam est, quod *David loquitur de alia terra et re- quie, quae illa quam Moysses promisit, et ad quam Josue introduxit. Illa enim ante *tempora* David possessa fuit a filiis Israel. Dum ergo *David* admonet eos qui *terram* promissionis possederunt, ut *quum audie- rint* vocem Dei, non obludent corda sua, *significat eas ad aliam requiem, scilicet coelestem patriam, ingressuros, si obedie- rint Deo. *Quod figuratum fuit in eis qui* *terram* *promissionis ingressi sunt. Ideo sequitur:

*Nan si eis, videlicet filiis Israel, Jesus* Christus, qui (ut Judas dictit) populum sal-

*Jude 5.*
ENARRATIO IN CAP. IV EPISTOLE B. PAULI AD HEBREOS. — ART. IV

vans de Egypto, eos qui non crediderant desperdidi (quod convenit Jesu secundum suam divinam naturam, secundum quam vere aterna est), requiem veram atque finalem praestitisset in terra promissionis. Vel per Jesum intelligentiur Jesu, qui dicit est Osee et Jesus, qui minister fuit donationis terre istius. Nuncquam Spiritus Sanctus per David de alia loqueatur posthaec die, id est, in nullo tempore post diem seu requiem ilam loqueatur de alia requie hac die, id est, quo nobis annuntiatur atque proponitur hodie, ut pote tempore gratiae.

9 Iraque relinquentur, id est, paratur et conservatur, salbatuxmus, id est pleba quies in cetero, significata per salbatum et terram promissionis quietem, populo Dei, id est electis fideliibus, qui ad eamam nuptiarum Agni vocati sunt. Qui enim ingressus est in requiem ejus, id est, qui eclestem quietem adeptus est, itiam ipse requievit ab operibus suis, id est laboriosis exercitis vitae presentis, vivat et a suis operibus Deus quiexit septimo die. Unde

Bod. xx, et legimus: Beati mortui qui in Domino moriuntur; amodo jam dieit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis. Nee obstat quod in Apocalypsi asseritur. Requiem non habebant, die ac nocte dicentia, Sanctus, Sanctus, Sanctus, etc., quia requiescunt ibi imprompte, pro cessione ab actu. Sancti autem in patria indecincter aliquid agunt. Deum lassando, amando, videndo. Proprie autem requiescunt pro cessione a laborre aut motu.

10 Festivemos ergo ingredi, ferventer amando et effaciendo operando, in ilium requiem sempiternam, ut in id ipsum quies incipiat incredulitatis exemplum, id est, ne aliquis nostrum incipiat in eandem punam quem infideles Judaei inciderant propert incredulitate: quae pena nobis in exemplum proponitur, quatenus eam considerando, Vitemus pecata, propter quae infligitur. Car autem festinandum sit, substitit

Vitem est enim sermo, id est Verbum

11 seu unigenitus Filius Dei. Siue enim Patris habet vitam in se metis, sic dedit et Filio vitam habere in semetipsa. Et efficae, id est omnipotens, prout Sapiens ait: Dum medium silentium contineret omnia, omnipotens sermo tus, Domine, a regalibus sedibus venit: et rursus idem, Omnium enim est artifex, omnem habens virtutem, omnia prospiciens. Et penetra-bilior, id est acutior, omni gladio unipiti, id est ex utraque parte acuto. Non enim potest gladius tam intime corpori imprimi, quam intine Filius Dei illabitur omnibus rerum essentiae. Quum namque sit versus Deus, omnia penetrat, impet et contineat; estque infinitior omnium reiv, quam ipsa aut pars eis sibi. Et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus, id est tam intimum homini, ut inter sensuationem et rationem discernat. Vel, per animam et spiritum eadem hominis forma signatur: qua dicitur anima, quantum ad vires sensitivas; et spiritus, quantum ad vires intelligentias. Tanta est autem perspicacitas Verbi Dei, ut distinguat animam secundum partem sensitivam, a se ipsa secundum partem intellectivam. Compagnam quoque et medullam, id est, subfilissima quaque corporis interiora perspicet et distinguat. Compagnum autem sunt juncturor corporis, nervis colligate: medulla vero intra ossa inclusae sunt. Et hic sermo, Verbum, seu Filius Dei, est disceptror, id est diapondator et cogitator, cognitionem, non solam eram qua sunt in virtute cogitativa organica, sed et eram qua sunt in potentia intellectiva inorganica, et intentionem coebris, id est ordinatio finalium, Deus quippe non solam inspicet cogitationes, sed ceruit ad quem finem quadlibet cogitationis ordinet e cogitante. Unde Job dicit: Secio quia omnia potes, et nulla te Job xiv, 2. latet cogitation. Et eterum Scriptura: Hos. 4, Reg, xxx, mo vide te quae parent, Deus autem inmete cor.

Et non est alia creatura invisibilis in conspectu ejus, id est, omnia sine exe-
ENARRATIO IN CAP. IV EPISTOLE B. PAULI AD HEBREOS. — ART. IV

ptione manifesta seu nota sunt conspe-
ctui Filii Dei. Pater enim dignit Filium, et
omnia emi finem ei que ipse facit. Om-
nia autem uita, id est intime cura et si-
ne velamine patula, et aperta sunt oculis
ejus, id est menti ejus divinae: ino et
anime Christi omnia creata sunt cognita.
Eccles. 28, 29.

ideo scriptum est; Oculi Domini multo
plus lucidiore super solem, circumspici-
cientes omnes vias hominum: Domino
eum Deo antequam crearentur, omnia
sunt cognita. Ad quem inereant Dei ser-
monem seu Filium, est nobis servum, id
est, ei tanquam judici nos adstare, et ra-
tione em redire oreportebit.

ideo, quam tanta sit potestas, sapiencie
et eminencia judicis nostri, merito festi-
nare deheman ingredi requiem ejus, ne
tanquam ingrat et acceptioe damnemum
ab ipso. Propretia hortatur Apostolus:

Habentes ergo pontificem magnum, id
1 Petr. iv. est summum sacramentum episco-
pum, qui se ipsum immolavit pro nobis,
qui penetravit cœlos, id est, in sua ascen-
ditione super omnes cœlos ascendit cum
penetratione dimensionum, Jesum Filium
Dei naturalis, non adoptivum: teneamus,
id est, firmiter observemus et exercemus,
confessionem duplicem, soliciet laud-
dis divinitatibus et propriæ culpæ, dicentes eum
Prophetâ, Confitebor tibi, Domine, in toto
corde meo: hoc est, Christum laudemus
semper, et nostra vitæ accensemus. Sic
autem fiducialiter agere debemus: Non
evam habemus pontificem qui non pos-
sumus comperit, id est condescendere atque
clementer succurrere, infinitatibus nos-
stris; tentationem autem, id est, sed habem-
us pontificem tentatum a daemon et
Judeis, per omnia principalia generata ten-
tationis, pro similitudine, id est propter
similitudinem quam cum aliis hominibus
habuit. Ideo enim daemon et ejus ministri
aussi fuerunt Christum tentare, quoiam
cum mortalem viderunt. Habuit enim in-
ventus est ut homo. Vel, Pro similitudi-
ne, id est pro exemplo, videilet ut om-
nibus nobis formam vincendi tentationes
proponeret. Absque peccato, id est, tenta-
tio ista nequaquam induxit Christum ad
aliquam culpat, nec ipse peccando me-
rut sic tentari. Ideo sua tentatione meruit
nobis gratiam triumphandi adversus qua-
libet tentationes.

Adeamus ergo spirituali accessu (de quo
Bait Psalmista, Accedite ad eum et illumi-
namini; et Salvator, Venite ad me, omnes
qui laboratis), id est, cum fide devota et
caritatis affectu accedamus, cum fiducia,
nihil hastitantes: quemadmodum apud
Marcum dicitur, Omnia quaemque oran-
tes petitis, credite quia accipietis, et evan-
nient volbis: in thronum gratiae, id est ad
Christum, in quo habitat gratiae plenitu-
do: ut misericordiam, id est pceccatorum
revisionem, consequamur, et gratiam in-
veniamus, id est, quasim pratiem sorti-
amur a Christo, in auxilio opportunó, id
est ad habendum auxilium nobis salubre:
quae est Deus per gratiam, nostram in-
firmatimem semper corroborat, juxta illud
Jeremia: Dominus mecum est quasi bel-
lator fortis; idicirci qui me perseverant,
cadent et infirmi erunt. Postremo, si
contemplum quantum a Christo dilecti
sumus, quanta ipse pro nostra salute as-
sumptit, egi ac pertulit, quanta miseri-
cordia, plenitude, liberatias ejus, quanta
etiam est miseria ac indigentia nostra,
cum omnibus devotione atque fiducia
ad thronum gratiae ejus pergemus, dicen-
tes eum sancto Job: Etiam si occiderit
me, in ipso sperabo. Hine enim dimit Psal-
mographus: Letetur cor quare utens Dom-
incum; quaerite Dominum, et confirmati-
mini: quaerite faciem ejus semper.
ARTICULUS V

DECLARATIO CAPITULI QUINTI : OMNIS NAMQUE PONTIFEX EX HOMINIBUS, ETC.

MANIFESTATA in superioribus excelsa- lentia Christi praef angelis et Prophetis ac Moyse, et ex hoc ostensa eminentia novi Testamenti praef veteri, nunc declarat Apostolus excellentiam Christi ratione sacrorotii sui. Et quia in fine precedentis capituli dixit nos posse per Christum misericordiam et gratiam consequi, ideo in hujus capituli exercid probat hoc per locum a minori. Omnis namque pontifex fidelis, praesertim legalis, unde nunc agitur, ex hominibus assumptus, id est de numero hominum ad altiora promotor, pro hominibus, id est ad subventendum Gregi sibi commisso, constitutur, id est, episcopus ordinatur, in iis quae sunt ad Domum, id est in spiritualibus, scient, ut quae divina sunt exsequatur, et sacramenta Dei dispenset hominibus. Est enim mediator et sequester Dei ac populi sui. Nam ea quae populi sunt, offer Deo, et ea quae Dei sunt, puta virtutes et gratiam, impetrat hominibus, quibus et erogat sacramento divina. Ideo substitutum est offer domum, id est, oblaciones spontaneas populii immedio Deo, et sacrificia pro peccatis, id est pro indulgentia peccatorum.

Qui pontifex conduciere possit, id est compalli et misericorditer auxiliari, bis qui ignorant et errant, id est subditis suis indocitis et male agentibus, quoniam et ipsae circumdatus est infirmitate, id est, mente et corpore fragilis est, et ad pecuenta proclivis, Caro quippe concepsit adversus spiritum, et ratio atque voluntas vulnurata sunt propter originale peccatum. Ex consideratione igitur propriae infirmitatis moveri debet ad condolendum suencerren- dunque aliis. Et propter eam, seicet quia circumdatus est infirmitate, debet quem- adeum pro populo sibi commisso, ita etiam et pro semetipso offerre hostiam plactionis Domino pro peccatis suis expiandis, sicut offer pro peccatis suae plebis. Hocum nullum convent Christo ponti- fici nostro. Non enim subjacenit infirmitati peccati, nec eguit pro se ipso referre.

Nec quisquam sanit sibi, id est, usur- pare debet, honorem pontificatis; sed qui vocatur a Deo, id est, per divinam reveal- nationem, sive legitimam electionem insti- tuitur, ille honore condignus est, et recte fit pontifex. Vocatur autem a Deo, qui je- ste eligitur, tanquam Aaron, qui Deo ju- bente et per virgæ floritionem ostendente, ordinatus et confirmatus est pontifex. His verbis notatur ambitiosi, qui non vocati, ingerent semetipsums.

Sic et Christus prout homo, non semet- ipsius clarificavit, id est exaltavit, ut pon- tificer fieret. Unde ait : Claritatem ab ho- minibus non accipio ; et rursus, Ego non quero gloriam meam, Sed qui beatus est ad eum, id est, Pater, qui ait ad eum : Filius meus naturalis et unicus es tu, ego habie, id est in aternitate, quoniam te se- cundum divinam naturam, illam clarificavit eum, prout ait : Et clarificavi, et iterum clarificano. Sic et clarificavit Christum in baptismo et transfiguratione, Dei saecerdi- tio itaque Christi inducit Apostolus alicui auctoritate, ad ostendendum quod Christus a Patre factus sit pontifex. Quemad- medum et in alio loco dicit Pater ad Chris- stum : Tu es sacerdos, secundum quod homo, mediando inter Deum et homines, et offrendo te ipsum pro ipsis, in ater- num a parte posteriori, non ad tempor-
dumtaxat, ut Aaron, cujus sacerdotium erat temporalis ac typicum; Christi autem sacerdotium est verum ac aeternum. Nam Hebr. vi. et ipse semper vivit ad interpellandum pro nobis, ostendens Patri latum ac vulnera; introducitque nos in beatitudinem patræ, in qua offerit nos Deo hostiam sempiternam, perfectam atque gratissimam. Propter quod per Zachariam de Christo dicitur: Ipse portabit gloriæ, et sedebit, et erit sacerdos super solio suo. Ideo subditur: secundum ordinem Melchisedech. id est secundum modum, dignitatem ac ritum sacerdotali quo functus est Melchisedech ac sacerdos Dei altissimi. Hoc infra diffuse tractabitur.

7. Qui Christus in diebus carnis suæ, id est tempore mortalitatis suæ in hoc mundo, præsertim passionem jam inminente, pro se ipsæ videlicet ut a passione liberaretur, si fieri posset, et ut statim post passionem clarificaretur, resuscitaretur et glorificaretur in corpore. Dixit enim: Pater, salvi fæcere me ex hac hora; et alio loco, Pater, venit hora, clarifica Fili—

et dixit, Consummatum est; vel, Consummatus et est perfecte glorificatus in anima et corpore, in resurrectione et ascensione; factus est omnibus obtius perceptibilus, id est obedientibus, sibi causa salutis uterum quan salutem virtute sacramento consequnitur, per quae meritum dominice passiones nobis applicatur; appellatus a Deo pontifex secundum ordinem Melchisedech. Sic enim ait Pater ad Christum: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. Christus namque non obtulit bona, sicut sacerdos legalis, sed corpus suum et sanguinem sub speciebus panis et vini; quod significatium fuit per sacrificium Melchisedech, qui obtulit panem et vinum.

De quo pontificem nostro, Christo Filio Dei, grandis, id est profundus et magnus, nobis sermo est, et ininterpretabilis ad decentiam, id est dificiliter interpretabilis et expositibilis et, pene exponi non valet, proper materie altitudinem, et item ob vestram incapaciatem. Proper quod substitit: quoniam inbecelles, id est infirma mente, facti estis, ad animandum aure cordis tam profunda mysteria. Aliqui textus habent. Et interpretabili, id est interpretatione indigens, quia ob suam difficilatem indiget expositione ingenti.

Merito autem divi vos inbecelles: Ex cælo quem debereatis magistri, id est multum erudiri et spiritaliter exercitati, esse propter temporis, id est, eo quod diu ad fidem conversi estis, et ante in lege atque Prophetis instructi fuistis: rursus indigetis, sicut et ante insignis, ut vos docemini quia sine elementa, id est principia prima, exordii, id est simuliplex doctrinae, seu symboli fidei, sermonum Dei, id est sacre Scripturae, in qua doctrina et symbolum fidei continentur ac describuntur. Per elementa tace exordii sermonis Dei, intelligendum prima et communia in fide, puta articuli fidei, quo quislibet seire debet: quemadmodum in naturalibus elementa dicuntur, pro- ma atque communia principia ex quibus mixia componuntur: et in grammatica littera alphabeta, quas primo pueri discernunt, ex quibus syllabae componuntur, elementa vocantur. Non est autem putandum, quod Hebrae conversi tam rudes fuerunt quod fidei articulos nescierunt; sed instrui indigebant circa intellectum corum. Et facti estis, id est, ad tantum perfectionem redacti, quibus lacte opus sit, id est, qui facili doctrina et mediocris sermone indigetis, more infantium, qui lacte alimur proprii nature moliitem, non solido cibo: id est, perfecta atque sublimi doctrinae instrui non potestis.

Omnis enim qui lactis est particeps, id est, eujus cibus et pars est tenera, rudis et imperfecta instructio, exsors est sermonis justitiae: id est, eruditione conveniente perfectis, quae et perfectionem inducit, privatus est. Parvulus enim, id est imperfectus et puero similis, est. Unde Corinthii dixit Apostulos: Tamquam parvae, sed in Christo lacte volisti potum dedi, non escan. Et Isaies: Quem decebit Dominus in vasa, vulpis in Christo lacte voliisti potum dedi, non escan.

Merito autem divi vos inbecelles: Ex cælo quem debereatis magistri, id est multum erudiri et spiritualiter exercitati, esse propter temporis, id est, eo quod diu ad fidem conversi estis, et ante in lege atque Prophetis instructi fuistis: rursus indigetis, sicut et ante insignis, ut vos docemini quia sine elementa, id est principia prima, exordii, id est simuliplex doctrinae, seu symboli fidei, sermonum Dei, id est sacre Scripturae, in qua doctrina et symbolum fidei continentur ac describuntur. Per elementa tace exordii sermonis Dei, intelligendum prima et communia in fide, puta articuli fidei, quo quislibet seire debet: quemadmodum in naturalibus elementa dicuntur, pri-
nitor sensus pro intelleetu, ut est illud A nus Deum verum. Et Lucas quoque ait: Tunc aperuit illis sensum, ut intelligerent Scripturas.

ARTICULUS VI

EXPLANATIO CAPITULI SEXTI: QUAPROPTER INTERMITTENTES, ETC.

POSITA incrépatione Hebræorum, sub-jungitur blanda exhortatio eorumdem. Quapropter, videlicet quoniam perfectorum est solidus eibus, intermittentes inchoationis Christi sermonem, id est prima atque communia christianæ doctrinæ principia, ut sunt articuli fidei, ad perfectionem, id est ad veram sapientiam et sanctam conversationem, feramur, id est moveamur. Deo per gratiam nos intus exigit, et proximo adjuvante, vel anima se ipsam hortante. Consequent est, sed Apostolus quæ sunt que velit jam praetermittere, eo quod spectent ad inchoationem sermonis Christi, tuncam fidei rudimenta quibus novelli in fide instrui habent. Sunt autem sex, sicut patet, Non rursus facientes fundamentum penitentiae, id est non iterum tractantes de sacramento Pénitentiae, quæ est primum fundamentum quantum ad peccatores adultos baptizatos, gratiam adipsiæ comantes: quæ penitentia est ab operibus mortuis, id est recessus ac dolor de peccatis, quæ interficiunt animam. Nee rursus facientes fundamentum fidei ad Deum, id est, non iterum de ipsa fide, que est fundamentum virtutum, loquentes, videlicet de munda ac simplici fide. Intra tamen fit sermo proxius de fide idonea atque perfecta. Baptismatum doctrina, id est non denso determinantes de Baptismo christianæ legis. Dicit autem pluraliter, Baptismatum, propter triplex Baptisma, videlicet fluminis, flaminis et sanguinis. Impositionis quoque manuum, id est, non iterum tractantes de sacramento Confirmationis, in quo datur Spiritus Sanctus ac robur animalis per impositionem manuum. Ac resurrectionis mortuorum, id est, non de generali mortuorum resurrectione rursus agentes. Et judicii aeterni, id est, non de finali judicio demum prætractantes: quod ideo appellatur aeternum, quia effectus sententiae Judicis, secliet merces redindea, aeternaliter durat. Et hoc faciemus, id est, praedicto modo procedamus, faciliora prætermittendo et ad perfectionem tendendo, si quidem permiserit Deus, id est, si tempus vivendi, gratiamque adimplendi præstiterit.

Impossibile est enim, eos, etc. Hoc tribus modis expositur. Primo sic: Ad perfectionem feramur, nee opinemur nos posse per Baptismum sæpissim emundari. Impossibile est enim, eos qui scelent sunt illuminati, id est, fideem et gratiam primo receperunt in fonte Baptismatis, et gusta- serunt donum vitæ, id est, divinae pie-tatis effectum, videlicet peccatorum remissionem et consolationem internam, experti sunt, et participes facti sunt Spiritus Sancti, id est, septem dona Spiritus Sancti us. xi. 23. sortiti sunt: quæ omnia simul cum gratia fæciam faciente infunduntur, et simul cum ea habentur atque perduntur; gusta-servant nihil minus bonum Dei verbum, id est, Christi dulcedinem secundum ejus divinitatem contemplando ac diligendo se senserunt: de quo verbo Patre testatur, Eructavit eos meum verbum bonum; Ps. xiv. 2. vel, Bonum Dei verbum, id est evangelice
doctrinæ sermonem, ita ut dicere valeant: Quam dulce facultus mei eloquia tua! Illud quoque Jeremiae: Factus est sermo Domini in corde meo quasi ignis exsustus, claususque in ossibus meis: et defeci, ferre non sustinus: virtutesque seculi venturi, id est, ecleostes perfectiones, seu animae et corporis dotes in patria habendas jam gustaverunt per spem seu alicuam prehensionem ac inchoationem: et prolapso sunt, id est, post tanta beneficia in vitam conrerrunt: renovari cursus, id est spiritualiter regenerari, ad punitantium, id est ad gratiam positis, videlicet ut gravior reparent per Baptismum, cursus crucifigentes sibi metipsis Filiam Dei, id est, isti qui per Baptistimi iterationem resurgere putant a culpis, iterum, quantum in ipsis est, et ad propriam damnationem, crucifigunt Christum, et ostentui habentes, id est, eum irredendum. Nam et crucifixoribus et irissoribus Christi consimiles sunt. Quam eun in Baptismo configurant Christo passo atque sepullo (juxta quod dictum est ad Romanos), Quiesque baptizati summum in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus; consecutus enim sumus eum illo per Baptismum, etc.), dum ego asserent Baptismum iterari posse, passionem quoque ipsius iterabilem fore protestari videntur. Secundo, exponitur de quomunque recidivante, qui post predicta beneficia in magna peccata probabilit, et in is quodammodo habitatur. Non enim homo predictas gratias experitur, nisi sit valde perfectus. Talis vero non subito evanuat, sed paulatim, donec penitus obtenedretur. Tales ergo ad punitantium renovari, id est iterum emendari et penitere, imposibile est, id est difficile. Secundum quem modum peccata in Spiritu Sancto dicuntur irremissibilia. Et Christus Judaeis dictit: Quomodo potestis iuopi bona, quam sitis mali? Sic enim apud Prophetam legis gitur: Si mutare potest,Ethiops pellem suam, et vos poteritis bene facere. Hujusmodi quoque iterum crucifigunt sibi Fi-
enarratio in cap. vi epistole r. pauli ad hebreos. — art. vi

est et maledic和平 proxima, id est, reprobationem et tamquam steriles maledicitur. cuius consumptionis, id est, fructificant, scilicet spinarum ac tribularum productio, erit in combustionem, id est, igni tradetur. — Spiritualiter terra ista est homo, cuius anima accepit imbrem super se venientem, id est, coelestis gratiae vel sapientiae salutaris profuturum. Quum autem producit herbam opportunam, id est opera virtuosa, convenientia illius a quibus eolitur, id est angelis custodibus et praelatis ac praeclaris, accepit benedictionem, id est, gratia incrementum, a Deo. Habent enim damnum, et abundavit. Profe

6. Sicut id ad tribulorum filios est, quia ignem est et homo, non quis in me non maneat, miti
tetur foras sicut palmes, et colliget eum, et in ignem mittent.

Sed ne prophete praeudacta incipientem rigore exasperarentur, vel psallannices ficerent, consequenter adjungit blanda consolationem. Confidentiam autem de co
bis, dilectissimi, victoriae et viciniora salutis, id est, perfectiora opera et beatitudinis magis meritoria, visio in se speramus, quum superius insinuasse videmur, vel quam sint spinae ac tribulis qua suffocant verbum Dei: tanetsi ita loquimur, id est, quamvis tem tam dux vos increpavimus. Et rationabiliter ita confidimus: Non enim injustas est Deus, cuius virtus justitiae initium est, ut obliviscatur operis vestri, id est, per modum obliviscens se habeat, non attingendo nec remunerando vestra opera bona, et dilectionis Dei ac proximi, quam intus latentem, ostenditis foris per actus caritativos (nam exhibito operis, probatio est caritatis: ideo dicit quo
que Salvator, Si quis diligit me, sermo
nes meos servabiti), in nomine ipsius, id est propter amorem Dei et gloriam ejus; quia ministratis, id est, necessaria vitae praebuitis et obsequia congrua impendisti, sanctis, id est fide et opere christi

10. Sap. xvi. 16. 

13. Gen. xii. 1-3; xv. 7; 18-21; etc.


15. Ibid. xiv. 12.
adeptus est repromissiionem, id est bona A mun solatium, id est iucundam atque promissa, videlicet vitam aeternam, et reliqua jam expressa.

Cur autem Deus juravit, subjungitur, seelicet ad condeseendum infirmitati humane. Homines enim per majorem sui, id est per alicuem verum vel opinativa dignorem, jurant. Confirmatio namque non fit nisi per alicium certius atque stabilium. Idololatra vero jurant per idola, quibus ipsi digniores sunt. Ipsi tamen idola sua deos esse putantes, arbitrantur se idolis inferiores. Et omnis controversia corum finis, id est terminatio totius alterationis hominum, est juramentum, valens ad confirmationem ejus quod dicitur, cui aliter non crederetur, nisi juramento firmaretur. In quo, id est per quod juramentum Abrahæ factum, abundantius volens Deus ostendere supplicationis sua hancibus, id est electis divinæ promissiones æternaliter possessuris, videlicet Abraham et semini ejus, immobilitatem consiliis sui, id est invariable propositionem sapientiae sua, seu consilium sumum immobile de salvandis.

16 Res xxxi. 10. Consilium enim Dei immobile est: et quamvis Deus mutet sententiam, non tamen consilium. Dum ergo consilium Dei juramento firmatur, multum abundanter ostenditur hominibus immobilitas divini consilii. Ideo subditur: interposuit just jurandum, id est, sermoni quem habuit ad Abraham, misceit juramentum, ut per duxerès immobiles, id est per immobiliatem divini consili, et infallibilitatem divini jurismenti, quibus impossibile est mentiri Deum, qui est prima totius veritatis mensura, et veritas ipsa, fortissi-

17 jure unamque nomen Dei, ab ipso tempore quoque quemque cum Deo existimat, est etiam nomen et immobile Dei. Si quis ergo consilium Dei in juramento firmitatis suae impugnet, sit consiliator etiam Dei in patria sancta, quam libenter dicitur patriam Beatorum. 

18 B ibid. 

19 Cf. Machab. vi. 61. 

20 Cf. Ps. iv. 11.
ARTICULUS VII

ELUCIDATIO CAPITULI SEPTIMI : HIC ENIM MELCHISEDECH, REX SALEM, SACERDOS, ETC.

Hebr. vii. 11. superius dixit Apostolus, grandem similis esse sermonem ad dicendum de Christo. Hunc ergo sermonem nunc prosequi incipit, manifestans excellentiam sacerdotii Christi, comparatione sacerdotii Levitici seu legalis. Jam quippe plenius docet quemadmodum Christus sit sacerdos secundum ordinem Melchisedech, non secundum ordinem Aaron. Haque ratione assignans cur dixerit Christum esse pontificem in aeternum secundum ordinem Melchisedech, ait:


Consequenter ostenditur quod Melchisedech recte figuraverit Christum. Primum quidem hoc dico de Melchisedech, qui interpretatur, id est cuius nomen exponitur, rex justitiae. Dicitur enim a Melchide, quod est rex, et Sede, id est justitia, quasi rex justitiae. Deinde autem vocatus est rex Salem, quod est interpretatum rex pacis. Proper utrumque isto-rum significat Christum, de quo ait Psalmista: Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pacis. Justitia namque et pac se concomitantur, juxta illud Isaias: Erit ut.xix. 17, opus justitiae pac. Melchisedech, inquam, existens sine patre, sine mater: non quia non habuit, sed quia Scriptura non ex-primit: in figura Christi, qui fut sine mater in cœlo, secundum naturam divi-nam, et sine patre in terra, secundum naturam hominem; sine genealogia, id est generatione seu prole, vel quia non habuit, vel quia Scriptura hoc subiectet;
neque initium dierum, neque finem vitae habet, secundum sensum praelatum, videlicet quia non describunt orbis vel occasus vitae ejus: et hoc, in figura Christi, qui secundum dividend naturam aeternam est.

Ex his videtur stare non posse dictum Judaeorum, quod Melchisedech fuit Sem: parentes enim et genealogia atque initium dierum Sem, describuntur in Genesis. nisi forte dicitur, quod Scriptura non dicit hæc de eo sub hoc nomine Melchisedech. Apparet præterea quod alter dicit II possit, ut dicitur Melchisedech fuisse sine patre et matre, quia ab nimiam ejus senectute, nemo tempore secentutis Melchisedech, notitiam seu memoria habuit parentum ejus. Et simili modo dicitur sine initio et fine dierum, sicut de re ultra solitudinem duram, dicimus quod unquam cessabit. Sed tunc latius obscurum, quod similis ratione illi qui ante diluvium erant, et multo diutius ipsis Melchisedech vixerunt, posse dixerat sine patre et matre, ete. Ad quod facile respondet, quod tunc consuetudinem erat homines tam die vivere, non autem post diluvium. Unde et Dominius dicit, quod anni humanae vitae essent exinde centum viginti.

Assimilatus autem Melchisedech iste in omnibus jam prædictis, ut tamen est, Filio Dei, manum sacerdotis in perpetuum. Hoc de sacerdotio Melchisedech dictur, quomiam finis ejus in Scriptura non annectitur, nec aliquid ipsis Melchisedech successisse describitur: quod totum fit in figura Christi ac sacerdotii ejus.

Adhinc autem ostendit Apostolus dignitatem ipsius Melchisedech, excellentiisque sacerdotii ejus ultra sacerdotium Le- vivitcum. Intimici autem, id est, salutis pensata, quantus id est quam dignus, sit 5 Patrum, qui decimas dando, cognovit se inferiorum ei cui decimas dedit. Insuper praefert ipsum Melchisedech Levitum. Et quidem de filiiis Levi sacerdotium accipientes, id est filii Aaron nati ex filiiis Levi, fugentes sacerdotium secundum legem, mandatum habent in lege decimas semine, a populo, id est ab inferioribus, non ab 6 excellentiis; et hoc, secundum legem, id est a fratribus suis, puta Judaicus, et etiam ab inferioribus Leviticos, inferioribus enim Levita sacerdotibus decimas dabant, in signum sua subjectionis. Hec autem decima, vocabularum decima decima: quia de decimis sibi datis, decimas persolverunt. Quanquam et ipsi fratres sacerdotum, puta Judaicus annus fere et inferiores Levita, excerto de Israhel, id est, de semine ejus nati sunt, quemadmodum sacerdotes. Quasi dicit: Sacerdotes aliis pares sunt geneae, sed in eis sunt sacerdotii auctoritate. Non ergo Judaici dedisset sacerdotibus decimas, nisi propter excellentiam sacerdotum, quam ex divina ordinatione habebant. Ergo nec Abraham decimas dedisset Melchisedech, nisi major ec fuisset. Et quoniam iste Melchisedech a tantae excellenti Patriarcha, sive legis mandato, quasi propriam auctoritate, decimas sumpsit, constat quod ejus sacerdotium excellere sit sacerdotio Levitico. Cujus autem generationem non annumeretur in eis, id est Melchisedech, cujus generationem Scriptura non recitat, qui etiam non fuist de semine Abraham, sicut Judaici, a quibus Levitae decimas aceperunt, decimas sumpsit ab Abraham, tamquam ab inferioribus, ergo major fuit ec et posteri ejus.

minus est, id est inferius, a meliore, id est a sublimiori. 
beneficior. Benedicentes enim, inter Deum et eum qui benedici-
tur, medius est: quod intelligendum est de beneficione consecrationis. Ergo Melchisedech major fuit quam Abraham.

Tertiam quoque rationem ad idem sub-
dit Apostolus. Et hic quidem, in sacerdotio Levitico, homines morientes, id est sacer-
dotes mortales, per mortem sibi invicem succedentes, decimas accipiant a Judaeis: ibi autem, id est in ipso Melchisedech, contestatur Scriptura quia vivit ipse Melchisedech, quoniam nil dictit de morte ipsius, quasi sit sine fine dierum. Quod fit in figura Christi pontificis nostri, cu-
jus sacerdotium discernitur a sacerdotio Levitico per Melchisedech. Hec verba qui-
dam male intelligentes, dixerunt Melchis-
visedech immortalemuisse. Patet ergo quod sacerdotium Melchisedech dignius erat sa-
cerdotio Levitico. Et ut ita dicitum sit, 
id est sic loquent, videlicet per figuram 
qua appellatur synecdoche. per Abraham 
dantem decimas ipsi Melchisedech, et Le-
vi, id est ordo sacerdotium Leviticerum, 
quod decimas accepto secundum legem a 
populo Israel, decimatus est, id est, de-
cimas dedit sacerdoli Melchisedech. Et re-
cet dixi quod Levi per Abraham, seu in 
Abraham, non per se ipsum, decimas de-
dit, quoniam nondum erat. A t h u c e n i m 
la umbis patris sui, videlicet Abraham, 
erat Levi, quando obiicit ei, seilicet 
Abraham, ipse Melchisedech. Per Iunhos 
autem significat Apostolus membra in qui-
bus est semen. id est virtus generativa.

Quemadmodum ergo Adam peccante, om-
nes peccavimus qui eramus in lumbis ejus; sic Abraham dante decimas, Levi et ceteri existentes in lumbis ejus, dec-
cimas praestiterunt. Ideo inferiores fuerunt 
ipsi Melchisedech, quia dans decimas in-
ferior est recipiente. — Non tamen Chri-
stus in Abraham decimatus est, sicut nec 
in Adam peccavit, quamvis fuerit in lumb-
is ambonum. Fuit nemo in lumbis Adae 
ae Abrahae alio modo quam ceteri, utqu-
A ta tantum secundum corpoream substan-
tiam, non secundum rationem semina-
lem: quia non fuit conceptus naturali 
virtute seminis, sed supernaturali poten-
tia Sancti Spiritus. Sacerdotium ergo Melchisedech dignius sacerdotio fuerat Le-
vitico, non autem sacerdotio Christi aut 
christiano.

Consequenter probat Apostolus, quod sacerdotium Christi praestansius sit sacer-
dotio Levitico. ipsumque evanuet, et per 
consequens legem veterem cessare faciat.

11 Si ergo consummatio, id est hominium 
perfectio, per sacerdotium Leviticum erat, 
id est, si sacerdotium illud legale, in se 
perfectum aliosque perficiens fuit: popu-
lus enim Israel sub ipso sacerdotio legem 
accept in monte Sinai. Vetus enim lex 
ministrata est populo Israel per sacerdo-
tes Levitici generis. Quoniam ergo popu-
lus sub illo sacerdotio legem accept, in-
digitus perfici illo sacerdotio: id est 
recte quasivis, an consummatio per sacerdotium 
Leviticum erat. Si ergo sic fuit, quid ad-
C h u c n e c e s s i m u m a c e t , se c e n t d o m ordi n e m 
Melchisedech, alium ritu a e tribu surgere 
sacerdorin, videlicet Christum, qui non 
est sacerdos ex tribu Levi descendens, nee 
rimum legalement sacerdotium observans. e t 
non secundum ordinem Aaron dicui, id est 
Christum non appellari sacerdotem secun-
dum ordinem Aaron, sicut vocatus est sa-
cerdos secundum ordinem Melchisedech? 
quasi dicit Apostolus: Si per sacerdotium 
Leviticum potissimus homines a peccato 
purgari et gratia perfici, non pradixisset 
D e s c r i p t u a a l i u m s a c e r d o t e m s u r r e c t u r u m, 
non secundum ordinem Aaron, sed Mel-
chisedech. Alias nunc sacerdotium hu-
jus superfluum esset. Quum ergo Scriptura 
prae annotaverit Christum fore sacerdotem 
secundum ordinem Melchisedech, constat 
quod sacerdotium Leviticum fuerat im-
perfectum ac figurativum: propter quod, 
advenerunt sacerdotio Christi cessare de-
bebat, quemadmodum figura et imperfectu 
cessant adveniente re figurata atque 
perfecta.
Porro quod frustra alius sacros admitteret, si sacerdotium Leviticum consummaret, declarat Apostolus. Translatum est enim sacerdotium, neesse est ut et legis translatio fiat. Lex namque et sacerdotium simul sunt, et se componuntur, nec unum profecto sine officio alterius. Ideo quod de uno dictur, de alio intelligitur; unde uno mutato, aliquid quoque mutatur. Quoniam ergo teste Scriptura, surgit alius sacerdos a sacerdotibus legalibus, seclicoet Christus, de quo scriptum est, Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, ligitquod lex vetus per Christum cessaverit.

Cessationem vero legalis seu Leviticii sacerdottii adhuc probat Apostolus, eo quod Christus non sit de tribu Levi. In quo enim hae dicantur, id est Christus, de cuius persona, ista de sacerdotio secundum ordinem Melchisedech recitantur, de alia tribu quam sit tribus Levi, est, seclicoet de tribu Juda, de qua multos altaria praesto fuit, id est, nemo ad ministerium altarii accesserit. Quod autem de alia tribu sit Christus, ostenditur. Manifestum est enim quod ex Juda patriarcha ortus sit Dominus noster Jesus Christus. Virgo enim Maria, sicut et Joseph, de tribu Juda processit. Unde in Apocalypsi habetur: Vide leonem de tribu Juda. In qua tribu nihil de sacerdotibus. Moses locutus est, seclicoet, ut aliiquis de tribu Juda esset sacerdos legalis. Et amplius, id est alia ratione, adhuc manifestum est quod in praecedente ratione ostensum est, seclicoet quod sacerdotium Leviticum sit translatum: si, pro quia, secundum similitudinem, id est ritum et ordinem, Melchisedech servigat alius sacerdos, videlicet Christus, sicut Scriptura praejudixit: qui sub speciebus panis et vini corpus sumum et sanguinem dedit discipulis, sicut Melchisedech panem et vinum obtulit; qui Christus non secundum legem mandati carnalis, id est non secundum institutionem legis Mosaeae carnalia praecipientis, factus est sacerdos; non enim fuit de tribu Levi, nec legalia sacrificia immolavit; sed secundum virtutem vitae insolubilis, id est potestate divina, qua dat suis electis vitam insolubilem seu aeternam. Divina enim virtute ac ordinatione factus est Christus sacerdos.

Quod autem Christus sit sacerdos secundum similitudinem Melchisedech, probat. Contestatur enim David in Psalmo: Quoniam tu, Christe, es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. Reprobatio quidem fit praecedentis mandati, id est, unum tempore gratia vetus lex repraesentatur, seu evanuit, hea ut non liceat eam servari, propter infirmitatem, id est propter imperfectionem quam habuit quando stetit: non enim plene justificavit, nec ad beatitudinem introduxit, eo quod non continuat gratiam; et etiam propter inutilitatem ejus pro tempore gratiae. Jam enim ejus observantia nil conferret, nec ad gratiam preparat, sed potius obst. Nihil enim ad perfectionem adduxit lex, id est, propria virtute nullam ad perfectionem perduxit: imo nihil opera- batur ad perfectionem internam, quia non continuat gratiam. Non enim sacramenta ejus gratiam contingebant, quemadmodum sacramenta novae legis, quae ratione superorum sacramentorum dictur gratiam continuer eaque praestare. Quamvis ergo lex perfectionem pracepti per mandata moralia, non tamen virtutem impendii donavit. Ideo suo virtute nullum perfectit.

Et quamvis multi in veteri legi erant perfecti, hoc tamen non fuit per legem, sed per fidem et gratiam Christi tune venturi. Elucescit itaque quod lex, etiam quod praecepta moralia, non adduxit ad perfectionem sua virtute. Propter quod dictum est ad Galatas: Si data esset lex, quae possset vivificare, vere ex lege esset justitia. Introductio vero melioris speci, id est exibitione speci nobis a Christo proposita, qua non terrena, sed celestia bona expectabantur, est per quam, id est cujus virtutem, præstamurum ad Deum. id est, ad Deum accedimus, acquirendo perfectionem gratiae in presenti, et perfectionem gloriae in.
futuro. Hae enim est vera atque formata

Rom. v. 5, vs. quae non confundit, sed salvat.

Insuper probat Apostolus, sacerdotium Christi firmius ac dignius esse sacerdotio Levitico: quoniam Christiani institutus est sacerdos a Deo cum jurejurando; sacerdotes vero legales, sine jurejurando seu juramento divino. Et quantum est, id est illud quod de sacerdotio Christi perhibetur, non sine jurejurando factum est, nec intelligendum sine eo. Alli quidem, puta Levitici sacerdotes, non in perpetuum duraturi, sine jurejurando, id est sine confirmatione divini juramenti, sacerdotes facti sunt. Unde in Exodo ubi de ordinatione sacerdotum legalium agitur, nullum interponitur juramentum. Sic quippe Dominus ait ad Moseyn: Applica fratrem tuum cum filiis suis de medio filiorum Israel, ut sacerdotio fungantur mihi. Hic autem, videlicet Christus, sacerdos effectus est secundum assumptam naturam, cum jurejurando per eum, id est ab eo, puta a Deo Patre, qui dixit ad illum in Psalm.: Jurevit Dominus, haud dubium quin per se ipsum, et non poni libit eum jurasse. Nunc nam enim penitet de eo quod semel decretum est in suo eterno consilio, quamvis interium peniteat, id est, per modum penitentis se habeat, mutando factum seu variando sententiam. Unde in libro Regum legitur: Porro Triumpha\tor in Israel non par cet, et penitundine non flectetur: neque enim homo est, ut agat penitentiam. Tu es sacerdos in aeternum, in quo patet invariabilis sacerdotii Christi. In tantum, id est tam multum, sicut sacerdotium Christi praefiget sacerdoto legali, videlicet quod est aeternum et juramento firmatum, melioris testamenti, id est perfectioris legis, sponsor, id est assertor, factus est Jesus. Docuit enim evangelicam legem seu novum testamentum, quod veteri testamento vehementer praefertur. Promittit namque bona aeterna, gratiam continet, et ad felicitatem, quae finis est legis, introducit. Vel sic: Melioris testamenti, id est praestantiorum A honorum, puta celestium, sponsor et promissor factus est Jesus: qui in exordio sua praedicatios, Peunentiam, inquit, Agite, appropiinquabit enim regnum celo-

Rom. vi. 17.

Lev. vii.

Joan. xii.

Joan. v.

Acad. i, 18.

Rom. vi. 9.

17. Ezech. vii.

Het. viii. 22.

Et cielico quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judi
gere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdotio, idcirco quod morte, id est per mortem, prohiberetur permanere, id est judgere in perpetuum, est idoneum est 23 qui juramento unde exordio est 25 legem, que praecipit, illum succedere patri in sacerdo...
Ps. 118, 9. est inventus dolus in ore ejus, impollutus A pulo hostiam : hoc enim fecit semel, id est, una vice obtulit hostiam pro populo, se ipsum offerendo Deo Patri in ara crucis pro nobis. Quae hostia tanta est dignitatis, ut pro omnium peccatis sufficientissima fuerit : ideo non indiget iterari. Sed sacrificia legim propter insufficientiam sumam iterabantur quotidie. Ideo sequitur :

Lect enim Mosaeae homines de semine Aaron constituit sacerdotis, infirmitatem peccandi ac moriendi habentes, qui et percabant sicut et veteri : ideo pro se ipsi B indigebant offerre. Sermo autem jurisprudenti, id est sermo Dei juramento firmatis, seu jusjurandum sermone praelatum, qui sermo post legem, id est legislationem in Monte Sinai factum, est dictus per David in Psalm. ubi dicitur, Juravit Dominus et non ponit etiam eum : Filium Dei incarnatum constituit sacerdotem perfectum, id est plenum gratiae et veritatis. Jo. 1, 14. in aeternum. Christus enim secundum divinam naturam est simpliciter perfectus, quemadmodum Pater : secundum naturam vero humanam, tanta exstitit perfectio, quanta capere potest natura creati, quia non ad mensuram dat Deus Spi- 

MUL TIS jam de dignitate sacerdotii D Christi praeemortuis, nunc summario breviterque perstringit Apostolus ea quae materiam iiam concernunt, ostendens efiam eniminentiam sacerdotii Christi ratione sacerdotalis officii.

Capitulum autem, id est brevis multorum complexio, Capitulum namque a capite nomen sortitur, quoniam sicut in capite onnies sensus vident et continentur, sic capitolum totum summam brevis- 

ARTICULUS VIII
DECLARATIO CAPITULI OCTAVI : CAPITULEM AUTEM SUPER EA QUÆ DIGUNTUR.

MULTIS jam de dignitate sacerdotii D Christi praeemortuis, nunc summa- rie breviterque perstringit Apostolus ea quae materiam iiam concernunt, ostendens efiam eniminentiam sacerdotii Christi ratione sacerdotalis officii.
celo empyreo ecclie quoque civibus. Quomodo autem conveniunt Christo secundum utrumque naturam sedere ad dexteram Patris, in expositione prius capituli hujus epistole dictum est plenius. Sanctorum minister, id est sacrorum Dei donorum, videlicet gratiae in praeenti et gloriae in futuro, ministrator seu dator instrumentalis secundum quod homo. Ipsis etiam sanctis discipulis suis Christus ministravit in terra, juxta illud: Ego in medio vestrum sum siue qui ministrat. Sanctis quoque in patria ministrat vitam aeternam, secundum: Hebr. xvi. 37. dum quod scriptum est: Praecinget se, et transiens ministribat eis. Huc est servitutis dignationis, non subjectio, quo et angelis ministrait hominibus. Et tabernaculi veri, id est Ecclesia militantis seu triumphantis (de qua legitim in Apocalyp.) Apoc. xvi. 3. psi : Ecece tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabat eum eis; item in Psalm. Ps. xiv. 3. Domine, quis in tabernaculo tuo ?), quod aili nihil est nisi electi et sancti, quorum Christus minister est, secundum Matth. xx. candum sensum jam tactum: venit enim Filius hominis ministriare, non ministriari; quod fecit, id est, gratia aetque virtutibus stabilivit. Deus, qui solus hoc potest, videlicet mentes electorum per gratiam figere, et non homo purus.

Quod autem Christus sit Sanctorum minister, hinc patet: Omnis enim pontifex legalis sive catholici, ad offerenda munera spiritualia ac corporalia sui ipsius ac proprii gregis, et hostias landis pro se ipso ac sublitis, constituitur, id est, pontifex ordinatur : hoc est enim officium ejus, quum sit inter Deum et populum mediurn, Unde quae populi sunt, offert Deo; et quae Dei sunt, impetrat populo. Unde necessas est et hunc sacerdotem, videlicet Christum, habere aliquid quod offerat, non pro se, sed pro suis, utpote carnem, quam propter nos immolavit, quam et inessasibiliter pro nobis Patris conspectui presentat cum desiderio nostrae salutis.

Si ergo esset super terram, id est, si sacrificium a Christo offerendum, esset A terrenum, legale aut transitorium, nec esset sacerdos, id est, tunc ipse Christus non esset sacerdos secundum ordinem (ut dictum est) Melchisedech. Nam sacerdotium ejus superfluum esset, eo quod sacrificium ejus offerri possent a sacerdotibus veteris legis. Secundum quod subditur: quum esset, id est, ex quo forent sacerdotes legales, qui offerrent secundum legem scriptam munera terrae et sacrificia similia huicsemodi sacrifici Christiani. Qui sacerdotes leges exemplar et unde deservirent coelestem, id est, circa figuris et sacramenta legalia occupantur : quae sunt exemplar coelestium, quoniam ad eorum cognitionem aliquo modo inducunt. Quia tamen hoc facit multum obscure ac imperfecte, unde coelestium appellatur. Umbra enim inter evidentem imaginem et rem ipsam est media. Sunt ergo exemplar coelestium, id est a coelestibus exemplata. Sicut responsum est Moysii Dominum consulenti, quum Moyse consummatet, id est completeret, tabernaculum per manum C Beseelel. Deinde paniitur divina responsio. Vide, inquit Dominus, omnia ad tabernaculum pertinentia facito, id est, fieri praeceptum, secundum exemplar quod tibi ostentum est in monte, id est secundum formam tibi ab angelo demonstratam in monte Sinai. Angelus enim docuit Moyse de omnibus eonstruendis et offerendis in tabernaculo. — Different autem exemplum et exemplar : quia exemplum est, quod fit ad imitationem alterius, estque posterius illo; exemplar vero vocatur, ad ejus imitationem aliquid fit vel producit, et est prins illo. Eo itaque in quibus sacerdoles legis deserviebant, absolute loquendo, erant exempla, respectu exemplaris in monte monstrati, posterioraque illo; sed per comparationem ad nos, dixi possent exemplaria, prout nostra cognitione tendum ex illis ad cognitionem coelestium.

Nunc autem melius sortitus est ministrorum, id est, Christus dignus sacerdotium officinique sustepti, quoniam obsequium sacerdotium legalium, quanto et
meliarius testamenti, id est perfectioris legis, videlicet evangeliæ, quæ preteritur legi Mosaicæ, mediætor, id est medius dator, est: nam inter Deum et homines mediat, et ex parte Dei legem novam hominibus contulit; quod testamentum novum in melioribus promissionibus, id est divinis atque aeternis promissiis, sanctitam, id est confirmatum, est. Vetus quippe testamentum promittet hab tantum temporalium, novum autem afferentiam honorum ecclésiæ. Sacramenta etiam novam legem confirmantia, multo praestantiora censentur sacramentis legis antiquæ.

7 Nam si illud prius, id est vetus testamentum, a culpa vocasset, id est, culpam perfecit delevisset, suosque servatores perfecte mundasset; non utique secund, id est novi testamenti, locus inquiretur, id est, necessaria non esset, nec exigeretur lex nova, ino superflua esset.

Quod autem novum testamentum necessarium sit, probat auctoritate scripturae quae habetur apud Jeremia: quam Apostolus hic allegat secundum translationem Septuaginta interpretum. Vituperans eunim eos, id est Judæos tanquam per legem perfici non potentes, dicit Jeremias: Ecce dies gratiae et evangeliæ legis vestiæ, dicit Dominum: et consummabo super dominum Israel et super dominum Judæ, id est, completum dabo populo Judæorum in duo regna et duodecim tribus diviso, testamentum novum. Hoc enim Christus in propria persona Judæis propositum in sermone facto in monte, et in Cena: quibus et dixit, Non sum missus nisi ad oxes qua perierunt dominus Israël. Non secundum testamentum quod fivi patribus eorum, id est, non tale testamentum, puta in terræ promissis et ceremoniâ libus jussis consistens, dabo istis, quale deli per Mosisen patribus eorum, in quibus apprehendit manum illorum, id est, quum eos sic ducerem atque praecederem, sicut pater dixit parvulum filium, per se ire non valentem et visum ignaram, ut vitae illos de terra: Egypti: quod et fe-

A ci. Quoniam ipsi non permanescunt per obedientiam cordis in testamento noco, id est in leges a me data, unum verum Deum colendo, sicut lex jubet; sed statim feecerunt vitium aurem conflatiem, et adoraverunt eum: et ego neglexer, id est, oblivioni tradidi, eos, dicit Dominus, pictatis mea respectum eis subtrahendo, et multos eorum occidendo. Quamobrem autem Den-dicatur recordari vel negligere, dictum est sapius.

Quia hoc est testamentum novum quod disponam, id est, ordinate proponam, dominis Israël, id est electis, præsertim Judæis: quibus primo prædicatum est Evangelium regni : deinde omnibus gentibus Deum per fidem spectantibus dispositum est per Apostolos hoc testamentum: post dies illos, id est post tempus divinitus præordinatum, videlicet consummato cur su veteris testamenti, quando advenit tempus plenitudo. Disponam itaque testamentum hoc eis, dando leges meas in mente eorum, id est, intellectibus eorum imprimam evangeliæ mandata, et in corde, id est voluntate, eorum superscribam eam, id est, promittam affectum obedienti legibus meis dea eis. Hoc modo datum est primitiva Ecclesia novum testamentum a Christo, præsertim in die sancto Pentecostes, quando Spiritus Sanctus per inspirationem et supernaturaliter illustrationem impressit cordibus discipulorum evangeliæ legem. Et eis in Deum, id est, pie et gratiosse agam eis, et ipsi eum mittam in populum, id est, de volute et religioso me colent. Et non deroabit unusquisque proximum suum et unusquisque fratrem suum, dicens: Ognosc Domini. Secundum Augustinum et aliis plerisque, hoc intelligiend' sunt pro statu patriae, in qua unus non deroabit alium, quantum ad cognitionem Dei, et in quibus beatitudine consistit: quamvis superioris docent inferioris, quantum ad quosdam effectus divini providentiae, Omnés nonque beati Deum immediate conspiciunt,ideo substitit: quoniam omnes scient me
ARTICULUS IX

EXPOSITIO CAPITULI NONI: HABUIT QUIDEM ET PRIUS JUSTIFICATIONES, ETC.

Dexique excellentiam saecdotii Christi consequenter ostendit Apostolus ex rite et sphenate tabernaculi. Habuit quidem et pridem, id est praecedens et vetus testamentum, justifications culture, id est observantias aferentes impedimenta quae dam divinum cultum. Quemadmodum enim sacramenta novae legis virtute gratiae in eis contenient, purgant a vitii inferioribus, quibus sit homo simpliciter inepitus ad cultum divinum: sic sacramento veteris legis gratiam non continentia, emundabant a corporalibus immunditis et irregularitatis, propter quas prohibebantur Judaei a cultu divino, scilicet ab accessu templi et coetus fidelium, sicut erant contactus mortui vel immundi. Hae ergo observationes, per quas talia impedimenta tollebantur, dicuntur justificationes culture. Habuit quoque et sanctum seculare, id est exteriorum quandam immunditiam hominibus apparetmon. Quidam per sanctum seculare, intelligent templum materiale, quod Judaei sanctum putabant, et aliquo modo erat, quia ad cultum Dei liberat ordinatum. Cui expositioni consonant littera sequens.

Tabernaculum enim factum est primum, id est, primum tabernaculum humano artificio fabricatum est. Per primum autem tabernaculum, designator exterior pars tabernaculi a Moyse facti, a qua erat ingressus. Per secondum vero tabernaculum, significat interior pars eisdem tabernaculi. Tabernaculum enim Moyis, habens triginta cubitos in longitudine, decem vero in latitudine, et decem in altitude, quantum ad longitudinem divisum
Ecox.xxxi. erat in duas partes per cortinam seu ve-
lum intermedium, quorum exterior habuit
viginti cubitos in longitudine. Et propter
sumam venerationem, et significationem quae
significavit Ecclesiam militantem, diece-
tur Sanctum vel Sancta. Interior vero pars
tabernaculi post cortinam, dicta est Sancta
vel Sanctum sanctorum, propter prae-
cipuam sumam venerationem, et quoniam
figuravit Ecclesiam triumphante. In quo
primo tabernaculo erat candelastra, id
est unum candelabrum aureum, quod hic
pluraliter candelastra dicitur, quia habe-
bat septem lucernas. Hoc fuit in parte
meridionali. Et mensa propositionis qua-
drata, faceta de lignis setima, atque purissi-
mo auro vestita. Hec fuit in parte aquilo-
nari. Et propositio paviment. id est duodecim
panes, qui quotidiani sabbatho ponabantur
super mensam recentes. Erat quoque in
ehac parte tabernaculi altae incensi, de
quo taceat Apostolus. Quod primum taber-
naenum dicitur Sancta, sicut jam patuit.

3 Post velamentum autem, id est retro
velum seu post cortinam intermedium,
erat secundum tabernaculum, id est sec-
cunda pars totius tabernaculi, quod secun-
dum dicitur Sancta sanctorum, propter
rationem predictam, aureum habens ta-
bernam. De hoc non legitur in veteri Te-
ramento. Propter quod quidam per thuri-
bulum intelligat incensarium, in quo
summanus sacerdos Sanctum sanctorum in-
grediens, ponbat incensum, ut fumus in-
de consurgens, impedit esset qui erant
in alia parte tabernaculi, ne adspicerent
ca quae fuerant in secunda parte taber-
nauli. Alii opinabant quod tempore David
vel Salomonis, dum anectus est cultus di-
vius, factum et illie locatum sit thuribi-
lum aureum. Et arcum testaminari, circum-

Ecox.xxx, lectum ex una parte auro. Erat namque
de imputribilibus lignis setima, inter us
et extra aureis lamiinis converta. In qua arca
erat una aures habens manu ad men-
suram gomor, in commorationem mira-
eculi quo Deus paviit filios Israel man-
na annis quadraginta in deserto, et virga
Aaron quem fronduerat intra unam no-
tem, in signum quod Aaron divinitus
electus esset in sacerdotem, et tabulae le-
stamenti, id est duae tabulae in quibus
lev scripta fuit, pulia Decalogus. Super-
que eam, id est super arcam, event duo
Ecox.xxxi. Cherubim gloriae, id est gloriosae ac splen-
dide facta ad instar angelorum, vel gloriae
Dei figurativa, obscurantia, id est, alis
suus extensus, invicemque connexis, tego-
tia propitiatorem, id est tabulam auream
quae erat super arcam : quae ideo dicta
est propitiatorem, quoniam inde dedit
Deus responsum Mosei pro multitudo
exorant. De quibus non est modo die-
dem per singula. Pauciora namque suf-
ficium.

Apostolus autem prosequitur hae bre-
viter et allegorice tantum. Hic vero ita
compositis, id est, duabus partibus taber-
naculi predicto modo dispositis : in prio-
ri quidem tabernaculo, quod dicitur San-
cta, sempiter. id est quotidie bis, intrabat
sacerdotes, videbant hora sacrificii matu-
tini ac vespertini : utraque enim hac hora
imolabatur agnus; sacrificiorum officia
consummantes, id est, compleentes ca que
ad ritum sacrificiorum spectabant. Immo-
latio enim sacrificiiorum fiebat extra ta-
bernam sub dio in atrio in altari hoc-
locautorum : ubi accenso igne, summis
sacerdos in thuribulo prunas, sieque pro-
cedebat ad altare incensi, intra taberna-
culum primum situm : postioque in thuri-
bulo thure, dimisit super altare incensi, et
ita sacrificium consummabatur. In secun-
do autem tabernaculo, videbant in Sanctis
sanctorum, semel in anno salus pontifex
ibid. 2, 29, introitit, videbant in festo Expiationis,
non sive sanguine. Tuit enim semel de
sanguine hostia immolatur, ad offerendum
illum coram propitiatorem. Ideo sequitur : 
quem sanguinem offeret pro sua et po-
puli ignorantia, id est pro remissione
propriorum ac populi sui pectororum ex
ignorantia commissorum. Secundum Glo-
sam, pontifex saec peinut tabret Sancta san-
ctorum sine sanguine, sed non nisi semel
cum sanguine. — Consequenter ostendit Apostolus mysticam significacionem istorum. Hoc significanti figurali Spiritu Sancto per dispositionem tabernaculi Mosis, non tam propalatum esse Sanctorum viam, id est nondum patefactum esse ingressum regni coelestis, vel ipsum Chriastum, qui est via qua itur ad patriam, quod significantur, id est prima parte tabernaculi quae dicitur Sancta, habente statum, id est prohibitionem ingrediendi secundum tabernaculum, sic dicit Sancta sanctorum. Per velum quamque inter partes tabernaculi postumum, significabatur clausam esse viam regni coelestis, quod significabatur per Sancta sanctorum. 

Quae res, videlicet dispositio cultus et ritus tabernaculi, parabolae, id est similitudo vel figura, est temporis instantis, scilicet temporis gratiae, id est eorum quae in novo testamento geruntur sub tempore gratiae. Omnia enim in figura contingebant eis. Et cetera testamentum erat figura novi. Juxta quam parabolam, id est legem et figurativam observantiam, munera de rebus inanimatis, et hostia de carnibus animalium, offeruntur a sacerdotibus Levitice stirpis pro tempore veteris testamenti. Quae hostia et munera non possunt juxta conscientiam, id est secundum dictamen recte conscientiae, vel intus in conscientia, perfectum, id est a vitius purum et gratia decoratum, facere servientem, id est eum qui servit Deo, solummodo in cibis et potibus, id est in eo et abstinencia quorumdam alimentorum secundum legis praecepta, quae quosdam cibus prohibuit, et carinis baptismatis, id est lotoabius corporis seu membra aliejus in aqua propter contactum mortui seu leprosi, et justitiis carnis, id est observantias corporalem immunditiam seu irregularitatem tollentibus, usque ad tempus correctionis impositis, id est jussis atque durantibus usque ad tempus evangelica legis, quae legem Mosaicam perficit, et observatorum illius vitia corrigit et emendat. Ex divino enim imperio ser-

A vanda erat usque ad Evangelii publicationem. Itaque praenusta legalia non poterant perfectum facere servientem.

Deinde ostendit Apostolus, quid figurabatur per hoc quod summus sacerdos seu pontifex in lege, introvivit in sancta sanctorum cum sanguine, semel in anno, ad depreandum pro se et pro alis. Per pontificem enim figuratur est Christus; per Sancta sanctorum, colenum. Christus autem adstitit Deo Patri ad interpellandum pro nobis, adstititque seu paratus succurrere nobis. pontifex, id est summus ac sacerdotalis minister, prout homo. vel Pontifex, id est suo pontificatu collator: futurum, id est coelestium, honorum: de quibus legis in Psalm. Credo videae bona Domini in terra viventium; et amplius, id est multo majus atque capacius, et perfectius tabernaculum, utputa colenum, non manu factum, id est non hominum manibus fabricatum, id est non hujus creationis, hoc est non humanas industrias, vel Non hujus creationis, id est non existens de natura inferiorer creaturarum, quae corruptibilis sunt: illud enim incorruptibile est: neque per sanguinem hicorum aut vitiorum, ut pontifex legalis; sed per proprium sanguinem, id est cum praevia propriae sanguinis effusione. introiret se mel, videlicet in die ascensionis, in Sancta, id est in celeste tabernaculum prafiguratum per Sancta sanctorum, aeterna redemptione inventa, id est vera beatitudine nobis recuperata, atque a nobis commert.

Quod autem sanguis Christi idoneus fuerit ad salvandum, demonstrat Apostolus. Si enim sanguis hicorum et taurorum, et cibis vitiae combusta mixtus aqua, adspersus cum aqua super immundos, inquinatos macula exterioris hominis, sanctificat, id est, purgat a macula tali, ad emunudationem carnis, id est ad acquirendum munditiam corporalem. Talia enim, peccata auferre non poterant, sed ab exteriori impuritate mundabant. Quanto ma
gis saunguis Christi, qui per Spiritum Sanctum, id est cooperante ac inspirante Spiritu Sancto, sanctificatione ratione naturae assumptae, obtulit in cruce immaculatam Deo Patri pro nobis, omnibus conscienciam nostram in Baptismo vel Puenta tia, seu aliis sacramentis, per quae virtus seu meritum ejus nobis appicatur, ub operibus mortuis, id est peccatis, ad servicium Dei, id est, ut a peccatis mundati

Loc. n. 73. serviamus, Deo viventi, omnis vita festali principio, in sanctitate et justitia jugiter coram ipso?

Rom. xii. 20. Testamenti vigilant, nec per legem antierri valebant, repromissionem accipient, id est, homum promissum consequuntur, qui vocati sunt vocazione aeterna predestationis (de qua ad Romanos dictur, 1 Tim. v. 15.)

Ibid. xvi. Quos praedestinavit, hos et vocavit, aeternae hereditatis, id est ipsam aeternam hereditatem seu felicitatem hominibus promissam. Christi enim morte aperta est jamua patriae, et meritum passionis dominie omnium electi salvatur. Porro vocatio duplex est, scilicet: aeterna praedestinatis, sique vocati sunt electi; alia est vocatio praesens justifizationis, de qua in Evangelio legitur. Multa sunt vocati, non vero electi.

Quod antem testamentum novum confirmatum sit per Christi passionem, probat Apostolus primo per consecutuinem humanam. Ubi enim testamentum est, mors neesse est intercedat testatoris, id est, ad valorum ac robustorum testamenti homini requisitum, ut mors testatoris interveniat et mediet inter testamenti dispositionem et ejus confirmacionem. Testamentum enim in mortuis, id est per mortem testatorum, confirmatum est; aliqui nondum volent, id est, nondum efficaciam habet testamentum, dum vivit qui testatus est, id est, qui testamentum condidit. Hoc ita est secundum legis civiles atque canonicas.


Consequenter probat Apostolus idem auctoritate divina. Unde nee primum quidem, id est in principio legis datae: vel. Primum, id est vetus testamentum, sine sanctificatione, id est, ad roboratum, est, ad figurandum quod novum testamentum Christi sancteum firmaretur. Le- cto enim omni mandata legis morali, cerimoniali, ac judiciali a Moyse universo populo Israel, accipiens Moyses sanctum

C nem vitulorum et hicorum oblationum, cum aqua, id est aqua adnixitum: quod praefignavit munationem quas init in aqua Baptismi virtute sanguinis Christi, de cujus lateres exivit sanguis et aqua, quorum John. xxi, 19. virtute omnia sacramenta efficacia et spiritu Israel, accipiens Moyses sanctum

C nem vitulorum et hicorum oblationum, cum aqua, id est aqua adnixitum: quod praefignavit munationem quas init in aqua Baptismi virtute sanguinis Christi, de cujus lateres exivit sanguis et aqua, quorum John. xxi, 19. virtute omnia sacramenta efficacia est.


Adpersis ergo eos, diciens: Hie sanguis testamenti est, id est roborativus testamenti, quod mandavit ad eos Deus, id est, per me vos misit ac jussit. Etiam tabernaculum et omnia rasa ministerii, id est, in quibus ministrant Levites ac saeculose in tabernaculo Moyse, sancti- ne similiter adpersit, non tunc quando
librum adpersit et populum: nondum enim factum est tabernaculum et vasa ipsius; sed ista adpersio facta est in die consecrationis tabernaculi atque vasorum.

Enarratio, vs. 3.

Et omnium pene in sanguine, id est sanguinis adpersione seu effusione, mandantur ab exteriori immunditia vel ineptitudine, secundum legem. Diet. Pene, quoniam aliqua mundabantur per ignem, videlicet quae ignem peterant sustinere, et aliqua vasa mundabantur per aquam. Et sine sanguinis effusione facta in aliquo sacrificio, non fit remissio, id est, non fiebat expiationem culpa, nisi necessitas impeditet obligationem. Tunc enim sufficiente

librum adpersit et populum : nondum enim factum est tabernaculum et vasa ipsius; sed ista adpersio facta est in die consecrationis tabernaculi atque vasorum.

Enarratio, vs. 3.

Et omnium pene in sanguine, id est sanguinis adpersione seu effusione, mandantur ab exteriori immunditia vel ineptitudine, secundum legem. Diet. Pene, quoniam aliqua mundabantur per ignem, videlicet quae ignem peterant sustinere, et aliqua vasa mundabantur per aquam. Et sine sanguinis effusione facta in aliquo sacrificio, non fit remissio, id est, non fiebat expiationem culpa, nisi necessitas impeditet obligationem. Tunc enim sufficiente
Articulus X

Expositio Capituli Decimi: Umbrae Enim Habens Lex Futurorum Bonorum, etc.

Quoniam in praecedenti capitulo dictum est, quod per sacrificia legis non aufercabantur peccata, sed quod Christus unica sui ipsius oblatione abstersit omnium vitia, quantum in ipso est,ideo nume declarat Apostolus hoc ipsum lucidius. Umbra enim, id est obscuram et remotam similitudinem, habens hæc Mosysis futurorum bonorum, id est celestium praemiorum, non ipsam imaginem veram, id est non expressam et propinquam similitudinem eorumdem. Ut enim Dionysius protestatur, status evangelice legis, mediis est inter statum Synagogae seu veteris Testamenti ac patriae; ideo sacramento et ceremoniis novæ legis habent imaginem, id est perfectam similitudinem honorum celestium. Aperte enim ea promittunt, significat, et ad ea immediate introductunt. Sacramenta vero et ceremoniae veteris legis umbrae eorum habituunt. Non enim promittellant nec figurabant bona ësta futura in lege, nisi sub velamine et confuso. Per singulos annos eisdem ipsæ hostias, id est eisdem sacrificiis, quas offercnt sacerdotes indecien- ter, videbant bis omni die in Sancta, et semel in anno pontifex in Sancta sancto- rum, anumquam potest accedere, id est, lex per hostias istas munquam valet po-
Insuper præinduetam scripturam ad pro-
positionum applicans, et quasi exponens Apo-
stolus, subdit : Superius, id est paulo
ante, dicens Christus ad Patrem : Quia
hostias et oblationes et holocaustam et
pro peccato noluisti : quae jam exposita
sunt : nec placita sunt tibi sacrificia ex-
teriora, quae secundum legem offerentur :
juxta intellectum præmemoratum. Hoe ta-
men supra dictum non est formaliter, sed
virtualiter, quia ex dictis inferatur. Tunc
dizi : Ecce venio, ut faciam, Deus, vo-

---

Ps. 39.9,
dicit in Psalmo ad Patrem: Hostiam de A
rebus animatis et oblationem de inanima-
tis noluisti, o Pater, id est, non acceptasti
quasi per se idonea ad auferenda pecca-
ta, et tempore gratie nullo modo ea ac-
ceptas; corpus autem aptasti mihi, id est,
corpus conveniens ad redimendum ge-
nus humanum animarum seu Dei Divinitati
unisti, vidi dilectum corpus passibile et in-
maeatum, atque per omnia rationi ob-
dientissimum. Nostra translation habit :
Aurem perfectisti mihi. Et relict in
idem, quoniam sensum est : Aurem ob-
dientes ad sustinendum crueis tormentum
mihi donasti. Holocaustam, id est sa-

---

Mich. vi. 6, 7.

6 Tunc, quando videlicet vidi tibi omnia
illa disipiere, et mihi corpus aptum ad-
esse, dizi : Ecce venio paratus ad pas-

tionem, ut me ipsum tibi pro hominiuis
offerm. In capite libri, id est in prin-
cipio totius sacrae Scripturae. Vel, in ca-
pite libri, id est in primo psalmo, quo caput
libri Psalorum : in quo psalmo

---

Jer. xii. 15,

Ps. xii. 9.

in Psalmo : Non accipiam de domu tua
vitulos, neque de gregibus tuis hircos,

---

Ps. 10, 2.

7 Tunc, quando videlicet vidi tibi omnia
illae disipiere, et mihi corpus aptum ad-
esse, dizi : Ecce venio paratus ad pas-

tionem, ut me ipsum tibi pro hominiuis
offerm. In capite libri, id est in prin-
cipio totius sacrae Scripturae. Vel, in ca-
pite libri, id est in primo psalmo, quo caput
libri Psalorum : in quo psalmo

---

Ex his infert Apostolus differentiam in-
ter saeculorum legem, et Christum sa-
eculon nostrum. Et omnis quidem sa-
culos legis præsta est, id est paratus.
Loquitur autem Paulus in istis capitulis
de præterito per modum præsentis. Quo-
tidie ministramus in prima parte tabernac-

---

Exod. xxi.

35, 39, Num.

xxvii, 3-6.
in doctora Dei Patris, id est in potioribus bonis, seu ad aequalitatem ipsius; de cetero, id est pro tempore restante, exspectet Omnium implentem ordinations divinae de hominum justa praemiatione, donec pannantur iniurii ejus, id est perversae a reprobis, scabellum pedum ejus, id est, sua potestati perfette subhiciuntur, quantum ad executionem et manifestationem, ut aequus dictum recordor, hoc est, usque in diem judicii, in quo venient ad eum et confundentur omnes quos repugnant ei.

L'a eunum oblatione, id est merito sua unice passionis, seu immolationis in cruce, consummavit, id est, plene redemitt, et quantum in se est, ad perfectionem ad ductit, in sempiternum sanctificatos, id est electos, seu omnes quos in hoc seculo per gratiam sanctificantur. Eternum enim beatitudinem eis promeruit, ino gratiam in praesenti, et gloriam in futuro.


Consequentem ponit Apostolus instructi-
patria. Et consideremus invicem, id est, A
nos mutuo adspicientius, pensando quid
singuli quique habent dignum imitatione
vel in crepeationem, in provocacionem cari
tatis et honorum operam, id est ad hunc
finem ut in caritate Dei ac proximi ac
cendamur, atque in bonis operibus exi
temur, dum quisque bonum alterius imita
tur, ejusque defectum caritativa redarguit:
quae omnia sunt caritatis effectus, canque
accendunt. Non tamen esse dehens cu
risi scrutatores vel observatores aliorum,
sec moderate, prout caritas postulat, unus
quisque alium admonere debet sive cor
ripere. Non deserentes collectionem no
stram, id est congregacionem fratrum seu
corum fideliunm, inter quos habitamur:
siue est consuetudinis quibusdam, qui
tempore persecutionis, vel ex presump
tione, leviata aut impatientia recedere quae
funt. Unde Sapiens: Sicut auis, inquit,
transmigrans de nido suo, sic vir qui re
linquit locum suum. Sed consolantes col
lectionem, id est frates nostros, animan
do eos ad patientiam et inseparabilem C
unionem. Et tanto magis hoc facite, quan
to amplius videritis oculo cordis appro
pinguatem diem mortis atque judicis par
cularissim. Qui dies quia quotidie appr
opinquant, debemus quotidie magis ac
magis invite collectionem nostram dese
pere. Scriptum est enim: Ecce quam bo
num et quam juendum habitat fratres in unum.

Ihec ergo bona agenda et mala vitanda
sunt. Voluntarie enim, id est ex habitu,
electione, certa malitia seu deliberatione,
peccatibus nobis post acceptam notitiam
veritatis, id est post cognitionem christi
anae doctrine, in qua pene impiorum gaudiaque justorum descripturum, jam
non relinquitur pro peccatis hostia, id
est, talibus non restat sacrificium pro pecc
atis corum inmolandum alium a sacrifici
io seu hostia quam pro nobis obtulit
Christus. Et per consequens nulla hostia
pro peccatis relinquitur eis, sicut in lege,
Christus enim non rursus offeretur pro
cis in cruce: imo passio ejus eis non
proderit, quum perseverent in malis. Ter
ribilis autem quaedam expectatio judicii,
id est metuendum ipsum Dei judicium,
et sollicite expectandum, et ignis anmu
latio. id est pena seu infestatio ignis ge
henais, seu ejus qui praecedet faciem
Judicis, de quo legis: Ignis ante ipsum
praecedet, et inflammabit in circuitu ini
micos ejus: quot pena seu ammonitio con
summatura, non amnistiatura seu corruptu
ra, sed aeterniter afflictura, et quantum
B
ad bene esse consumptura, est adversa
rios veritatis, id est aemulos Christi seu
reprobo. Quod ostenditur per locum a
minor: 1

Irritam enim, id est vacuam, quis faci
ens, id est transgrediens quis, legem Mos
sic, sine alia miserazione judicis, duobus
vel tribus testibus moritur, id est, ad te
stimonium tot testium occiditur, secun
dum legem praecipit: si tamen peccati
magnitudino id exigat. Quanto magis putat
ris deteriora, id est graviora, mereri sup
plicia, cum qui Filium Dei concutacave
rit, eum in honorendo, ejusque mandata
sprenendo, et sanguinem testamenti pol
tutum dazerit, id est, sanguinem Christi
quo confirmatum est novum testamentum,
parvi penderit, et quasi insufficientem pu
taverit ad auferenda peccata, ob hoc as
serens legalia simul cum Evangelio ob
servanda, in quo sanguine, id est cujus
effusionem, sanctificatus est, id est a vitis
expurgatus et gratia decoratus, primam
in baptismo, deinde in Penitentia, et spi
ritui gratia contumeliam fecerit, id est,
gratiam Spiritus Sancti contempererit, seu
Spiritum Sanctum, omnis gratiae collato
rem, a se repulserit, ejusque effectum, vi
deliciet peccatorum remissimem non ei,
sec observantius legis adscripterit? Talis
graviora punietur.

Seimus enim qui diesit, id est, veracem
esse cognoscimus Deum, qui ait: Mihi
reservata cindicatum, id est, mili vel vi
carisiis meis, puta judicibus, et ego retri
buam justam ultionem per me vel meos
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-
ministros. Hoc Dominus, quantum ad sen-

A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-
A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-
A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-
A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-
A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-
A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-
A collectae. Ideo autem fecistis ista ac susti-

...
ELUNG 514

EXARRATIO IN CAP. XI EPISTOLE B. PAULI AD HEBREOS. — ART. XI

cum per ponam vel gloriam, prout ipse

Apost. m. 3. loquitur: Si non vigilaveris, veniam ad te
tanquam fur. Et non tardabit. Vita enim
nostra brevissima est. Et quamvis tempus
præsens usque ad diem judicii longum
videatur, tamen comparatione æternitatis
sequentis, brevissimum est, sicut ait Psal-
mista: Quoniam mille anni ante oculos
tuos, tanquam dies hesterna quæ praedest-
imt. Hinc scriptum est: Patientes estote
usque ad adventum Dominii, et confirmate
corda vestra, quoniam adventus Dominii
adprobinquabit: ecce judex ante jactam
adstitit.

Jacobs, 7. 9.

38 Justus autem mens. id est homo justus
Habae. 4: mihi acceptus atque electus, ex fide. id
Rom. 1. 7. est per fidem et meritum ejus, tanquam
per fundamentum virtutum, citi vita gra-
tia: loquendo de fide formata. de qua

1Joann. 5. ait Ioannes, Hec est victoria nostra que

4 1. xii. 2. vincit mundum, fides nostra. Qui enim
incredulus est, infideliter agit. Quod si

A subtraxerit se. id est, a fide et aequitate

rescesserit, non placet animar me. id

est voluntati me. Anima enim non con-

venit Deo secundum divinitatis naturam,
nisi metaphoricè. Sine fide autem impossi-

Hebr. 11. bide est Deo placere, ut infra habetur. Hae

verba habentur apud prophetam Haba-

eue, secundum translationem Septuaginta

interpretem. Nostra vero translatio talis

est: Ecce qui incredulus est, non erit

retata anima ejus in semetipso: justus au-

tem ex sua fide vivet. Nos autem non su-

B. mus subtractionis. id est aversionis a Deo,

fili, id est, huic vitio non sumus subjecti
v el dediti, sicut patriarcha filius, in

perditionem, id est ad acquirendum dam-
nationem æternam quam meretur ista sub-

tractio; sed sumus filii fidei Dei adoptivi,

per fidem formatam, in acquisitionem, id

est ad obtinendum salvationem, animar

nostra, quia per fidem venitrus ad beati-

ficam Dei visionem.

ARTICULUS XI

EXPOSITIO CAPITULI UNDECIMI : EST AUTEM FIDES SPERANDARUM SUBSTANTIA RERUM,

ARGUMENTUM NON APPARENTIUM.

EOXIAM in fine precedentis capituli
dixit Apostolus, spiritualèm vitam ju-

stì dependere ex fide tanquam ex funda-

mento; idecirco jam pandit praecox fidei.

primo cam definiens, deinde efficaciam

ejus per diversa exempla exponens. Sic

ergo cam definit: Est autem fides speran-
darum substantia rerum, id est habitus
de rebus sperandis, videlicet de bonis fu-
turis in patria, argumentum, id est ad-

hasio, non apparentium, id est superna-
naturalium veritatum, quæ per rationem

comprehendi nequeunt vel videri. Sumi-
tur itaque hoc loco substantia, non prout

condistinguitur accidenti, sed pro qua-
cumque entitate ; et argumentum acci-

pitur pro effectu argumenti, scilicet pro

adhesione. Fides ergo vocatur substantia
rerum sperandarum, id est prima inchoatìo
per quam res speranda nobis insunt.

Apostolus vero non ponit definitionem fi-
dei in propria forma, sed sic rediguntur

verba ejus in definitionem fidei : Fides

est habitus intellectus, quod inchoatur vita
æterna in nobis, per quæm consentit ratio

non apparentibus seu supernaturalius ve-

ritatibus. Cui definitioni concordat descri-

ptio fidei quam capitulo 7 de Divinis no-

minibus Dionysius tradit, dicens : Fides

est manens credentium fundamentum, col-

locans eos in veritate, et veritatem in ip-

sis. Augustinus quoque : Fides, inquit, est
4 Fide, id est ex fide divina providentiae ac remunerationis futurae, plurimum, id est pretiosiorum, hostiam Abel quam Cain frater ejus obtulit Deo. Obtulit enim Cain de fructibus terrae, Abel vero de primogenitis gregis sui et de adipibus eorum. 

3 Ecce : quis enim inutilis, testimonium concesse est a Deo esse justus, id est, Deus testatus est eum esse justum. Deo subditur : testimonium prohibente numeribus ejus Deo. Testimonium numque perhibuit Deus numeribus seu hostiam Abiel, quod sibi accepta essent, tam verbo quam facto : verbo, quam dicit per

2 Et Damascenus : Fides est non inquisitus consensus. Denique, quod fides sit substantia, id est inchoatio per quam insunt nobis speranda, id est beatitudinem aeterna, et ea per quae ad cun pertingimus, quae jam in nobis sunt per quodam inchoationem, declarat Apostolus. In hac caem fide formata, qua est virtus theologica, id est per fidem, vel potius per interiorum et exteriorum actum ejus, testimonium, id est attestationem justitiae a Deo, consecutus sunt securus, id est patres antiqui. Perhibuit namque eis testimonium Deus, quod justi esse propter fideum ipsorum.

1 Fide, quae est supernaturale lumen mentis, intelligitum aptata, id est ordinata producta ac sapienter disposita, esse secuta, id est utinam universi, verba Dei, id est divino praecipio, justa illud : Ipsa mandavit, et creata sunt. Ut ex invisibilibus, id est informibus elementis : unde in Genesi, ubi habemus, Terra erat inanis et vacua, translatio quia utitur Origenes sic habet : Terra erat invisibilis : visibilis, id est mixta vel ipsa elementa formata et visu perceptibilis, fierent ex invisibilibus, id est, post creationem spiritualum substantiarum visibilitia fierent, non posterioritate temporis, sed dignitatis. Vel. Ex invisibilibus, id est aeternus ideis in mente divina splendentibus, quasi ex formis exemplaribus, visibilium fierent. Omnia enim condidit Deus secundum idem seu exemplares suae sapientiae rationes, quemadmodum ait Boetius :

O qui perpetua mundum ratione gubernas

Et post paena :

Tu cuncta superus
Dueis ab exemplo, pulchrum pulcherrimum ipse
Mundum mente gereus, similis quoque imagine

1 Fide, id est ex fide divina providentiae ac remunerationis futurae, plurimum, id est pretiosiorum, hostiam Abel quam Cain frater ejus obtulit Deo. Obtulit enim Cain de fructibus terrae, Abel vero de primogenitis gregis sui et de adipibus eorum. Per quam fideum seu plurimum hostiam, testimonium concesse est a Deo esse justus, id est, Deus testatus est eum esse justum. Deo subditur : testimonium prohibente numeribus ejus Deo. Testimonium numque perhibuit Deus numeribus seu hostiam Abiel, quod sibi accepta essent, tam verbo quam facto : verbo, quam dicit per

2 B Mosaicum, Respetxit Deus ad Abel et ad minera ejus : facto, quoniam ignis de verbo descendens super hostiam, cam consumpsit. Unde translatio Theodotionis sic habet : Inflammavit Dominus super Abel et super minera ejus. Et per illam fideum atque fidelem oblatae oblationem, definitus, id est a frete occitus, adhuc loquitur, id est, merito sua justitiae justam vindicatam exquirit de innocenti sua occasione, prout Dominus aiebat ad Cain : Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Vel, Deicit

3 C functus adhuc loquitur, id est, loquendi materiam nobis ministrat. Nam fides et opus ejus reddunt eum tam commendabilem ac implicitabilem, ut semper commemoranda sunt nobis, nec deficit laus ejus de ore hominum usque in aevum.

Fide, id est merito fidei, Enoch translatus est in paradisum terrae et angelico, obsequio, ne videret, id est, ne experieretur, mortem naturalem et corporalem in se ipsa. Tamen in fine mundi moriatur, sicut Elias : occidentur enim ab Antichristo. Vel, Ne videret mortem aitiorum, praeertim tempore diluvii, quam videire misericordia erat. Et non invenirebat ab hominibus eum quaerebatur, quia translatus illum Deus in paradisum terrae. Hoc est quod legitur in Genesi : Enoch ambulavit eum Deo, et non apparuit, quia translatus illum Dominus. Ante translatationem enim testimonium habebat placuisse Deo : quoniam Deus testabatur ad aliquos per certamina justitiae ejus an
tequam transferetur in paradisum. De hoc Enoch scriptum est per Sapientem : 

Sap. vi. 10. 11.

Placens Deo factus est dilectus, et vivens inter peccatores translatus est: raptus est, ne malitia mutaret intellectum ejus.

Sine fide autem impossible est placere Deo. Oportet namque habere habitum fidei et interiorem actum ejus, ad hoc ut opus sit meritorium, quoniam fides dirigat intellectum ad finem supernaturalem. Un de Romanis dixit Apostolus: Quidquid non est ex fide, peccatum est. Credere enim oportet accedentem ad Denua, id est coelentem seu exorantem ipsum Deum, quia est, id est, quod Deus vere sit, puta quod sit unus verus Deus, cui maxime convenit esse. Hoc tamen per naturalem rationem cognosce potest, et multis philosophis ex proprii ingenii studio patuit. Nilium minus credendum proponitur, quia communiter hominum cui providet Deus, non vacat huicmodi naturalibus considerationibus de Deo. Credere quoque oportet, quod et inquirientibus se remanuor sit, id est, quod Deus cultoribus suis mercedem impendat. Scire horum duorum fide nemo adultus quaquam salvari potuit. Nec sufficient fides ista, sed alia multa credere est necessae. Forsitan tamen suffecit ante legem scriptam, et item sub lege, quantum ad gentes, quibus sola lex naturalis data erat, nec obligabatur ad legem Mosaicam, dummodo implicitam haberint fideum de adventu incarnationeque Christi. Quia enim credit quod Deus remunerator est, credit providentiam Dei, et per consequens credit modum humanae salvationis, saltum implicite. Nonquam vero potuit aliquis salvari ex puris naturalibus, quum et illustres sit supernaturale donum, et gratia Divi vita æterna.

Fide Noe responso accepto divinitus de his quæ adhae non videbantur, id est de futuro diluvio et hominem generali integritu : de quibus ei orant e pro hominum emendatione, Deus respondit, Finis universae carnis venit eoram me, etc.: me tuens aptavist, id est, convenienter fecit A et distinxit, arcam de lignis lavigatis pro receptione animalium, in salutem domus suæ, id est ad præservandum se ipsum et filios suos, suamque ac filiorum uxores a morte diluvii, per quam arcam se fidem, damnavit mundum, id est, homines mundanos ostendit dannables, qui sibi arcam fabricanti credere noluerunt de futuro diluvio, neque penitentiam agere, sicut et Petrus in sua testatur epistola : Qui increduli fuerunt alicuando, sicut in diebus Noe quum fabricaretur arca: et justificat quæ per fidem est, id est, quæ ex fide procedit, heres, id est, idem qui sanctus posse possumus qui patrum suorum dignus successor, est institutus per gratiam Dei. Ceteris enim pereuntibus, in eo et domo sua dument taxatides persanmit.

Insuper ponit Apostolus exempla de patriarchibus Judentorum, ostendens quod per fideem justificati sunt. Fide, qui vocatur Abraham, quod interpretatur pater multitudinis gentium, qui ante vocatus est Abram, id est pater excelsus, obedivit Deo jubenti : Egregere de terra tua et de cognatione tua. Obedivit ergo in locum exire, videficet in terram Chanaan, quam accepturus erat a Deo in hereditatem: non utique in se, nec pro se, sed pro semine suo longo post tempore. At enim Stephanus in Actibus : Non dedit Dominus ei in ea hereditatem, nec passum pedis. Et egressus de terra propria, neciens quo iret, donec Deus ei viam et terram monstravit. Unde fuerat quasi vagabundus. Fide demoratus est in terra repromissionis, tanaquam in aliæna, quæ in ea hereditatem non habuit : in casibus, id est parvis tabernaculis seu tentoriis de loco ad locum portabilitus, habitantulo eam Isaac et Jacob cohereditibus repromissionis ejusdem, quibus promissa est terra haec, sicut et Abraham. Dictam Glosa hoc loco, quod non codem tempore inhabitaverunt in terra haec. Verumtamen si littera Genesis diligenter attentatur, invenimus Abraham vivisse post nativitatem Iacob : quod etiam Lyra satis declarat. Idecirco dimitto. Eodem ergo tem-
10 pore habitaverunt in terra præfata, ut alii diemunt. Ideo vero morari non hortuit in terræ aliena: *Exspectabant enim fundamenta habitentem civitatem*, id est, firmiter speravit tandem ingredi coelestem patrimoni in æternum fundamentum, seu immobili-ter stabilitam, *cujus artifex et conditor est Deus, non homo.*

11 Fide, id est merito fidei Abraham, vel propria fide, *et ipsa Sara sterilis per naturam, virtutem*, id est, fecunditatem, *in conceptionem seminis*, id est ad conci-endum ex semine viri, acceptit, *etiam per tempus ætatis*, quoniam nonagenaria erat, desiderantque ei fieri multibria, *quoniam fideli*, id est in promissis vera- cem, credidit esse eum qui repromiserit quod Isaac nascetur ex Sara. Diemunt quidam, hoc et non posse posse ex Sara, quia ex infidelitate risit, prophet quoq angelus cælum redarguit, sed de Abraham, qui licet riserit, non tamen ex dubitatione, sed admiracione et gaudio. Alii vero exponunt de Sara, dicentes eam post incœperationem iterato promissioni angeli credidisse. *Propter quod*, id est prophet hanc fidelem Abraham vel Sara, et *ab uno patriarcha Abraham orti sunt sedes, et eis mortuo, id est ab ipso Abraham vetustate confecto, ac infeco deo quantum ad Saram seu quam-libet vetulam. Unde ad Romanos ditum Rom. vi, 19, est, quod non consideravit corpus summum emortuum. Postmodum tamem plurimos generavit filios de Cetura femina juniori. Senex namque de juventu generare potest, Vel, Ab uno, utero Sara, et hoc emor- tuo, id est naturali caele destituto, orti ergo sunt de uno filii, *quam in semina vero in multitudine, et sicut arma quae est ad oram, id est ad litoris, maris, in-numerabilis*. Propter multitudinem eum comparati sunt stellis coeli et arcanæ maris, secundum quod Dominus locutus est Abraham: *Susciper coelum, et numeris stel-las, si possis; sic erit sementum.* Quo-niam tamem in populo isto ex Abraham et Sara nato, fuerunt quidam electi, et alii reprobi, per stellas intelligi possunt ecle-

Fide et de futuris, id est de futurorum honorum collatione, beneficit Isaac patriarcha Jacob et Esau filius sus. Benedicto namque eorum fuit de bonis futuris, quia impleta non fuit in illis duobus filiis Isaac: non enim Esau servivit Jacob. Sed impleta fuit in populis natis ex illis. Nam tempore David et Salomonis Judaem orti A ex Esau, servierunt Judaes filiis Jacob. Per hoc autem quod Jacob ante Esan benedictionem sortitus est, mystice signabant quod populus christianus junior consequetur benedictionem Judaeorum.

Fide Jacob mortiens, id est morti propinquus, singulus filiorum Joseph benedicitur, videlicet Ephraim et Manassen, praeponen Ephraim juniorem Manassae seniori: quoniam Deo revelante praevidit regnum decem tribuum transferendum ad filios Ephraim, quod in Jeroboam cepit impuleri: et quoniam novit tribum Ephraim majorem futurum. Et adoravit fastigium virginis ejus, id est, ipse Jacob post benedictionem filiorum Joseph, et juramentum quo Joseph juravit quod sepeliret patrem summ in terra Chanaan in spelunca duplicis, tune ipse Jacob adoravit Deum, in nixibus, erectus vel incumens super fastigium, id est eaeumm, virginus ejus, id est haeculi sui, quem propter senectutem tenebat in manibus; vel, Virginum ejus, id est sceptri, quod Joseph portavit in signum, tradidit sibi potestatis super Egyptum, quod Jacob acceptit in manibus suis quando Joseph juravit. Quo juramento completo, Jacob innitens sceptri fastigii adoravit, conversus ad caput lectuli, ut nostra habet translatio. Loco curius translatio Septuaginta interpretum continet. Adoravit fastigium virginis ejus, sicut hic allegatur.

Fide Joseph mortiens, de profectione filiorum IsraeI memoratus est, id est, egressum eorum ex Egypto prædictum: et de ossibus suis mandavit, id est, filii Israel praecipit ut tollerent secrum ossa sua, sepelirentque ea in spelunca duplici, secundum quod dicitur, in qua sepulti sunt Adam et Eva, Abraham et Sara, Isaac, Jacob et Lia. Unde dixit Joseph: Deus visabit vos, offerte osa mea voscum. In hae quippe terra sepeliri volebant saneti Patriarchae, secundum Hieronymum, quia noverant in ea Christum nasci eturum atque passurum, ut simul eum eo resurgerent, eum quo seimus multorum Sanctorum qui dormierant, corpora resurrexisse.
23. *Fide Moyses natus*, occultatus est mensibus tribus a parentibus suis, ex fide parentum. Diutius autem cum ecleare non poterant. Occultaverunt vero eum, ex quo vidissent elegantiam infantum, id est præter solitum venustate et gratia magis decoratum; propter quod speraverunt Deum aliquid magni operaturum per illum infantem; et non tenerunt timore completo, quamvis alii tam tinerint, regis edictum, id est Pharaohis præceemput, qui jusserit omnes masculos Hebraeorum necari, et in flumen jactari. — *Fide Moyses grandis factus* mente et corpore, id est virtuosus atque adultus, neavigit operibus, quamvis non verbis, videlicet occidento Egyptum et fugiendo regis palatium, se esse filium adoptsimphileus Pharaohis.

24. *Ibid.* 22. que eum adoptavit in filium; magnis eligenis affectos eum populo Dei, id est cum filiis Israel, qui tunc vehementer ab Egyptiis opprimebantur, quam temporali perspicat habere juventutem, id est, quam esse in regis palatio, atque corporibus transitoriiisque frui delicissi; majores diebitis estinaus thesauro, *Igyptiorum, inpeperium Christi*, id est, persecutionem et tribulationem figurativam passionis Christi, utiliorem et fructuosoorem judicium universis. *Egypti deliciis, Iispricbat enim in remunciationem*, id est, justum Dei judicium et universorum debitarum retributionem pensavit, quam salicet momentaneum et leve tribulationis praesentis, aeternorum gloriae pondus operatur in nos, bis. *Unde Psalmista: Inclinavi, inquit, cor meum ad faciendae justificationes tras in aeternum, proper tribulationem, Verumtamen magis convertendus est oeulis servis ad Dei honorem, quam ab proprium mercedem; potiusque induci dehens ad bene agendum ac patiendum ex divino amore, quam remnumerationis desiderio; aliter essemus mercenaria, non servi fidèles neque amici.

25. *Fide reliquit Egyptum, non erectus animositatem regis, id est superbia Pharaohis. Hoc quidam intelligunt de fuga Moysis ab Egypto statim percussa*. Egy-pto. Unde Chrysostomus dicit: *Quod Moyses primo fugit in terram Madian, non fuit metus, sed fides, quia credidat se liberari a Deo. Nobit in Egypto manere, ne esset causa jaclantiae si se in aper- tum precipitaret periculum. Verumtamen in Exodo manifeste habetur, quod Mo-yes simul cum filiis Israel, Quibus obviam videtur, quod subditur de celebratio Pascha, quae precedit egressum predictum: nisi dieatur, quod non servatur hoc loco ordo geste. *Invisibilem enim Deum tamquam viduem sustinuit, id est, tam fidiculatiter expectavit, et in ejus auxilio confidat, ac si eum vidisset. Fide celebravit Moyses Pascha, id est agni paschalis immolationem, esum ac ritum, credens populum hoc modo salvandum: et sanguinis agni illius effusionem celebravit, liniendo postes et superliminaria domorum sanguine agni, secundum imperium Domini; ne qui vastabat pri- mifat, id est, ne angelus occidens præmogitna hominum et jumentorum in tota Egypto, tangeret eos, id est, Hebraeos vastaret. Jussit autem Dominus Moysi, ut filii Israel sanguine agni postes et superliminarum domorum sanum liminent, quantum angelus cernen domos ita linitas, transifcit, nec tangeret habitatores. Quo figurabatur, quod signatu sanguine Chri- sti, non opprimuntur a tentatore.

26. *Fide filii Israel transierunt mare Rubrum, id est per alveum exsiccatum, in quo paulo ante aqua maris fluebat, tan- quam per aridam terrein, aqua maris divina virtute divisa, et existente eam filiis Israel pro muro a dextris et a sinistris; quod iter expecti, id est attentantes. Egypti sequentes filios Israel per viam maris Rubri, decorati sunt, id est submersi, occurrentibus eis aquulis, et Dominum eos involvente in mediis fluctibus. Fide, id est
merito fidei Israelitarum eredentium Deo. A
muri Jericho conquerunt miraculose, vir-
tute divina, circuita dieum septem, id est completo circuitu qui per septem dies
factus est semel moquaquo die a toto
populo Israel. Fide, id est propter fidem,
Ibid. 25. Rehob meretricia non peritiit, id est, oecisa
nondum non est, cum incredulis Chanaeanis, quo-
niam credidit Deum esse verum ac om-
nipotentem, ita ut dare filii Israel terram
Chanaan, sint promissi, excipiens explo-
ratores duos viros missos a Josue, cum
pace. Nam occultavit eos, atque pacifice
dimisit eosdem.

32 Et quid adhuc dicam? id est, ut tum
quod praestem concernit materiam, ex-
plicare non possum. Defecit enim me tem-
pus enarrantem; id est, estatium vitae vel
conscriptionis hujus epistole mihi nimirum
breve erit ad eloquentiam: de Gedeon,
cui angelus dixit : Dominicus tuus, viro-
rum fortissime: qui cum viris trecentis
dehellavit numerosissimum exercitum Ma-
dianitarum: Barac filio Abinom, qui
et seq. cum decem millibus pugnatorum occidit
Ibid. iv, 6 centum millia adversariorum: Samuel, ipd
est de Samsone filio Manne ex tribu Dan.
Ibid. xvi, 32 qui Philistaeos oppressit: Jephthe Gala-
dite, qui filios Ammon dejeict: David
I Reg, vii, 12 us, rege, qui adhuc adolescens, leonem, nr-
sum, atque giganterm extinxit: Samuel
Ibid. vi, 15 filio Eleacæ, qui post Ile judicavit Is-
raelem; et aliis Propitius veteris Testa-
menti. Ex his constat, quod omnes jam
nominati, sancti fuerunt, quia in Sancto-
rum pontium catalogo. Unde si aliquis illicita commiserunt, penitentiam fecisse
creduntur: ut Gedeon, de hoc quod con-
tra legem fecit sibi ephod, seu vestem
sacerdotalem: et Jephthe, de hoc quo-
Ibid. xi, 39 propriam obtulit filiam: nisi dicatur hoc
Ex quo motus est et Samson ad occidenti-
dum se ipsum cum hostibus suis, ideo de
sanetitatem Samsonis dubitandum non est.
Quo jam prefati per fidentem victorius re-
D regna Median, Ammonitarum, Philistinorum, 
Syrorum, etc. Qua omnia in libro Judi-
cum plenius continentur. Operati sunt ju-
stitia, Justus enim ex fide vivit, et
Rom. i, 17. pravidi judices justa exercerunt judici-
ia. Adepto sunt repromissionem, id est
bona eis promissa. Aliqua enim promissa in
praestant Suritit sunt vita, puta victo-
rias, principatum et pacem; aliqua vero,
post vitam hanc, maxime post Christi ad-
ventum, videlicet bona celestia. Quod au-
tem supra dictum est, Juxta fideni hi
omnes defuncti sunt, non acceptis pro-
missionibus, intelligitur de promotionibus
patriae. Obturaverunt, id est, occidento,
vel a devoratione prohibendo, clauserunt:
aec leonum, ut David, Samson et Daniel;
Jesuque iuxta desperatum ignis, ut Aaron, et
tres pueri in camino; effugaverunt, id est,
in fugam vererunt, actem gladii, id est,
exercitum gladii cinctum: sicut in libris
Judeum, Regum et Paralipomenon sapris-
sime recitatur; concordaverunt miraculose
de infirmaleti letali, ut Ezechias et Job;
IV Reg, xxi, 7: Job xix, 16.

C hostes visibles, et spirituali contra in-
civisibles, ut patef de David, et Machabaeo
et fratibus ejus: casta verterunt, id est
destruerunt, exterorum, id est alienge-
num: acciperunt mulieres, videlicet mu-
lier Sunamitis et vidua Sidonia, de resurre-
cetione, id est mediante resurrectione, seu
per resuscitacionem ex mortuis, mortuos
sum, id est filios suos defunctos. Elisa
I I Reg, viii, 13, 14; IV Reg, iv, 35.
nanque resuscitavit filium vidua Sido-
nie, Eliseus filium mulieres Sunamitis.

Alii autem Sanctorum pro fide distentii
sunt, id est in tormentis extenti, ut legi-
dur de septem fratibus Machabæis et alii
qui ibidem, non suscipientes redemptionem,
id est praesentium penarum evasionem,
ut meliorem inventur resurrectionem in
die novissimo (quam inventuri non erant, si
praesentes prenas curassem evadere), id est,
quatenus beatam immutationem atque felicem suscipationem in die
judicii consequi mererentur. De qua se-
cundo Machabæorum unus fratrum filo-
rum dicebat: Rex mundi Deus, defunctos
nos pro suis legibus in æterna vitae re-
surrectione suscitabit. *Attii vero lucilibria, id est irrisiones, contumeliosae verba rum, et verbera corporis, in supere et vincula

factis de pilis camelorum, sicut Joannes Baptista. Vel, melota est pellis hispida animalis quod dicitur melus. *In pelibus WReg, 1, 8. coprinis, ut Elias. *Egentes vicem atque amictu, augandati, id est diversus animi afflictionibus pressi, afflicti in corpore.

Quibus dignus non erat mundus, id est mundanorum hominum cœtus: quia et ipsi ea quæ mundi sunt vili pendentur, et mundus propitius impietatem dignus non fuit conversatione ipsorum. In solitudo, id est locis desertis, errantes per devia, ut David cum suis tempore Saulis, et Mathathias cum suis tempore Antiochi Illisiris; in montibus, et in spectaculis, et in cavernis terræ commorantes.

ut legitur de Elia et filiis Prophetarum, III Reg. quos asseordit Abías tempore Jezabel, Break xvi, 1, 9.


*Et hi omnes testimonio fidei, id est actione procedente ex fide, vel passione propter fidelis suscetra, dant testimonium eis quod vere fideles fuerunt, probati, id est divinitus approbati, commendabilesque effecti, non accipiantur repromissionem. B. id est coelestis herediatam promissam, ante Christi passionem; Deo pro nobis, id est pro nostra utilitate, melius ali quid prævidente, videlicet, ut non sine nobis consommarentur, id est, ne ante ministros novi testamenti aeterna beatitudine perfruerentur. Definebantur enim in limbo usque ad Christi passionem: ante quam decollatus est Joannes Baptista, novi testamenti minister et præco. Sicque propter majus gaudium procerandum simul beatificati sunt Sancti antiqui, et aliqui qui erant tempore Christi. Vel sic: *Non accipiantur repromissionem, id est corporis stolidam seu glorificationem, Deo pro nobis aliud melius prævidente, ut non sine nobis consummarentur, id est, ne ante diem judicis hanc gloriam consequerentur, sed tune omnes simul suscitentur et conglorificentur, atque de beatitudine tanta mutuo congratulemur.

ARTICULUS XII

ELICITATIO CAPITI DUODECIMI: IDEOQUE ET NOS TANTAM HABENTES IMPOSITAM NEBEM, ETC.

FACTA in precedenti capitulo exhor tatione ad fidei stabilitatem, nunc introducitur admonitio ad pacem ac patientiam. *Ideoque, videlicet proper rationes in superiori capitulo factae, et nos tantum, id est tam copiasam seu numerosam, habentes imposi tatem, id est exemplariter propositam nobis, *nubem testi num, id est multitudinem Sanctorum: qui ad similitudinem nubium alti sunt contemplatione, splendidi cordis puritate, spiritualiter pluenues influendo stillicidio sapientiae et refrigera concupiscien tie; de quibus Prophetæ: Qui sunt isti quia ut nubes volant? *Is. xvi, 8.
Hi quoque sunt testes Dei, quoniam verbo et facto ostendunt veras esse divina eloquia, dum ipsam Deum in cunctis glorificant. Deponentes omne pondus, id est inclinationem ad vitam perfratentem, quemadmodum gravitas trahit deorsum: quod enim in corporalibus facit pondus, hoc in spiritualibus efficit amor: trahit etiam quemque sua voluptas: et circumstans, id est ex omni parte imminens et impungans, nos pecatum: quia in prosperis impugnat vana gloria, in adversis inordinata tristitia. Per patientiam, id est omnia obstacula atque adversa fortiter transiendae et sustinendae, carrumus animo prompte et corde spontaneo, et si opus est, etiam motu corporae, ad propositum nobis certamen, id est ad praelium nobis injunctum contra diabolum, carmen ac mundum, vel ad martyrium seu justitiam defensionem. Unde in Ecclesiastico legitur: Pro justitia agonizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro justitia, et Deus expugnabit pro te. 2. Aespiciences, id est oculum mentis projectis, in auctor omnium fidei et consensu Principii : qui dicitur auctor fidei, quia ut Deus eum infundit, atque ut homo eam potissimum praedixerit ac docuit. Dicitur quoque fidei consummator, quoniam eam miraculis confirmavit, et fideles a fidei transport ad speciem, faciens fidei succedere beatificam visionem, quae est consummatio sive perfectio fidei. Qui proposito sibi gaudio, id est gloria regni sibi oblatam, quando Judei voluerunt eum constituere regem, et in die Maranum honorificum praeceptum: vel, Proposito sibi gaudio, id est praeconio accidienti ad quod patiendo pervenit: vel, Proposito sibi gaudio, quia in superiori parte animae plenus semen etiam gaudio beate fruitionis: sustinuit crucem, id est crucifixionem, sponte, ex ardentissima caritate: oblatus est enim quia voluit: confusione concepta, id est, tam ignominiosam passionem non reputans fugiendam, sed A suam confusionem pro nihil o reputans, seu aquanimitis sustinecit, dummodo nos per eum ad celestis paradisi honorem reducere. Atque in deserta sedis Dei sedent, id est, ad aequalitatem Dei Patris in throno gloriae residentis quiescit.

Recogitate eum, id est, repetitis vicibus seu frequentier memores estote ejus, videlicet Christi, qui talis sustinuit a peccatoribus perversis Judeis adversus se metipsam contradictionem, id est blasphemiam, negationem, et impiusiam impugnationem in verbis et factis. Dixerunt namque, Evangelistis testabantis: Non est hic homo a Deo: et, Nos scimus quia hic homo peccator est: et, Nunc scimus quia demonium habes. In passione quoque dixerunt: Iliae invenimus subventementem gentem nostram. Ut non fatigemini, propter tribulationes et labores vitae praestantis. animis, id est cordibus suis spiritibus, vestris deficientes. id est a bone cessantes, et adversatitibus seu teationibus succumbentes. Christus enim omnibus nobis in exemplum proponitur, semperque a nobis adspiciendus est, quatenus ejus vestigia imitemur. Idecirco, exemplo Christi cum in adversa beato animo sustinere debemus, quoniam non est servus major domino suo. Merito denique non debetis deficere: Nondum enim usque ad sanctum. id est sanguinem ejus, id est sanguinei effusionem seu martyrium, resurrectionis adversariis veritatis, adversus peccatum repugnantes, id est infidelitati et ceteris vitissi reliquit.

Consequenter increpat Apostolus eos, quod non atternunt sacram Scripturam, ad patientiam invictissimam dulciere exicitam. Et obiti estis consolationis, id est Scripturae consolatoria, qua vobis tanquam filios Dei adoptivis loguitur, dicens in persona Sapientis: Fili mi, voli negligere. id est despicere, non advertere se refutare, disciplinam Domini. id est ponem vel tribulationem a Deo inflictam: neque fatigeris per impatientiam aut pustilamimitatem. dum ab eo argueris per justam increpationem verborum seu ver-
A tis, ita quod virga Dei non est super vos, Job xxii, 9, sicut de improi legitur. cujus disciplinae participes facti sunt annus filii et electi, eam experientio; ergo adulteri, id est non spiritualiter a Deo geniti, sed filii adulterini, filii utique hejus sancti atque divi-
boli.* estis: prout apud Joannem scribitur de quibusdam: Vos ex patre diablo estis. 
Deinde probat Apostolus per locum a 41, majori, et per exemplum in naturalibus, quod obediendum sit Deo, recipiendo dis-
clamnam patienter ab eo. Deinde, id est, ex sequentibus idem patescit, patres qui-
dem carnis nostre, id est patres nostros carnales, a quibus corpus, non animam, sortiti sumus, eruditores habitanus, prae-
sertim tempore nostre juvenitis. Pater

cum debet filio nutrimentum ac docen-
mentum. Et recteobservatur eos, id est, ho-
norem cum timore eis impendehanls.

Non multo magis obtemperabimus, id est
obediemus, Patri spirituam, id est Deo
creatori animarum, et vivamus vita gra-
tiae? quasi dicit: Hoc multo rationalibius
C est, siue et anima corpore est nobilior.

Quanto enim plura ac potiora a Deo bona suscepimus, tanto amplius ei parere tene-
nur. Et illi quidem patres nostri carna-
les, in tempore parvaeorum divinae, videli-
cet durante adolescentia nostra, secundum
voluntatem sumam erudierunt nos, id est
in his quae eis bona apparetur, videlicet
in honeste humana et traditionibus sa-
cularibus; hic autem Pater spirituum erud-
it nos per inspirationem internam et
sacra Scripturae lectionem seu praedicati-

one, ad id qual utile est, id est ad bona
gratia et beatitudinem gloriae, ut ca as-
sequamur, in recipiendo sanctificationem
cujus, id est cordis expurgationem a vi-
tis, et puritate divinae illustratoris. Hae

1 Thes. v, 9, est enim voluntas Dei, sanctificatio nostra, 
11

Præducens, admonet in disciplina persi-
stendendum, propter eqiosissimum fructum

ex ea sequentem, Omnis adiem discipli-

na, id est corripio pro pecatis inflicta, 
in persentiquem sanctum; vel, in pre-

sentii, id est ca durante; videatur non esse
EKARRATIO
ut
Fornicati
est
quiil
est
non
in
se
gra
fornicator
caritatis
est,
leve
est,
Non
I

Omni
ART.
Jacob
remofus
et
Pacem,
us
et
est,
"dulcis
via
est,
Non
(8.
Is.
Thren.m,
II
Cor.
12
vin
IT,
gaudii,
exercilalis
moista,
carnalibus,
cartabilis,
324
quietantem
genua
sunt
tissimum
modum
in
pit,
vobis
stis,
uua,
cum
erecti
retur
venl.
momentaneum
la
e
animee,
Propter
juste
actio
futuram
in
quae
animEP,
operatur
nunc
manibus
condigna»
super
virtuosis
in
Fiirfitudo
flammescant,
juxla
ad
insfabilis,
confertur
ciuis
id
caussp
sed
et
queum
vobis.
patiantur
riirsus
eum
id
est
peccatis.

Rom. vni.
18.
11 Cor. iv.
nobis. Et rursus: Id quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis no-
stræ, supra modum aeternum gloriam quæ revelabilitur in
12
Is. xxxv. 3.
Propter quod remissas manus, id est
pigras et tepidas affectiones, et soluta
genæ, id est fortitudinem qua ante steti-

ts, nunc debilitatum. erigit ad Deum,
id est, perficite ut caritatis affectus in
vobis flammascent, et ad codos vos suble-
vent. Fortitudo quoque animæ corrbo-

eret in vobis. Corporis etiam manus ac
genua debemus ad Deum levare, standing
ereti ad cum in oratione ac contempla-
tione, juxta illud: Leve musa corda nostra
cum manibus ad Deum in codos. Et gres-
sus rectos, id est opera justa. facile pedi-
bus vestris. id est ex interioribus virtuti-
bus animæ, quibus itur ad Deum. videlecet
ex fide, sre et caritate, sine quibus nul-
la actio meritoria est; ut non claudicet,
id est instabiles, vagus et in via Domini
nutans, quis uestrum erret ab ulimo fi-
n, magis autem sanctur a vulneribus
animæ, id est peccatis.

Rom. xvi.
18.
Prov. iv.
23.
Math. x.9.
Ibid. 8.

Rom. viii.
15.

Rom. xii.
14.

Ecc. xi.
15.

Gen. xxv.
29-31.
in lege naturae erant saecratores, et speciali
vestes habebant, quibus tempore
saecratorum utabantur; habebantque duplicem
portionem in hereditate. Jus autem
primogenitura et dignitas saecratorii, spir-
nituale sunt hominum. Ideo Esau id venden-
do, incidit simoniam: non tamen Jacob,
quotium proprie non emit ea; sed sui
vexationem redemit, quotiam ex ordinac
tione divina ei debeatur primogeniti.

Itaque non sit aliquid vestrum fornica-
tor aut profanus ut Esau : Seiote enim
Jacob jam benedicto, cupiunt Esau here-
ditare, id est hereditaric possidere vel
sumere, benedictionem Isae. reprobatus
est a Deo, et ab impartatione beneficitionis
prohibitus. Verum tandem in Genesi legitur
Isaie benedixisse Esau filio suo, sed non
benedictione primogeniture, quam Esau
primo et principaliter postulavit. Non enim
invenit penitentiae locum ad recuperandum
anissam benedictionem, quam
quam cum laecrnis iniquisset eam, id
est penitentiae veniam seu benedictionem. C
Non enim ex amore justitiae vel vera
contritione proflexerunt laecrime illae, sed ex
temporalis damni mortalre, vel indignaci-
one sive ranore. Simili modo de Auio-
cho scribatur ; Orabat seceestus Dominnm,
a quo non esset misericordiam consequen-
turum. Neminem tamen Deus repellit, si

Eccles. 12, recta intentione convertatur ad eun. Quis
enim invocavit Deum, et despiet eum ?

Deinde assignatur Apostolus rationem, cur
nullus deesse debeat gratia Dei : eo quod
nova lex sit lex pietatis, amoris et gratiae ;
vetus autem lex, erat lex timoris, rigoris
et mortal. Non enim accessistis ad tracta-
bitum, id est palpabilum, et accessibilum
motu corpore, signum, qualis fit ignis
ardens in monte Sinai tempore dationis
legis antiquae. Nec accessistis et ad taur-
binum, id est ventum vehemens qui
fit eum grandinio pluvia, et caliginem,
id est ignis tenaxostatem, et produ-
ibilium, id est ingentem tempestatem, et
tubar sanitum, qualis audirebat in mon-
te Sinai, et voceis verborum, id est
cum angelis loquentis eum Moyses. De his
numque legitur : Ceperunt audiri toni-
tra, et micare fulgura, et unhas den-
nissima opernit montem, elangor quoque
buceiae vehementius perstrepebat, totus-
quem mons Sinai funigabat. In his quippe
terribilibus data est lex, ad significan-
dum ejus rigorem. Quam procedam et
voceis qui audierant, videbiet filii Israel
perterriti, eussuerunt se, suam infirmitatem
allegando, ne eis fieret verbum immediate
ab angelo loquente in persona
Dei, sed a Moyses, dicentes : Loquere tu
nobilis, et audienus; non loquator nobis
Dominus, ne forte moriamur. Quid enim
est unum caro, ut audiat vocem Dei lo-
quentis de medio ignis? Ideo subditur :
Nou enim portabant, id est, sustineere
et audire non poterant, quod diceretur, id
est verbum angelum eum Moyses terribiliter
loquens. Et si bestia tetigerit montem,
lapidabatur, id est, hoc quoque dictum
fuit a Deo per angelum et per Moysen ad
populum, quod si bestia tetigerit montem
Sinai, transuedo ultra terminum praeli-
xum, lapidibus obrueretur. Hoc dictum
fuit etiam de hominibus. Et ita terrible
erat quod dicerabatur in monte Sinai. Moys-
es dixit : Exteriorus sum corde, et tre-
nobundus in corpore. Multo magis ali
formidabant. Hoc Moyses non legitur di-
xisse in datione legis; sed in visione rubi
ardentis estendit se territum, absconden-
do facien suam, quotiam non audiat
resippiere contra Dominum.

17 De qua ostendit Apostolus, quod non
sumus sub lege timoris, sed amoris et
gratiae : id est gratia nobis parata est, unde
subjugantur : Sed accessistis per baptis-
tum susceptionem, ad Sion montem, id
est Ecclesiam militantium, quae in altu
contemplantium, Sion enim interpretatur
speculatio. Ecclesia vero mons dietur, propter
vitae et gratiae eumtiam. Ac-
accessistis quoque per spem et ad victo-
tem Dei vivens, Jerusalem cedendo, id
est Ecclesiam triumphan, et multorum

20

22
millium angelorum frequentiam, id est frequentem multitudoen. Nunc enim sper-ratis pertingere ad societatem angelorum, qui pene innumerable sunt, juxta illud :


Accessissique quoque per fidem et caritatiem et ad judicem omnium Deum, id est de Deum Patrem, cui ex propria auctoritate primarie competit judicare. Unde ait

Jonn. vn. 15, 50. Salvator : Ego non judico quemquam; est qui querat et judice. Tamen proscecutur judicis collata est Christo homini. Et spirituum justorum perfector, id est ad Spiritum Sanctum, qui facit atque inhabita-tat justos et perfectos, tanquam familiaris cum eis; et testamenti novi mediatorum Jesum, id est ad Christum Filium Dei, qui est mediinus dator evangelicae legis, inter

Ephe. vii. 14-16. Deum Trinitatem et homines medium, pacemque faciunt, et sanguinis adsersionem, id est ad participationem efficacem sanguinis merito sanguinis Christi, per quem mundamur a poena et culpa in Bapismo, quo adspergimur merito sanguinis Christi, id est infusione gratiae adsersionem, inquam, inclusus locutum quam loquitur effusio sanguinis Abel. Sanguis enim Christi clamat et effect pacem

Gen. iv. 10. ac veniam; sanguis vero Abel, vindicatam et damnationem.

25 Videle ne recusat is locutem, id est, ne Christum in Evangelio vos exhortante an-dire spernatis. Si enim, id est quia, il-ti rebellis Judaei non effuerantdebitam poenam, recusantes, id est audire contem-nentes, cum qui super terram locutum

A eis, id est Moysen vel angelum loquentem in monte Sinai; multo magis nos, qui de colis locutem nobis, id est Christum in colo jam residentem et nobis in Evangelio locutem, avertimus, id est, per in-obedientiam a cordibus nostri repellimus, non evadentes pecorae condignas. Cujus Christi aev, id est potestas et sermo, movit terram, id est montem Sinai, qui tremere videbatur, tunc, quem lex dabatur. Vox enim angeli movetis tunc terram, dicitur vox Christi, quoniam in persona Dei, et per consequens in persona Christi loquebatur, quum ipse sit versus Deus, unde et ipse ait : Creditis in Deum, et in me cre
d medicines autem, id est pro tempore novi testamenti, Christus promissit, divens : Aduic semel, prater id scilicet quod ante fect in monte Sinai, hoc est in primo meo adventu; et ego movero non solum terram, quae mota est tempore passionis, sed et eum aerrium, quod insolito more motum est, angelis tempore nativitatis Christi apparentibus, et novo sidere radiante
C de colo, Christo quoque cum Sanctis innumerabilibus ascendent in celum. Quemadmodum autem per motum terrae intelligi potest motio et admiratio hominum ; sic per motum cordi intelligi potest ascensus atque descensus et admiratio angelorum, qui in primo Christi adventu frequenter apparuerunt, et vehementer mirati sunt de mysteriis Christi, dicentes in ascensione : Quis est istic qui venit de Edom? et, Quis est iste Rex gloriae?

Consequeretur exponit quem verba au-
deritatis inductae. Quod autem, Aduinc semel, dicit, id est, per hoc quod Prophecta hac duo connectit, Aduinc, et, Semel, declaravit mobilium, id est variabiliun rerum, scilicet elementorum et orbium, translationem, id est corruptionem, quantum ad statum et formas quasdam accidentales, seu transmutationem in meliorem statum, tanquam factorum, id est a Deo creato-rum. Idecirco, quum sint a Deo creati, pos-
sunt ab eo transferri in alium statum. Quod erit in die judicij. Ut manevant ea
que sunt, immobilia, id est, haec cadem in melius transmutata, in alterum perseverant: quia post diem judicem cessabit generatio et corruptio in rebus corporis. Vel sic: Quod autem, Adhuc semel, dicti, id est, per hoc quod de tempore gratiae loquitur, declarat mobilium translationem, id est cerimonialium velteris legis casationem, tanquam factorem, id est quasi ad tempus institutorem ad Deo, non ut semper durarent; ut mancat ea quae sunt, immobilia, id est, status, ritus, et sacramenta nova legis usque ad finem saeculi perseverent.

Itauque regnum immobile, id est eterne, suscipientes, modo in spe, suscepturi illud in re, habeamus gratiam gratum facientem, quemque serviamus, observando praeperata, placeat Deo, id est opera meritoria perpetrantes: serviamus, inquam, cuncta nuncius, in quantum est Domi-

**ARTICULUS XIII**

**EXPOSITIO CAPITULI TERTIO DECIMI: CARI<TAS FRATERNITATIS MANEAT IN VOBIS.**


---
eo repausetis, tanquam et ipsi in corpore morantem, id est, corporales necessitates quotidie sentientes, per quod experit est is quid illis necessarium sit.

Honorable convitum, id est honestum matrimonium, sit in omnibus volvis congregatis: ut tria bona matrimoni inventantur in volvis, viiidelicet fides, proles et sacramentum: et torus immaculatus, id est, non nisi alicubi pulchrae, discrepant. **Fornicatores enim simplici fornicatione, et adulteros, nisi penitenti, judicabit Deus judicio reprobationis aeternarum.** Ex quibus constat, quod actus matrimonialis possit esse sine peccato, et quod fornicatio simplici sit peccatum mortale. *Sint mores, id est actus et vita vestra, sine avaritia.* Avaro enim nihil est sedestis: et radix omnium maleorum est cupiditas. *Continentia presentibus, id est bonis jam habitibus, ut non studantis cumulare superfetare; sed habentes victum, et quibus tegamus, contenti simus.* *Ipse enim Dominus dicit in libro Josue, quod ad litteram dicitur ipsum Josue, moraliter autem unique in Deo sperantia* : *Non te deseram quis tibi necessaria tribulum, neque dereliquam in adversum, huc et Christus in Evangelio ait: Sei Pater vester quia his omnibus indigetis. Quærite ergo primum regnum Dei, et hic omnia adiicientur vobis.*

**Eccles. x, 9.***

*Tim. vii.*

**Ibid. s.*

*Josue i, 5.*

**Matth. viii.*

*Ps. cxix. 6.*

*Rom. viii.*

*Ps. cvii. 9.*

*Coloss. ii.*

*Ps. i. 3.*

*Habemus enim altare de quo edere non habent potestatem qui tabernaculo describunt.** Altare istud intelligi potest corpus Christi, vel crux in qua Christus oblatus est, vel materiale altare ecclesiae. De corpore autem Christi, vel de altari et cruce,
id est de sacrificio oblato in altari materiali in quo Christus quotidie immolatur, vel in cruce in qua oblatus est secul, non habent potestatem, id est licentiam, manducandi, qui tabernaculo deserviunt, id est, cultui veteris Testamenti, seu observationibus legalibus quae fiant in tabernaculo, dedunt sunt, volentes observare legalia simul cum Evangelio. Tales enim consentur heretici: ideo sacramentum corporis Christi manducare non possunt. Unde constat quod eae legales non prosunt, sed optimum sit gratia stabiliri cor: quod fit in participatione corporis Christi. Quod deinde probat Apostolus per allegoriam veteris Testamenti, seu figuram hujus rei significativam.

Quorum enim animalium, seilicet hirci 
Lett. xvi. et vituli, qui in die Expiationis offerebantur solennter infa castra. Infecter sanguis quod peccato in Sancta per pontificem. Horum quippe animalium sanguinem in forset cumsumm sacerdos in Sancta ascetorium. Horum quoque animalium corpora, id est carnes oblatae, cremauntur extra castra. Non enim licuit alieni his carnisibus vesci, quoniam pro peccato pontifices erant animalia ista oblatae: propter quod carnes eorum combuercirant omnino extra castra. Porro hicurus et vitulus praefiguraverunt Christum pro nostris peccatis oblatum, et similitudine carnis peccati indulunt. Quod vero pontifici tuliit sanguinem illorum animalium intra Sancta ascetorium, signavit quod per sanguinem Christi patfactus est aditus regni coerorum. Combustio autem corporum, praefiguravit quod Christus extra portam patetur. Sed quod sacerdotes vesci non poterant carnis illis, significavit quod Judaei legales inhaerentes et tabernaculo deservientes, non habent potestatem edendi de altari nostro, videlicet participando corpus et sanguinem Christi: propter quod declarandum introduxit Apostolus hanc figuram legalem. Propter quod, id est, quia corpora animalium illorum cremabantur extra castra, idicreo ut figuratum corre-

A seonderet figure, et Jesus, ut sanctificaret, id est, a peccato purgaret gratiamque conferret. per saum sanguinem, id est pretio sanguinis sui, populum, id est genus humanum, extra portam Jerusalem passus est, seilicet in loco Calvariae. Nunc tamen locus ille intra Jerusalem recellificatam includitur.

Ecceamus ergo grossibus mentis, videamur credendo ad diligendo, ad eun extra castra, id est extra propria corpora, ca spiritualiter mortificando. Qui enim sunt B Christii, ait Apostolus ad Galatas, carmem suam crucifixerunt cum vitis et concepi- scientes. Et: Qui in carne sunt, Deo placere non possunt. "Improprierunt ejus portentes, id est, passioni ejus nos conformantes, et crucee nostram quotidie post ipsum Lab. xvi. hajulant, patiendo libenter pro Christi amore omnia dura atque adversa. Non enim hæmatum hic, id est in seculo vel corpore isto mortali, momentem civilitem, id est stabilem mansitionem. Velox namque est depositions tabernaculi nostri; et..."

C nec diem scimus nec horam, quemadmodum scriptum est: Nescio quando sub sistam, et si post medium bollat me factor meus. Et cursus alibi: Dies nostri quasi umbra super terram, et nulla est mora. Sed futurum, id est cœlestem civitatem ac patriam Beatum, inquirimus. De qua in Apocalypsi legitur: Civitas non eget sole neque luna: nam claritas dei illuminabit eam, et lucerna ejus est Agnus. Per ipsum ergo, id est, quatenus ad hanc civitatem futurum perveniamur. Deper ipsum Christum mediatori, advocato atque pontificem nostrum, offerimus hostiam laudis, id est orationem devotam, obedientiam promptam, et divini auspicii laudationem, suoper, id est omni hora convenienti ac debita. Deo Trinitati, qui ait in Psalmos: Sacrificium laudis homon. Ps. cxvi. orificabat me. De tali sacrificio scriptum est et alibi: Salutare sacrificium est, atque tendere mandatis, et discedere ab omni iniquitate. Quod autem deuit hostiam laudis, declarat: id est fructum, hoc est ser-
monem, nostrorum laborum contentium nomini ejus, id est, sanctum Deum, quemadmodum in Prophetia legitur: Tollite volubescum verba, et diete ei, Redemptus vitulos laborum nostrorum. Et in Psalmo: Confitebor Domino nimis in ore meo.

16 Beneficentia autem, id est liberalitas et bona operationis in alios, et commutatio, id est caritativa communicationis honorum vestrorum spiritualium, nolite oblicisci, sed opere exercete. Talibus enim hostis, id est operibus ad Dei honorum exhibitis, prouercetur, id est, pro praeem B acquiritur, Deus, quum sint opera meritoria vitae aeternae. Obedite praepositis, id est praefatis ac superioribus vestris, Christi vicariis, corum preeepta servando, et subjacet e illis, reverentiam exhibito. Ait enim Salvator suis vicariis: Qui vos audit, me audit; et qui vos spernit, me spernit. Ipsa enim pervigilant, id est, de vestra salute solliciti sunt, quasi rationem pro animabus vestris redditori Christo. Ut cum gaudio hoc faciant, id est, laetanter pro vobis pervigilient, adspicientes se non inaniter desudare pro vobis, sed de vestro profecto gratulentur. Maxima quippe consolatio boni praefatis, est digna conversatio subditorum, prout Joannes in tertia sua testatur Canonicana: Majorem horum gratiam non habeo, quam ut audiam filios meos in veritate ambulare. Cum gaudio ergo hoc faciant, et non gemenes. id est non desolati propter rebellionem et ingratiitudinem vestram. Hoc enim expedit obis, id est, in hac obedientia et subjectione salus vestra consistit. Melior namque est obedientia quam victima, et ausculata magis quam offerre adipem artem: quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi seclus idololatriae, nullae aequiscere.

18 Orate pro nobis, Ecece Paulus confirmatus in gratia, petit ab inferioribus orationis suffragium. Nemo ergo adeo magnus aut sanctus sit in propriis oculis, ut spernat aut negligat petere orationis auxilium a proximis seu subjictis. Insuper mani-
ENARRATIO IN CAP. XIII EPISTOLE B. PAULI AD HEBREOS. — ART. XIII

in quo dudum vinetus jacebat; cum quo. A si celerius, id est festinauter, venerit ad me, video vos, visitando vos cum eo, si Deus sic dederit. Salutate omnes prepositos, id est praepatos vestros, et omnes sanctos, id est viros perfectos inter vos existentes. Ex hoc elicitur, quod praesentem epistolam scripsit communilati seu inferioribus, non rectoribus, quia fortassim non indigebant. Salutant vos, id est, beatitudinem robis dicunt et optant, omnes fratres, id est Christiani, de Italia: ejus metropolis est Roma. Ex quo patet ex Roma hanc scriptam esse epistolam. Gratia gratum faciens finalis et consummat, sit cum omnibus robis. Amen. Ipsa enim est donum supernaturale, ad supernaturalem finem perducens, quam solus Creator infundit, qui est super omnia Deus sublimis et benedictus. Amen.

FINIS COMMENTARIORUM IN EPISTOLAS B. PAULI
ENARRATIONES

IN SEPTEM EPISTOLAS CANONICAS

IN ACTUS APOSTOLORUM ET APOCALYPSIM
D. DIONYSII

GARTUSIANI

ENARRATIONES PIÆ AC ERUDITÆ

IN SEPTEM EPISTOLAS CANONICAS

HOC EST

B. JACOBI; B. PETRI I, II; B. JOANNIS I, II, III;

B. JUDÆ

IN ACTUS APOSTOLORUM ET APOCALYPSIM

AD QUAS ABIEGIMUS VELUTI QUODIAM COMPLEMENTUM
TRIA AUCTORIS NOSTRI OPUSCULA :
ENARRATIONES SUPER SEPTEM PSALMOS POENITENTIALES.
MONOPANTON, EPITOME TOTIUS BIBLIE

EX EDITIONIBUS COLONIÆ

(S. T. N.) MDXXV: PETRI QUENTEL, MDXXXIII; ITEM MDXXXVII; ITEM MDLXV;
HEREDITAM JOANNIS QUENTEL CEI GERVINO CALEXIO, MDLXV.
ILLUSTRISSIMO PRINCIPI, OPTIMOQUE CHRISTIANÆ FIDEI ET RELIGIONIS ASSERTORI, CAROLO, GEL)oRE ET JULIE DUCI, ZUTPHANIE COMITI, GRONINGI, FRISLEQUE GRONINGENSIS, GOYORDLE, DRENTLEQUE DOMINO, LAMPERTUS PASCUALIS CARTUSIANORUM APUD CONFLUENTIAM RECTOR, S. D.

EQUIDEM Patrum nostrorum publico nomine suscepi jam pridem negotii hujus, quo Dionysii nostri doctissimi amplissimique theologorum primam paramus editionem, plurimum feliciter me præstitisse arbitror, illustriissime Princeps, quod mea illud recommendatione praecipue factum esse videtur, ut eum benigne animo, neder in suum patrocinium susceperit Clementia tua, sed et auctoritatis sua diligentia statim adhibita sedulo curare continent, ut theologorum Coloniensium linea et examinatione correctus, quam emendatissimum prodict in lucem: in hoc scilicet functa veris et diligentia statim adhibita sedulo curare incipit. et theologorum Coloniensium linea et examinatione correctus. Nam et Dionysius ipse hacfeuns sui Clementias non satis cognitus (jamvis esset, tamen ad primum recommendationis nostrae indicium, visus tibi est, quo admirationis tua, patrocinii tui officinm sibi velutidebitum exigere: nam quoniam honestatatem divini Numinis benignitatem assecutus est, ut post edita ejus opera, tibi ditionique omni tue non parum inde splendoris ac glorie accessum esse spares, impro non dubites. Quandoquidem ex corum lectione, et veritas Evangelii plurimum elucidabitur, et Christianæ Religionis nervi (jam miserum in modum et vehementer effuminati) suum robur et firmamentum recipere magna ex parte possint. Ex qua tam sancta verque christianae speculatione tua, quid alud nobis existimare licet, quam eum opinionem esse verissimam, quae de tua Clementia jam pridem apud omnes bonos habetur, si quemquam atimum, te scilicet esse Principem reipublicæ christianæ bono natum, et divina qudam providentia, ex tam multis magnisque periculis creptum, conservatunque haec a gius, velut alterum David? qui quom ab omnipotenti Deo ad huc destinatus esset utrigeret gloriam dominus Israel, et eripere eos de manu Philistinorum ceterorumque hostium omnium, ab ipsa adolescentia per omnes virtutum gradus, mirabilis rerum eventu jactatus, aspera multa pertulit, adversis rerum immersabitis mundi, omnia fortissimo ferebus animo, se ipso semper major ac melior evasit. Nam quom esset filius
Isai, privati cujusdam viri Bethlehemitae, et minimus natu, et parvulus adhuc, propter innatas ac ineditas sibi virtutes, a Domino Deo electus in regem, et per Sanuelem prophetam in medio fratrurn sornor um inmutus est. Ne respicias (ait Dominus ad Samuelem) viullum ejus et altitudinem staturae ejus, quoniam abjeci eum: nec enim juxta intitulun hominis ego judic6. Homo videt ea quae apparent, Deus autem intuetur cor. Et tu, Princeps clementissime, licet ab antiquissimo generousissimoque regum stenmate tam paternam quam maternam habeas originem, nonne tam in ipso statum vivendi primordio, id est puertitia tua, ita supplementis, ita humilitatis, et veluti auctores fui, ut nulla major dominandi aliquando et recipienda hereditatis ditionisque paterna spes reliqua superesset tibi publice nato Principi, quam ipsi David homini privato erat regnum illud suum possidendi? Divino videlicet Numinis sic disponente, ut ad fortissimi sanctissimique regis exemplum ab ipsis fere inuomabiliis mox efformaveris, tu cujus vita quandam ubiique imagine ejus praec se latura esset. Nam si paulo proprius introspicere velinus ea quae per omnem vitae cursum, et ante et post receptam ditionem paternae potestate vel gerus, vel sustinemeris, videbatur querniam veluti reactus David referre. Omnia enim periculos, ærumnus, persecutionibus, horrida scatent; omnia rursus subitan quandam et desperatam, vel victoriam vel sublem habent; et quam in tranquillo jam sepe res esse videtur, subita querniam tempere stas exorta, conturbat omnia: in qua tu licet huc illeque factus, inconcussum eveni robur tamem fortissime servans, David te prudensimmen, et rebus labantibus ubique prae sentum, continuo atque indefesso fortitudinis officio prae stisti. Et quam pacem optares, pacem quæres semper, bellum tamen sepe coactus es suscipere, ut verissimiim hoc esse in te appareat quod quidam ecclis: istud, 18. Vida filium Isai, fortissimum robore, virum bellicosum, prudentem verbis, pulchrum adspectu; et Dominus est cum eo. Ex omnibus enim istis veluti manfragiis, per varios casus, per infinita pene rerum discrimina, admirabili quaedam animi prudentia et fortitudine, enastasi, emersisti ad hanc justam ditionis tibi debite potentiam, cuju robur et vires ad Ecclesiae sanctae Christianae defensionem, caeremoniarumque ejus optimae institutorum conservationem, tam diligenter adhibes, tam acriter exerces, ut nosquam minus neceant, nosquam minus audaces, quam in tua ditione, pessimi isti omnis honeste, religiosae ac Christianae vitae perversores, heretici Lutherani. Nam majorum tuorum christianissimorum semper Principum vestigiis insidientes, ab ipsis mox exordiis persequi eos acriter et propulsare cepisti, atque ita haetenius compescuisti, ut
instar sacrae enjusdam auncorae, nobis fuerit constantia ista vere sancta: ad quam apud inferiores frotissimum Germanos, beati Petri navicula, atque adeo omnis christianae Religio, in procellose hoc simulaturn factiosorumque opinionum pelago fluuitans, stabilita sit. Optimo igitur jure vehementer gratulandum est Dionysio nostro, quod ei contigit sub tanti Principis nomine, primam suam experiri editionem. Videtur enim haec genus delituisse intra domesticos parsides, non ansus sine celebri aliquo patrono in publicum prodire, hoc preservit iniquissimo saeculo, quo optima quaque malignis haereticorum dentibus laceratur. Non enim veterum doctissimorum sanctissimorumque scriptis hodie parcitur, quantumenque licet ab Ecclesia orthodoxa recepti et approbati fuerint. Nunc vero patrocinii tui illustrissimi auspicio et auctoritate in hac etiam omnibus, omnibus examinandum, securo alque intrepido exhibet animo, nullas xenorum veritatis obtrationes, sed efficaci tuo fidelique patrocinio confidens, non dubitat causam suam superiorem fore apud omnes fidei christianae cultores et praeides. qui facile ex ejus tectione intellecturi sunt quanta in eo celestis gratia et divini Spiritus fuerit dona, quius potuit qua pane admodum et doctissimi sanctissimi vix assequuntur viri. Nam quum se totum Deo dediderat, solitariam hanc vitam ad institutionem nostram consuetudinem quasdam, vitius omnibus ilia dominatus est, ut munquam suo indulgens appetitu, pravis vinceretur affectibus, neque cognitiones sua servirent vanitatis, sed haberet constantem et superantem omnium mentem. Dei timorem praeposens semper affectibus, omnem suam cognitionem actionemque dirigens ad normam legis divinae, liberamque servans mentem, non permisit volupiam dominus quidquam in ano suum potestatis habere. Quam enim moderato sit usus indumento, et quam frugali mensa, normal hi quos socios habit et collatoratores in ipso virtutum certamine. Certe talis ejus cibus, talis sepe potus fuit, ut mirarentur eum illis vitam sustinere posse. Porro, si quis vitam ejus diligenter consideret, et ex tanto operum ejus acervo, quem in omnes et singulos sacri veteris et novi Testamenti libros divino quodam spiritu et ingenii clarissime scriptis et concessit, aestimare velit actiones ejus quotidieas et expendere, videbit clare eum cum Prophetis et Apostolis consuetudinem habuisse continuam, transivisse sine mora a Moyses quidem ad Isaianum, ab hoc vero ad David, et ab eo rursus ad Joannem, ad Paulum ecelesique omnes sacrarum litterarum scriptores. Atque ilia solitariam ducens vitam, unquam tamen solus fuit, omne suum animam component consiliunquie dirigens ad mores Apostolorum et Prophetarum, ut minum non sit eum in Dei cultu assidue, sic orando, legendo, scribendo, semper occultato, vult alterum Paulum in terris celestibus perficitum houis, cum angelis sepe colloquiam habuisse: id quod de eo non dubium sed manifestis sepe argumentis verissimum esse communi est. Qua ratione factum est, ut cognominem sibi divinum illum Dionysium Areopagitum ubique scriptis et vita expresserit. Nec enim humilium quidquam, aut divine minus de angelorum hierarchiis, ecelesique celestibus sensit ac scriptis. Quanquam Dionysio noster, vel potius tuns, quantus et quom mirabilis ingenii, doctrinae et sanctitatis fuerit, ex eo vel clarissimum esse poterit, quod summis illis, et philosophis, et theologis, reverendissimus Pater Nicolaus de Casa cardinalis, quum legatum aeger per
Germaniam, et in Dionysii colloquiurn familiariter se insinuasset. provocatus scilicet fama ejus, ita cum admirari, ita colere mox cepit, ut ea consuetudine quam plurimos cum eo dies in Ruramenuda habuerit. non satiatus, invitum licet et relictantem, ex monasterio veluti abreptum, aliquot menses secum duceret comitem. Quæ fuerit interim, et quam docta, quam sancta inter eos colloquia, quamque omnium virtutum, doctrinarum, christianæque probitatis, et philosophiae collectatio pene divina, ex ipsis eorum scriptis et vita facile licebit existimare. Ergo talis ac tantus quum sit recens iste ac novus cliens tuus, Dionysius noster, spero fore ut sanctam istam et vere christianam, quam in eo posuisti, spem et fiduciam optime tueatur, juvetque mirabili quadam efficacia et prouoewat tum hoc sanctissimum ac vere necessarium defendendæ et conservandæ Religionis propositum. In quo Clementiam tuam illustrissimam, cum omni victoria et triumpho sanam, alacrem et longævam in hoc mundo regere, et post hujus vitæ cursum feliciter peractum, cum angelis suis et Sanctis gaudentem in sæulis, et beatam perpetuo vivere faciat omnipotens Dominus. Ex Cartusia divi Beati apud Confluentiam, die mensis Decembris vicesima septima, anno salutis nostræ MDXXIX.
PROCÉMUM

COMEDITE, amici, et bibite; et inebriamini, carissimi. Cant. v, 1.

Deus omnipotens et aeternus, qui cives superælestis Jerusalem sui ipsius clara per speciem cognitioine alit et satiat, cives hujus in terra peregrinantis Jerusalem, militantis Ecclesiae, non relinquit impastos: ino multiplici cibo ac potu eos recreat et confortat, atque interim etiam gratioso inebriet in praesenti. nempe sacramental corporis et sanguinis Christi refectione, cibo bona operationis, pane lacrimarum, pane vitae et intellectus, et aqua sapienfie salutaris. Denique, inter spiritualis cibos et potus quibus caelitus pasciur in hac vita, locum habet sublimem sacra Scriptura. quæ hoc facit in anima quod materialis cibus et potus agunt in corpore. 

Corporals enim cibus et potus primo conservant hominem in esse naturae, ne per coisuniptionem humidi radicalis a calore naturali, protinus moriatur. Sic sacra Scriptura, suæ selectione, audijione, medilatione, informatione, conservat hominem in esse gratiae et virtutum, ne per consuniptionem roris supernaturalis, videlicet sanctæ ac meritoriae compunctionis, lacrimosæ devotionis, caritativa et pie affectionis (de quo rore loquitur Isaïas: Ros tuus, Deus, ros dulcis), a calore concupiscientiae sensualis et passionum fervore, anima spiritualiter moritur, pecatis succumbens. Hinc quippe, Beati qui audijunt verbum Dei et custodijunt illud. Ps. lxxvii, 31. Quia non superanit impetu passionum, nec vitiorum dejecturum impulso, idcirco in specie, inchoatione, et merito sunt beati. Justitia nonaque elevat gentem; miseror vero populos facit peccatum. 

Secundo, materiales cibi ac potus perdeneunt hominem ad debitam quantitatem in longum, latum, atque profundum. Sic divina Scriptura facit hominem spiritualiter in altum crescer, per contemplationem divinorum et spem celestium premiornum; et in latum, per caritatis affectum, quæ unde se extendit, et usque ad inimicorum amplectum diffunditur. Propter quod Deo dixit Propheta: Latum mandatum tuum nimis; et Apostolus, Cor (inquit) nostrum dilatatum est. Dilatatur siquidem cor humanum, dum caritatis fervore perfunditur, omnium quæ cupit salutem. Et tum virtutum insistit operibus mente promptissima, siunt hoc ipsum expertus dixit vir sanctus: Viam mandatum tuorum ecce recurrì, quum dilatasti cor meum. Facit quoque Scriptura animam crescer in profundum, quia ad spiritualarem soliditatem eum perducit, ita ut constant fiat, stabilis ac matura.
in moribus, omnium vanitatum ac simulationum vanitatem ac levitatem dete-

stans, quemadmodum Paulus hortatur: Stabiles estote et immobiles, abundantes

in opere Domini sequeris. Hinc inpici sunt tantum patvis ante faciem venti: quo-
niam omnium tentationum passionum. viatorum. agitatione. hic inde moventur; nec

mente in Deo quiescant, sed inquieli sunt jugiter. Justus vero quasi fundamentum

teternum. Porro, quam homo hoc modo per eruditionem Scripturam in spir-

itualia adhuc. Inquit: Parvus, verum. Spiritu etiam vivit, quammore sancto. In pre-

sum. Deo simulationum immobiles, i. e. spir-

putus spiritualiter se

Scriptura potus

Quis

Plenitudinem,

Ghristi?

sinceri

Ghristo

exemplum.

..." omnibus.

Gaudete quibus in

Non

iTim., 5.

''iPetr

'".

Prov.x,i5.

'A

Ps.

vaium.

flom.

icor.

Sap.

I

IV,

..." nolite

vires

spiritualia

animam

lo.

nihil

Sed

deglutiatur

ad

nem

Omnis

pollicendo,

Insuper,

Insuper,

Insuper,

Insuper,

..." Quia

per

Scriptura

nunc

justitia

et

in

timete

paratus.

propterea

reparand, tristitiam paratus.

duiii

omni

omninm

materiales

et

materiales

ad

reducit:

ilius

et

ac

tieinando,

in

quemadmodum

delicias

in

Hugo

Scriptura

secundum

et

sacra

vestigia

ait

et

fugat,

ubi

habet

delicias

in

PS.

cn,5.

Ps.

cn,5.

Sap.

vn, 29.

21.
contra tentationes confortat, nihil hominem ad omne opus bonum et sanctum laborem sic excitat et inflammat, ut studium sacrae Scripturae. Hinc in Scripturis libenterissime exerceri debemus, et ejus intellectui est diligentissime insitendum.


Præterea, istæ septem epistolae merito appellantur canonicae, tanquam ad Scripturam canonicae veraeceptor pertinentes, et propter dignitatem auctorum earum, qui omnes fuerunt sancti ac divini Apostoli. Qui in suis scriptis a Spiritu Sancto infallibiliter dirigebantur : propter quod eorum scripta ad canonicae spectant Scripturam. Dicatur quoque canonicae, id est regulares, quia in eis revera sunt saluberrimae atque certissimae regulae cedendorum et agendorum. Et quamvis propter has rationes etiam Pauli Apostoli epistole possent dici canonicae, convenientius tamen nomen istud reservatum est istis epistolis, eo quod a diversis auctoribus sint conscriptae, et ita ab uno eorum commune nomen sortiri nequabatur. Idecirco commune aliquod nomen fuit eis attribuendum, nomen utique venerabile et condignum. Epistolae autem Pauli ab uno suo auctore et conscriptore rite denominatur.

Harum itaque septem epistolam expositioni nunc intendendum est diligenter, quantum Spiritus veritatis, supersanavissimus et adorandus Paracletus, praestare dignabitur.
ENARRATIO
IN EPISTOLAM CATHOLICAM
BEATI JACOBI
ENARRATIO
IN EPISTOLAM CATHOLICAM
BEATI JACODI

ARTICULUS PRIMUS

EXPOSITIO PRIMI CAPITULI: JACOBUS, DEI ET DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SERVUS.


Haec Jacobus iste sanctissimus, Judaeorum conversionem ac gubernationi specialiter deputatus, hanc Judaeis scripsit epistolam. Et in hoc sua patet profunda humilitas, quod scilicet quum esset famosisissime astantissimus et consanguineus Christi (utpote qui filius erat sororis virginis Mariae Christifere, et primus, ut dictum est, Jerusalymitarum præsul), non tamen Christi apostolum se appellat, sed servum: servum utique, non servitute servilis, sed filialis timoris. Quis servo in Evangelio dicitur: Euge, serve bone et fidelis, etc. Si quippe et Christus, quem Mat. xxv. 21, 22. replevit Spiritus timoris Domini, servus Is. xvi. 3. Dei secundum assumptam naturam vocatur, juxta illud: In scientia sua justificantur ipse servus meas plurimos, et pecatum eorum portabit. Denique Jacobus opportune vocat se servum Christi, non apostolum, quoniam scripsit Judaeis, qui ad superbia proni erant, et contempserunt gentiles, atque ex gentilibus converso

Act. xvi. 17; xvi. 13; xvi. 43.

Galat. u. 9.

Bis us idem

B. Act. x. 28.

C. Act. x. 28.

In mancipio, et damnatur superbia nostra. Quia si aliquid sublimitatis competit nobis, hoc pronomus manifeste directe aut indirecte, explicite sive implicite; quod vero imperfectionis, vitii aut vilitatis nostræ est, subicissum.
Porto quod ait, Dei et Domini nostri Jesu Christi, potest exponi dupliciter, sicut et transitive, et intransitive. Potest enim ad eamdem referri personam, ut sit sensus: Jacobus servus Jesu Christi, qui est Deus et Dominus noster: de quo in Ioanne legitur, Hic est verus Deus et vita aeterna; et alibi, Vocavit nomen ejus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis. Potest quoque ad distinctas personas referri, critique sensus: Jacobus Christi Domino nostri, et Dei, id est Patris aeterni, ejus Christus est Filius: ejus et Christus in Spiritu sancto vocatur, pront homo, in quantum plenitudine gratiae unctus est ab

Ps. xlv, 8. co. juxta illud in Psalmo: Unxiti te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae. Unde et ait sacrata tissimus princeps Apostolorum: Jesum unxit Deus Spiritu sancto et virtute. Et

Act. x, 38. apud Lactam habetur: Responsum acceptit Simeon a Spiritu sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Dominim. Et rursus, ubi recitatur Christus interrogasse Apostolos, Quem me dicunt homines esse? Petrus legitur respondisse: Christum Dei. Insuper non solum a Patre unctus est Christus ut homo, sed ille a Spiritu sancto, secondum quod ipsemet protestatur: Spiritus Dominii super me, quod non me superno superbeneficet Trinitatis ad extra sicut indivisa, Christus homo a se ipso, prout Deus est, unctus est. Ideoque, dum ipse vocatur Christus Dei, nomine Dei intelligi potest non solum persona Patris, sed et Deus Trinitas, ac quodlibet inreatae Personae: quamvis usitatissimum est magis et magni proprie dicatur Christus Patris, quam persona alterius. — Si exponatur primo modo, tunc per verba ista destructur haeresis impissimi Arii, deitatem Christi negantis. Si secundo modo, per ea destructur perfida eonemmati Sabellii, qui Patris et Filii unam dixit esse personam.


B note a Judaea translati, incredulis, ut ultra montes Caspios constitutis. Et respondendum, quod ex decem tribus aliquis remanerunt in Judaea, et crediderunt in Christum. Similiter ex tribu Juda et Levi ac Benjamin multa multa fuerunt ad Christum conversa, ut patet in Actibus: ubi et Lucas evangelista testatur, quod etiam multa sacerdotum turba obediebat fidei; et quod erant in Jerusalem habitantes Judaei, viri religiosi, ex omnibus nationibus sub coelo est. Ex quibus plurimi sunt confessi usque ad paulo post, Stephano protomartyre lapidato, sunt ab obstinatis incredulisque Judaicis ab Jerusalem pulsati, et per regiones Judaicarum atque Samaritanarum, et per alia loca diversa dispersi. Ex qua dispersione non minorata, sed aucta fini evangelicis fides, quia dispersi undique praeliocabant. Hinc in Actibus habetur: Facta est autem in illa die persecutione magna in 1, 4, Ecclesia quae erat Jerosolymis, et omnes dispersi sunt per regiones Judaicarum et Samaritanarum, praeclare Apostolos; et qui dispersi erant, pertransibant evangelizantes verbum Dei.

Ex praedictis constat, ineptam esse expositionem dicentis, quod Jacobus scripsit dispersis extra terminum Judaeae, ita ut eis non scripserit qui intra Judaeam erant dispersi, et quod illos potuit verbo docere. Ioae dicendum, quod non potuit illos verbo docere, qui per tam diversas urbes, regiones et distantias dispersi erant. Nec Jacobus iste leguit passim extra Jerusalem ivisse ad praedicanum. Nec
sequitur: Potuit eos verbo informare, ergo non docuit eos scripto: quoniam etiam informatio per verba vocalia efficaciior sit quam per verba scripta, tamen instructio per scripta perseverantior perpetuatur, atque ad posteriorum quoque magis manet memoriam. Unde Paulus apostolus multos instruxit per epistolam, quos et ante et postea docuit verbis. Joannes quoque apostolus ab exilio Patmos reversus, scripsit Evangelium iiis quos et quotidianis instruxit sermonibus. Sic et Lucus in exercitio Aetum Apostolorum, insinuat se ei Aetus Apostolorum Evangeliumque scriptississe, puta Theophilo, quem et verbum educuit. Insuper Marcos scripsit Evangelium summ Romae, regatus a fidelibus ibi, qui non solum a Marco, sed etiam a principi Apostolorum Petrus quotidianis edocentur vocifer, Matthaeus etiam Nubianos verbo instruxit ac scripto.


Itaque, fratres mei: fratres utique conformitate naturae specificae, ac identitate originalis propagationis humanae; fratres quoque fide et religione, et quia ejusdem Patris celestis filii adoptivi, atque ad candum hereditatem supernam vocati. Propri quod quotidie dicimus: Pater noster qui es in coelis, adventiat regnum tuum, hoc est, ad celestis regni participationem nos provehe, ut aspicientur ex nobis muni celestis ac triumphantis Jerusalem, et regnum impelatur celeste. Frater ergo nos invicem diligamus, nec unum alium aspicientur. Scriptum enim est: Nuncquid Moloch, non pater unus omnium nostrum? Nuncquid non Deus unus creavit nos? Quare ergo despiciat unusquisque fratem suum?

Sic ergo, o fratres, omne gaudium existimare, id est, perfectam jucunditatem judicale consistere in hoc: quum in diversas tentationes incideritis, id est, in multas et magnas tribulationes et adversitates veneritis. Quoniam, quotvis tribulationi in se ipsa amara sit et pronalis, tamen multipliciter utilis est, et fructuosa quam maxime: ideoque cum gaudio spirituali est acceptanda et sustinenda. Si enim Dei intuito et amore aquamiter toleretur, purgat a vitii, disponit ad gratiam canque auget, et virtutes augmentat, et Christo proper nos passo patientem conformat. Est quoque signum probable praedestinationis aeterna, et fationis adoptiva, ac dictionis Dei ad hominem, Deo testante: Ego quos amo, arguo et castigo. Sed et per eum a futuris eripium puris, et ad beatitudinem plenorem compendiosius pervenimus. Quum ergo fructuosissimum ac saluberrimum sit, in presenti paterno castigari, multipliciter tribulari, adversitatibus exerceri, corripit et tentari, dummodo patienter feratur: nomine insipientiae et nimiae imperfectionis, imo
insaniae est indicium, quod nolumus adversitatis, correctiones, tentationes, correctiones libenter sufferre, sed statim irascimur, indignamur, turbamur, dejeicumur, imo vix pro peccatis et excessibus nostris corripi ac corrigi volumus? quum tamen princeps Apostolorum dicit: Hae est gratia, si propter conscientiam Dei sustinet quos tristitias, patientis injuste. Quae enim est gratia, si peccantes et colaphizatis sufferitis? Si autem beneficientes sustinetis, hae est gratia apud Deum: in hoc enim vocati estis. Hae est christiana sapientia altitudine, haec Christi doctrina, in adversis sicut in omnibus divitiis gloriari, sique Salvatoris sectari vestigia, qui ait: Beati estis quum maledixerint vobis homines, et perceputi vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me; gaudeite in illa hora et extultate, quomiam merces vestra copiosa est in coelis. Sic igitur omne gaudium existimatis, id est, omni gaudio dignum arbitramini, diversas tentationes incidere, et eas aequanimitatem sustinere: quia per hoc spiritualem consolationem in via, et plenam felicitatem in patria promeretur ac obtinet hostes: imo teste Apostolo, non sunt contingae passiones hujus temporis ad futuram gloriam. Etenim futura mercedis ac gloriae comparatione, omnis tribulationi in hac vita est modicumissima repulenda, juxta illud: Id quod in praesentia est momentaneum et levae tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis. Quum ergo infirmi patientur se uri, securi, incidii pro transitoria sanitate, quid est quod adversa perpeti designamus pro aeterna salutem?

Recite itaque diceruit Salomon: Qui impatientis, est operatur stultitiam. Denique in tribulationibus maxime pronus est Deus misereri et parcare, quemadmodum ait:

Cum ipso sum in tribulatione, eripiam cum, et glorificabo cum.

Deinde subjungitur ratio cur tentationes seu tribulationes pro Deo, pro fide, pro justitia, sint cum gaudio perferenda. Scii...
san in magna abundantia et excellencia

potest, ille perfectus esse probatur. Unde hoc loco subjungitur: Patientia autem opus perfectum habet. Porro probatio fi- dei patientiam operatur, quia haec ratione fideles per patientiam exercerunt, ut per eam fides eorum, quam sit perfecta, probetur.

Sed quum multa sint virtutes patientia


Seeundum ratio hujus est, quia (ut scribit

huc loco Albertus Magnus) patientia habet opera sex, suo modo perfecta. Primum est, probatio hominis ac virtutum ipsius: quia, ut dictum est, patientia operatur probationem. Hinc religiosi a superioribus suis et a se invicem per quaedam adversa exercerunt consequerunt, ut quales sint com- probetur ac innotescat. Seeundum est, gau-
dium spirituale, exspectatioque habitiae.

Propter quod in Ecclesiasticum scriptum

Eccle. i, 29. est: Uspexi ad tempus sustinebit patiens, et postea eit ei reddito jucunditatis. Et

Rom. v. 3. Apostolus quoque: Gloriaeum, inquit, in tribulationibus. Per patientiam nuncque mercetur homo, etiam in presenti, divinitus consolari, quemadmodum Paulus factetur: Benedictus Deus qui consolationes nos in omni tribulatione nostra. Et iterum, 

Iib. 3. Sicut abundat passiones Christi in nobis, ita per Christum abundat consolatione nostra. Hoc est quod ait Psalmista: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tue latificaverunt animam meam. Sed hane consolationem quidam per patientiam et murmurationem suam auferunt sibi. Idcirco in

Job xvi. 11. Job scribitur: Numquid grande est ut consolaret te Deus? Sed verba tua prava hoc prohibent. Tertium opus est, irae ac ran coris extinctio, juxta illud Sapiens: Vir iracundus provocat rixas; qui autem patientia est, mitigat suscitatas. Quare est, passionum subjecit et sui ipsius salubris possession. Propter quod ait Salvator: In patientia vestra possidebitis animas vestras. Impatiens quippe, se ipsum non possider, sed a sua impatientia, ira, tristitia, turbulentia possidetur. Patiens autem se possidet, quoniam inferiores vires et passiones subjicit rationi. Quintum est, sui ipsius gubernatio circumspecta. Unde in

Prov. xvi. 19. Proverbiis: Qui patientia est, multa gubernatur prudentia; qui autem impatien is est, exaltat stultitiam suam. Sextum est, vita aeterna adepto, prout ad Hebraeos legitur:

Hebr. x, 36. Patientia vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes, reportetis promissione. Hinc Scriptura patientiam valde commendat. Et patientiam semper amplecti et observare debemus, quum Salomon dicit:

Prov. xvi. 32. Melior est patientia viro forti: et qui dominatur animo suo, expugnator urbium.

Tertia ratio hujus est, quoniam patientia refrenat tristitiam: qua refrenata, refrenatur et ira ac odium. Patientia namque circa passionem tristitiae refrenandam A versatur. In tribulationibus autem et persecutionibus, passio que prima occurrit sustinenti, est tristitia: ex qua protinus nascitur ira, quae est appetitus ultionis de perseque nte, injuriam irrogante, semi offensende: deinde oritur odium. Qui igitur per patientiam refrenat tristitiam, amputat iram ac odium. Unde qui de tribulatione sibi inflicta non contristatur, contra tribulantem nequaquam irascitur, nec odit eumdem.

Sicque quantum ad haec, patientia habet: ut situs perfectum,ideo subditur:

Ut sitis perfecti in omni virtute, et integri in recta intentione, et tota mente Deo adhaerere ac complacere intendatis antiquae conemini: et ita cum Prophet a cantare possit, Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, utputa intellectu et affec to, ratione et voluntate, actu et intentione. Ista est spiritualis interiorque integritas, qua quis tota mente Deo intentus est: non partim Deo et partim mundo; ut hi qui Deo et mundo cupiunt deservire ac C complacere: contra quos loquitur Christus, Nemo potest duobus dominis servire; et rursus, Non potestis Deo servire et mammonea. De quibus Prophet a: Divisum est cor corum, nunc interiibunt. Sit ergo semper tota nostra intentio et omnis affectio ad Deum, et in Deo, videicit reduc ta, simplici, fixa et adnat a in eo. In nullum deficientes ab executione operum bonorum, nec tentationibus succumbentis, sed perseverantes usque in finem, quemadmodum monet Apostolus: In omni


ICor. i, 9, 7.
nibus divites facti estis in Christo, ita ut A
nihil vobis desit in ulla gratia.

Denique, sitis perfecti in interiori dis-
positione, in omni cogitatu et affectione,
integrè et verae in verbis, in nullo defi-
cientes in virtutum operibus. Rursus. Sitis
perfecti in fide, habendo fidem eum rati-
onibus credendorum et purificare mentis
intelligientia, integri in spe, non deficien-
tes in caritate. Penitentio enim legis est
deflecto. — Insuper, istud complexum, ut
sitis perfecti et integri, etc., ad totam
praeindetam exhortationem est referen-
dum. Propeterea namque dehens omne
gaudium astunare, quam in varias inci-
derimus tentationes, ut simus perfecti et
integri, in nullo deficientes.

Et quia ad intelligendum quam fructu-
osa sit homini varia tribulatio in presen-
ti, atque ad discernendum inter bonum
et malum, inter verum et falsum, indiget
homo illuminatione divina, subjungitur :
Sit, pro quia, quis, in quo quicumque vet-
strum indiget sapientia, id est discretion
et intelligentia pertinuitam ad salutem,
ac notitia Scripturarum, seu dono sapien-
tiae, quo per gustum internam bene sentit
ac judicat homo de Deo. Hac multiplici
sapientia omnes jugiter indigemus, pre-
serunt in dubiis, arduis et obscuris : in
quibus quid postulamus sicut aperit, ne-
scimus. Propret quod scriptum est : Co-
gitationes mortalium timidae, et incerte
providentiae nostrae. In Job quoque fer-
tur : Nos quippe involvimur tembris. Pro-
stet a Deo. Omnis enim sapientia a Do-
mino Deo est ; ad quem tanquam ad
benignissimum patrem, infallibiliorem
directorem, omnipotentem adjutorum, in om-
ni necessitate dehens configuere, quia
dest non nec deficit confugiendibus ad
se. Juxta quod in Ecclesiastico assertetur:
Nullus enim speravit in Domino, et con-
fusus est ; aut quis invocavit illum, et
despexit eum ? Quam enim (testi Philo-
sopho) natura non deficiat in necessariis,
multo minus Creator, naturae anstor, in
necessariis deficit.

Qui dat omnibus affluenter, id est li-
beraliter et abunde. Ipsae etenim abundan-
tia sua pietatis merita suppleuum excedit
et vota ; et sicut infinita est bonitas ac
opulencia Dei, sic infinita est munificentia
ejus. Qui, ut divinus Dionysius docet, per
omnem naturae putum sua dona diffun-
dit, nec aliquid existentium sua bonitate
communicatione express relinquit, et uni-
cuique secundum suam capacitatem dis-
positionemque infilt. Omnibus quippe
do dona naturae, necessaria vita; atque
ad duos dona gratiae semper exhibet
se paratum, dummodo quod in se est, fa-
cial homo. Imo quosdam gratiosissimum
praevisit, et omnem gratiam obiciem ac
cordis duritiam tollit ab eis. Gratiamque
largitur eiusmod, non solum supra corum merita,
ser et contra corum demerita. — Sed ob-
jici potest, quod multa sunt panperes, at
in naturalibus etiam defectuosi, et omni
gratiarum carentes charismate. Quomodo
ergo dat omnibus affluenter, præsertim
quam aliqui moriantur ex fame? Et re-
C pondendum, quod Deus non dat omnibus
aque affluenter ; et quod unicuiqueque
d qualibet numerus abundanter, sed uni hoc,
alteri illud. Et tamen omnibus tribuit do-
a aliqua affluenter in proprio genere,
suoque tempore, quemadmodum scriptum
est : Aperis tu manum tuam, et imples
omne animal benedictione. Suo etiam tem-
pare ex rationabili causa subtrahit dona
sa, sicut ait Psalmista : Omnia a te ex-
spectant ut des illis escam in tempore.

Dante te illis, colligent : aperiente te ma-
num tuam, omnia adimplebantur bonitate;
avertente autem te faciem, turbabuntur ;
aufere spiritum eorum, et deficient, et
in pulverem suum reverterunt.

Et non improverat. Nonne Deus per
Maysen et Prophetas filiis Israel sapissi-
me improverat beneficia que eis im-
pendit ? Nonne etiam Deus ingratiudiante
hominum graviter punit, et quotidiem se
et suos ministros reprehendit eos de
ingratitudine sua ? Utinde per Maysen ait
de filiis Israel : Esquequio multitudi habe

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
pessima non eredet mihi in omnibus mirabilibus meus que feci coram eis? Et alibi: Filios, inquit, enuntivi et extatavi, ipsi autem speraverunt me. Sic et in libris Regum impis regibus Israelis legitur impropriasse, quod elevavit eos de pulvere, et reges constituit populi sui, ipsi vero nequerunt egerunt: imo et per Nathan impropriavit regi David beneficia sua, quum adulterium homicidiumque fecisset. Quomodo ergo Deus non impropriaret numeratis a se, beneficia eis collata? Et respondendum, quod Deus, quantum ex parte sua bonitatis, invariabilis ac sapientiae, non improperaret is: sed propter eorum abutiones atque demerita facit hoc, exigente sua justitia. Ingratis ergo improperavit, gratias vero majora largitur, prout Christus dissertavi: Habeti dabitur, et abundabit: et autem qui non habet, et quod videtur habere, afferret ab eo. 

Et dabitur ei sapientia a Deo, si fideliter et perseveranter petierit. Ideo subscripto:

6 Postulet autem in fide nihil hesitans. Quod ait. In fide, referri potest ad verbum, Postulet, et ad participium, Hasitans. Si referatur ad postulationem, sensus est, ut Deum roget fideliter, secundum verae fidei directionem. Quum enim fides sit totius spiritualis edificationis fundamentum, operet in primis ut simus firmi in fide, et certi de veritate ipsius. Fides vero est interior ocularis mentis, sine quo nil ad quem ordinanda sunt cetera, et ostendens, ipsamque dirigens in petendis. Imo omnes actus nostri ex fide procedere debent, et ad supernaturalem beatitudinem, quam fides docet ac monstrat, referri: praeest tim quam ad Romanos scribat Apostolus, 

Rom. xvi. Omne quod non est ex fide, peccatum est. Sic ergo in fide postulet Deum, nihil hesitans, id est de misericordia Dei et gratiosa ejus exauditione nihil ambigens nec diffidens. — Porro, si referatur ad hesitationem, sensus est, ut postulet Deum nihil dubitans de fidei veritate, sed firmus et certus in ea. Habet siquidem fides A certitudinem adhaerentiae, quamvis non evidentiae. Habet quoque certitudinem ex parte objecti, videlicet aeterna et infallibilis veritatis cui iniminitur, quamvis non omnifaria ex parte subjecti, puta intellectus humani, ejus capacitatem excludit fidei veritates in vita praestanti.


Praterea quae potest, quomodo debeamus Deum orare in fide, nihil hesitantes de auditione ejus benigna, quam igno- mnis us simus in caritate et digno amore: imo praeceptumus videtur, ut quis presupponat se exaudendum a Deo, quem tam graviter toticque offendit. Et respondendum, quod quostio ista inquirit qualiter spes nostra ad Deum certitudinem sortiatur, et qualiter non. Spes quippe
dicitur, certa exspectatio futura beatitudinis. Ad quod Thomas respondet, quod
spes certitudinem habet ex parte misericordiae et omnipotentiae Dei, cui inimi-
tur, et ex qua non erit defectus nostrae salutis. Sed ex consideratione propria
frailitatis et dispositionis, habet timorem et incertiitudinem quamdam. Unde spes
et timor dicuntur duas molam, inter quas quotidie spiritualiter moli debemus : ut ex
consideratione divinae pietatis confidamus de meliori, et ex consideratione propria
imperfectionis habilitatisque vereamur jugiter de pejori, ac de periculo simus su-
specti : ut sit spes mola superior, et timor mola inferior. Sic in proposito, quando
oramus, debemus sine hesitatio orare ex consideratione veritatis ac pietatis
Altissimi, qui frequentem in Scripturis se promittit exaudirem orantes, dummodo
seilibet orant sicut oportet : qui et omnipothen, piissimus, liberissimus, atque
diissimus est ad dandum. Sed ex consideratione propriae imperfectionis, insuffi-
cientiae, imperfectionis aut culpae, homun
formidare, et cum timore ac tremore orare. Hinc Beda circa verba præhabilia,
Postula in fide nihil hesitans, ait : Hoc est, talem se exhibeat bene vivendo, ut
dignus sit exaudiri dum postulat. Qui enim
meminit se non obt醚perasse Dei pra-
ceptis, merito hesitat, quoniam scriptum est : Qui obtulerat se quidem
accepisse et non exaudiant. Atque in
libro Job legitur : Namquid Deus exau-
diet voceum hypercritae, quam venerit super
eum angustia ?

Qui enim hasitabit de fidei veritate, aut de misericordia Dei, similis est fluctu
moris, qui fluctus a vento moveret et circunfertur, id est, mente omnino instabi-
lis est, non fixus in Deo. Errorres namque, vita et impetus passionum, instabili
redhuint mentum, et exauditione indigam, quum nec sincere, nec fixe cohaeret Deo.
Maxime autem praestata hasitatio de fidei

A veritate ac pietate divina, est evitantia.

Hinc scriptum est : Impii quasi mare fer-
veus, quod quiescer non potest, in Job
quoque : Si iniuitatem quae est in manu
Psalm. : Non sic im-

Pi. 13. 1.

Ps. 13. 9.

non impii, non sic, sed tanquam pulvis quem

non timebis. Et in Psalmo : Non sic im-

piii, non sic, sed tanquam pulvis quem

projicit a facie terrae ; et deum, in

cirrinent impii ambulant : siquidem un-
dique evagentur.

Non ergo astitiem homo ille si hesi-
tans, quod accipiat aliquid, id est aliquod
donum gratiae gratum facientes, a Domi-

non, qui naturalia et temporalia bona ac
dona gratiae gratis datu tribuit bonis et

malis, repubris et electis. Talis ergo, quan-
diu permanet talis, non exaudiet, quan-
tum ad dona pertinentia ad salutem, juxta
illus. Seimus quoniam Deus precatores
non audit : qui seilibet in peccandi ma-
nent proposito. Unde et in Threnis dictur

Deo : Nos inique egimus, et te ad iracun-
diam provocavimus, idicere tu inexoraba-

bilis es, Verumtamen, si talis poniteat, se-
que disponat ad gratiam, faciens quod
in se est, Deus elementum cum exaudiet.

Propter quod cursus ibidem furtur : Scru-

temur vias nostras, et quaramus, et re-

vertamur ad Dominium. Lecuentes corda

nostra cum manibus ad Dominum in cor-

los, quia non repellit in sempiternum

Dominus : quia etsi abjicis, misericor-
dummultitudinem misericordiae sua.
Ut ergo mereamur desuper exaudiri, stu-
deamus in veritatis cognitione et bonitatis

amore constiobili, in fide, spe et caritate

firmari, in salutari sapientia radicari : ne

passionibus exagitetur cor nostrum, nec

seducaerum erroribus. sed in omnis eventu

perseveramus fixi in Deo, quemadmodum

Hortatur Apostolus : Jam non sinmus par-
vuli fluctuentes, nec circumferemur om-
ni vento doctrinae. in nequitia hominum, in

asitua, ad circumventionem errors.

Unde in Ecclesiastico precipitur : Non

viventes te in omnem ventum ; esto fir-

mus in via Dominii, et in veritate sensus
ENARRATIO IN CAP. 1 EPISTOLE CATHOLICÆ B. JACQUI. — ART. I


Quam ergo tam detestanda sit ista duplicitas, eam prorsus abjicium, et columna simplicitate coram Deo resplendere conuenit, ei super omnia, et ecteris non nisi in ipso, placere optantes. Nemo, ut Bitemon Salomon ait: Abominatio est Do—


2. Vulg. non intellegitur.

3. Prover. xii.

4. Prov. xvii.

5. Eccl. xxxvi.


7. Prov. xvi.

8. Prover. xii.


Exhibitio in cap. I Epistole Catholicæ B. Jacobi. — Art. I


Job xxvii. 19, 20.

Ps. xxxvi. 2.

Ps. cxii. 2.

Job xix, 8, 9. in Job: Vidi iniquos Domino flante perisso.

Hos. xiii, 5. Se: itemque: Lanz impiorum brevis est,
et gaudium hypocritæ ad instar puncti;
si ascenderit usque ad cellum superbia ejus, et caput ejus nubes tetigerit, quasi sterquilinum in fine perduravit, velut som-num avolans non inventur, transit quam-

Ps. cxviii. 2. si visio nocturna. Et in Psalmus: Dejevi-

Ps. cxvi. 18, 19. si visio nocturna.

Isa. vi. 21 est quod loquitur Isaías: Et quidem ne-
ARTICULUS II

PROSECUToFIO ELUCIDATIONIS HIJUS CAPITULI PRIMI, AB EO LOCO: BEATUS VIB, ETC.

CONSEQUENTER sanctus apostolus Jacobus docet tribulationes vitae praesentis aquainimiter sustinendas, propter earum perpetuum remunerationem. Beatus vir, id est, felix homo est jam in spe et in merito, qui suffert tentationem, id est, impugnationem, tribulationem, afflictionem, sive ab invisibili, sive a visibili hoste inflictam, aut ex fomite seu sensonalitis infectione exortam, aquainimiter tolerat, cunctque superat, non reuendo ad impatientiam, iniquum consensus, aut aliam correctionem. Est consequenter beatus est qui, pro fide atque justitia persecutionem patitur, nec superatur. Quoniam quem probatus fuerit, id est per adversitatam et impugnationem victoriam approbatam, et Deo acceptus factus, quoniam sufficience examinatus et expurgatus, accipiet coronam vitae, id est, premium essentiale, quod aeterna appellatur; premium quoque accidentalac speciale, in signum praemiumque victoriae, quod nuncupatur aureola, si pro justitia perverterit mortem. De hac corona furtur in Psalmlo: Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso. Denique istud est quod apostolus Christus: Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae. Sic ergo omnipotens Deus, quos ad modicum tempus probat, affligit, exercet, in aeternum copioso remunerat. Propter quod in Sapientia libro dicitur:

Lam. xx, 4.

Apostolus, quicquid in apostolos praebet, tot in eis accipit. In paucis vexati, in multis bene dispersiuntur; quoniam Deus tentavit illos, et inventit illos dignos se. Hinc sanctorum apostoli: Prohabit me, iniqui, tanquam aurum quod per ignem transit. Et Tobiae angelus dicit: Qui acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te.

Accipiet ergo post vitam praesentem, A quin fuerit plenamente purgatus, coronam vitae, quem reprobavit Deus diligentibus se; quia per angelos sanctos, per Apostolos et Prophetas promisit hoc. Iste Christus Dei Filius. Deus vere incarnatus, proprio ore promisit in Evangelio palam ac sape. Porro per hoc quod ait, Quam reprobavit Deus diligentibus se, duo innumer. Primum est, quod nulla actio nullaque passio, sine caritate sit meritoria. Tentationes autem et tribulationes meritoriae sunt vita aeterna, in quantum ex caritate aquainimiter tolerantur, acceptantur, atque vincuntur. Ideo ait Apostolus: Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem autem non habero, nihil mihi prodest. Secundum est, quod Deus his quo amplius diligat, frequenter plures et graviiores tribulationes immittit. Idcirco in adversis et tentationibus nequaquam frangamus, nec possimines efficiamur, nec fatigemur animis nostris: id est, tanquam probabiliter argumentum divinam ditionem ad nos, suscipianim ac superemus: correctiones et correctiones amemus, illud Judith pensantes: Memores esse debemus quomodo patrem nostrar Abraham tentatus est, et per multas tribulationes probatus, amicus Dei effectus est. Sic Isaac, sic Jacob, sic Mosis, et omnes qui placuerunt Deo, per multas tribulationes transierunt fideles. Qui autem tentationes non susceperunt in timore Domini, in impatieniia sua exterminati sunt.

Nemo quem tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur. Postquam apostolus Iacobus locutus est de tentationibus quas exterioriis causa probationis patimur, nunc agit de tentationibus quas intus, suadente diabo, aut infectione nature nostrae mo-

1 Cor. xiii, 10-12.

Joh. xiii, 22-25.

Tob. xii, 1-3.

Dixit enim superius in tentationibus esse gaudendum. Ex quo aliquis possit opinari, universas tentationes nobis immittit a Deo. Quod non est verum: quia, secundum Glossam, exterierum immittit Deus ad suorum probationem sibi. Interiorem vero, qua concupiscentur quod lege divina prohibetur, Deus non immittit. Porro, secundum Bedam, per verba jan taca Jacobus illorum destruit errorem, qui sient bonas tentationes, ita et malas dixerunt nobis divinitatis inspirati. Est autem, secundum Glossam, duplex tentatio: Una exterior, sicut paupertas, infirmitas, inercaritatem, et alia quaevis exterior tribulatio: cujus Deus non est solum permissor, sed etiam avtor. Tales nuncque afflictiones seque immittit fideli bus pro bono eorum. Alia est tentatio interior, ut prava suggestio, prava cogitation, qua furtum seu alium peccatum consciptur: cujus Deus permissor est, non immissor seu avtor.


Ad istud Thomas super secundum Sententiarum respondet: Ad perfectam rationem tentationis tria concurrunt. Primum est, ut per tentationem aliquis dubii accepit cognitionem: secundum, ut hoc sit a tentante intentionem; tertium, ut ipsi et tentans, cognitionem illius rei accipere velit: et isto modo Deus non tentat, sed homo tentatur ab homine, et etiam a diabol. Dicitur autem Deus tentare, quan tum ad duos pruma: ut scilicet alienus ignoti cognitionem manifestetur, non sibi sed aliiis: quod et Deus intendeit, ut patuit in tentatione Abraham, quem Deus tentavit ut ejus fides et obedientia aliiis, ad eorum adificationem. Mundus vero et caro dicitur tentare, solum quantum ad primum trium illorum, ad perfectam tentationis rationem concurrentium quia ex impugnatione carnis et mundi manifestatur virtus aut imperfectio mentis, quamvis nec mundus, nec caro intendat C hoc. Ipsa ergo impugnatio animae, seu ejus virtutis, tentatio dicitur. Hec autem impugnatio, vel est a principio intrinsecum, puta a carnis corruptione, et hae vocatur tentatio carnis: vel a principio extrinsecum, et hoc dupliciter: quia illud extrinsecum, aut impugnat per modum objecti, et sic est tentatio a mundo, cujus rebus corda hominum ad peccandum affectiurur: vel per modum agentis ipsum trahit ad peccandum, persuadendo, terrento, aut blandiend; et sic est tentatio a diabolo et a membris ipsis. — Dicitur autem diabolus solus tentare, non quod ipse semper sit immediatus tentator, sed quia primo tentavit hominem, ex quia tentatione conscientia sunt alia tentationes. (Tamen, ut asserit Origenes, quamvis non esset diabolus, adhue homines tentarentur concupiscencia venereaorum et alimentorum.) Vel dicitur diabolus solus tentare, quoniam ei et membris suis dumtaxat convenit tentare cum intentione trahendi ad vitium, vel quia utitur carne et rebus mundi.
tanquam instrumentis ad tentandum hominem.

Insuper, in prima parte Summæ sue loquitur Thomas: Tentare, est propris experimentum de aliquo suumere, ut seilieci aliquid circa ipsum, vel de se ipso seiatur, Ideo proximus finis tentantis est cogitatio. Ex cognitione autem potest ulterius alius finis intendi, aut bonus, aut malus. Diabolus vero talem cognitionem semper retent in malum, puta ut fallat et noceat. Sicque proprium diabolo est tentare: quia etsi homo sic tentet, hoc tamen facit ut servus diaboli. Dictur quoque Deus tentare, non ut sciat, sed ut aliquid faciat seire. Mundus autem et caro non nisi instrumentaliter ac materialiter tentant, praebendo occasione peccandi. Sed homo tentat alienum, et bene, et male: bene, dum querit eum cognoscere ut prosit; male, dum quarit eum cognoscere ut noceat. Verumtamen per tentationem mundi, quandoque intelligitur tentatio quæ infertur a mundanis et pravis hominibus; quandoque illa quæ infertur (ut tamen est) a rebus saecli hujus, puta a divitiis atque honoribus ejus.

His præmissis, præsens textus facile intelligitur. Nemo quum tentatur, tentatione interiori ad fallendum tendente et inclinante ad vitium, dicit quotient a Deo tentatur, ita ut Deus inclinet aut cogat eum ad culpam. Deus enim tentator malorum est, id est, malorum tentamentorum non est suggestor, aut auctor, nec est tentator malorum seu vitiorum, id est tentativa causa corum; ipse enim neminem tentat tentatione ad malum ordinata. Sed objici potest, quia tentatio tam activa quam passiva, sunt quidam actus et aliquid positivum: ergo a Deo sunt, a quo omnis entitas derivatur, et in quem omnes effectus, id est actus, tanquam in primum effectivum principium reducuntur. Et respondendum, quod omnis effectus et actus, in quantum est ens et aliquid positivum, a Deo sunt tanquam a prima causa: sed in quantum habet deformatatem et obliquitatem peccati, nihil sunt et sola privatio: nec habent causam efficientem, sed deficientem, videilet voluntatem creatum, ut defectivam: quemadmodum claudiatio, in quantum est ambulatio quædam, est a virtute motiva et progressiva: deformitas autem hujusmodi ambutationis, est a tibiae indispositione.

Unusquisque vero tentatur a concupiscentia sua: id est ab inordinata cupiditate seu privato amore. Nam radix omnium malorum est cupiditys, id est improbus amor sui, pro quo concupiscit huc loco accipit. De quo amore asserit Augustinus, quod sit omnium vitiorum origo, quemadmodum amor Dei est omnis boni principium, omnis scilicet meritorii actus. Unde amor sui cresceat usque ad contemplatum Dei, civitatem efficit Babylonis, quæ est ecclesia malignantium et regnum diaboli: quemadmodum amor Dei cresceat usque ad contemplatum sui, constituit civitatem Jerusalem, quæ est Ecclesia Dei viventis et regnum Christi. Ab hac ergo concupiscientia tentatur, id est, radicaliter impugnatur, quicumque tentatur, quia ab ea inclinatur et movetur ad diversa pecuta. Non tamen per verba hæce excludit apostolus Jacobus tentationem diaboli, quia frequentem diabolum actuat seu excitat concupiscientiam istam in homine, et per eam tentat eundem.

Tentatur ergo unusquisque a concupiscentia, abstractus, id est a recto salute: itinerari et vero rationis judicio, et illeactus, id est ad culpam attractus. Deinde concupiscientia quum conceperit, id est, ad consentium perduxerit, parit peccatum, id est, remn facit. Tunc enim est mortale peccatum internus, quum plenus adest consensus de aliqico concupitio contra praeciputum. Peccatum vero quum consummatur fuerit, id est foris ad effectum perduxit, ita quod ex consentio itur in opus, generat mortem, quia inducit ad consuetudinem vitiosam et obstinationem, deinde ad damnationem aeternam, quae est mors secunda gravissima. Unde quod ait, Generat.
mortal, non est sic intelligendum quasi A in solo exteriori opere consistat peccatum mortale, quam in interiori cogitazione et affectione deliberae rationis consensum habente, sit culpa mortalis: quo ratio meriti atque demeriti in opere exteriori, dependet ab interiori. Sed ideo dicit sic quia in opere exteriori magis appareat defor- mitas vitii et culpa angetur, ac prava consuetudo incurritur.


Nolite itaque erare, fratres mei diligentes, per viatorum abrupta, per erro- rum ac falsitatem ac perficiariam obscura Prov. v. (viae emissa impiorum tenedrosa, nesciunt ubi corrumpit), ne vero præstitentes, dicatis illud Sapiencie: Erravimus a via verita- tis, et justitiae lumen non luxit nobis, et sol intelligentiæ non est ortus nobis.

Circa præhabita queritur, an tentatio sit appetenda. Respondet Albertus: Quae- dam in sua ratione circumvolutionem habent malitiam, ut furtum: quae nequaquam sunt appetenda. Alia sunt quae nominata, statim habent circumvolutionem bonitatem, ut esse sapientiam, et virtute præditiun: quae simpliciter et absque additione sunt appetenda. Alia sunt, quae de se non sunt appetibilia, quam sint quaedam mala ponentia: tamen per comparationem ad finem sunt appetenda, ut poëo amara. Quam ergo tentationes per se ordinentur B ab hoste ad hominis deceptionem, per acci- dents vero ordinentur ad tentati salutem, ex hoc quod Dei gratia auxiliante vincem- tur: idecirco tentari non est simpliciter cupiendum, sed tentari et vincere simul sinum. Verum quia considerata nostra fragilitate, victoria est incerta, tentatio se- curius fugitur quam optatur. Et si objec- ciatur, quia (ut Jacobus aut apostolus) om- ne gaudium existimare deebemus quin in diversas inciderimus tentationes, ergo sunt appetenda, præsertim quia (ut dictum est) C sunt valde multipliciter fructuosae: respon- detur, quod Jacobus loquitur de tenta- tione tribulationum, ad quarum patientiam exhortatur, quia non nisi per patientiam eas possimus superare, holo gaudium et fructuosisitas non sunt de talibus tribula- tionibus et tentationibus seculum se, sed magis de patientia, quia vincuntur.

Præterea huius rationis concordat responsio Thomæ super seculum Sententiarum, dicentis: Quam bonum sit objectum vo- luntatis ac desiderii, eo modo aliud est di volendum, quo bonum. Inter bona autem aliud invenitur quo est bonum simplici- eiter et per se, sicut sunt bona honesta, puta virtutes: que tanquam fines alio- rum, sui gratia appetentur, quanvis in aliud ducent : quia in omnibus honestis utilitas honestati coëncidit, nisi in ultimo, quod est finis finium, quod propter se tantum est appetendum. Aliquid vero est, quod in se bonitatem non habet unde ap- petatur, si absolute consideretur; sed se- cundum ordinem ad finem, bonitatem
A est eo modo quo medicina amara et afflic
tiva appetitur propter sanitatem et de-
lectionatem. Estque appetienda cum dup-
clici circumspectione, utpote considerata
propria fragilitate et defectuositate, ne ho-
mo in viribus suis confidat: et praesup-
posito adjutorio gratiae Dei, in quo spes
tota figatur. Et hoc modo, etiam tente-
riages hostiles appétit possunt. Veram-
men observandum, quod aliquid est appé-
tenibile uni, quod non est appetibile alteri,
propter diversam eorum dispositionem.

B Perfecti ergo et etiam dignae proficiences,
secuurs possunt tentationes appellare, cum
circumspectionibus memoratis, quam in-
cipientes et imperfecti. Et de hoc in Vitis
Patrum multa habentur exempla.

Amplius quaeritur, an tentatio quae est
ab hoste, sit peccatum, an etiam tentatio
quae est a mundo, et item an omnis ten-
tatio a carne seu carnis, peccatam sit. Ad
haec Thomas super secundum respondet:
Peccatum unus non consistit in actu al-
terius, sed in proprio actu. Propter quod
in Ezechielie legitur: Anima qua pecca-
verit, ipsa morietur. In tentatione autem
carnis, ipse appetitus illicitus, secundum
quem tentari quis dicitur, est actus ejus
qui tentatur. Non enim sola caro conen-
piscit, sed conjunctum, videlicet homo.
Ideo talis tentatio est peccatum in eo qui
tentatur. Siqvidem motus conenepiscibilis
in illicitum tendens, tentatio carnis est.
Tentatio autem qua est a mundo vel ab
hoste, est a principio extrinsecus: unde
actus non pertinet ad tentatem, sed pas-
sio tantum. Propter hoc non est peccatum
in tali tentatione, nisi per delectionatem
sive consensus, quia tunc tentatus incipit
coperari tentant. Præterea, juxta Tho-
mam, diabolus potest imprimere vim ima-
ognatam duplirer: utpote aliqua sensi-
ibilia externis represemtando, et ipsam
vim imaginativam intus turbando ac al-
terando. Idecirco, secundum modum quo
imprimit in nos, tentare nos dicitur. Hec
tamen impressio non habet rationem pec-
cati, quum non sit in appetitu, sed in

quamdam sortitur, quae utilitas nomina-
tur: et haec sunt propter alium appeten-
da, ut sectio membris propter sanitatem.
Porro ad finem consequendum, contingit
aliquid dupliciter ordinari: per se scilicet,
et per accidentes. Per se dico, quod
quantum in se est, in finem debitum est
ductivum: per accidentes autem, quod quan-
tum in se est, in alium ducere, sed ex
concursu alterius cause deuit in debitum
finem, sicut qui comedit venenum ut mo-
riatur, et contingit ex hoc sanitas. Quum
ergo causa per accidens, non sit propor-
tionata ad effectum, sed solum causa per
e; idecirco ex ordine ad finem qui est per
accidens, non est aliquid bonum aut ap-
petibile. simpliciter acceptum, sed solum
concurrentibus omnibus quae ad hunc fi-
 nem determinat. Dico igitur, quod ten-
tatio per se, ordinata est ad hominis per-
ditionem; at saltem vero non ordinatur,
nisi per accidens, scilicet ex hoc quod
homo eam vinceat auxilio gratiae Dei. Ideo
tentari non est simpliciter appetendum,
sed tentari et vincere simul acceptum.
Sed quoniam propter nostram fragilitatem
victoria valde est dubia, secuurs fugienda
est tentatio quam optanda.

Insuper istic responsionibus aliquid vi-
detur esse addendum, quia ut tactum est,
duplex est genus tentationis: unum quod
probat, alium quod fallit. Quorum pri-
mum est a Deo, et ad hominis ordinatur
saltem: alium a diabolo et membris ipsius,
ordinaturque ad tentati seductionem.
Rursus, sicut praebitum est, duplex est
tentatio, puta exterior, ut est corporalis
afflicto, cuius Deus non solum est per-
missor, sed etiam actor. Est quoque ten-
tatio interior, ad culpam inclinans seu
ordinata, cuius Deus permisssor est, non
immissor. Constat itaque praeinventias re-
sponsiones non esse prolatas, nisi de ten-
tatione hostis ad fallendum tendente.

Remanet igitur quastio, an tentatio quae
est ex, vel, a Deo, atque exterior, tendens
ad probationem et salutem, sit appetenda.
Ad quod respondendum, quod appetenda

Hec dieta sint pro pleno hujus loci intellectu, quia materia practica est et sulphris. At vero, sicut nonnulli errant dicendo interiores tentationes ad induc fitted esse a Deo; sic aliis, ut Pelagiani haeretici, errabat dicens opera meritoria esse a nobis ipsis, ita quod sine gratia possent homo esse virtute praeditus, et Deo acceptus, ac vitam promeneri aeternam. Dicebant enim: A Deo habemus quod sumus, a nobis ipsis quod justi sumus. Contra hos subdit apostolus Jacobus:

 Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum. Certum est aliquus philosophos, omne quod circa Deum est, a Deo fluxisse mediate vel immediate, Aristotele protestante. Ab hoc ente omnibus communicatur esse et vivere: atque antecore libri de Causis, Omnis causa prima ria plus influitt quam quacumque causa secunda. Verumtamen, aliter dicit sancti theologij viertutes et actiones meritorias esse a Deo, quam philosophi: quia philosophi dixerunt hominem naturali potestate et propria ratione posse virtutes acquirere, et fedicitatem mereri. Quod quamvis verum sit aliquo modo de virtutibus naturalibus, politieis, in beatitudine naturali: theologij tamen affirmant hominem (quia ad supernaturalem beatitudinem est creatum) indigere gratia gratum faciente, virtutibusque infusis, supernaturaliuus ac theologiceis, et insuper actuali motione Spiritus Sancti in omni meritorio actu, ut sic medias correspondamini. Quamvis itaque per datum optimum, possunt intelligi naturalia dona suprema in intellectualibus creaturis, ut sunt memoria, intelletetus, voluntas, in quibus supergloriosissimae Trinitatis imago reducit in homine: per donum vero perfectum, dona supernaturali, gratuita et infusa, ac meritia opera, quae omnia immediate descendunt, causantur, dependent a Deo: possunt tamen per datum optimum, intelligi dona supernaturalia et infusa gratiae gratis date, bonis et malis communi, ut sunt gratia prophetia, genera linguarum, sermo saipientiae, sermo scientiae, etc., de quibus Corinthiis scribit Apostolus: per donum vero perfecta, dona gratiae gratum facientis, virtutes infusa, dona et fructus spiritus, ac beatitudinis vitae. Nihilo minus omnia ista intelligi possunt per data optima: et per dona perfecta, intelligenda erunt dona gloriae, dona animae et corporis glorificatione, et quidquid ad coelestis beatitudinis plenitudinem spectat, quae vere est status omnium honorum aggregatione perfecta, de quibus Isaia et Paulus fatentur; Ocutus non vidit, nec auriis audivit, nec in cor hominis ascenderunt, quae preparavit Deus diligentibus se.

Porro per Patrem luminum, intelligi potest Pater aeternus, a quo lemen sibi Deo aeternum, unigenitus Filius ejus, invariabiliter oritur. A Patre quoque et Filio, tanquam ab uno fonte ac aeternali principio, oritur Spiritus Sanctus Patri Filioque aequalis. Nee tamen Filius et Spiritus Sanctus sunt duo lumina; imo tota superdignissima, superessentialis et incompressibilis Trinitas, unum est homen, sicut et una essentia. Ideo Pater aeternus dicitur Pater luminum, quippe qui sit increati luminis et omnis lucis creatae principium. Apbus tamen hoc loco per

Denique haec verbo apostoli Jacobi constitutionem sonat illud Joannis, Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de B serbo; et quod loquitur Paulus, Quid habes quod non accepi?

Apud quem non est transmutatio: quia omnimoda incommunitabiles, quae est plena immortalitas, competit Deo, quem sit purus actus, in quo nec est potentia lihitantis, nec differentia contrahens, neque materia usquam coarentis, ut in Metaphysica sua sapientissime doceit Philosophus. Et Proclus Platonicus in Elementatione sua theologica substantiissime probat hoc. Unde in Malachia contestatur: Ego C Dominus, et non mutor. Quod Balaam quoque adstruit, loquens: Non est Deus quasi homo, ut mentiatur; nec ut filius hominis, ut mutetur. Et sicut contingentia, variabilia, corporalia invariabiliter intelligent, ita et immutabilis permanens, omnia operatur, sicut ait Boetius:

O qui perpetua mundum ratione gubernas,
   tempus ab aeo
Ire jubes, stabilisque manens, ducenda moveri.


Hec autem fecit Deus voluntarie, non coeche aut necessitate naturae, sicut per Osee testatur: Diligam eos spontaneae. Et testa Apostolo, Deus operatur omnia secundum consilium voluntatis sui. Per quod refutatur error quorumdam philosophorum et haereticorum, qui assererunt processionem creaturarum a Creatore esse naturalem emicationem ac emanationem, non liberam. Contra quos etiam Plato
aet in primo Timae : Optimus erat Deus. A Porro ab optimo longe relegata est omnis invidia. Veluit ergo Deus omnia sua bonitatis aut beatitudinis esse participia : quam quidem Dei voluntatem si quis re- rum principium dixerit, recte eum putare consentiam. 

Sic ergo nos genitum, ut simul initialia quae in creatura ejus, id est, inter corporales ipsius creaturas habemus primitum : quibus non solum per dona gratiae, imo et per dona naturae prefermentur. Pro- pter quod dixit Deus : Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram ; et praeit piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis terrae, universaque crea- turae. Mosis quoque : Solem et lunam et omnia astra creavit Deus in ministerium eunctorum gentium. Porro, per dona gratiae Christiani ceteris omnibus mundi hominibus incomparabiliter preferentur, quam

Rom. viii. 17.

Sint adoptivi filii. Dei, et ejus heredes, et Christi membra ac coheredes. Et ipsi soli sunt in statu salutis, ceteri omnes in statu damnationis, suntque membra, fillii ac ministri diaboli. Praeterea, quod loquitur Mosis de excellentia populi Israelitici ad Deum tunc pertinentis, dicendo, Non est alia natio tam grandis : itemque, Quae est gens una in terra sic inclyta, etc. : nunc multo praeclariora dicit populus de populo verae dei Christiani, de quo princeps Apollo

Dein. c. 19.

Ibid. 8.

Dein. c. 7.

Postremo, pro eo quod hic dicitur, Ut si- mus initialia aliquod creaturae ejus, alia littera continet : Ut simul primitiae creatu- rarum ejus. Primitiae namque frugum et animalium jusset lex Domino conserva- ri, id est optima quaeque in frugibus ac animantibus. Ita et Deus verbo veritatis nos genuit, ut inter omnes homines simus optimus populus ejus.

49 Seilix, fratres mei dilectissimi, id est, notum vobis est, universa que scribo esse verissima, quia seitis Apostolos primitias Rom. vii. accepisse Spiritus Sancti. Verumtamen non sufficiet vobis hoc scire. Ideo subditur : Sit autem omnis homo velox ad audientum ver- Let. xi. 25. bum Dei, et custodiant illud ; et, Qui ex Deo est, verba Dei audire. Ideo, ut in

Iam. viii. 17.


Verumtamen in omnibus istis necessaria valde est discretio, ut sit homo quantum in se est, velox ad audientum, et tardus ad loquendum : quod tamen ad juniore ad subditos et indocet potissimum per- tinet. Nihil minus, causa rationabilis exi- gente, sit homo velox ad loquendum, pra- seritum qui praeest, dum fraterna correptio aut justa correctio sunt deinquentibus impendenda, dum utam proximus indi- get informatione, aut revocatione a culpa atque periculis quibus appropinquant. Ideo Salomon dixit : Tempus loquenti, et tem- pus taceendi est. Atque in Ecclesiasticum dic- citur : Est taceens, qui inventur sapiens ; est autem taceens, non habens sensum loquelaque ; et est taceens, sciens tempus ap- tum. Homo sapiens tacebit usque ad tem- pus ; lascivus et imprudentes non servabit tempus. Sic et juvenes ac subditi et in- docti, dum ex ignorantia sibi periculum vident instare, max seniores, sapientiores et superiores suos debent interrogare, et eos cum omni reverentia ac avideitate au- dire, juxta illud : In multitudine presby- terorum prudentia sta, et sapientiae il- lorum ex corde conjungere. Ille alibi dicitur : Non te praeferent narratione senio- rum. Denique, quam salubre est verba sa-
ENARRATIO IN CAP. I EPISTOLE CATHOLICE B. IACOBI. — ART. II

litis audire, tam periculosum est verba A
apud vana, succurrilja, detractoria et ini-
quae, quae mentem maculat audientis, si
ea libenter audierit, aut eis consenserit.
A talibus ergo verbis avertatur auditus, si
fieri potest, atque ad minus ratio ea de-
testetur. Ideo ait Spiritura : Sepi au-
tus spinis, et noli audire linguam na-
quam. Prophetia quoque locutus est Deo :

Narraverunt mihi iniqui fabulationes, sed
non ut lex tua.

Circa hunc locum loquitur Beda : Qui
sapientiam diligum, primo postulet eam a
Deo, deinde magistrum veritatis humiliter
andiat, et inter agendum suam cantissime
coeceat linguam. Tutius enim veritas au-
ditur, quam prædictur. Hinc Pythagorici
naturalis scientiae magisterio prediti, au-
ditores suos per quinquennium jussurum
silere, et postmodum loqui ac docere per-
minerunt. Unde et Jeremias prophetia, bene
instructi adolescentis vitam describens,
modestam taciturnitatis inter prima vir-
tutum studia computat : Bonum est. inqui-
eus, viro, quum portaverit jugum ab ad-
olescenctia sua; sedebit solitarius, et tacebit.

Itaque per prædica reprehendunter, qui
ad fabulandum, ad docendum, ad prædi-
candum sunt promptuli, quum nondum
in virtutibus exercitate, nondum sufiicien-
ter edociti, nondum a vanitate expurgati
vitiis sint. Verutumam, cui ex officio in-
cumbit docendi atque prædicandii necessitas,
studente ad exercendum hos actus exhi-
bere idoneum, in virtutibus ac sapientia
proficiendo quotidie, et interim quod per
se ipsum facere nequit, per alios idoneos
faciat.

Sit quoque omnis homo et tardus ad
iram. Ira est appetitus vindicta propter
illatam injuriem. Et ista est duplex : Una,
quae rationem prævenit et excacat, quæ
vocatur ira per vitium, quia ratione non
regitur, nee secundum ordinem juris ten-
dit in ulterior. Ad hanc sic tardi esse
debenus, ut eam nunquam admittamus : vel
si oriri coeperit, statim per rationis cen-
suram mansuetudinisque virtutem frene-

A tur et exanguatur ; vel saltum sic cohbeca-
tur ne per verba aut signa erumpat, neque
per inhonestos apparatus pandatur, sic-
que paulatim suffocetur in semetipsa. Alia
est ira per zelum, quae rationem sequens,
sponte assumitur, ut actus virtutis robus-
stius exerceatur. Et ista est bona, quia per
can secundum rationis judicium fit vin-
dicta. Non tamen eis passim atque faciliter
admissenda, quia et ipsa rationem aliena-
liter turbat, secundum Gregorium. Ideirce
ad eam tardi esse debemus, et tunc eam

B assumere quando alter actus justitiae tam
convenienc exerecri non valet, ut si quis
durus incorrigibilis exsit. Et hae
ira fuit in Christo, juxta illud : Contrista-
tus est Jesus super eacitate cordis eorum,
circumspiciens eos cum ira. Hinc loquitur
Beda : Tardos ad iram nos esse prcecepit,

ut non ob quaslibet causas, serenitate
ostro cordis ac vultus in austeritate ver-
tamus ; sed certa existente racione, verbi
gratia, si alter corrigi proximos, maxime
eos qui nobis commissi sunt, non posse

C conspiciemus, severitate verbi aut distri-
cutionem judicii erga eos exhibeamus. ma-
nente tamen, quantum humana natura
paenit, statu nostrae mentis sereno. Si

Phinees, Samuel, Elias et Petrus, tardi fu-
erunt ad iram, qui tamen peccantes gla-
dio peremurunt aut verbo. Sic et Mose

quem esset vir mitissimus, exiuit a Pha-
rane iratus nimiis, comminatus ei par-
num, quam et opere perpetravit ; qui etiam
vituli aurei adoratores districte punivit.
Hinc teste Gregorio, Ira non debet ratio-

D nem quasi domina praecedere, sed tanquam
ancilla sequi.

Porro ira per vitium, dupliciter fit mor-
talis : primo, propter commotionis immo-
derantiam nimiis immoderatum, rationem-
que penitus offuscantem ; secundo, propter
ulterior excessum, ut si quis pro illata si-
bi injuria, exercerere cupiat sive exerceat
ulterior tam grandem ut directe con-
trarietur justitiae. Denique iram Spiritura
valde uituperat et condemnat, stultitiam
vocat, et iraecundum stulto assimilat. Ait

Ecli.
xviii, 29.

Ps. cxviii.

f

xxv, 55.

Thren. m.

27, 28.

Num. xxv, 7-14; 1 Rv.
xv, 33, 34; Rv.
xv, 40; Matth.
xxx, 51; Act. v, 1-10.
Num. xxx, 3.
Exod. xx, 9.

Ibid. xxv, 27.
Catholic Epistle B. JACobi. — ART. II.


Et Salomon : Ira non habit misericordiain, nec erumpens furor; et impelum concitati spirittus ferre quis poterit? Irascamur ergo properis vitiis, et ea ulscamur discrete in nobis. Irascere tibi quia ad iram irrationabilis motus es, et esssa irasci. Et maxime qui vel ex usu maligno aut naturali dispositione ad iram proclives sunt, contra iram jugiter dehent pugnare, et pro ejus extirpatione studio, ac Deum infatigabiliter deprecari. Ad-

Math. A. vertamus ergo quod ait Salvator: Iehiti

A et humilis corde. Superbi siquidem ad iram sunt proniores; humiles vero mitescunt et patientes consistunt. Denique si ira subito oriatur, nequequam perseveret in corde, quam in Ecclesiastico dicatur: Homo homini servat iram, et a Deo quae-
rerit medelam? Qvis exorabit pro delictis illius?

Insuper, locus iste etiam de ira per ze-
lum potest exponi: quoniam etsi irae haec commendetur, tamen per eam judicatus aut uliscense, a divina perfecionis tran-
B quillitate et summi Judicis serenitatem oc-
cumbit. Scriptum est enim de Deo : Tu, Sap. 18, 18, dominator Domine, cum tranquillitate judi-
cicas. Et alibi : Nuncquid ad iracundiam Jer. 19, 19, me provocant? ait Dominus; nonne semet-
ipsos in confusione vultus sui? Hinc asser-
Ecrit Beca : Judex homo, qui amissa mentis
transquillitate judicat delinquem, etiam si justum judicat, justitiam tamen divini
examinis, in quam perturbatio cadere ne-
quit, imitari non valet.

Propter quod obijicientes omnem im-
munditiam, id est, pruinente seu pra-
cavendo, de vobis expellite carnalia ac
spiritualia vitia consueti : quemadmodum
monet Apostolus, Mundemus nos ab omni
inquinamento carnis et spiritus, perfeci-
entes sanctificationem in timore Dei; et
abundantiam malitiae, id est graviora fa-
cinora, ut que ex consuetudine prae, ex
dliberato proposito, ex pertinaci intentione
nascentur: in mansuetudine susci-
pile. id est, mansuetet et patienter audite,
firmiterque tenete, insitum verbum, id est
D evangeliic legis doctrinam, vobis a prac-
dictoribus insinuata, impressum, inful
sam. Maturitas enim sapientiae seu verbum
salutaris doctrinae, non nisi mansuetet et
tranquilla mente percepitur; a eujus salu-
luris suspensatione impedit ira. Ideo in
Ecclesiastico dixitur : Esto mansuetus ad
Audendum verbum Dei, ut intelligas, Nam
ut communiter dictur. Impedit ira ani-
nunum ne possit cernere verum. Mansue-
tudo autem est quasdam tractabilitas men-
tis, eam dispensam ad suspensationem verbi
ARTICULUS III

ELUCIDATIO RESIDUI HUJUS CAPITULI PRIMI : ESTOTE AUTEM FACTORES VERBI.


Quia si quis auditor est verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti vulsum nativitatis sua, id est faciem suam corporalem cum qua natus est, in speculo, Consideravit enim se, id est dispositionem vulsum sui, et abitit, et statim obtitus est quatus fuerit, id est, distinctam suae dispositionis notitiam mox amisit, nec perfectam suae physiognomiae servavit memoriam. Cujus ratio assignatur, quia imago in speculo habet debile esse, et intentionale potius quam reale, ut dictur. Ideo debilem facit impressionem, quia modus...
agendi sequitur modum essendi. Et quia debilem facit impressionem in oculo, ex tali impressione sequitur labilis in mente cogitio. Conformiter, qui verba Dei audit, nec implent, imperfectam et informem habet eorum memoriam, aut penitus nuliam.

Qui autem perspexit, id est, perspicaciter consideraverit, in lege perfecta (seu, ut aliis legunt, perfecta) libertatis, ea quae scribuntur, docentur, et praepipientur in ea, puta in Evangelio. Denique, sive legatur, Perfecta, sive, Perfectae, verus est sensus. — Lex eum evangelica, respectu legis Moysis, est perfecta, et excellentias multas sortitur, prout in Prologo super Lueam diffuse ostensum est; et ipsa evertendas universas in perfectione superat leges. 

Dicitur quoque lex evangelica, lex libertatis perfectae: Primo, quia per eam exoneramur ab obligatione observantiae veteris legis. Propter quod sacrasissimus apostolici ordinis princeps, gloriosissimus Petrus, ait: Quid tentatis Deum, impone rejuve super singum super discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus? Sed per gratiam Domini nostri Jesu Christi credimus salvam. Et Paulus apostolus: Lex spiritus vitae in Christo Jesu, liberavit me a lege peccati et mortis. Et cursus clarissi inperios: Nune sine lege justitia Dei manifestata est per fidem Jesu Christi, in omnes et super omnes qui credunt in eum. — Secundo, quia lex evangelica est lex caritatis et gratiae: lex vetus fuit lex timoris et pene. Idcirco, secundum Augustinum, brevis differentiation Evangelii et legis, est amor et timor. Lex quippe evangelica dicitur lex amoris et gratiae, in quantum continet subtiliter sacramenta gratiae continentiva, et quia in Evangelio praecellissime describuntur amor et pietas Dei ad homines, et beneficia ac promissa ipsius. Indeque quoque lex ista ad sui observantium potius per anorem et praeiti poelictionem, quam per terrorem et comminutionem penarum. Porro lex vetus dicitur lex ti-
fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. Preterea, dupliciter dicitur homo divinorum obiivisci verborum: primo, ea a sua memoria penitus amittendo; secundo, ea non adimplendo. Nam et inva-
riabilis Deus dicitur obiivisci eorum quos justo judicio perire permittit, eo quod per modum obiiviscens circa illos se habeva. Unde Threnorum ultimo dicitur:


Postquam apostolus Jacobus docuit, non sufficer ad salutem verba Dei audire, sed oportere ea operibus exercere, nume ostendit nec hoc sufficer, nisi et peccata locutionis vitentur. Hinc subditur: Sı quis autem putat se religiosum esse, ıd est verum christianae fidei professorum, ac latiae servatorem, atque devotum, non reflexus lingua suam a multiliquo, de- tractione, mendacio, ac ceteris verbis prohibitis, sed seducens cor suum, id est a recto salutis itinere illud avertens, et per incustodiam, negligentiam, errores et vi- tia, se ipsum fallens atque obtenembras, quemadmodum per Osee Dominus ait:

Osee. vii. Ephraim quasi columna seducta, non habens cor: hujus vana est religio, id est, frustra se Christianae fidei fatetur, nec est in eo veraciter latria sive devotio, sed fictae aut apparenter distraactat. De talibus

Ibid. vii. furtur in Osee: Ventum seminabunt, et turbinem metent.

Quum ergo illa sit vana religio, docet quid sit vera religio. Religio munera et immaculata, id est intus et foris sincera, coram Deo et hominibus approbata, in se ipsa et in suis operibus pura, apud Deum et Patrem, id est coram Deo, qui est omnium Deus et pater; vel, Coram Deo Filio et Patre aeterno, qui cum Spiritu Sancto sunt unus omnium Deus, unus creator, et unus finiss: hoc est: Visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, id est opera misericordiae proximis impertire, praesertim miserabilibus personis, humano solatio destitutis (ut sunt pupilli et orphani, viduæ, peregrini, oppressi, tentati, infirmi, captivi, mendici, pauperesque domestici)

A subvenire, et eos corporalis visitare ac consolari. Beati enim mericercordes, quos Matth. vii. niam ipsi misericordiam consequentur, Et Christus in die judicii dicit: Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis. 

Hinc in Ecclesiastico dicitur: Non desis plorantibus in consolatione: et non te pig- geat visitare infirmam: ex his enim in dilectione firmaberis. In Job quoque: Vi-
sitans speciem tuam, non peccabis, id est proximos et egens, qui ejusdem tecum sunt speciei. De quibus loquitur Isaias:

B Frange esurientes panem tuum, et egens Is. xvm. 7. vagoque in domum tuam; quum videris nudum, operi eum. Et immacu- latum se custodire ab hoc seculo, id est vanitates et impietates, atque illictas vo-
luptates mundanorum hominum devitare, juxta illud: Nolite conformari huc sa-
culo, sed reformamini in novitate sensus vestri. Unde alibi ait Apostolus: Qui utin-
tur hoc mundo, sint tamquam non uten-
tes. Nam, ut Janes ait apostolus, Omne Rom. vi. 31. quod est in mundo, concupiscencia car-
C nis est, et concupiscencia oenorum, et superbia vitae.

Circa praehabita, quaerenda sunt aliqua: Primo, quid sit religio, et de actibus ejus, qui etiam sint vere religiosi; deinde de refrenantione linguae, praesertim quantum ad claustrales: postremo, quid sit, se im-
maculatum ab hoc seculo custodire.

De horum primo dicit hoc loco Albertus: Religiosus idem designat quod reli-
gatus. Sed religatio ista potest attendi tripliciter: Primo, penes observationem praeeptorium articulorumque fidei: sicque omnes veraciter christiani sunt religiosi. Secundo, penes observationem evangelicorum consiliorum: et sic claustrales comobita religiosi vocantur. Tertio, penes custodiam oris: et sic qui linguam suam ab illicitis cohabit verbis, dicitur proprius religiosus. Verum de ista materia multo plenius scribit Thomas in secunda secun-
dae, dicendo: Religio dicitur a relegendo, quoniam quae ad divinum pertinent cul-
tum, sepe sunt relegenda et revolvenda,
Eccles. m. juxta illud: Quod praecepit tibi Deus, illa cogita semper. Vel dicitur religio a reeligiendo, quoniam Deum quem peccando anisimus, et cui vana praelimus, per eam puritentem reeligimus; vel a religiendo, quia ab exterioribus et carnaliibus hominibus separatis, ac Deo conjungit. Itaque religio est virtus moralis, quae alio nomine latrae appellatur, per quam Deo cultum eortiniamque impendimus. Nec est theologica virtus, sed pars subjectiva justitiae, circa actiones immediate versus; habetque aliquos actus interiores, ut sunt devoto interna, oratio; et quosdam actus exteiiores, ut sunt Deo genua fleetsere, sacrificare, immolare. Vocalis quoque oratio, psalmodia, laudatio Dei, praedicar verbum salutis, sunt actus religionis, quasi medio modo se habentes. Et omnia ista sunt actus religionis, directe et eliciitio, quia ab ea efficiiact prociud. Actus vero quarumdam virtutum religione inferiorum, quibus religio imperat, dicitur actus ejus imperative, quia imperat eos. Siceque praeftata miscericordiae opera religionis attribuuntur, que tamen a pietate seu miscericordia eliciuntur.

Praterea, refrenatio linguae ad omnem pertinent Christianum, quum in Evangelio Matth. xx. Christus testetur: De omni verbo otioso quod locuti fuerint homines, recludent de eo rationem in die Iudicii; itemque, Ex ore tuo justificaberis, et ex ore tuo contuleris. 


Postremo, immaculatum se ab hoc sae-
culo custodiæ, est ad nullam rem creatam affici inordinatae; divitias, delicias et honores mundi, intitui et amore Dei parvi pendere, aut omnino relinquere; nec aliquid citra Deum, nisi in Deo amare, hoc est, in quantum Deus id praecipit, seu utile necessariumve existit ad complaciendum serviendaque Deo, atque ad obtinendum beatificam frutionem ipsius. Quem enim Deus gloriosus et adorandus, sit omnium finis, et media juxta exigentiam finis sint disponenda; certum est quod nulla res a creato sit appetenda, amanda, servanda, tractanda, aut quocumque modo in usu habeunda, nisi secundum quod expedit homini ad miuendum se Deo, atque ad obtinendum ipsius visionem felicem, seu ad servienda ei, et ad proficiendum in cultu ac honorificentia ejus. Quod totum ad religiosos maxime spectat, quos oportet esse hunic seculo mortuos, et soli Deo vi ventes, ut eum Apostolo dicere queant: Vivo antem, jam non ego; vivit vero in me Christus.

**ARTICULUS IV**

**EXPOSITIO SECUNDI CAPITULI : FRATRES MEI, NOLITE IN PERSONARUM ACCEPIONE, ETC.**

DIXIT apostolus Jacobus in fine precedentis capituli, opera misericordiae viduus et pupillis esse impertienda, ac impietates et vanitates mundanas Christianis vere religiosis seu devotis esse vitandas. Nunc ostendit, pauperes non esse despiciendo, sed potius honorandos, tanquam a Deo electos, et Christi membra atque ministros.

Itaque igitur: *Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Jesu Christi gloriae*. Ordo verborum hic esse potest: Nolite habere fidem gloriae Domini nostri Jesu Christi in acceptione personarum, hoc est, non credatis quod accipiendo personas, valeatis acquirere praemium gloriae Christi: quia acceptione personarum peccatum est, ab aectione felicitatis et gloriae Christi impediens. Contraea quae acceptione ista justitiae:

*Matth. xxv, 31.*""""Solis autem justum paratum est regnum Christi. Vel igitur est ordo verborum: Nolite habere fidem Domini nostri Jesu Christi, qui est Rex gloriae Dominusque virtutum, in quantum est Deus, juxta illud:

*Ps. xiii, 9.*""""Adolite portas, principes, vestras, etc., et introibit Rex gloriae. Quis est iste Rex gloriae? Dominus virtutum, ipse est Rex gloriae. Itaque, Nolite habere fidem Christi in personarum acceptione; hoc est, Christi fidem habendo, non sit in vobis vitium acceptionis personarum. Vel sic: Nolite putare vos esse fideles, habendo peccatum acceptionis personarum, quia talis acception personarum non sit cum fide formata. Ex quo patet, quod Jacobus loquitur de hujusmodi acceptione secundum quod est mortale peccatum.

Porro acception personarum est, qua aliquis alicui impenditur seu confertur qui ad illud exstat indignus seu improportionatus, et alteri digno subtrahitur aut negatur: ut si praetatus aliquem promoveat ad canonicatum, non quia litteratus et virtuosus, sed quia cognatus suis est, aut pecuniosus, aut servus, litterato autem et bono seu sufficienti denegat tale donum. Quam ergo sit duplex justitia, utpote commutativa, quæ in emptionibus venditionibusque servatur, et distributiva, quà alicui diversis conferuntur secundum men-

D suram dignitatis eorum ad illa: acceptione personarum justitiae distributiva contraeat, dum aliquid alieui exhibetur, non
propter causam qua ad illud idoneus est, sed intuitu suae personae, ant cause ex qua non est ad illud suscipiendum condignus seu aptus.

2 Elenima si introierit in conventu vestro, id est coram vobis congregatis, seu ad vos adunatos, vir aureum annum habens, et in veste candida, id est pulchre ornatus atque vestitus, intraverit autem et pauper in sordido habitu; et inductus in ea, qua indutus est veste praeclara, et discersit et, Tu sede hic bene; pauperi autem dicatis, Tur ista ibi, aut. Sed sub sedello pedum morum: nonne judicatis apud vos somniores, id est, temere et secundum proprium placitum judicatis, nec a Deo, sed a prævia adiuvantia tale judicium sumitis, judicium divitum pauperi præferendum honore, dignitate et loco, quia divs est, pauper vero esse despicendum, quamquam pauper est? Iste subditur: Et facti estis judices cogitationum iniquarum, id est, cogitationibus erroneis ac iniquis consensus, casque approbatis. Non enim dives præhonorandus est pauperi ob suas divitias, nec pauper ob suam inopiam est spernendus. Iste vitiosum est taliter judicare ac facere, estque contrarium divino judicio, sicut subjungitur:

5 Audite, fratres mei dilectissimi: nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo? Tales enim Deus solut gratiosius invisere et salvare, juxta illud in Psalmo, Tibi de reliquia. Sic etpastius est pauper; et in Isaia, Confitebor tibi, Domine, quia factus es fortundus pauperi et egoen in tribulatione tua. Hinc Corinthios horatatur Apostolus: Vide torationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carmen, non multi potentès, non multi nobiles sunt inter vos; sed quæ stulta sunt mundi, elegit Deus, et infirma et contemptibilia, et quæ non sunt. Iste diicit Gregorius: Hoc elegit Deus, quæ despecta mundus. Deus enim naturaliter bonus est et plus, speciali habet occasionem misericordi et succurrenci pauperibus, misericordiusque personis. Ideo in Deuteronomio scriptum est: Dominus...
est medicum cum timore Domini, quam thesauri multi. Properea subditur: Non ne divites pro potentiam opprimunt vos, et ipsi trahunt vos ad judicium, id est, judicibus vos presentant tamquam reos. Quo quod estis Christiani? Nonne ipsi blasphemant bonum nomen nominatum, quod invocatum est super vos? Id est nomen Christi seu Christum, quem negant esse verum Messiam in lege promissum? Hae in primitiva Ecclesia passim fecerunt divites infideles, tam Judae quam gentiles. Christianis qui Christum jugiter invocabant, et quem pro se invicem exorabant.

8 Si tamen legem perficitis regalem, id est legem divinam, a Rege altissimo datam, regia via incendent, eo quod neque ad dexteram neque ad sinistrum divertat, nec a liquito obliquitatis continet. De qua in Isaia legitur: Hae via, ambulate in ea, et neque ad dexteram neque ad sinistram declinetis: atque in Psalmo, Lex Domini immaeulata. De qua et in Proverbis asseritur: Lex lux est. Si, inquam, hanc legem perficitis, id est, perfecte impelitis, secundum Scripturam, id est, prout in Scripturis sanctis docetur ac continetur, Deinde exprimit legem istam in speciali, seu quantum ad mandatum ejus praeципium post primum ac summum legis praecipuum. Diliges proximum tuum sine ut te ipsam: id est, spirituiter desiderando eja bona gratiae ac virtutum in via, donaque gloriae in patria, imo et coope- rando eja ad ista pro posse; cetera quoque misericordiae opera, tam corporalia quam spiritualia, ei impertiendo pro viribus, tempore opportuno, exigente rationabili causa. Bene facitis. Quasi dicit Apostolus: Non ita dico divites pauperibus non esse preferendos, quasi sinit odieendi, aut simpliciter contemnendi, quem ex divino praecipto sint diligendi. Sed eorum dilectio ordinate est exhibenda eisdem, sed ordine æquitatis, ut non derogetur justitiae in pauperum depressione.


Circa predicta, ut clarissimus intelligantur, aliqua sunt querenda: primo, an personarum acceplio sit peccatum mortale; secundo, in quibus conmititur hoc viti- um; terto, an Deo conveniat personarum acceplio.

ad quas fuerit indignus, mortale est vitium: ut si dives, sapientia et virtutibus carere, ad ecclesiasticos promoverat honores, pauper vero abjeciatur, qui sapientia, vita et moribus promovit tali est dignius. Hinc Beda allegavit Augustinum, dicentem: Si hanc distantiam sedendi et standi, de qua Jacobus loquitur, ad honores ecclesiasticos referamus, non est putandum leve esse peccatum, in personam receptione habere fidem Domini nostri Jesu Christi. Quis enim ferat eligi divitem ad sedem honorum Ecclesiae, contemno paupere instructore ac sanctiore?

— Quoe circa pensandum, quia ut in se­cunda se­cun­de asserit Thomas, dignitas personae considerari potest dupliciter: Primo, simpliciter et in se; et ita qui sapientior virtuosiorque consistit, absolute est melior. Secundo, per comparationem ad honum commune; et sic potest contingere, ut qui absolute loquentem minus bonum est, utpote minus virtuosus et doctus, sit bono commune utilior ratione potentie sive industrie, aut alienius hujusmodi.

Quam igitur dispensationes spiritualum ad communem utilitatem potissimum ordinentur, idei­rico interdum minus boni melioribus praferuntur in talibus absque personam receptione. Porro se­cundum jura, ad valorem electionis sufficiet eligere homum atque idoneum. Nec oportet eligere meliorem se­cundum forum judiciale; alias electio posset quasi semper calumniari. Sed quoad eligentis conscientiam, oportet eligere meliorem, vel simpliciter, vel per comparationem ad honum commune.

— Insuper dicit Albertus: Quod si quis honoret dividem magis quam pauperem propter lucra et commoda propia, quae per hoc a divite consequi prae­stolatur, non potest esse sine peccato, si pauper propter suam paupertatem spernatur, et dives ei prae­honoretur; quia ex hoc pauper scandalizatur, et datur ei occasio pusillanimitatis aut desperansionis ex sua impia.

— Secundum ergo ad objectiones, quod si dives pauperi praeponatur, et prae­honoratur, non quia dives, sed ex aliqua rationabili causa, videlicet quia virtuosis, aut quia in postestate est constitutus, aut quia sapientior, aut senior, utilior, seu benefici­centior, vel ut vitetur turbatio, non est personarum acceptio, nec peccatum, sed commendabile opus. Si autem ob solas divitiias fiat hoc, et pauper (quia pauper est) postponatur, aut vilipendatur, vitiosum est, quamvis propter actus modic­tatem possit interdum a mortali excusari. Interdum quoque videtur sufficiere, ut pauper mentaliter honoretur.

— Ad se­cundum dicendum, quod personarum acceptio tam in corporalibus quam in spiritualibus bonis commititur. Hac quum bona spiritualia sint corporalibus potiora, personarum acceptio in eis tanto virtuosis compro­latur, quanto hujusmodi bona sunt digniora. Amplius, personarum acceptio locum habet in exhibitione honoris. Quonque Deus altissimus sit primum et summum honorabile, cui debetur honor ratione sua virtutis et sanitatis, sapientiae et causalitatis, benefici­etiae et dominationis, primavitas ac dignitas atque judicariae postestatis, constat quod rationalis creatura tanto est honorabilior, quanto in his magis Deo assimilatur, seu plus inde participat. Idei­rico virtutibus praditi et sapientes sunt honorandi: similiter judices et praelati, quamvis iun­qui; sensae quoque et parentes; et homines universi, in quantum ad superdignissimae Trinitatis imaginem similitudinemque creati, Christi sanguine liberati, ad super­naturali­um beatitudinem ordinati, angelica custodia muniti, et maxime quia a Verbo aeterno humana natura in unitate personae est assumpta. Idei­rico in homilia aut Gregorius, quod retunditur superbia nostra, quae necit in hominibus considerare dignitatem nature, qua ad dei imaginem facti sunt. — Sed quum Deus sit dives, sicut et potens, dicente Apostolo, Dives Rom. x, 12, est in omnibus et super omnes qui invocant eum: videtur quod divites sint honoran­di, se­cundum quod divites, et per suas.
divitiis Deo assimilantur. Et respondendum, quia ut ait Augustinus primo de Civitate Dei, Deus dives est, non pecunia, sed omnipotentia. Denique dives est spirituali opulentia, videfactum perfectione, sanctitate, et beatitudine penitus infinita: idem homo propter spiritualia divitiias, seiliecet gratiam et virtutes, honorandus existit.

Postremo videndum, an Deo conveniat personarum acceptio. Et videtur quod imo: quia quibusdam codem modo dispositis, uni dat graviatam, et accepit eum, alium vero relinquit: in quo frequenter graviore praevenit et convertit salvatique peccatores. Ad hoc Thomas respondit, quod duplici est datio. Una est actus justitiae, qua aliquid aliqui datur secundum dignitatem et meritum ejus: et circa illam attenditur acceptio personarum. Alia est actus liberalityatis, qua aliqui aliqui datur quod ei non debetur: et talis est collatio beneficiorun Dei, qui nulli est obligatus; et circa hane non est personarum acceptio, quoniam unusquisque potest propria dare cui vult, et quantum vult, nisi in caso. Tamen Deus hoc maxime et reprehensibiliter potest. Ideo apud eum locum non habet acceptio personarum, ipsa illum Paralipomenon: Non est apud Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio, nec acceptio numerum. Et in hoc, ipsum imitari debemus. — Nihilo minus adhuc propter duas causas dicitur apud apud Deum non esse acceptio personarum. Prima, quoniam nullum bonum relinquuit irremuneratum, nec aliquem vere virtuosum refutat. Et hoc inuit princeps Apostolorum: In veritate, inquiens, comparci quoniam non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente qui timet Deum et operatur justitiam, acceptus est illi. Secunda est, quoniam nulli quod in se est facienti Deus denegat gratiam. Ideo apud Jeremia ait: Quis est iste, qui applicet cor suum ut approquinquet mihi? Et in Job asseritur: Si direxerit homo ad Deum cor suum, spiritum illius et flatum ad se trahet. Et quia hac duo ab hominibus committer non servantur, merito ad discernendum inter perfectionem divinam justitiae, et imperfectionem fragilitatis humanae, ait frequenter Scriptura quod apud Deum non est personarum acceptio.

Insuper, quam periculo sa sit persona- rum acceptio, imo quodcumque mortale peccatum, declarat apostolus Jacobus, subdensus: Quicunque autem totam legem servaverit, id est, universa legis evangelicae praecepta impleverit, ofendat autem in uno, id est, post tantam justitiam transgrediatur unum praeceptum Dei sive Ecclesiae, seu unum incurrat peccatum mortale, per commissionem, quae est contra praeceptum negativum, vel omissionem, quae est contra praeceptum affirmativum, factus est omnium reus. Verbum hoc intricatum est valde. Ex eo siquidem sequi videtur, quod qui divitem pauperi praevert, aut furtum committit, reus sit haereticae pravitatis atque blasphemiae, homilidii, adulterii, ecterorumque eriminum; et quod tanta erit damnatio ejus qui unum solum commissit mortale, siue ejus qui mille.

Augustinus ergo et Beda exponunt, diiendo quod quia plenitudi legis est caritas, ideo omnis qui peccat, agit contra caritatem. Nec dicitur quis peccare, nisi contra caritatem Dei aut proximi operando, aut negligentem se habendo, praevertim quia in caritate praecepta omnia includuntur. Qui ergo offendit in uno, id est, contra caritatem agit, sive omittit id ad quod obligatur. Factus est omnium reus, quoniam agit contra caritatem, in qua omnia pendent, tota videlicet lex et Prophe- tae. Ista tamen solutio non est omnifariae plana. Quamvis enim qui unum committit mortale, violat caritatem, non tamen est reus omnium vitiorum, quae sunt contra caritatem. — Porro Albertus exponit, diendo quod in peccato duo consideratur: unum formale, quod est a summum bono averso: alium materiale, quod est conversio inordinata ad bonum commu-
A chattione vitanda non feceris, sed praeceptum de homicidio fugiendo infregereis, factus est transgressor legis divinae, ejus violando praeceptum. Idecirco spiritualiter mortuus es, et opera tua praeterita meritoria, sunt mortificata, esque privatus omni charismate gratie ac virtutum, ac si omnia violasses praecepta : quamvis non sis tam enormis transgressor, nec ita induratus, neque tam difficulter curabilis, sed nee tante damnationi obnoxius, ut ille qui plura aut omnia violavit praecepta.

Quam ergo tam ardua sit via salutis, rite subjugabitur : Ita teoquinini, et sic facite, id est, tam discreti, tam virtuosi ac fervidi sitis, in verbis et factis, sic ut per legem libertatis, id est per legem evangelicam (qua cur lex libertatis diceatur, expositorum est), incipientes judicari, id est, ac si statim essetis judicandii Deo per evangelicam legem, hoc est justa tenorem et obligationem evangelica legis : quae quanto ceteris legibus est perfectior, tanto ad virtuosiorum vitam suos obligat professores, quorum juxta doctrinam Apostoli, debeat unusquisque digniter conversari vocatio, quae vocatus est. Quemadmodum ergo professores legis Moysis tenebantur perfectius vivere, quam solam naturalem legem habentes ; sic Christiani ad perfectorem adscripti sunt vitam, quam in veteri lege tenebantur Judaei praeertim quia et ampliora ac eminentiora beneficia super exhibita sunt populo christiano, quam Judaeis in veteri Testamento, aut gentilibus in lege naturae,ideo Christiani Deo subjiciere, devotiores, et gratiores esse tenentur, dicente Gregorio : Quam angentur dona, rationes etiam crescenti donorum. Alqui Christiani gravius judicabatur per legem libertatis, quam Judaei per legem scriptam, aut gentes per lege naturalem. Nam teste Apostolo, Qui. Rom. u, 12, cinque in lege peccaverunt, per legem judicabatur, Hinc ad Hebreos inducitur: Abundantius oportet nos observare ecc. Hebr. a, 3, quae audiuntur, ne forte perefluenmus. Si

Ex his innotescit, quam pronus ac fervidus esse debeat unusquisque pro viribus suis ad corporalia ac spiritualia misericordiae opera: quia ut ait Scrip tura, Qui pronus est ad misericordiam, beneficio. — Et Christus in Evangelio loquitur: Estote misericordes, sicut et Pater vester coelestis misericors est. Et deus protestatur, reprobos in diei judeici convocandos, quia misericordiae opera non fecerunt.

Supercallat autem misericordia ju-
dicium (vel, ut aliis legunt, judicium), id est, plus placet Deo caritativa miseratio, quam judicialis districtio: nisi forte in certo casu, propter bonum commune et conservationem justitiae, oporteat districtionem judicii exercere: quod tamen cum interna pictate atque ex caritate agendum est. Hinc et iura sunt pia et ad misericordiam magis prona, magisque stant juramento acceatur, quam accurantium: atque in dubius casibus ad misericordiam partem est declinandum. Potest et ita exponi: Superexaltat misericordia judicium, id est, transcendit, et magis appareat in operibus Dei misericordia ejus quam rigor judicii, praesertim in vita hac, iuxta Iudaei Psalmistae: Suavis Dominus universis, et miserationes ejus super omnia opera ejus. Unde per Ezechielem ait: Nuncquid voluntatis meae est mors impii, et non magis ut convertatur et vivat? lmo, ut loquitur Isaias, ut leisci et punire est peregrinum et alienum ab eo, cujus natura est bonitas, ejus proprietas pietas. Superexaltat demum misericordia judicium, quia misericordia Dei reducit in electum et salvatis in eodem judicium vero in reprobis ac damnatis in tarto.

Consequentur doct Apostolus fidem informem non sufficiere ad salutem. Et dictur fides informis, quia non est caritate formata, ac bonis operibus decorata in adultis et tempore opportuno. Quid proderit, fratres mei, si fidein quis dicit se habere, opera autem non habebat, id est, per fidein non bene vivat, impendito praecepta, et fidein decorando per meritiora gesta? Nuncquid proderit fides salutare eum, id est instrumentali ad salutem perducere? quasi dicit, Nequaquam. Imo reddit eum magis damnabilem, quotiam ser-

Luc. xx. 17. vus scieni voluntatem domini sui, et non faciens, plagis vapulabat multis. Ideo malus Christianus gravissimus condemnatur quam in fidelis, ceteris paribus.

Deinde ostendit per simile, fidein talem neminem possit perducere ad salutem. Si autem frater aut soror, id est proximi, ejuscumque sint sexus, nulli sint, et in-

digant victu quotidiano, dicit autem ali-

quis de vobis illis: Ita in pace, catechi,

mi et saturamini, id est, bene tractemini: non dederitis autem eis quae necessaria sunt corpori: quid proderit? lque nihil, quia pulchra verba absque reali sub-

ventione non sufficiunt indigenti. Tamen, si aliquis habeat desiderium succurrenti egeno, sed non habeat facultatem, et tune det consolatorum ac informatorum ver-

bum,landabile est atque profitum, juxta

illud Ecclesiastici: Nonne ardem refri-

gerabit ros? Sic et verbum melius quam
datum. Nonne cece verbum super datum

bonum? Et iterum scriptum est: Congre-
gationi paupercum te affabilen facito.

Sic et fides si non habeat opera, id est exsecutionem praeparatum, loco et tem-

pore opportuno, mortua est in semetipsa.

Porro, per opera in hoc loco, non solum

intelligenda sunt opera exteriora, sed in-
differenter qui quumque actus virtuosi ex

virtute elicit aut imperatur, sive interi-

ores, sive exteriores. Nam et in Ew-

Celestium sumitur opus pro opere interiori,
quum dicitur: Hoc est opus Dei, ut cre-
datis et numerus quern misit ille. In Job autem

pro interiori exteriori operes sumitur,
quum dicitur: Opus hominis redidit ei

Deus. Staret enim in casu, quod alieni suffectet ad saltem interiores fidei ac-
tos, ut credere in Deum. Itaque, sicut

in exterioribus dicitur aliquid mortuum,
quod caret sensu et motu; sic fides sensu

carens interno, seu caritatis sensificatione

quia homini sapit Deus, et veritas prima

cui inmittitur fides, dulcescit), et quae bo-

nae ac meritoriae actionis motum non ha-

bet, recte mortua perhibetur, non vivifi-
cans spiritualiter sumum subjectum, nec

excitans illud ad actuem. Et hoc vocatur

fides informis, ut pete caritate non deco-
rata. Fides autem per dictionem opera-
rurs, viva vocatur. Tamen quantum ad

substantiam, utraque fides eadem perhi-

betur. Nam per mortale peccatum, suum,
quam habuit a caritate, amittit formatio-
nem, decorationem et vivificationem; sed

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
enarratio in cap. ii epistle catholicae b. iacobi. — art. iv


Vis autem scire, o homo inanis, id est vanus et spiritualiter vacus, utpote fidei opera et caritate non habens, et per consequens ad ultimi finis adaptionem inadpositus et ineptus (dicitur enim inane, quod non consequitur debitum finem), quoniam fides sine operibus mortua est? Abraham pater noster: qui omnium fidelium pater spiritualiter vocatur per fidei et virtutum imitationem. Et fidelium Judaeorum spiritualis atque carnalis exstitit pater, infidelium autem Judaeorum solum carnalis pater fut. Unde dicitur ad Galatas: Quia ex fide sunt, hi sunt filii Abraham. Et in Joanne ait Salvator: Si filii Abraham.
estis, opera Abraham facie. Novum ex opem-
ribus justificatus est, id est justior factus,
atque a Deo sublimiter commendatus ac
approbatus, offerentis, id est, ad offerendum
paratum se exhibens ac disponens. Isaac
Gen. xxi.
filium suum super altare? Colligavit enim
eum, et posuit super strum lignorum.

22 Vides, id est, ex his intelligere debes,
quonium fides cooperatur operibus il-
libus. Fides enim est oculus rationis, diri-
gens in agendis, et opera ad ultimum re-
ferens fines, qui sola fide, non clare per speciem in haec vita conspiciatur. Et ex
operibus fides consummata est, id est, fi-
des Abraham per obedientiam ejus et ea
que circa Isaac Deo juvente exercuit, ac-
tuationem et complementum acceptit. Ha-
bitus namque et actus ipsius se mutuo
ornant ac roborant: quia ex habito actus
procedit, et habitum actus ejus stabili et
conservat ac perficit.

23 Et suppleta, id est verificata ac alius
manifeste probata, est Scriptura Genesios
Rom. xvi. 2, dicens: Credidit Abraham Deo
decent ad eum: Suspic eadem, et numera stellas
ejus, si potes: sic erit semen tuum: et
reputationem est illi ad justitiam: id est,
actus ille credendi fuit Deo acceptus, et
per eum Abraham a Deo judicatus est ju-
stus, praesertim prout justitia virtus est
generalis: siveque credendo, meruit justi-
tiae incrementum, omniumque virtutum
perfectum. Operet seire quod verba ex
Genesi nunc introducta, dicta sunt Abra-
hæ praequent Deum ei præcepit ut sibi
filium suum Isaac in holocaustum offer-
ret, imo et praequam ei præceptum cir-
cumcisionis donavit. Sed fidei magnitudine,
qua tunc Abraham credidit Deo, postmo-
dum est suppleta seu approbata a Deo, ac
aliis declarata, per hoc quod filium suum
paratus fuit offerre, et circa hoc multa
exercuit. Unde Deus tace dixit ad eum:

Rom. xvi. 2. Nunc egnovi, id est, per hae opera tua ali-
os cognoscere faciam, quod tempus Deum.

12 Et amicus Dei appellatus est Abraham: non in Genesi, sed in Isaia, ubi legitur
Is. xvi. 8. Deus divisse, Semen Abraham amici mei.

A In libro Judith quoque legitur: Abraham
Judith xvi. 22. per multas tribulationes probatus, amicus
Dei effectus est. Meruit ergo amicus Dei
esse et appellari, Deo in tam arduis con-
sentiendo, atque promptissime obediendo,
adversa quoque patientissime tolerando.

Nempe in Isaac immolazione resplendent
magna perfectiio Abraham in fide et ob-
dicentia: in fide, quia unicum filium suum
ex Sara conjugie sua, paratus fuit offerre,
quem tamen ei Deus jam ante promiserit
quod ex Isaac nascetur ei semen ele-
B etum et innumerabilis populus. Credidit
enim Abraham quod Deus posset filium
immolatum suscipere a mortuis, ut Apo-
stolus dicit. In codem quoque resplen-
duit obedientia maxima, quod carissimum
filium promptissimum fuit offerre, pro-
pria mactii occidere, et occasum inceudere,
quem tamen hoc esset opus insolitum, du-
rum et nusquam auditum.

Sed predictis obviare videntur multa
que ad Romanos scribit Apostolus: Abri-
trum, inquiiens, hominem sine operibus
justificari: et rursus, Si Abraham ex ope-
ribus legis justificatus est, habet gloriam,
sed non apud Deum. Et prolique probat ibi
Apostolus, quod fides reputata est Abraham
ad justitiam, non opera. Unde ait ibidem
Apostolus: Ex operibus legis non justi-
ficabitur omnis caro. Idem etiam ad Ga-
latas dicit Apostolus, inter eceva dicens:
Qui ex fide sunt, benedicentur eum fidei
Abraham: justus enim ex fide vivit. Sed
et in eadem legitur: Fide purificans Deum
coerda eorum. — Ad ista est duplex re-
sponsio: Prima, quod Paulus apostolus
vult probare opera praeeptorum carri-
nialium legis, non esse necessaria ad sa-
lutem, quoniam sine eis Abraham placuit
Deo, etiam nonnum circumcissis. Jacobus
vero hic loquitur de operibus praeepto-
rum moralia, quae in utraque legi ju-
bentur: de his item operibus quae a Deo
aliensi specialiter injuunguntur, quae fuit
quod Abraham jussit Isaac immolare. Se-
gen. xxvii. 2. cunda responsio est, quod apostolus Pa-
fulus probare intendit, nulla opera legis ali-
cui ad salutem suffecisset, sine explicita vel implicita fide Christi, qui omnium electorum caput est et salvator. Idecirco fides de ejus adventu, ab exordio necessaria fuit. Hinc Jacobus infert:

Videtis oculo interiori ex probatis, quoniam ex operibus justificantur homo, et non ex fide tantum: utrumque enim est necessarium ad salutem, imo potissime caritas, sine qua nec fides, nec operatio quaequumque potest esse meritoria ac Deo accepta. Denique duplue iter dicitur aliquid justificari: Primo, per hoc quod a vitii expurgatur, et gratiam recipit ac virtutes: quod non fit directe et proprie per opera, quum ante caritatis et gratie infusionem, nulla sit meritoria actio, aut qua gratiam mareatur de condigno. Ad hane tamen justificationem opera bona ex genere, suo modo disponunt et aptant de congruo, dum quod in se est effect homo. Sic enim et attritio ad contritionem disponere perhibetur. Secundo, dicitur homo justificari, opera justa, virtuosa ac meritiora exercendo, atque in gratia, donis, virtutibusque crescedo. Et ita nunc loquitur sanctus apostolus Jacobus.

Postremo, ne Judei ac alii pusillanimes ac pigri, se excusarent, dicendo non posse se tanti Patriarchae assequi opera tam perfecta, subjungit Apostolus exemplum mulieris peecatriceis atque paganae, qua tamen per fidem et opera fuit justificata. Nam subditur: Similiter et Rahab meretrix, nonne ex operibus justificata est, in quantum opera illa procererunt ex fide, susci-

ARTICULUS V

EXPLANATIO CAPITULI TERTII: NOLITE PLURES MAGISTRI FIERI.

POSTQUAM instruxit nos sanctus Apostolus, quam necessaria sint opera virtuosa, ad quae multi sunt pigri, nunc doct quam necessarium sit, vita vanitatis piens suntios, id est duos viros exploratores a Josue in Jericho missos, et alia via ejiciens, id est per aliam viam eos ad Josue redire persuasendum? Quum enim recessisset eos per ostium sue domus, et per fenestram exposuisset trans murum, cui dominus ejus hærebat, dixit: Ad montana conscendite. Quae omniam in libro Josue plenus describuntur: ubi fides ejus de Deo Israel, hospitalitas, misericordia, liberatio, qua viri praefatis impendit, diffuse narratur. Propter quae omnium meruit populo Israelitico annumerari, et tribui Juda con jugio sociari, genealogiaeque inseri Salvatoris, ex ejus semine secundum humanam propaginem descendentis.

fratres mei, id est, ad cathedram magistralen, ad aliorum informationem, ad magisterium non ingerat vos ipsos importune, vane et inordinata, desiderio commodi proprie aut honoris, et antequam estis idonei. Ut enim ex prologo Luca evangelii, stare, quem ipsemet evangelio suo praeomit, et ex epistolis Pauli, atque ex Actibus patet Apostolorum, praeclarius sanctis Apostolis, multi ad predicandum nondum idonei, conabultur evangeliu scribere, praedicare, et nomen sibi efficere. Quorum etiam aliquis seminaverunt errores, et deceperunt se ipsos ac alios, affirmando legala eum Evangelium esse servanda : per quod sibi damnationem auxerunt. Iudex subditur : scientes quoniam majus judicium sumit, id est, graviorem reprobationem et condemnationem a Christo accepit. Eorum nunc quasi decepistis, pecata redmundatur in vos. De talibus

ad Timotheum habetur : Quidam aberrantes, converti sunt ad vaniloquium, velle esse legis docentes, non intelligentes neque quae loquentur, neque de quibus affirmant. Denique huic Jacobi verbo consonat, quod apud Matthaeum ait Salvator : Nolite vocari Rabbi ; unus enim est magister vester : nec vocemini magistri : unus est enim magister vester, Christus.

Per quae omnia non prohibetur absolute desiderium magistratus aut doctoratus, aut appetiatio inde sumpta, sed ne ex vanitate propter nomen sublime aut dignitatem, talia appetantur. Si vero referuntur addebitum finem, ut secludit actus prae dicendi ac docendi caritative, defendendique fideem efficacius expleantur, et ipsa prae dicatio ac doctrina salubris a populo diligentissimi audiantur, sunt licita, quum

et Paulus dicit, quod Deus dedit quosdam Apostolos, quosdam Prophetas, quosdam doctores. Se ipsum quoque doctorum nominavit gentium. Et in Actibus legitur :

Erant in Ecclesia Antiochiae prophetae et doctores. Praeterea, ut super quattuor Sententiarum Thomas ostendit, mortaliter pec-

A cant, qui pradicationis actum indigne excercet. non agendo qua docent.


B quoque Job loquitur : Non justificabitur Job xiii, 2, 3. homo comparatus Deo; si voluerit eum co contendere, non poterit respondere unum pro mille. Et Propheta oravit : Delecta quis intelligit ? ab occultis meis mundi me. 13. Domine : itemque. Non intris in judicium eum serva tuo, Domine, etc. Verumtamen pro istis venialiibus, ex humana fragilitate manantibus, virtiionic et perfecti quid sitis satisfaciunt plene : et ultra hoc, in caritatis fervore, euterisque virtutibus, donis et fructibus proficiunt valde : corda sua ad Deum supplicium elevando, orando, meditando, pomnendo, confitendo, corpus sumum multipliciter castigando, dominican passionem frequenter ac cordialiter revolvendo, Deum languardo, se ipsos profundissime diversisque modis humiliando, accusando, despicendo, correctiones et correctiones in vita hac libenter suscipiendo, in quibus omnibus nos ipsos quotidiem exerceramus.

Si quis in verbo non offendit, id est, non peccavit inordinata loquendo sive tacendo, ita quod nec protulit non loquenda, nec sibiuit perferenda : ut nee de indicere silentio indigent puniretur, illud Isaiae dicendo, Va mihi quia tacei ; et illud in Psalm. Quoniam tacei, inveteraverunt os Ps. xxi. 3., sa mea : neque de illeitia locutione habeat dolere, et illud Job proferre : Lexiter locutus sum : numm locutus sum quod utinam non dixisset, et alterum : quibus ultra non addam. Hier perfectus est vir : non quod in evitazione prelactionis verbi illiciti, seu taciturnitate verbi proferendi,
essentialiter consistat perfectio hominis, aliqui totaliter muti essent perfecti; sed quia non excessisse in verbo, signum est magnae custodiae cordis, magnae sapientiae mentis, magnae perfectionis interioris. Si quidem ea quae sunt in voce, sunt earum quae sunt in anima conceptionem affecti- onumque note, Idecirco linguam perfecte reprinere, signum ac opus est affectionis, ac grandis illuminationis mentalis, et super vires humanas. Proper quod in Prop- verbiis furtur: Hominis est animum preparare, et Domini gubernare linguam. In

Ps. xxxvii, 1. Propheta testatur: Dixi. Custodiam vias Ps. xxxvii, B meas, ut non delinquam in linguam mea; possi ori meo custodiam. Et ecce naves quam magnae sint, et a ventis validis minentur, id est, in anteriora impellantur, circumferuntur tamen a modico gubernaculo, ubi impetus dirigitur voluerit, id est, a gubernatore navigii diriguntur per gubernaculum suum, quo vult: ida et lingua gubernaculo rationis est dirigenda, ne declinet in verba illicita. Hinc subditur: Ita et lingua modicum quidem membrum est, id est in substantia parvum. Propterea


Eccl. xxii, 1, 4-6. Ecce quantus, id est quam parvus, ignis, quam magnam silvam incendit! utique valde magnam. Nam ignis unuquam di- cit: Sufficient; et inter elementa summe acti- tus est et formalis, formam suam in alia ederiter introducens. Et lingua ignis est, id est similis igni: quoniam sicut ignis comburit ligna silvarum, sie lingua inor- dinate, superficie, vitiose loquendo, actus virtutum mortificat, et animam diversis expoint flagitis. Proper quod in Prover- biis inducitur: Siue urbs patens et abs-
que murorum ambitu, ita vir qui non A potest in loquendo cohibere spiritum sua-
um. Hinc ait Apostolus : Corrumput bo-
os moreis colloquia mala. In Ecclesiastico
quoue legitur : Apertio oris illius (qui
scilicet multis utitur verbis) inflammato-

e est.

*Universitas iniquitatis lingua, id est
per linguam et ejus loquacitatem ac in-
custodiam, constituit in membris no-
stris. Nam universa peccata ex irrefrenati-
one linguae nascentur: quum et ex verbis
inordinale prolatis hæresis incurratur. De-
tractiones etiam, mentacitia, contenientes,
susurrations, et quidquid iniquitatis est,
ex linguae incustodia nascentur. Ideo
cur in libro Proverborum fertur : Qui cu-
stodit os suum, custodit animam suam : 
qui autem inconsideratus est ad loquen-
dum, sentiat mala. Peron iniquitas dicitur 
in membris consituit, in quantum exer-
cetur per ea. Ideo sequitur : *quse nece
tiat totum corpus, quia in illud vitia corolis
refundant. Carnalit quoque peccata, quac
ex vitii linguae, ex verbis proceriosis, ex
multierum alloquio orintur, directe in-
quinant corpus, et ejus inquinamenta vo-
centur : quoniam teste Apostolo. Qui for-
nicatur, in proprium corpus peccat. Et
inflammatur totum naturalit nostrae, id
est totum vitae nostrae circuitum, incesso-
hibileaque decursum ab infania usque des-
crepitam seneetrum ; quia per omnes
atales, ino per singulos dies, ad inordi-
nate loquendum infeliciter inflammatur, 
Et vitii linguae spiritualiter devoramur,
juxta illud Job : Etiam si locutus fuerit
homo, devorabitur. Hinc ait Scriptura :

Os quod mentitur, occidit animam.

Hoc ergo instrumentaliter facit lingua,
male mota ab anima, et ab homine ipso :
lingua, inquam, *inflammata a ghegna,
id est diabolo habitatore et eivc inferni.
Siet enim per terram designantur habi-
tantes in ea, et per civitatem eives, atque
per caelum angelii, sic per ghegnum dia-
boli. Diabolus ergo dicitur lingnam in-
flammare, in quantum ad verba vitiosa

incitat hominem. Hoc loco scribit vere-

rabilis Beda : Diaboli ubicunque volitent,
in aere, aut in terris, vel sub terris va-
gentur aut detinentur, suarum semper
seum ferunt tormenta flammaram, instar
fabriciantis. Qui etsi in lectis ponatur
eturnis, arderem aut frigus insiti sui lan-
guoris vitare non potest. Sic demons,
quamvis in templis colantium auratis, aut
per aera discurrant, igne semper ardent
gehennali, atque ex poenis suis commo-
nitii, fomitem vitiorum hominibus sugge-
runt. Econtra sancta Dei civitas nova Jer-
usalem, puta Ecclesia militans, de colo
descendere dicitur : quoniam quidquid
meritorium et celeste in terra gerimus,
hoc munere coelestie acceperimus.

Deinde ostendit quam difficile sit lin-
guam donare. *Omnis enim natura besti-
aran et volucrum et serpentina, et ce-
torum brutorum, donatur, et domus
sunt a natura humana, id est, per hu-
mana rationis industria aliquo modo
possunt donari. Estque distributio ista
accommoda, et pro generibus singularum,
non pro singulis generum, suo modo in-
telligenda. Nec dubium quin virtute di-
vidia, per gratiam Christi fideique virtu-
tem, ista copiosius atque frequentius sint
peracta : quernmodum etiam ait dici-
pulis suis Salvator, Eee dedi volis pote-
statem calcandi super serpentes et scor-
piones. Unde et in Psalmu : *Super aspidem
et basiliscum ambulabis, etc. Denique ma-
xima bestia, elephantis, humana capitur,
domatur et informatur industria, ut et re-
gem adoret. Ait demum hic Beda : Le-
ginus in Plinio inmanissimum aspidem
in Egypto, a quodam patrelamigias do-
mitam, quae de caverna sua quotidie ev-
ient, a mensa illius suam accepit anno-
nam, etc. Legimus item, scribente comte
Marcellino, mansuetaetam tigridem, ab In-
dia Anastasio principi missam. Sic et lea
beneficii exhibitione donatur. Vult urre
Apostolus per hoc verba insinuare, quod
pravorum hominum lingua bestii s it fe-
rocior, avibus levior, serpentibus veneno-
sior. Feris namque assimilantur, de quibus Ps.-

Pr. LXX. 4. furtur in Psalmo, Exaenurunt ut gladium linguis suas: vulneribus, de quibus Psalm.-
mista. Posuerunt in coelum os suum:

Pr. LXXIII. 9. serpentibus, de quibus idem, Venenum aspidum sub labis corum.

8 Linguam autem nullus hominum dò- mare potest. Quod dupliciter potest intel-

ligi: Primo, quod nullus hominum pro-

priam potest compescere lingnam, quin interdum venaliter peccet per om. 

Contra hoc oppici potest, quia quum peccatum sit voluntarium, si imposibile est lin-

guam domare, inomandia lingua non erit culpabilis. Ad hoc potest duplex dari res-

ponsio: Prima, quod nullus hominum dictur posse lingwam domare, non pro-

pter omnino modam impossibilitatem, sed difficultatem praeratam. Juxta quem mo-

dum Christus in Evangelio ait quibus-

dam: Hypocrita, quomodo potestis loqui

bona, quibus sitis malis? Et apud Jere-

miam dictur: Si Ethiopi potest mutare

pellem suam, et parvum varietates suas, et

vos poteritis benefacere, quum didiceritis

malum, id est, assueti sitis in malis. Se-

cunda responsio est, quia etsi singula oris

culpæ queant vitari, non tamen forsitan

omnes. — Secunda expositio hujus est,

quod nullus etiam sapientium potest ling-

guam pravorum domare: quia etsi ad ho-

ram compescantur a verbis illicitis, tamen

coccasionem opportunataeque data, excedent

loquendo. Sed et honi contra propositionem,

subinde ex fragilitate peccat in verbis.

Propter quod in Ecclesiastico scriptum

Ecli. xxv. 16

est: Est qui habuit linguam suam, sed non

ex animo. Hinc quidam gentilium sapi-

cientiis dixit: Quoties inter homines fui,

minor homo redii. — Ex quibus constat

quantum vitanda sint inordinata, inutilia

et non necessaria colloquia, ei qui cupit

vere proficere, et Deo in sanctitate ac

justitia deservire.

Inquietum malum, id est, lingua est

membrum, non utique substantialiter, sed

ex abusione propria, malum atque cul-
pabile, inquietans mentem prave loquen-

A tis ae alios. Multæ enim perturbationes et

inquietudines ex vitii lingue nascentur. 

Nec quiatem mentis habet in Deo, qui

linguam suam non reprimit. Hinc lingua

in lubrico positâ dictur. Et in Ecclesiastico

asseritur: Lingua tertia multos com-

movit, et dispersit illos de gente in gen-

tem. Apostolus quoque ad Timotheum:

Lingua, inquit, vaniloquorum ut cancer

serpit. Plena veneno mortifero, id est ver-

bis infectivis, mortalisque peccatis, ut-

pote detractoris, discordiae seminativis,

B contumeliosis et pungitivis, nisi effeaciter

reprimatur. Quamvis mortale peccatum

formaliter sit in anima, in qua est aver-

sio mentis a Deo; in lingua vero sunt is-

ta, quasi in instrumento et causa. Verba

autem vocalia subjective esse in ore co-

gnoscuntur. Juxta hune sensum in Jere-

emia habetur: Sagitta vulnerans lingua

corum. Quic enim detractoria, lasciva, pro-

hibitaque verba effatur, nolens solum se

ipsum, sed audientes quoque (si consenti-

ant) spiritualiter truecidare censetur. Hinc

C multi se ipsos male loquendo occidunt,

propt in Ecclesiastico scriptum est: Multi

interiurunt in ore gladii, sed non sic sie-

ut qui interiurant per linguam suam.

Consequentur ostendit qualiter lingua

sit plena veneno mortifero. In ipsa, id

est per linguae locutionem, beneficium,

id est laudamus, Deum Patrem propter

bonitatem et beneficia ejus, et in ipsa

maledicimus hominum, quod in imaginem

et similitudinem Dei facti sunt. Per quod

venenatam habere linguam probamus:

D quia per tale maloedictionem in primis

propriis occidimus animas, et etiam ani-

mas aliorum, quantum in nobis est. Si-

quidem ipsis quibus maledicimus, ranco-

ire, detractiosis et remaledictionis, con-

tra nos occasionem praestamus. Proximis

quoque maloedicendo, Deum offendimus:

primo, quoniam contra ejus praeceptum

hoc agimus; secundo, quia injuriatio ima-

ginis redundat in eum cujus existit imagi-

go. Ex ipso orec procedit benedictio Dei,

et maledictio proximi. Non oportet, fra-
tres mei, hac ita fieri. Minus dicit, et
majus significat, ut sit sensus: Ista lin-
guæ peccata prorsus illicita sunt, viiiciet
mala bonis ita miscere. Ideo subdit:

11 **Nunquid fons de cadem foramine em-
nat dulcem et amaram aquam? Non uti-
que, nisi fons corrumpatur. Nunquid
potest, fratres mei: ecce quam duleite,
quam amorose atque humiliiter loquitur
in tota epistola sua sanctus iste Aposto-
lus, quam crebro subditus suos nominat
fratres! Nunquid itaque potest, o fratres
mei, *fius uvas facere*, id est arbor fico-
rum, seu ficus, producere uvas, *aut
vitis producere fius? Nequaquam. **Sic
neque salsa aqua dulcem potest facere
aquam.** Conformiter contra rationem est,
et contra legem divinam, ut cadem lin-
guæ verba bona et mala, verba benedicti-
onis et verba maledictionis pronuntiet,
quum lingua divinitus sit instituit et data
ad usum laudabilem, ad verba virtutum.
Verumtamen, nonmnumquam ex zelo justi-
tiae et debita atque legita auctoritate,
vera sancti et prælati legumiter transgres-
soribus maledixisse, non appetitu unction
aut livore rancoris: quemadmodum prin-
ceps Apostolorum proximo ad Simonem ma-
gum, Pecunia tua sit terum in perdicio-
nem. Denique verbis his Jacobi consonat
quod loquitur Christus: *Nunquid collig-
gunt de spinis uvas, aut de tribulis fius?*
Praterque, quemadmodum si aqua dulcis
et aqua amara in cadem vasculo miscen-
tur, dulcis in amaritudinem vertitur,
amara dulcis efficitur; sic benedictio
ejus qui Deum benedicit, a maledictio-
corruptitur qua proximo maledictis, sicut
evirus peccato aufertur. Ideo ait Apo-

12 **stolus: Modicum fermentum totam mas-
sam corruptum. Et rursus ait Scriptura :**

13 *Vor. v. 6.*

14 *Eccle. xii.*

A sermo noster, juxta doctrinam Pauli, sem-
per in gratia sale discretionis sit conditus. *6*
Et Deum pro virtute et gratia moderandi
loquem in omnibus tervide deprceemur,
cum Propheta dicentes: *Pone, Domine, Ps.
ex. 3. custodiam ori meo, et ostium circumstam-
tiae labis meis.

Hinc ait Hugo de S. Victore: *Lingua
dictur, quoniam lingit adulando, mordet
detrahendo, occidit mentionando; ligat, et
ligari non potest. Labilis est, et teneri
non valet; sed habitur et fallit. Habit

15 *Act. xiv. 29.*

16 *Math. xv.*

17 *Pro. xvi.*

18 *Eccle. xxvi.*

19 ut non cadam ab ipsis, et lingua mea
me perlat! Hinc sancti Patres consulti-
sime statuercnt, sacra silentia a religiosis
servari. Et certe religiosi qui suum lin-
guam refrenant, silentiissime streite ob-
servant, varias evadunt tentationes, in-
quietudines et minas, atque facile possunt
valde proficere. Qui autem incontinenti-
sunt linguae, frequenter turbantur et tur-

tant; peccant, et alios ad percutandum in-
duunt; potiusque deficiunt, quam pro-

ficient poten
tur.

Praterque, quia apostolus Jacobus jam
instructi nos quanta insipiente sit lin-
guam non correcare, consequenter doct
quid ad verum pertinent sapientem. *Quis
sapiens in cognitione Dei et contempla-
tionibus divinorum, et disciplinatis, id
est moralibus virtutibus institutis, mori-

20ibus compositum, seu debitis observan-


Itaque nemo se putet vere sapientem et disciplinatum, nisi inveniat se reformatum. Tractum et metem, divina præcepta implentem, virtutibus præditum et exemplarem : quia ut ait Scriptura, in malevolam animam non introbit sapientia: atque ut Jud. ait. Non inventur sapientia in terra suaviter viventium, id est in cordibus carnaliurn hominum, oblectamenta carnis quaerentium. Proprio quod loquitur

Joel xxvi. 13.

Is. xxvii. 9.

Prov. xx. 1; xxi. 17.

Quod si zelum amarum, id est indiscem-
Porro contentio propriac dicta, quam Apostolus inter mortalitatem peccata annullat: et de qua nunc loquitur Jacobus, est impugnatio veritatis cum confidencia clamorii, secundum Ambrosium. Contentio autem qua est impugnatio falsitatis cum moderata acrimonia vocis, est laudabilis. Quod si modus excudatur, et qui contentio autem qua non est cum intensione impugnandi veritatem, sed dum quisque defendit quod sibi verum aut bonum appareat, non est perfecta contentio nec mortale peccatum. Contentio vero de qua nunc sermo, in Scripturis valde vituperatur.

Porro: contentio propriac dicta, quam Apostolus inter mortalitatem peccata annullat: et de qua nunc loquitur Jacobus, est impugnatio veritatis cum confidencia clamorii, secundum Ambrosium. Contentio autem qua est impugnatio falsitatis cum moderate acrimonia vocis, est laudabilis. Quod si modus excudatur, et qui contentio autem qua non est cum intensione impugnandi veritatem, sed dum quisque defendit quod sibi verum aut bonum appareat, non est perfecta contentio nec mortale peccatum. Contentio vero de qua nunc sermo, in Scripturis valde vituperatur.
et pro eis corripi ac corrigi erubescit. De quod dictum est : Est confusio adulcens peccatum; et turgus, Non confundaris confiteri peccata tua.

Deinde pacifica, id est tranquillitatem suum pacem internam digneque in sanguinum, quia per hanc sapientiam quiescit, tranquillatur et fitur mens in Deo, iuxta illum Sapientiam : Intrans in domum meam, conquiescam cum illa : non enim habet amaritudinem conversatio illius, nec teneo convictus illius, sed gaudium et laetitiam. Pax autem idem est quod gaudium imperturbatum. Ideo ait Scriptura : Vir sapiens suavis est animae sua. Et ad Romanos habetur : Prudentia spiritus vita et pax. Dicitur quoque sapientia ista pacifica, quia per eum fideles concordant in bonis, nec per clationem se ab invicem dividunt, quemadmodum per humanum et naturalem sapientiam saepè contingit : quia in ea inventit opinionem diversitas, nec est tanta in ea certitudine sicut in ipsis; et parit clationem, hoc vero humiliationem spontaneam, Salomonem atestando.


Proev. iv. 22.

Concupiscitatem carnalia et mundana, et 2

ARTICULUS VI

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI: UNDE BELLA ET LITES IN VOBIS?


ARTICULUS VI

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI: UNDE BELLA ET LITES IN VOBIS?


Attendite, divitiis Deo ipsum, est Frimum, est, concupiscentiam habetis ea. Et sic solo inordinato affectu fudamini; et non habituri effectum operis, praecipitatis vos in vitia impiae voluntatis; quia voluntas inordinata de-liberata, reputatur pro opere. Sic multi quum in egestate vivant, voluntarie pauperiatis privatur mercede, et cum divitiibus voluptuarisius, superbus atque avaris damnantur, quia terrenam abundantium, delectationem sensualem ac mundanum praepartant honorem. Isti sunt miseri in praesenti saeclu et futuro: quia nec hie, nec ibi obtinent quae affectant. Ideo scriptum est: Est dives, quam nihil habeat; et est pauper, quam in divitis multis sit. Occidit, vel corporalius alios, vel spiritualiter vosmetipso: quia ex vitiositatis desiderius, quibus homo in primis spiritualiter necat se ipsum, interdum corporale homicidium oritur; et zelatis, id est, alis invides. Quod enim quis sibimet cupit, hoc invicere alii solet. Et non potestis adipiscingi quod vitae appetitis, quia multi consequi nequemunt, nec valent imploere, quod damnumuliter querunt et cupiunt. Idcirco in libro Job asseritur: 

**Job v, 13.**

Deus consilium praeorum dissipat: qui dissipat cogitationes malignorum, non possint imploere manus eorum quod corerant. Unde et in Isaia legitur: Dat scrutatores secretorum quasi non sint, et consiliarios in stultum finem adducit. Is- 

tud tamen frequenter misericorditer ac- 

cidit, quia non expedit pravis hominibus obtinere quod optat illicite. Idcirco per 

**Job xu, 17.**

Osee Dominus loquitur: Eccle ego sepiam viam tuam spinis.

**Osee ii, 6.**

Littigatis verbis, et belligeratis in opere contra proximos pro terrenis, et non habetis ea, scilicet necessaria vitae, propter quod non postulastis, id est, Deum humili- 

ter atque ordinate pro eis habendis non rogaestis; primo ac principaliter exorando pro spiritualibus, Dei honorem ac animarum salutem concernentibus; deinde pro corporaliis, prout ad spiritualia necessaria sunt sive accommoda, sicuti Christus in Evangelio docet: Primum, inquiri,

**Matt. vi, 33.**
Qui ergo hanc sponsam relinquit, et ei 

terrena praeposuit, atque carnisia ample

xatur, recte adulter vocatur, Judaei etiam 

ad corporalis adulteria erant proflices. 

Jer. v. 8. 

sicut per Jeremia loquitur Deus : "Unus

quisque ad uxorem proximi sui hinni-

chatur.

Nexitis quia amicitia hujus mundi, id 
est amor carnalis ac mundanus, inordin.

atus, et sensualis affectio ad complacen
dum hominibus non in Deo, atque ad ob-
tinendum mundi honores, vulnuptates et 
opes, inimica est Deo, id est divinae legi

contraria, ac displicues Deo, et caritati

repugnans? Quicunque ergo voluerit esse

amicius hujus seculi, id est hominum mun
danorum, secundum quod tales sunt, 
inimicis Dei constituitur, id est Deo con-

trarius, et ab eo aversus. De quo ait Pro-

pheta : Odisti omnes qui operantur ini-

quitatem. Unde Sapiens : Odio sunt Deo

impius et impietas ejus, itaque quicunque

se mundanis confinat hominibus, et eis 

conscienti ac placere querit in rebus 

illicitis, eo ipso quo talis est et ita se 

habet, Dei inimici et effectit. Hoc est quod

S. Ioannes doret : Nolite diligere mun-
dum, neque ea quae in mundo sunt : quia

si quis diliget mundum, non est caritas

Rom. vi. 2. 

Patris in co. Hinc loquitur et Paulus : No-
lite conformari luic saeculo; itaque : An

quero hominibus placere ? Si hominibus

placerem, Christi servus non essum. Hoc

est quod terribiliter ait Prophetus regius :

Pa. vi. 6. 

Quoniam dissipavit Deus ossa corum qui

hominibus placent ; confusi sunt, quoniam

Deus spremit eos. Verumtamen debe-
nus mundanos homines spirituali amore 
diligere, sicut et inimici, et orare pro 
eis, eis quoque in bonis velle placere, eo 

modo quo ait Apostolus, "Unus quisque pro-
ximo suo placeat in honorem, ad affilia-
tionem : quum etiam jubeat Dominus, Sic

lucat lux vestra coram hominibus, ut vi-
dant bona facta vestra, et glorificent Pa-

trem vestrum qui in codis est. 

Math. v. 11. 

An patatuis quia inanitier Scriptura 
dicit (id est, nequaquam hoc aestimare 

A debitis, quae verba Scriptura, verba sunt 

Spiritus Sancti), Ad invidiam concupisit 

spiritus qui habitat in vobis : Hoc tripli-
criter posse intelligi. Primo, de Spiritu 

Sancto. Secundo legendum est interrogati-

ve et negative, ut sit sensus : Spiritus 

Sanctus corda vestra gratiosae habitans, 

nequaquam concupisit, id est, concupis-
cere vos non facit ad invidiam, hoc 
est, non movet vos ad invidendum ali-
cui, quum sacra Scriptura ubique docet 

Spiritum Sanctum esse spiritum purae di-

lectionis. De quo in libro Sapientiae ha-

betur : Benignus est spiritus sapieniei : 

et in Psalmo, Spiritus tuus bonus dedu-

cet me in terram rectam, — Secundo ex-

ponitur assertivae de spiritui hominis, id 
est anima rationali habitante in corpore 

quo, quae ad invidiam prona est, et aliis 
invidiet quod affectet. Sequitur scriptura 

ista accipitur ex eo quod in Genesi habe-
tur : Sensus et cogitatio cordis humani 

proni sunt in malum ab adolescentia sua. 

— Tertio expointitur de Spiritu Sancto as-
sertivae. Et est sensus : Spiritus Sanctus 
vobis per fidem et gratiam habitans, 
concupisit, movet, et concupiscere faci-
et vos ad invidiam extirpandam ; quia 
ad hoc instigat Spiritus Sanctus, secun-
dum Scripturas, ut invidiam eradicemus. 
Juxta hunc modum loquendi fortun in 

Psalmo : Ex orae infantium et lactentium 
perfectis landem prouer inimicos tuos, 
silicet destructundos ac reprobandos. Si au-
tem quæratur, quomodo in his habitavit 
Spiritus Sanctus quos paulo ante vocavit 
adulteros, litigiosos, cupidos, ac male pe-
tentes ; respondendum, quod in Judaeis 
quiubis scrispsi, erant carnales et spiritu-
nales, boni ac mali : quemadmodum et 
inter Corinthios, quibus scrispsi inter ece-
tera Paulus. Nihil vobis deest in illa gra-
tia ; et post paenae, Non potui vobis logii 
quis spiritualibus, sed quasi carnalibus, 
Sicque diversa ad diversos sunt referen-
da. Praeterea viri sancti parva pecata qua-
si magna in suis subditis reprehendunt, 
Ut eos magis humilient, exercetem et ac- 

38
cendant. — Prima deum expositio horum A verborum litteralior esse videtur, quia subjungitur:

6 Majorem autem dat gratiam, scilicet Spiritus qui habitat in vobis, puta Spiritus Sanctus, qui dat gratiam majorem quam mundus vel amicitia ejus. Dat enim dona supernaturalia atque gratis. Pro- pter quod dicit Scriptura in Proverbiis, secundum translationem Septuaginta inter- pretum : Deus superbus resistit, hu- milibus autem dat gratiam. Sic enim Septuaginta transulerunt, ubi Hieronymus transtulit : HlLosores Dei deludet, man- snetes autem dabit gratiam. Vel sumitur ista scriptura ex eo, quod alio loco in Proverbiis habetur : Superbum sequitur humilitas (quia videlicet humilitat atra- que dejicitur a judice Deo), et humilem spiritu suscipiet gloria. Præterea valde pensandum, quod in verbis istis aposto- lus Jacobus insinuat Spiritum Sanctum esse Deum. Quum enim de eo dixisset, Majorem autem dat gratiam,nox ad pro- handum hoc ipsum, allegat Scripturam canonieam, assententem : Deus superbus re- sistit. Qua probatio non valeret, nisi in illa auctoritate allegata, per Deum, in- telligenteret Spiritus Sanctus seu Trinitas Deus, et per consequens, quaelibet divi- na, uterna, increata, adoranda Persona.


Porro humiliibus Deus dat gratiam : quia et peccatoribus se ipsos ex corde accu- santibus, ac Deo subjicientibus, veniam- que petentibus, Deus pescita remittit, et gratiarum charismata elargit, ut patet in publicano. Humilibus vero jam in cari- tate existentibus, dat gratiarum augmenta. Et quanto se Deo profundis subdunt, humiliumque subseruant ac supplicant, tanto gratie opulentioribus charismatibus perfunduntur. Semper igitur sinum viles ac imperfecti in propeos oecus, et coram Altissimo in omni timore ac humilitate jugiter ambulamus.

Subditæ igitur estote Deo per veram ac profoundam humilitatem, ac divinorum præceptorum executionem. Quemadmo- dum enim quidquid habemus ac sumus, et Deus accepi- mus ; sic totum ei subjiciere et ejus obsequio mancipare debemus, sive- ut et Psalmista hortatur : Subditus esto Deo, ac in Domino, et ora eum. Siquidem, quis re- stitit ei, et habuit pacem?

Resistite autem diabolo, id est, ejus suggestionibus non consentiatis, sed eam despicite. Porro diabolo debemus resistere : primo, totam spem nostram in Dei adjutorio collocando, nihil de propriis vi- ribus præsumendo; secundo, nos ipsos in omnibus humiliando, et propriam infirmi- tatem, imperfectionem, vitiositatem humil- iter recognoscendo; tertio, divina pietatis subsidium jugiter invocando; quarto, do- minicam passionem cordialiter ac frequen- ter reminisciendo; quinto, quatuor novis- sima diligenter atque assidue adspiciendo; sexto, tauto ferventius devotis insistendo exercitii, quanto acerbit diabolicis impu- gnamur tentationibus. Sum et alii modi
resistenti quam plurimi. Dehunc quiuppe A rite perdendere, quantis periculis simus expositi, quantis laqueis circumdati, quantae atrociatate invidentiaque infatigabili a demonibus impugnemur, quanta felicitate nos privare, ad quam misericor nos pertrahere coentur. Ex quorum omnium vivaci consideratione dehunc esse semper solliciti, custoditi, timorati, ac fortiter tanquam Dei milites contra aetem victorium ac demonum praecipius, quum testa Apostolo, non coronetur nisi quie legitime certaverit.

Et fugiet a coebis, videns vos sibi tam viriliter ac perseveranter resistere. Qui enim modis praetactis resistit diabolo, suis resistentis tam virtutis ac fervidis inef-fabiliorem illum tam contumace ac perver-sum affligit, excendit, exagitat, Ideo fugit.

Quocirca quiere potest, an postmodum ad tentandum eundem hominem reedit. Et videtur quod non, quia communiter dicitur quod diabolum ab aliquo visus, nunquam reedit ad tentandum eundem, saltem de codem peccato. Ad hanc insuper questionem Thomas respondit in prima parte Summaria sua, dicendo: Aliquid dicit, quod daemon semel victus ab alioquo, nunquam postea tentet nec illum nec alium, nec de codem peccato, nec de alio. Sed huius non consonat quod in Mattheo de diabo scriptum est: Revertar in domum meam unde exivi. Alii dicit, quod diabolum superatus, possit tentare alium, sed non eundem. Quod probabilius dicitur, si tamen intelligatur, quantum ad certum tempor, quia de Christo habetur:

\textit{Luc. xxv. 13.}

\textit{Matt. v. 48.}

Postremo, creditor quod sicut unusquisque habit angelum homom pro sui custodia in tota hac vita, ita et angelum malum pro sua exercitatione et probatione: qui, durante hac vita, quantumcumque venatur, non recedit in toto. — Istud ergo verius reor. Idecirco post unam victoriam non simus securi, sed ad acriorem conflictum accinchi. Militia enim, vel (ut alia habet translationem) tentatio, est vita hominis super terram. Proprius quod loquitur Augustinus: Persevera usque in finem, quia tentatio perseverat usque in finem.
Appropinquate Deo, et appropinquabit vobis. Huic simile est quod per Zachariam.  
Zach. vi, 3. loquitur Deus : Convertimini ad me, et convertar ad vos. Ex quibus sequi videtur, quod gratia Dei insit hominibus ex eorum pravio merito, principiumque merendi sit a libero arbitrio, et non a Deo:  
Joann. vii, 37. quem tamem dicit Salvator, Nemo potest venire ad me, nisi Pater meus traxerit.  
Sed advertendum, quod verba haec dupliciter possunt exponi : Primo, quantum Deo ad eos qui nondum in caritate et gratia sunt, qui a Deo aversi sunt, et elongantur ab eo dissimilitudine culpae. Ideo dicitur eis: Appropinquate Deo, ponitendo, contentando, satisfaciendo, siccque quod in vos ibis est faciendo, et appropinquabit vobis, id est, gratioso applicabilis eis vobis. dona gratiae infundendo. Secundo potest exponi de existentibus in gratia et caritate, qui licet a Deo non distin dissimilitudine culpae, saltem mortalis, distant tamem ab eo minoratione perfectionis ad quam in hac vita pertingere valent. Ideo dicitur eis ut Deo propinquent, id est, similibus siant, eum ardentius diligendo, quotidie proficiendo, et ei se omni hora intinuis sive devotius uiendo. Veruntamen, propinquatio sive conversio utraque fit ex praevio quodam Dei instinctu et munere. Ad quod quod insinuam in Threnis scriptam est: Converte nos, Domine, ad te, et conversemur. Et rursus Jeremias loquitur: Converte me, Domine, et convertar, quia tu es Dominus Deus meus; postquam enim convertisti me, egi potestimam; et postquam ostendisti mihi, percussi flammam. Istis Deo sic appropinquatis, Deus propinquat per gratiae incrementa, et eis se clarins ostendendo, atque intimius uniendo per dominum sapientiae et caritatis augmentum, divinorumque gustum et interiorum amplexum.  
Insuper, Deus (qui per Jeremiam iterum protestat, Namquid non colum et terrae ego impleo?) distat a creaturae rationali, non loco, sed perfectione ; et culpa distat ab eo illa. Propertia in Proverbiis furtur, Longe est Dominus ab impiis: et Jeremias fatetur, Longe Dominus apparuit mihi. Si autem de similitudine, seu de defectu perfectionis sit sermo, certum est quod omnis creaturae distat in infinitum a Creatore, qui per Isaiaem sceiccitur: Cui me similis feistis et adequastis, dicit Sanctus: A cujus contemplatione in tantum deficiimus, ut apud Job dicitur: Utresque intuetur eum procul.  
Emundata manus, o peccatores. Per manum, quae est organum organorum, postestas et operatio designatur. Manus ergo, id est opera nostra, emundare debeamus, ut ex sincera intentione procedant, nec vitii misceantur, ne illud Isaiae nobis conveniat, Manus vestae sanguine plena sunt; sed quod in Psalmo dicitur, Innocens manus et mundo corde, hic accipiet benedictionem a Domino. Unde et in Job habetur : Salvabitur innocens: salva- Job xvi, 30. bitur autem munditia manuum suarum.
Et purificare corda vestra per positivam ab omni simulaione, duplicitate, perseveritate, ceterisque peccatis, qui duplices animo suis aut estis. De hac duplicitate dictum est copioso jam anti, super illud: Vir duplex animo, inomnibus viis suis, etc. Hac autem desertatio corporis est maxime appetenda. Si quidem, Beatissimi mundi corde, quomiam ipsi Deum videbant. Atque in libro Proverbiorum inducitur: Qui diligit cordis mundi- tiam, habebit amicum regem: illum utique regem, qui apud Malachiam testatur.

Math.xvi.11.

Lev.xxxvi.9.

Rom.vii.21.

Job.xvi.1.

A quemadmodum per Joelem Dominus mutet. Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio et fletu et planctu; et gaudium vestrum carnae, scelerare, inordinatum, vertatur in movorem penitentialis, ut contrastis curentur contraria, et per quae qucis peccavit, per hae puniet et castiget se ipsum. — Est itaque risus illictitus, de quo ait Salvator: Vac vosbi qui ridetis humane, quia plorabitis et fletibitis. De quo itidem in Ecclesiastico legitur: Sicut sonitus spinarum ardentium sub ollo, sic


De quo ait Apostolus: Gaudete in Domino Philippis, semper; et Prophecta: Lastaminii in Dominio, et excultate, justi. Jacobus vero loquitur de illicito gaudio, actionum vitiosa ante
ENARRATIO IN CAP. IV EPISTOLE CATHOLICÆ B. IACOBI. — ART. VI.


tur : Melius est ire ad domum luctus, quam ad domum convivii : in illa enim finis cunctorum admonetur hominum, et vivens cogit at quid futurum sit. Et rursus : Cor sapiens ubi tristitia, et cor stultorum ubi laetitia. Hinc Salomon denuo ait : Rimum reputavi errorem et gaudio dixi. Quid frustra decipies ?

Ναυτιλιασις in conspectu Domini : id est, coram Deo unusquisque se deprimat, vitia sua inspicat, defectus natura et cul-
pæ quos habet in se intueatur, quam imperfecte serviat Deo perpendat. Ex his et alii multis rite consideratis, unusquis-
que vilipendat se valde, et omni confusione, corruptione et castigatione dignum se arbitretur, casque equanimitur pati-
tur. Et exaltabit vos in vita presenti per sublimia gratiae dona, et in futuro per praecipuam gloriose munera. Ideo enim lo-

quitar Christus : Beati pauperes spiritu, id est humiles (juxta unam expositionem), quoniam ipsorum est regnum colorum : 

Luc. xix. 14. et denuo, Qui se humiliat, exaltabitur.

Eccl. xxv. Hinc in Ecclesiastic. scribitur : Noli te extollere in faciendo opere tuo ; et ite-

rum, Sapientia humiliata exaltabit caput ipsius.

Xolite detrahere alterutrum, frater : id est, unius alteri non obloquatur, quem hoc sit contra caritatem atque justitiam, et ex suo genere peccatum valde mortale, D multoque gravius furto, secundum docto-

es. Peccata namque in proximun tanto sunt graviora, quanto majus nocuementum inferunt ei. Quum ergo per detractionem unus auferat alteri bonum nomen, et la-
dat eum in fama, faciatque eum aliis contemptibilem aut despectum : ideo magis peccat quam fur, qui exteriorem tollit substantiam, qua bona fama est praestan-
tior, juxta illud Ecclesiastæ : Melius est nomen bonum quam unguenta pretiosa. A Hinc Scriptura detractionem vehementiss-

sime ac sæpissime prohibet, reprobet et condemnet. Scriptum est enim in Prover-

biis : Labia detrahen
tia procul sint a te ; et in Ecclesiast. Si mordeat serpens in Eccles.

xii. occult, nihil minus eo habet qui detra-

bit. Sed et Sapiens ait : Custodite vos Sep. x, 11.

a murmuratione, et a detractione parce lingua, quoniam sermo obscurus non ibit in vacuum. Denique S. Clemens Papa, martyr et doctor, refert quod beatissimus princeps Apostolorum dixit esse tris ho-

amicillii genera : unum corporale ; aliud dixit esse odium ; tertium, detractionem, per quam is cuti detrahitur, occiditur in corde audientis detractionem, quantum ad esse bona reputationis, quod in eo ha-

bebat.

Præterea, de ista materia dicit Thomas in secunda secunda : Sicut unus duplic-

citer noet alteri facto (quia : aperte, ut in rapina ; et occulte, ut in furto et per-

cussione dolosa) ; ita dupliciter noet unus alteri verbis : primo, aperte, ut in con-

temelia ; et secrete, ut in detractione, quae est denigratio alienæ famæ per verba oc-

culta. Dicitur autem homo detrahere, non quia semper de veritate diminuit, sed quia quantum in se est, alterius famam ex intentione corrumpit, et bonum no-

men ejus diminuit. Quod fit pluribus mo-

dis : primo, falsum alteri imponendo ; se-

cundo, peccatum alterius exaggerando ; tertio, peccatum ejus occultum inordinate prodendo ; quarto, dum bonum dicit quis mala intentione esse peractus : quinto, dum bona alterius negat, malitiose re-
ticet, quando rationabilis causa exigat ea manifestari. — Insuper, susurratio in hoc convenit cum detractione, quod occulte malum dicit de proximo : propter quod unum frequenter pro alio sumitur. Propri tamen differunt : quoniam susurrator intendit proximorum mutuam dilectionem corrupere, seminando discordias. Idei-

crco susurratio est gravius crimen quam detraction, quia amicitia magus bonum est quam fama, juxta illud in Ecclesiastic.
Amico fidele nulla est comparatio. Et sic ut rapina est gravior furto, sic contumelia detractione. Atque, ut ait Gregorius: Sic ut contumelia oritur ex ira, sic detractio ex odio. Detractio quoque mentem detractent excecut, ita ut detrahuens, propria vitio obtenebratus, incipiat verum putare quod dicit de alio, quamvis sit falsum.

Denique, detractor gravissime peccat: quia non solum occidit propriorum animam, sed et animam audientium, quantum in se est, praevido et venenum mortiferum et consentiendi occasioem. Si enim audientis detractio consentiat, mortaliter peccat, quem dicit Apostolus: Non solum morte digni sunt, qui faciunt mala, sed etiam qui consentiant facientibus ea. Imo detractor, quantum in se est, illum quoque cui detrabit, spiritualiter perimit: quia si ille percepiat qualiter ei detractum sit, oritur ei occasio idiendi detractorem, et obloquendi eodem. Audientis ergo detractio, increpit detracentem, et vultum avertat, si congrue potest. Quod si convenienter non potest, increpit eum aliquo signo, videbit tristem faciem ostendendo: quia ut in Ecclesiastie legitur, Per tristitiam vultus corrigitur animus delinquentis. In Proverbiis quoque asseritur: Veutus Aquilo dissipat pluvias, et facies tristis linguam detractent.

Abhorreamus ergo, jugiterque vitemus lece vitia maledicta, videbit verba contumeliosa, detractoria, susurratoria, et peccata ex eis nascentia. Et ut docet Isidorus, peccanti non obloquamur, sed compatiatur: formidantes ne et nos in eadem aut similis vel majora laborum. Qui enim proximis peceminibus moux indignantur, irascentur ac detrabunt, meretrum a Deo relinqui, et in eadem aut majora incider.

Qui enim detrabit fratrem, aut qui judicet fratrem suum, id est proximum judicio inordinatum, temerario, suspiciouso aut usurpato, detrabit legi divinae, quae prohibet detractione et inordinata judicia.


Verumtamen ista non sunt intelligentia quasi non hicat pradatis, principibus et judicibus judicare subditos suis; nec...
sic, quasi de his quæ manifeste sunt ma-
la, nec bono animo fieri valent, non licet unicumque bene disposito judicare, sed ne
de incertis et dubii quis præsumat te-
merarie judicare, affirmando seu defini-
endo aut puniendo. Aliud quoque est ju-
dicare personam, aliud actum. Sit ergo
unusquose diligens qui ipsius examina-
tor, dijudicatet et castigat, atque in pri-
mis emendet se ipsum. Sicque caratii-
ve, discrete et timorate, loco et tempore
opportuno, exigenteque causa judicet et
corripat alium, prout hoc sibi inimicit B
aut licet. Qui enim in eisdem au majori-
rubis culpis est, indignus est alium ju-
dicare aut corripere de huipsumodi cul-
pis in quibus ipsemet jacet. Quidam vero
pessimat consuetudine sunt infecti, qui
alios judicaret sind proni, et negligunt se-
metipsos.

Consequenter sapientissimus Iacobus is-
ter reprehendit incepum locutionem mul-
torum. Ecce nunc, id est, errorem vestrum
modo advertere, vos qui dicitis: Idatie
aut erastino ibimus in illam civitatem, et
faciemus quidem ibi annum, id est, uno
anno stabimus ibi, aut merabimur; et la-
crum facieun, id est, vendendo et emen-
do lucrabimur: qui ignoratis, quid sit
vobis in erastium, id est, quid eras vo-

14

b is eveniet, et an vivetis per diem, quia
nescitis diem neque horam. Ideo in Pro-
verbii scriptum est: Ne glorieris in era-
stium, ignorans quid superventura pari-
at dies. Quæ est enim vita vestra, id est
vita huæ corporalis ac temporalis? Et re-
sondebat: 'Vapor est ad modicum parent
id est, similis est vapo in suo fumo, brevi
hora apparenti, ac protinus deficienti.
Ideo substantia et deinceps extinguationem
id est, deficiet talis vapor, seu vita huæ
presens, quae a nativitatis exercitio es
quasi continuus atque ecelimurus cursum
ad mortem. Proprer quod sanctus Job dixit:
Parce mihi, Domine, nihil enim sunt

dies mei; et rursus, Dies mei velocius	
transierunt quam a te exenter tela succidi-
tur. David quoque primo Paralipomenon:

15

A Dies nostri quasi umbra super terram, et 1Par. xxv.,
nulla est mora; et in Psalmo, Homo va-
nitati similis factus est, dies ejus sicut
umbra præerunt.

Consequenter docet Apostolus sapien-
tem, timoratum ac sobrimum modum lo-
quendi. Pro eo ut dicatis: id est, tam in-
sipientem modum loquendi habetis, pro
eo quod merito diceretis; vel ita supple-
dunum est. Hae doceo vos pro eo ut dicatis
posthac: Si Dominus voluerit, et, Si vi-

erumus, faciemus hoc aut illud. Sic enim
loquendo, memoris estis propriae fragili-
tatis atque inceptudinis vitae presentis,
et insinuatis ac presuppovitis totum vitae
vestrae cursum, eventum et actum, ab
omnipotentia et voluntate Dei indens-
ter pendere. — Observatius ergo et nos
hunc salubremodum loquendi: quam,
proh dolor! multi non considerant neque
observant; sed ita de futuris sibi et fa-
ciendi a se loquantur, quasi certi essent
in se diu victuros, vel s se ipsis vitam
haberent, nee conservatione indigent
de divina, nec providentia Creatoris emu-
ta subissent. Ideo mercemur improvi-
si toli de medio, et interdum sic acci-
dit eis.

Nunc autem occasuatis in superbiis re-
stris, id est in superbiis locutionibus et
verbis præsumptuosis: quia ut in Pro-
verbii dicitur, Lastatur homo in sententia
or is sui. Omnis causalissimatis maligna
est, id est vitiosa, et male libidinis igne
accesa. — Scienti igerat bonum facere,
et non facienti, id est, ei qui se ad quæ
debat, quid facere, quid vitare jam
debeat, nec tamen juxta suam periti
laudabiliter conversati, peccatum est illi,
id est, sua scientia est sibi majoris culpæ
ac penae occasio, et culpabilior est atque
dannabilior: quemadmodum ait Salvator.
Servus qui se dat voluntatem domini sui,
et non facit, plagnos vapidulit multis; et
rursus, Cui plus datum est, plus requi-
retur ab eo. Hinc litterati specialiter obli-
gantur esse coram Altissimo justi ac recti,
et coram proximis exemplares. Propter
quod gloriosissimus Archiapostolus con-
reverti. Circa quae verba inferius expon-
justitiae, quam post agnitionem retrorsum
nenda, plenior crit, si Deus concessisset,
de horum intellectu verborum tractatus.

ARTICULUS VII

ELUCIDATIO CAPITULI QUINTI : AGITE NUNC DIVITES.

SANCTUS apostolus Jacobus supra hor-
S tatus est eos quibus scripsit, ad patient-
iam in adversis, ad paupertatis amorem, 
ad humilitatem in omnibus, et inordinat-
um ad terrena reprehendi affectum. Nunc 
ident fact, ostendendo calamitatem ac pe-
riculosissimum statum divitum huys se-
culi : quorum fallacem prosperitatem aceti-
ter arguit, quatenus fideles pauperes in 
sua sint inopia patientiores. Quihusdam 
equidem nondum perfectis sua adversitas 
et paupertas molestae sunt, dum iniquo-
rum prosperitatem vident, nec vilipen-
dunt, sed aliqiianti aestimant. In quorum 
imperfectorum persona ait Psalmista : Mei 
autem pene moti sunt pedes, pene effusi 
sunt gressus mei : quia zelavi super inu-
quis, pacem persecutorum videns. Unde rur-
sus horatur : Noli semiulari in malignan-
tibus, etc.

Ait ergo Apostolus : Agite nunc, divites, 
Cet et ex interioris contritionis vehementi 
in intemum ejulatum erumpite : jux-
ta illud Michaelae. Faciam planctum quasi 
Mich. 1, 8. draconum, et luctum quasi struthionum; 
in miseriis [vestris] que advenient vobis, 
id est ex consideratione atque formidine 
metnendi judicii Dei, aeternaliumque pan-
num imminentium vobis nisi interim 
dignum penitentiae frument cum feceritis.

Deinde subditur horum causa. Divitiae 
vestrae naturales, videlicet frumenta, vina 
et consimilia, putrefactae sunt ex diuturna 
et avara retentione : quomiam tempore 
apto non communicasti cas egenis, prout 
in Evangelio praecepit Christus, Quod 
perest, date eleemosynam. Ex eadem quo-
que causa, vestimenta vestra a tincis com-
mesia sunt; aurum et argentum vestrum 
aeruginavit, id est, ex vetustate et cupida 
reservatione contraxit aeruginem. Vestim-
menta autem, aurum et argentum, ad ar-
tificiales spectant divitias.

Et arrego corum, similiter et naturalium 
divitiarum putrefactio, in testimonium ro-
bis eit, id est, materialiter testimonium 
perhibet adversus vos, quia a Judice 
summo assumetur in argumentum et si-
gnum vestrae cupiditatis ac justa damnati-
onis. Quia enim divitias suas talier reti-
nen, furtum et rapinam, non numquam 
etiam et homicidium perpetrant : quia 
sancti patres Ambrosius Basilisque te-
standtur : Non minoris criminis est habenti 
tollere, quia, quum possis et habeas, in-
digentibus denegare. Esurientiam panis 
est, quem tu defines; undorum indumen-
Ecclesiastico impoenitens avarus. 

Vox Jacobi. Qui cum eternum est, meritoria illorum est, vobis, qui clamor inferno tempore, vermes

Quis Divitibus 4

Nolite revelationis 20, 19.

Psalmistae, 

Pl.vi. 11. Divitiæ si affluant, nolite cor apponere, loquitur Augustinus: Qui non habet divitiás, non ambiat eam; qui autem habet, non de eis superbiat. Nec dicit Prophetæ, Nolite eam habere, sed. Nolite cor apponere. Non enim damnat divitiás (per quas mereri possimus regnum cœlorum), sed cor apposuit, quod eam misericorditer non expendit, sed avare recondit. Hinc quoque in Proverbiis dicitur: Qui abscendunt frumentum in tempore, maledicentur: beneficium autem super caput

dentium. 

Ecclesiastico eternum solus habet, sed Deus, qui clamor inferni et sanitatem, facile tribuere, communicare. 

Consequenter describit Apostolus quod dam crimine enorme, quod ex avaritia oriur, quod est subtraictio justæ mercedis operariorum. Ecce merces operariorum vestrorum, qui messuerunt regiones vestras, id est, terræ nascentia agrorum quos in vestris regionibus possideitis, deposuerunt, que fraudata est a vos, id est, quam mercedem illis injuste atque fallaciter subtraxistis, clamat, id est, materialiter vos accusat, et ultionem contra vos expectat; et clamor eorum, videcit præmiam quæ operarìs vestris tenemini, seu clamor operariorum dolentium et conquerentium de 
tanta injustitia eius facta, in aures Domini Sabaoth introiecit, id est, ab omnipotente Deo judicatus est justus. Talium enim operariorum quærebat Deus reputat esse justissimam, atque injuriam eis illatam judicat esse gravissimam. Dicitur autem Deus, Dominus Sabaoth, id est excercitum, sive omnipotens. Quod verbum magnificum apposuit Jacobus, ad perterrendum iniquos, qui ita se habent circa egenos, quasi non habeant protectorum ac judicem: quum tamen Deus omnipotens, angelicorum exercitium Dominus, sit illorum specialis pater, exauditor, tutor et judex, secundum illud in Psalmo: Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adiutor. 

Denique ut ex Scripturis elicitur, quatuor sunt peccata, quæ propter suam enormitatem dicitur clamare ad Deum. Primum est homicidium, juxta illud Generosos: Vox sanguinis fratris tu clamat ad me de terra. Secundum est oppressio misericordium personarum, quemadmodum in Exodo loquitur Dominus: Clamor filiorum


Quia et Judaei ex suis carnalitibus et ambitionibus moti fuerunt ad Christi invidia, deinde ad ejus occasionem (juxta illud Sapientiae: Dixerunt impii: Circumveniamus justum, quoniam contrarius est operibus nostris: promittit se scientiam Dei habere, et Filium Dei se nominat: morte turpissima condemnamus eum); hinc substititur: In die oecisione, id est in die Paraseeves, adduxistis ad tribunal Pilati, et oecidistis, id est, occidi procurastis, justum, videlicet Christum, qui est Sanctus Sanctorum: qui autonomaestis Justus vocatur, quia secundum quod Deus, est essentialiter sanctus et justus: atque ut homom omnibus justior fuit per concretam sibi justitiam, qua tota sua humanitatis capacitas fuit repleta. De quo in Aetibus Stephanus ait: Patres vestri occiderunt eos qui de adventu Justi annuntiaverunt, eunus vos nunc proditores et homicidae fuistis. Et non restitit vobis, sed ut ab Isaia est predictum, sicut ovis ad oecisio nem ductus est, et tamquam agnus coram tendente se obnunxit. De istics Christus ante suam passionem hancus est apud Ioanem: Quam exaltaveritis Filium hominis, tunc scectis quia ego sum. Iuno, sicut in Aetibus Apostolorum probatur, multa turba sacerdotum et Pharisaorum credi-
derunt in Christum: qui tamen ejus occisionem specialiter procerasse leguntur.

Quidam exponunt hunc locum de justis communiter, intelligendo per justum, justos pluraliter, ut ponatur singularum pro plurali. Nam in primitiva Ecclesiae exordio, justi ab ipse passim ad judicia trahebantur, et absque sua renisione occidente bantur. Juxta quem modum Isaías ait: Justus perit, et non est qui recognitet; et viri misericordiae tolluntur, et non est qui intelligat.


Itaque, Patientes estote asuque ad adventum Domini, id est usque ad horam judicij vestri particularis, statim post mortem, vel universalis judicij, quando justa retributione fiet. Nam et Sanctis qui sub ara Dei clamabant, utque, Domine, non vindicas sanguinem nostrum de his qui habitant super terram? responsum est, ut requiescant tempus adhuc medimum, donec pleatibus numerus conservorum eorum et fratum, qui interficiendi sunt sic et ipsi.


Hinc subditur:


*Nolite ingemiscere, fratres, in alterurum. *id est, unus ex zelo amaro aut displicentia passionata contra alium nullatenus ingemiscat; sed alter alterius one- ra portate, et invicem caritative ac dulci- ter supportate. Vel, Nolite in alterurum ingemiscere, id est mutuo gemere et do-
lere propter adversa quae sustinetis, quasi A
injustas sit Deus, qui fidelibus tot ad
versa largitum, impios vero in hoc saeculo
prosperari permittit. Homo unus alium ad
patientiam provocet, et consoletur in Do-
mino, quemadmodum ad Hebræos scribi-
tur: Adhortamini vosmetipsum per singu-
los dies, ut non obduret quis ex vobis
fallacia peccati; et alibi. Consideremus
inivicem in provocatione caritatis et ho-
norum operum. Ita fecerunt septem fra-
tres Machabæi eum matre, qui se mutuo
ad martyrion horabantur, prout secundo
Machabæorum plenius continetur. Confor-
mite et nos deheneremus nos invicem anima-
re, accendere, roborear, tanquam ejusdem
regis commilitones, ejusdem vie ambu-
latores, eisdem hostibus circumvallati, et
ad eamdem patriam gradientes, quemad-
modum ad Hebræos monet Apostolum: De-
ponentes omne peccatum, per patientiam
curramus ad propositum nobis certamen,
aspiences in Jesum, qui proposito sibi
gaudio, sustinuit crucem. Recogitate eum
talis sustinuit adversus semetipsum
a peccatoribus contradictionem, ut non
fatigemus animis vestris. Nemo ut ait
Gregorius: Nihil est quod non æquani-
miter toleretur, si Christi passio ad
memoriam revocetur. Non igitur tam
infideliter et iniqua in alientrum inge-
miscere, ut non judicemini judicio repro-
bationis, id est, ne condenemini. De quo
judicio ait Salvator: Qui verbum meum
audit, et credat et qui misit me, habet
vitam aeternam, et in iudicium non venit.
Apostolus quoque: Si nos ipsos dignica-
remus, non utique judicaremus. Ecce ju-
dex ante iudicium: adiit id est, proximus
adest, et adjuvare, judicare et remunera-
re paratus est. Unde in Apocalypsi loqui-
tur: Ego sto ad ostium et pulso.
Veruntamen, quia sancti patres non
solum verba, sed et exemplo nos doce-
erunt, Iacobus exemplo illorum horatur
nos ad patientiam indesinentem. Exem-
plum acceptum, fratres, existit multi, id est
mortis, quae est malum ponale, et lon-
gonimitatis, id est longe dilatationis sua
expectationis cœlestis retributionis. Ioh-
ris, qui in exercitiis virtutis solet consi-
sistere (propter quod ait vir sanctus: Pro-
pter verba laborum tuorum ego custodivi
vias duras: atque Apostolus. Labora, in-
quit, sicut bonus miles Christi Jesu). et
3. patientia, id est æquanimis tolerantiae in
adversis. Prophetas; qui locuti sunt in
nomine Domini, id est, ex divino instin-
cu vere prophetaverunt hominibus. Qui
utique Prophetæ, quamvis essent viri tam
sancti et praecellenti, nihil minus exitum
malum, id est violentiam per martyrion
mortem, multiplicatione sustinuerunt la-
boretum: et erant valde patientes atque
longanimes, ut patet de Abraham, Noe,
David, Isäia, Jeremia, ac aliiis. Unde ad
Hebræos ait Apostolus: Juxta fidem de-
functi sunt omnes isti, non acceperis re-
promissionibus, sed a longe eas adspici-
entes et salutantes, et confidentes quia
hospites et peregrini sunt super terram.
Judith quoque aserruit: Sie Isaac, sic Ja-
cob, Mysis, et omnes qui Deo place-
runt, per multas tribulationes transierunt
fideles.

Ecce beatificas eos qui sustinuerunt
adversa patienter: sicut etiam aserrit Chi-
ristus, Beati qui persecutionem patientur
Matth. v. propter justitiam, quoniam ipsorum est
regnum caelorum. De quibus scriptum est:
Sapientiam Sanctorum narrat populi, et Eccli. xxiv.
landum eorum muniat Ecclesia; corpora
eorum in pace sepulta sunt, et nomina
eorum vivent in generationem et genera-
tionem: in pace vexati, in multis bene
disponentur. Et Job ait: Beatus homo qui
Joh. v. 17. corripitur a Domino.

Sufferentiam Job audisti, id est admir-
rabilendum patientiam ejus: qui quamvis
omnia sive exemplar virtutum, præsentia
tam patientiae forma est. Unde de
Tobia habetur: Hanc tentationem permi-
sit Dominus evenire et (puta Tobiae), ut
posteris daretur exemplum patientiae ejus,
sicut est sancti Job. Et finem Domini vi-
distis, id est, quam gratiosa Deus finaliter
etit cum Job, non solum post vitam pra
tement, sed etiam in seculo isto eum
remunerando, vidistis per fidem, id est,
ex saera libri ejus historia ereddinesis. De
qua visione Apostolus : Videamus, inquit,
nunc per spectum in aequitate. Verum-
tamen quod dictum est, Finem Domini
vidistis. committer de Christo exponi-
tur, ut sit sensus : Finem Domini, id est
mortem Christi in cruce, vidistis, quia
adstantes suae cruci fuistis tunc adhuc
incredui. Quoniam misericors est Domi-
nus in sua natura, id est naturaliter bonus
et pius : non tamen compassionis affec-
tum in deitatis suae natura habens, imo
quod hoc, misericors appellatur, quant-
um ad simulitudinem effectus, non quod
veritatem affectus; et miseror in effec-
tu. Hoc Iacobus dicit : primo, quia elec-
tis suis Deus in tribulationibus miseric-
ordissime adnuit, eos quoque cripuit, et
gloriosissime coronavit : secundo, quoni-
am summa misericordia Dei fuit, quod
proprium Filium suum pro nostra pati
voluit salute.

12 Ante omnia autem, fratres mei, solite
jurare, neque per oelum, neque per terr-
am, neque aluid quodcumque juramen-
tum. Sit autem sermo vester : Est, est; Non,
non : ut non sub judicio decidatis. Hic
consonat quod in Matheo loquitur Chris-

\[\text{Matth. v. 34, 35, 37.}\]

\[\text{Deut. xi. 13.}\]

\[\text{Ps. cxv. 12.}\]

\[\text{Ps. cvin. 106.}\]

\[\text{II Par. xv. 15.}\]

\[\text{III Reg. xin. 1; IV Reg.}\]

\[\text{Rom. 1, 9.}\]

\[\text{Philipp. 1, 8.}\]

\[\text{Exod. xx, Domini Dei tu in vanum; non enim ha-
hebit insontem Domini eum qui assum-
pserit nomen Domini Dei sui frustra. Chris-

\[\text{Stus igitur et ejus apostolus Jacobus non}

\[\text{absolucite prohibuerunt jurationem, sed ju-

\[\text{rationem indiscernam, injustam et falsam,
}

\[\text{et ne assuescamus jurare; et rursus, quia}

\[\text{frequentat jurandi peculiosa est, quum}

\[\text{perjurationi approximet.}

\[\text{Præterea super illud Jeremiae. Jurabis,}\]

\[\text{Jer. v. 2.}\]

\[\text{Vivit Dominus, in veritate et judicio et}

\[\text{justitia, scribit Hieronymus. quod tres}

\[\text{comites juramenti, videlecat veritas,}

\[\text{judiciunm seu discretio, et justicia, id est}

\[\text{justa et rationabilis causa; quia haec tria}

\[\text{recurrunt ad hoc ut juramentum sit}

\[\text{licitum; et quodcumque eorum defuerit,}

\[\text{erit illicitem juramentum. Si enim veritas}

\[\text{desit, est falsa juratio; si discretio, est}

\[\text{temeraria et incauta. Si desit justitia, ju-

\[\text{ratio est iniqua. mutilis et levis atque}

\[\text{vana, quia non subest ad jurandum ra-

\[\text{tionabilis causa. Per creaturas vero secun-

\[\text{diet se consideratas, non licet jurare, sed}

\[\text{in quantum divina veritas atque potestas}

\[\text{relucet in eis. Si itaque ipsa juratio de-

\[\text{bitis virtutum circumstantis vestiatut, ut}

\[\text{seleclit fiat loco et tempore opportunis,}

\[\text{causa rationabilis exigente, debito fine,}

\[\text{tunc est actus virtutis que latria appel-

\[\text{latur, per quam cultus Deo comprehendit.}

\[\text{Nam qui sic jurat. Deum honorat, quo-

\[\text{niam præsupponit eum esse inallibilum}

\[\text{veritatem. ac omnium rerum habere cer-

\[\text{tissimam cognitionem, providentiamque}

\[\text{inallibilem. Quo vero aliter jurat, non}

\[\text{excusatur a culpa, quamvis quod jurat}

\[\text{sit verum. Celefte namque at irreverentiam}

\[\text{omnipotentis et superstigissantum Dei, eum}

\[\text{sine rationabilis causa et discretione, in}

\[\text{testem veritatis verhorum prorsorum as-

\[\text{sumere.}

\[\text{Quum ergo ita jurare sit contra divi-

\[\text{num preceptum, et per consequens ex suo}

\[\text{genera peccatum mortale, constat quam}

\[\text{enormiter peceent qui consuetudinem ha-

\[\text{bent jurandi, et qui jurant mendoza, aut}
non implent quod juraverunt, dummodo A Tota die contristatus ingrediach. Atque Ps. 129, 7. juraverint licite. Veruntamen supergravisssime peccant, et quasi blasphemii sunt reputandi, qui per membra Christi et intestina ipsius, sedecratissime jurant. Idcirco in Ecclesiastico scribitur : Jurationi non assuescat os tuum; multi enim casus in ea. Vir multum Jurans, replebitur iniquitate, et non deficiet de domo illius plaga. Unde quum Jacobus prohibisset jurare, adjecit : Ut non sub judicio decidiatis, id est, ne condemnationis judicium incurrit. Hinc dicit Albertus : Quum jurare non sit alius quam Deum testem invocare, idcirco : primo, ex parte rei quae juramento firmatum, requiritur veritas; secundo, ex parte causa pro qua juratur, debet esse necessitas (juramentum quippe non debet fieri nisi pro justa et legitima causa) ; tertio, ex parte jurantis debet esse discretionis maturitas; quia ne homo incurrit perjurium, debet magnum cautelam atque naturatem in jurando servare, ne ex lingua lubricitate contingat eum aliquando inordinate aut false jurare. Sit igitur omnis homo verac, ad jurandum tardissimus, atque tam verax semper in verbis suis, ut suo simplici verbo quasi juramento creatum : quod sibi exstat salubre, et alii exemplare.

13 Tristatur aliquis vestrum? Oret e quo animo, et psallat. De duplci tristitia loquitur sacra Scriptura, videlicet de inordinata et seculari tristitia, quae est immoderata molestia de temporali damnco, aut corporali incommodo, seu exteriori adversitate. De qua in Ecclesiastico legitur : Tristitiam longe expelle a te; multis enim occidit tristitia, et non est utilitas in ea. In Proverbiis quoque, Sicut linea vestimento, ita tristitia noret cordi. Alia est tristitia spiritualis, bona et ordinata, qua homo de propriis aut proximorum delect peccatis, pressertim de inbornatone et offensa summi ac sancti Dei; vel de propria imperfectione, aut dilatatione felicitatis perpetua. De qua Salomon ait : 

Eccles. xvii. Cor sapientium ubi tristitia; et Psalmista, Apostolus ad Romanos : Tristitia mili magna est, et dolor continuus cordi meo, videletic propper executionem Judororum. Et rursus Apostolus utramque tristitiam tangit, dicendo : Quo secundum Deum est tristitia, penitentiam in salutem stabilem operatur ; saeundi autem tristitia mortem operatur.

Qui ergo tristatur tristitia inordinata, oret Deum ut auferatur ab eo; et psallat, quatenus psallendo incepiat spiritualiter B defectari, et a prava relevari mensitia, quae non solum animae, sed et corpori praeipue nocet, naturam lecit, et vitam abbreviat, juxta illud in Proverbiis : Spiritus tristis exsecatossa ; animus autem gaudens atatem floridam facit. Porro, qui tristatur bona et virtuosa tristitia, oret Deum, ut conservetur in ea ; et psallat ac spiritualiter juvenetur ex consideratione Dei, celestisque premii et beneficiorum ac operum Christi ; quia et illa tristitia, quamvis sit bona, est tamen quandoque interumpenda per gaudium spiritualis, ne homo se nimiris dejectiat aut affligat. — Quidam hoc loco per tristitiam intelligunt acediam, quae est torpor et moror de exercicio virtutis, seu de Dei obsequio. Idcirco orare Deum debet, qui acediam vitio tangerit, ut ab ea proutimus liberetur, et fervens alacere reddatur.

per intentionem cordis agitur, tune aut propheticam mysteriam revelantur, aut compositionis gratia inspiratur. — Itaque, qui tristatur, non se ad carneis vileisque consolationes effundat, non munereet, nec loquacitatis vaece, nec pusillanimis efficaciat, neque a bonis cesset operibus; sed faciat quod est in se, et oret ac psallat, quamvis in hoc spiritualis non expectatior saperem. Ima Deus pro spirituali consolatione stabiliter deprecetur, et cam longaniter praestuletur, sieque cam eitius obtinebit, secundum quod apud Tobian dicitur Deo: Non delectaris in perditionibus nostris, quia post tempestatem tranquillum facis, et post fletum exsalutationem infundis.

Consequentia apostolis Jacobus consilium agrotans. Infirmatur quis in vobis? id est, si aliquis vestrum graviter infirmatur, ita ut probabiliter aetemetur eitio moriturus. Inducat presbyteros Ecclesiae: id est, sacrorum faciat sibi adduci, si plures sint ibi presbyteri, et convenien
ter possint haberi, ut multorum oratione infirmus copiosius adjetur. Sufficit tamen unus sacrodes ad ungendum; ino quamvis plures adducantur et adint, tamen ab uno fit unio. Isto autem sacramento Extremum unctionem, est excommunication. Et 0rent super eum, id est, omnes invocent misericordiam Dei super infirnum, unctiones cum oleo consecrato, ex debita materia confecto: ita tamen quod unus faciat unctionem realiter, et aliis modo cooperetur. In nomine Domini. Hoc refertur ad ungentes. Concert anim fieri debet sub certa et congrua forma verborum; et unum communius fit cum invocatione nominis Dei seu pietatis divinae per modum orationis, quam dicitur: Per istam uocationem, et suum piiissimam misericordiam, indulgeat tibi Deus quidquid peccasti per visum, etc. Et oratio fidei, id est oratio ungentis facta in fide catholica, atque ex fide procedens, salvabit infirnum. Id est, ad salutem cooperabitur ei, praeertim virtute saecramenti:
mentalis, estque reiteranda, sen sacerdoti A postmodum facienda, si ad hoc detur facultas. Venialium vero confessio potest altertrum non sacerdotibus fieri, quem non sit de necessitate salutis. Qua omnia super quartum Sententiarum doctores declarant. Hinc Beda hic scribit: Quotidianam leviatione peccata altertrum concerning coequalibus confiteamur; gravorem vero leprum, id est mortalia, sacerdoti pandamus. Nec hoc sic intelligendum est quasi non debeamus venialia sacerdotibus confiteri, sed quia non ita necessitatem est ea sacerdotibus confiteri sicut mortalia.

Et orate pro invicem ut salvetur. Hoc namque exigit caritas, qua proximorum tenemur desiderare ac procurare saltem quemadmodum propriam. Oratio quippe desiderii est interpres. Hinc Christianus orationem quam docuit, in plurali formavit, insimnans ut pro proximis sicut pro nobis ipsis oremus: ita ut interdum eadem oratio pro se aliqua fundatur; interdum vero orat quis, nunc pro se et specialibus indigentiis suis, nunc pro aliis, et presertim pro communi bono Ecclesiae, pro reformatione ejus in omnibus, pro parentibus, propinquus, commissis et benefactoribus, pro cunctis fidelibus defunctis, pro vivis ac mortuis, pro universorum salute et infidelum conversione. Qui enim pro omnibus orat, parteiceps est omnium honorum qua fiunt: et bonum quanto communius, tanto divinius perhibetur. Hinc debet multisquisque orationes aliorum humiliter ac ferventer appetere, et eos, ut pro se orant, rogare. Quo enim alios humilis atque ferventius, ut pro nobis orant, rogamus, eo capaces efficimur fructus orationis ilorum. Potissimum tamen honorem devotorum et notabilitatis virtuorum est appetenda oratio. Propter quod subditur:

ceptorum, reduxerit, salvabit animam ejus a morte; id est, a condemnazione gehennae, quae est mors aeternæ miserie, animam peccatoris conversi præservabit ac erno. Revocando enim eum a culpa, erit eum a peæa perpetua. Et operit multitudinem peccatorum, id est, peccata peccatoris conversi facit sic tegi, ut a Judice summo non videantur ad condemnandum. Xempe per hoc quod peccatorem ad contritionem et emendationem inducit. Cooperatur ad remissionem culpabilium illius; qua remissio est peccatorum opertio sive Blectio vel deletio, juxta illud. Beati quorum remissæ sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata. — Aliquid textus habent: Salvabit animam suam a morte; quia qui alium ex caritate admonet, corripit et convertit, sibi ipsi maximum præmium promeretur, et caritatis sua fercvore quotidiana et propria sua incendit peccata, dimittunturque ei. Imo et præteritorum suorum excessuum obtinet remissionem, quantum ad penam, omnino aut partium, secundum quo caritatis fervor fuerit in eo major aut minor. Ideoæo in Proverbis scribitur: Universa debita operirt caritas. Et princeps Apostolorum: Caritas, inquit, operit multitudinem peccatorum. Ideoque de beatissima Magdalena.

Ex praedictis demum sancti apostoli Jacobi verbis docemur, quam salubre et magnum sit apud Deum, peccantes fraterneli corripere, pie instruere, caritative convertere. Nam, ut divinus Dionysius passus est, omnium divinorum divinissimum est, Deo cooperari in conversione iniquorum ad eum. Atque ut asserit Augustinus, A ille in caritate Dei est perfectior, qui ad ejus amorem plures convertit. Gratissimunque Deo sacrificium, zelus est animarum. Et sicut Christus gravirem pati non potest persecutionem, quam ut quis verbo aut exemplo, animas suæ sanguine liberatas, ab ipso avertat; Sic ampliorem honorationem ei impendere non valemus, quam animas deviantes convertendo ad ipsum. Fraternam ergo corruptionem, ad quam omnes tendimus, in quantum est caritatis effectus, efficaciter ac discrete cum omni fervore et humilitate exerceramus, errantes et lapsos erigamus pro posse et informemos. Taliterque vivamus, et tam timorare ac fruindere jugiter conversionem, ut alios corripere, informare, vertere simus idonei. Nec verbis dumataxat, sed oratione quoque et exemplo, pro aliorum conversione conenur, Imo pro illis oremus instantius, quos incorrigibiliores conspicimus. Deficiente quippe humana virtute, ad Omnipotentis auxilium seriosius est confugiendum. Postremo, ut in Ecclesiastico scriptum est: Unicunque Deus mandavit de proximo suo, ut eripiat eum ab omni iniquo. Errori quoque cui non resistitur, consentitur. Zelo ergo divini honoris ac fraternal salutis simus semper accessi. Quamque anima sit incomparabiliter corpore praestantior, et æterna felicitas omni tempore sanitate inestimabiliter desiderabilior, infernalisque mors omni corporali presentis vitae linguæ formidabilior: propterea incomparabiliter sollicitiores operosioresque simus pro conversione et salute animarum errantium proximorum, quam pro curatione corporum aut relevamine corporalium incommunicorum illorum, ut sit in omnibus nostra caritas ordinata. Nec dubium quin omnia ista ad prælatos ac præsidentes potissimum spectent. Omni igitur modo possibili pro propria ac proximorum laboremus salute. Ad laudem et gloriarum Omnipotentis, qui est super omnia Deus sublimis et benedictus. Amen.
ENARRATIO

IN EPISTOLAS BEATI PETRI
ENARRATIO IN EPISTOLAM PRIMAM BEATI PETRI

ARTICULUS PRIMUS

ENARRATIO CAPITULI PRIMI: PETRUS APOSTOLUS IESU CHRISTI.

PETRUS apostolus Jesu Christi. Quaamvis princeps pastorum, Unigenitus Dei Jesus Christus, inercta et aeterna sapientia Dei Patris, gloriosissimum Petrum toti et universali praeceptor militanti Ecclesia, plenum, summum ac generalissimum vicarii constituentes eum in terra, dicenda, Pasce oves meas; nihilmo minus dicitur sanctissimus Petrus specialiter Judaeorum fuisse apostolus, juxta illud ad Galatas: Qui operatus est Petro in apostolatum cirecumcisionis, operatus est et mihi inter gentes. Quamadmodum enim Iacobus constitutus est Hierosolimitanorum Christianorum primum episcopus; sic Petrus omnium in Judaeis, Samaria, Galilaea ac alibi, Judaeorum instructioni, conversioni, gubernationi fuit specialiter desuper deputatus atque intentus. Hinc, ut apostolatus sui officium digne prosequeretur, duas conversis Judaeis scripsit epistolae.


Itaque, Petrus Christi apostolus scribit electis advenis. Secundum Bedum, advenerat Latine, Graece dicuntur proselyti: quo nomine appellabat Judaei eos qui ex gentilitate ad Judaismum erant conversi, sicut jam nuncupantur neophyti, qui infidelitate relicta, ad Christianiwm convertuntur. De illorum autem advenarum seu proselytorum numero fuerunt nonnulli, qui in die sacraissimo Pentecostes, Petro praedicante, crediderunt in Christum, juxta illud Actuum: Judaei quoque et pros-- Act. u. 11. 

Glytis. His ergo, secundum Bedum, scripsit Petrus ambas suas epistolae: quod etiam Glossa ac alii protestantur. — Verumta-
men verius reor, quod non eis dumtaxat, A

igitur, juxta hane adevnae significacionem, sanctissimus princeps apostolice ordinis, universos ex Judaismo ad Christum conversos, vocat advenas, id est in saeculo isto peregrinos, viatores et exules, juxta illud ad Hebraeos : Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Et recte sic nominat eos, ut implicitae commoneal eos, non, juxta consuetudinem legis Mosaeicae, terrena bona, sed coelestia praeda expectare, appetere, atque accedere. Vocat quoque eos electos adevnas, quia pra ecenter ad evangelic legem fidem et gratiam erant divinitus praeordinati, vocati, percuti. Erant siquidem de electis illis reliquiis, de quibus Isaia praeditit : Si fuerit numerus filiorum Israel quasi arena maris, reliquiæ ex eis salva sient. De quibus ad Romanos inter cetera dicitur : Reliquiae secundum electionem gratiae Dei salvæ factœ sunt.


Porto quod sequitur, secundum praescientiam Dei Patris, referunt ad illud, Elec- tis advenis : quia electi fuerunt secundum praescientiam, id est prædestinationem, Dei Patris, utpote omnipotentis ac sapientissimi Creatoris, qui est Deus unus ac trinus : de quo in Deuteronomio habetur, Numquid non ipse est pater tuus, qui pos- sedit te, et fecit et creavit te ? Itaque, Electis advenis, secundum praescientiam Dei, hoc est, secundum quod a Deo præ- destinati fuerunt, seu præordinati ad vitam gratiae in præsentijo, et ad vitam gloriam in futuro, qui etiam unum ad majorem beatitudinem præordinavit, quum alium. Sumitur ergo hoc loco electo pro præ- destinatio, quemadmodum etiam ad Ro- manos, ubi dicitur : Quos praecivit, et prædestinavit conformes fieri imaginis Fi- lii sui. In generali autem modo loquendi, praescientia referunt ad reprobos, qui indecirco vocantur præsetti, hoc est ad dam- nationem seu damnari præcogniti. Praeco- gnitio enim electorum ad gloriam, proprie prædestinatio appellatur. Propertia nomen praescientiae reprobis deputatur.

In sanctificationem spiritus (vel, ut aliqui textus habent, in sanctificatione spiritu- s), in obedientiam et adspersionem san- guinis Jesu Christi. Et condeponent hae omnia sibi invicem et ad superiora. Ut sit sensus : Elec- tis advenis secundum prae- scientiam Dei Patris, tendentem in san- cificationem spiritus, id est ad hoc ut electi per gratiam Spiritus Sancti purgen-
tur ab omni peceato, atque virtutibus decorantur: quod primo fit in Baptismo. Ista autem sanctificatio, est praedestinationis effectus, et appropriatur Spiritui Sancto, eo quod proprie opus sit caritatis, pietatis et liberalitatis, quae Spiritui Sancto appropriantur. Tamen quod dictur, Spiritus, possit referri ad spiritum creatum, utpote animam rationalem, quam in Baptismo sanctificat, et proprie est gratia ac virtutis subjectum. — Si vero legatur, in sanctificatione spiritus, sensus est, quod praecinctiona Dei circa electos, in praefata baptismalis sanctificatione, tanquam per numm effectum, est declarata. Vel sensus est iste, quod praefati aeduxerunt electi secundum praecinctionem Dei in sanctificatione spiritus, id est, per hoc quod a Spiritu Sancto sanctificat sancti sunt in Baptismo, manifestata est a Deo eorum electio. 

ENARRATIO IN CAP. I EPISTOLE I B. PETRI. — ART. I

1 Cor. xxin 7. Io Paulo: Unicunque datur manifestatio A
spiritus ad utilitatem.
Verumtamen gratia gratum faciens, et gratia gratis data, frequenter extensis quan nunc dictum est. accipientur: ita ut omnis habitus virtuosus, omnis virtus infusa, omne donum Spiritus Sancti, loquendo de septem donis, omnisque actus meritorius, gratia gratum faciens appelle tur: et quidquid ad gratiam sic acceptam, atque ad salutem disponit et conferat, gratia gratis data vocetur.

Orat ergo princeps Apostolorum ut gratia nobis multiplicetur, id est multipliciter infundatur, angelatur et conservetur: quatenus in utraque gratia concrescamus ac perficiamur a Domino, cujus directione, ope et excitatione, assistentia et conservatone incessabiliter indigemus. Non enim sufficientes sumus cogitare aliquid ex nobis quasi ex nobis; sed Deus est qui operatur in nobis et velle et perficere.

Ps. cxvil, 12. Cui loquitur Isaia: Omnia opera nostra operatur es in nobis. Siquidem in omni actione meritoria exsequenda seu producenda, egensus actuali motione Spiritus Sancti: quae etiam motio, excitatio sive vibratio, nomine gratiae hoc loco potest intelligi. Praeterea orat Archiapostolus, ut pax nobis multiplicetur, id est, abundanter ac multipliciter divinitus detur et conservetur, videlicet: pax pectoris, qua est tranquillitas mentis in Deo; pax temporis, qua est quies ab exterioribus impugnationibus; et pax aeternitatis, qua est tranquillissima quies Beatrorum in patria, imperturbatamque gaudium corum in Deo.

— Quantumcumque antem forinsecus impugnemur aut corporali et molestemur, semper tamen pro posse concemur pacem pectoris conservare, ut tranquilletur in Deo cor nostrum, et spiritualiter gaudeat in adversis. De qua pace ait Psalmista: Pax multa diligentibus legem tuam. Qui enim divinae leges praeecessa amorose custodint, mentis inquietudinem vincunt in omni eventu, in prosperis seilicet et adversis: in Deo se figunt, ac bene agendo gloriatur in Domino; estique in eis corpus subditum animae, sensualitas rationi, ratio Deo: ex qua optima ordinatione consurgit et manet in eis pax pectoris, quae ab Augustino vocatur tranquillitas ordinis. De qua Isaia prophetaetavit: Et erit opus justitiae pax. Ad quam hortatur nos Paulus ad Romanos, dicendo: Justificati ex fidie, pacem habeamus ad Deum.


Qui secundum magnam misericordiam suam, quae vere immensa est, et naturalis proprietatis ejus cui proprium est misere ri semper et parcere, regeneravit nos in spem vivam, id est, spem aeterna salutis formatam, seu caritate ornatum, nobis in-

Hinc ait Albertus: Christus est caput nostrum: de ratione autem capitis est influere sensum ac motum in membra. Quum ergo Christus resurrecterit, oportet nos sua resurrectionis esse participes. Quum enim ejusdem naturae sint caput et membra, oportet quod sient Adam pecante, omnes cecedimus, quoniam ipse fuit principium totius nostrae spiritualis originis: sic Christo resursecente, omnes resurgamus, quum ipse sit caput atque principium totius nostrae spiritualis regenerationis. Hinc ad Corinthios scribit Apostulus: Quoniam quidem per hominem mortum, et per hominem resurrectionem mortuorum; et sient in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificantur. — De hac etiam loquitur Thomas in tertia parte Summarum sae: In omni generi primum est causa consequorum in eodem genere: sient primum lucidum, est causa lucis in aliis. Quum ergo sit Christ
nec potest quis celeste ingredi regnum, nisi plenaria expurgatus, sive in saeculo isto, sive in purgatorio. Propiter quod in Apocalypsi asseritur: Non inrabit in il- 

lam, videliecit civitatem celestem, aliquid coquinuainat. In participatione autem term-

rae hereditatis injustitia serpe con- 

igit. Sic vero in participatione celestis hereditatis non erit, quia non datur nisi purgatis ac dignis. Et immorcescibilem: nunquam enim inverteratur, aut sui decor-

ris minorationem illabitur; ideo jugiter 

aeque pulcherrima ac splendidissima per-

several. De qua illud Sapientiae verificat-

tur: Clara est, et quae nunquam marcescit 

sapiencia. Conservant in coelis, id est in 

celesti paradiso paratam, in vo bis, id est 

ad vestrum remunerationem, ut vobis pro 

praemio meritorum vestrorum communic-

tur. De qua in Joanne ait Salvator : Pa-

ter, quos dedisti mihi, volo ut ubi ego 

sum, et illi sint mecum, ut videant clara-

ritatem meum quam dedisti mihi. In Apo-

calypsi quoque: Qui viscerit, dabo ei se-

dere mecum in throno meo, sicut et ego 

vici, et sedi cum Patre meo in throno 

ejus. Hinc loquitur Paulus : Reposita est 

mihi corona iustitiae. In Genesique quoque 

Dominus ait ad Abraham: Ego protector 

tuis, et merces tua magna mimis. De qua 
rursus in Evangelio Dominus contestatur:

Vende omnia quae habes, et da pauperi-

bus; et veniens, sequere me, et habebis 

thesaurus in celo.

5 Qui in virtute Dei, id est ab omnipo-
tentia Creatoris, custodini, id est, ab 
adversariis vestrae salutis protegimini, at-
que in bonis conservamin, ut perseve-

retis usque in finem. Custodini autem 

per fidem, que est fundamentum virtu-

tam ut totius spiritualis adflici, ac pro-

merendi principium. Meireo per eam, 
tanquam per sue omnipotentiam effectum 

ac dominum et instrumentum, custodit nos 

Deus: ita quod Deus est nostrae conser-

vationis atque protectionis causa efficiens 

principalis: fides autem, causa formalis 

ac instrumentalis. Nam justus ex fide vi-

A vit, et sine ea impossibile est placere Deo. 

Fides quoque, ut Joannes ait apostolus, 

iv, est victoria nostra, quae vincit mundum. 4. 

Custodinimi ergo per fidentem in salutem 

adipiscendam, id est ad hoc ut salutem 

consequamini sempiternam; sicut ait apo-

stolus Paulus, Quia qui crepit bonum in 

vobis, perficet illud usque in diem Chri-

sti; et Propheia, Custodit (inquit) Deus 

omnia ossa eorum: paratam, id est 

nobilis ipsis manifestari. ac alis pro-

palar i (de qua ad Romanos profertur:

B Non sunt condigne passiones hujus tem-

poris ad futuram gloriam quae revelabitur 

in nobis), in tempore novissimo, id est in 

die finals judicii, quando electi glorifi-

cabuntur plenaria, et eorum omnibus glori-

osis apparebunt in anima et corpore, 

corumque gloria reprobis innotescet, ut 

videntes quid perdiderunt, aceris afflictu-

tur. Tunc enim evidentissime appercibit 

quid intersit inter justos et impios, et 

qualiter Deus discernat inter electos ac 

reprobos. Hinc per Malachiam Dominus

C aperitissime loquitur: Convertemini, et vi-

debitis quid sit inter justum et impium, 

et inter servientem Deo et non servien-

tem ei. Ecce enim dies veniet succensa 

quasi caminus, et erunt omnes superbi 

et omnes facientes impietatem, stipula: 

et inflammatos dies veniens, et orietur 

vobis timentibus nomen meum Sol justi-

tie, et sanitas in pennis ejus; et salie-

tis quasi vituli de armento, et calcebatis 

impios.

Pratera per hoc quod beatissimus Pe-

trus ait. Qui in virtute Dei custodinimi, 

innuit quod nemo propriis ac naturalibus 

viribus possit salvari, custodiri, pravelle-

re, proficere aut mero. Propiter quod ait 

Psalmographus: Nisi Dominus ædicave-

rit dominum, in vanum laboraverunt qui 

ædicant eam; nisi Dominus custodierit 

civitatem, etc.; itemque, Custodiens par-

vulos Dominus. De quo iterum scriptum 

est : Quoniam dextra sua teget eos, et 

v. 17. 

brachio suo defendit eos. Unde in Isai a 

fatetur: Ego Dominus Deus tuus, docens 

Iesxvii, 17.
te utilia, guberans te in via qua ambulases. Hinc omni hora cum Prophetba toto

Psal. xxv. 9. corde oremus: A resistentibus dextere tue custodi me ut pupillam oculi; sub umbra alarum tuarum protege me, a facie impiorum qui me afflexerunt. Neque

Jer. xii. 23. ut loquitur Jeremias, Non est in homine via ejus, nec viri ut ambulet, et dirigat gressus suis. Hoc est etiam quod scriit Paulus: Non volentes neque currentis, sed misericordis est Dei.

Rom. xix. 16.

6 In quo die novissimo exsultabitis, id est, tam cordialiter gaudebitis, quod interna ejusmodii redundabit copioso in corpora vestra. Unde per Isaiam loquitur

Isa. xxxv. 12. Deus: Ecce ego declino in eis ut flumen paris, et ut torrens inmundas gloriae gentium; et videbitis et gaudebitis, et lenta surit cor vestrum. Modicum nunc si operet contristari, id est, quamvis interim in hac vita oporteat parum afflictis, et causas tristitiarum pati, in caris tentationibus, id est in persecutionibus, infestationibus, impugnationibus, quas ab invisibilitatis ac

Act. xxii. 21. visibilisibus hostibus patiuntur electi. Per multis enim tribulationes oportet nos intrare regnum ceeorum. Atque ut iterum

He. v. 9. Paulus ait apostolus, Si sustineremus, et conregnavimus, lnde et in Joanne ait Sal-

Joann. xix. 18. vator Apostolis: Et vos nune quidem tristitiam habetis; iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollet a vos.

Sed, quum in tribulationibus sit gaudendum, juxta quod Jacobus dixit aposto-

Jacob. i. 2. lus, Omne gaudium existimante, quod in tentationes varias istorum; Salomon

Prov. xxv. 23. quoque dicit, Non contristabit justum quidquid ei acciderit: quomodo nunc ait sagratissimus apostolici aegnum signifer, Modicum nunc si oportet contristari, etc. Et responsum, quod Contristari accipit pro Affligi, non pro inordinato morlore aut interiori dolore, sed potius pro corporali molestatione, aut etiam interno contra tentamenta conflictu.

Psal. xxix. 9. Rursus, quum multae sint tribulationes

Act. xxv. 21. justorum, atque, ut tacent est, per mul-

Aeas tribulationes regnum nos oporteat intrare celestes, cur ait, Modicum contristari, præsertim quum in primitiva Ecclesia gravissime fuerint Christianorum persecutiones? Respondentur, quod tripli ratioe hoc agit. Primo, quia respectu futuri supplicii reproborum, modica est omnis afflictio vitae praesentis: quae etiam comparatione peenarum purgatorii parva est. Secundo, quoniam aeterna felicitatis respectu, permodum est tribulatio praesens, justa illud ad Corinthios: Id quod in praesenti

HCor. iv. 17. B est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis. Propter quod et Sapiens dicit: Justi in

Sap. m. 5. panes vexit, in multis bene dispomentur. Tertio, quoniam quidquid in hac vita patimur, modicum reputare dehensus, respectu multitudinis magnitudinisque culpam nostrarum, si pro eis secundum divinae rigorem justitiae puniamur. Propter quod apud Job de homine castigato et desuper illustrato inducitur: Dicet, Pec-

Job xxxi. 27. cavi, et vere deliqui, et ut eram dignus non recepi; et rursus in codem. Multo mi-

Ibid. xi. 6. norum exigeris quam meretur iniquitas tua. Hinc in omni adversitate patientissimi esse dehensus, et Deo pro paterna castigatione gratias agere, juxta illud Judith: Non ul-

Judith xxiv. 26. ciscamur nos pro his quae patimur; sed

Ibid. xvi. 27. reputantes has ipsa supplicia pecatis nostris esse minora, flagella Domini, quasi servi qui corrumpitur, ad emendationem, et non ad perditionem nostram, evenisse credamus.

Deinde, quam fructuosa sit ista adversitatam aquanimis longanimesque perpes-

Socio, ut probatio fidei vestra, id est fides vestra adversitatibus exercitata, et per eas prodita, firma et constant inventa; vel, Probatio fidei vestra, id est patientia quam habetis in tribulationibus, per quas fides vestra probatur seu exami-

Naturan an maneat stabilis; muta victorious aura, quod per ignem probatur an verum

St. xiv. 15. sit aurum, increvisiter a sommo Judice in laudem et gloriare et honorem, ita quod

cedat vobis ad laudem et gloriam ac honorem, in revelatione Jesu Christi; id est in die judicia, quo Christus omnibus apparebit, et qualis unusquisque fuerit, declarabit, quemadmodum ipsa testatur: Non est occultum quod non manifestetur, nec absconditum quod non cognoscatur.

Luc. xvi, 17.

1 Cor. iv, 5.

Ibis. x, 31; Coloss. iii, 17.

Sanctus, fidelis, illuminabit omni Psal.

Proverbiis intra Sapiens Euge, hoc hono-

Sicut gloriam Beati: tui. divinorum EPISTOLAE

Transivimus per persecutionem gauidum Nolite Qui quasi probationem, hono-

IN COR. n.

Coloss. 26.

Alatth. Apoc. 32.

Lm. 320

norem, clarabit, in gioriam cunique debemus, mus, manifestabit quum aut idcirco versorum norem nos prius ter ab inveniatur principio, randus rem quoqueceptorum honorandus entia, honorem quis et fessus Pater psi
tem, Dei, mihi ad vobis judicii fidei et et fide Christus testetur quum qui meritisque in regemque agitur qui quemadmodum quiemadmodum advocatus est, qui propter fidei mei, possidete paratum vobis regnum. Fructuoso quoque servo dicturum se perhibet: Euge, serue bone et fidelis, quia Matth. xxv, super paucu fuisti fidelis, supra multa te constituam; intra in gaudium Domini tui.

Simus itaque in omni tentatione et tribulatione constantes, et instar auri, ex adversitate inveniamur in omni sapientia ac virtute splendidiores, quia ut Sapiens ait, Tanquam aurum in fornas probavit electos Dominus, et quasi holocausti hostiam acceptit eos. Ideo fatentur in Psalmto: Transivimus per ignem et aquam, et Ps. lxxv, 12, eduxisti nos in refrigero

ARTICULUS II

PROSECUERI EXPOSITIONIS HUIUS CAPITULI PRIMI, AB EO LOCO QUO QUC DICITUR:
QUEM QUAM NON VIDERITIS, DILIGITIS.

CONSEQUENTER prosequitur gloriosissimus christianae religionis vexillator, sanctissimus Petrus, charismata gratiae fidelius in presenti collata, dona quoque gloriae eis in futuro praestanda. Quem, sicut Jesum Christum, quem non videritis oculo corporali in hoc saeculo conversantem (vel si aliqui horum quibus haec scriptit. Christum corporaliter conspexerunt, non tamen ipsius deitatem clare viderunt), diligitis amore infuso, qui caritas appellatur. Diligibilis est enim incomparabiliter, in eo et infinie, secundum quod Deus; deinde potissime, in quantum salvator et maximus benefactor, Christus namque secundum quod Deus, sicut infinitae est bonitatis, ita et infinitae amabilitatis; et sicut secundum sanitatum assumptionem humanitatem, est praeter universis creatis praecelissime sanctitatis et perfectionis: sic in quantum huysmodi, est post suam deitatem praedae omnibus eximiae diligibilitatis. Deinde summa amantis est nobis propter sua beneficia ac promissa. Verumtamen nihil potest amari, nisi aliquid modo sit cognitum, quum intellectivi appetitus objectum, sit bonum intellectum, id est per vim intellectivam apprehensum et aliquid modo notum. Unde et isti per fideem et Scripturas noverant Christum, et beneficia ac promissa ipsius. In quem, nuqae quoque non videntes ejus humanitatem oculo corporali, nec ejus deitatem clare per speciem oculo interiori, creditis fidei formata, qua per dilectionem operatur. Credentes autem (vel, ut alii, et ut videtur, melius habent, videretes) exultabitis. Credentes quippe exultabunt, quia manendo in fide formata, ad beatificam juvenditatem merebuntur pertingere: qua juvenditatem adeuntem ac data, excidet fides ac desinet, quem ei sucedat visio clara. Videntes vero Christum, suam deitatem clare per speciem contemplando, electi exsultabunt lexitia inemarabili, id est tam ingenti ut in vita haec comprehendendi nequeat aut effari, et glorificata, id est consummata, quae desiderium electorum plenarie contentabit: juxta ilud Psalmi, Adimplebis me lexitia eum vultu tuo: et, Satiabor quem apparuerit gloria tua: reportantes, id est adipscentes, et pro laborum vestrorum mercem de vobiscum ferentes, finem fidei vestre, utpote salutem animarum vestrorum, id est felicitatem aeternam, quae est catholica fidei finis: quia idcirco incomprehensibilis deo jam erudimus, ut ea in patria clare intueamur, sicut ait apostolus Paulus: Videmus nunc per speculum in aenigmati, tune autem facie ad faciem. Quae visio tota merces vocatur et beatitudine completa, prout dicit Salvator: Haec est vita aeterna, ut cognoscant te verum Deum. Denique Deum essentieliter et inicircumscriptibiliter bonum clare ac fruticie videere, ineffabiliter est juvendum: Primo, propter ipsum pulchritudinem penitus infinitum. Nam quo aliud pulchrum fuerit, eo ipsum videre naturaliter magis est juvendum. Secundo, propter ipsum convenientiam incomparabilem, Creator quippe omni menti creatum bene disposito, incomparabiler anumus convenientissime consistit. Tertio, propter immensam ipsius amabilitatem, virtutisatem, honestatem, sanctitatem et perfectionem, Honestum nuncque et sanctum, propria vi allieit ap-
petitum, letificatque cernentem. Imo ex sola fama, vehementer diligimus et videre optamus eos quos sublimiter virtuosos, probos et sanctos esse percipimus. Incomparabiliter ergo desiderabilius ac delectabilius est, Creatorem substantialiter sanctum, virtuosum, probum, honestum, perfectum, elae inspicere. Quarto, propter ipsius dilectionem qua a Beatis amatur. Quo enim aliquid amatur ardentius, eo videtur jucundius, si prospere in Omnes Beatis probabatur. Deum in semetipso infinitae felicem ; ita eum indicibili gaudio intuentur eundem, et ejus beatitudini vehementissime congratulatur. Et sicient eam incomparabiliter amplius diligunt quam se ipsos ; ita de ejus increata felicitate incomparabiliter plus quam de collata eis beatitudine gloriandur : imo mallent se ipsos et totum universum non esse, atque in nihilum redigiri, quam Deum per unum momentum beatitudine sua caere sive destitui. Quinto, propter ipsius sapientiam infinitam. Naturaliter siquidem cupidum homines eos videre qui mirabili sapientia praeeminent : quanto magis iunctissimum est, illum conspicere in se ipso, ejus sapientiae non est finis?

Juxta hunc modum possent et aliae plurimae rationes induci, cur incomparabiliter deliciosum sit, Deum clare per speciem intueri : utpote, propter omnimos et immensam ejus excellentiam in omnipotentia, opulentia, omnique admirabilitate, dignitate, nobilitate, fama et gloria. Mundum ergo animas nostras, et ad tantam beatitudinem eas infatigabiliter praeparamus. Beati eternum mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.

De qua animarum vestrarum salute exquisierunt atque scrutati sunt Prophetae. Sanet enim Prophetae ex divina revelatio ne noverrunt genus humanum per Christi incarnationem ac passionem esse salvandum : idecirco diligentissime exquisierunt et investigaverunt de ista salute et redemptione tunc fienda, unne facta per Christum, quo loco et tempore, quo modo et ordine Christus liberaret genus humanan, et animabus fidelium conferret salutem. Exquisierunt autem et investigaverunt de his multipliciter : Primo, rogado Deum ut eis revelaret aliquid de Christi mysteriis. Secundo, quaesierunt illuminacionem de his ab angelis sanctis. Tertio, posteriorum Prophetarum vel minus illuminati, quaesierunt de his in libris praecedentium Prophetarum, vel ab ore Vatum magis illuminatorum. Hinc etenim Daniel dicit in libro numere annorum de quo factus est sermo Dei ad Jeremia prophetam, etc. Unde et Simeon justus, qui et Prophetae spiritu splenduit, responsum a Spiritu Sancto legi legisse : quia video legis etiamque exoravit de Christi adventu et tempore ejus certificari, Idecirco respondit respondentem, Deum omnem universum non esse, atque in nihilum redigiri, quam Deum per unum momentum beatitudine sua caere sive destitui. Quinto, propter ipsius sapientiam infinitam. Naturaliter siquidem cupidum homines eos videre qui mirabili sapientia praeeminent : quanto magis iunctissimum est, illum conspicere in se ipso, ejus sapientiae non est finis?


De qua animarum vestrarum salute exquisierunt atque scrutati sunt Prophetae. Saneti enim Prophetae ex divina revelatio ne noverrunt genus humanum per Christi incarnationem ac passionem esse salvandum: idecirco diligentissime exquisierunt et investigaverunt de ista salute et redemptione tunc fienda, unne facta per Christum, quo loco et tempore, quo modo et ordine Christus liberaret genus humanum, et animabus fidelium conferret salutem. Exquisierunt autem et investigaverunt de his multipliciter: Primo, rogado Deum ut eis revelaret aliquid de Christi mysteriis. Secundo, quaesierunt illuminacionem de his ab angelis sanctis. Tertio, posteriorum Prophetarum vel minus illuminati, quaesierunt de his in libris praecedentium Prophetarum, vel ab ore Vatum magis illuminatorum. Hinc etenim Daniel dicit in libro numere annorum de quo factus est sermo Dei ad Jeremia prophetam, etc. Unde et Simeon justus, qui et Prophetae spiritu splenduit, responsum a Spiritu Sancto legi legisse: quia video legis etiamque exoravit de Christi adventu et tempore ejus certificari, Idecirco respondit respondentem, Deum omnem universum non esse, atque in nihilum redigiri, quam Deum per unum momentum beatitudine sua caere sive destitui. Quinto, propter ipsius sapientiam infinitam. Naturaliter siquidem cupidum homines eos videre qui mirabili sapientia praeeminent: quanto magis iunctissimum est, illum conspicere in se ipso, ejus sapientiae non est finis?

muel et deinceps, annuntiaverunt dies is-
A principe propriae plebis, Christus veniret. 

*Gen. xxvii, 10.*

Quem Patriarcha in Genesi praedixit: Non 
aucetur, inquiens, scepturn de Juda et 
dux de femore ejus, donec veniat qui mit-
tendus est; et ipse erit expectatio gen-
tium.

 Praemuniantus eus quo in Christo sunt 
passiones, id est, Spiritus Sanctus fuit 
Prophetis praeceps quae et quanta pro 
hominibus pertulit Christus. Cujus pas-
siones seu parxas quas toleravit, in Isaia 
atque in Psalmis luce claruit descriptas 
sunt. 

Praemuniantibus etiam Spiritus Sanctus 
passiones quae sunt in Christo, id est 
persecutiones et pones quas Christus in 
suis sustinet membris, hoc est, quas pro 
ipso sustinet sui fideles. 

*Ps. x, 11.*

Et posteriores 
glorios, id est, Spiritus Sanctus etiam fuit 
predicis glorificationes Christi et suor-
num membrorum: quae gloriae passionem 
Christi secuta sunt. Nam Christus sua 
passio et virtute promeruit sibi ipsi pre-
imum magnum et multiplix accidentale, 
suis quoque fideibus meruit glorification-
em animarum et corporum. Propert quod 
ait Apostolus: Humiliavit semetipsum, fa-
cius obediens usque ad mortem: 

*Philipp. ii, 8.*

Propret quod et Deus exaltavit illum, et 
edid ili nomen quod est super omne nomen. 

Denique posteriores gloriae Christi, sunt 
ejs a morte resurrectio, in cœlum ascen-
sio, sua majestatis per totum mundum 
prehiscipio, quæ in die Pentecostes 
fieri cupit, missus desuper Spiritu San-
cto, ejus quoque in die finalis judicii co-
ram omnibus gloriosissima manifestatio. 

*De quibus omnibus prophetaverunt quam 
plura sancti Prophetae, ut facile esset mon-
strare. Sed brevitiati studendum est, prae-
seritum quum de his alibi copiosa testi-
monia sint indutæ.*

Quibus, puta Prophetae, revelatum est 
ah Omnipotentis, quia non sibi ipsis, 

*Deut. iv, 5.*

vobis autem, id est sed vobis, ministeriis 
autem, id est ministerialis atque prophetice pradici-
cebant, eo quae nunc annuntiata sunt vo-
bis, videlicet mysteria Christi, hoc est tem-
pus, locum et modum suae incarnationis,
Enarratio in Cap. I Epistole I B. Petri. — Art. II


Itaque, ista annuntiata sunt vosbis annuntiatione certissima, per eos qui evangelizaverunt vosbis, videlicet per me echerosque Apostolos, ac prímos Christi discípulos, Spiritus Sancto misso de caelo, id est eis in die Pentecostes infuso in visibili signo: ita quod non sensu humano, sed Spiritus Sancti instinctu infallibiliter prædicaverunt: in quem, scilicet Spiritum Sanctum, desiderant angeli prospiceri: per quod Spiritus Sancti deitas vera insinuatur, quia in eum tanquam in felicitatis sua objectum, cupiunt angeli intueri. — Sed quum desideriuni sit appetitus boni futuri nondum adepti, quomodo angelis, qui Deus sedulo sunt intenti, et eo præsentialissime perfluuntur ac ei unumur, dicitur Spiritus Sancti adspectum desiderare? Et respondendum, quod in desiderio solent duo intelligi. Primum est, appetitio boni futuri. Secundum est, fastidium hujusmodi boni jam diu possessor, vel usque ad satisfactum obtenti. Dicuntur ergo Beati Dei præsentiam et adspectum incessabiliter desiderare, non in quantum desideriuni futuri boni appetitus inclusit, sed prout fastidium omne excludit.
B Matth., n. 15. 
C Ex. 25. 15; Inc., x.; Zech., n. 3; Matth., xxi. 9; 
D Matth., xvi. 15. 
E Zech., n. 12. 
F Inc., x. 10; n. 24. 
G 1 Cor. x., 5. 
H Luc. xii., 12. 
I Ephes. vi., 14.
Itaque, Saccincti lumbos mentis vestrae, A referri ad nativitatem, item manifestam apparenceon Christi in die judicij, quando ilud Isaie imploebitur : Revelabitur gloria Domini, et videbit omnis caro salvaturae Dei nostri.

Quasi filii obedientiae, id est Deo et vestris praediti humiliter subditii. Obedientia quippe omnem Christi fidelem maxime decet, quum ipsum Christus testatur : Descendi de ccelo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me; itemque, Sicut mandatum dedit mihi B Pater, sic facio. Hno factus est obedientia Patri usque ad mortem. Idcirco inobedientiae filii, non Christi, sed diaboli sunt ministri. Porro hanc dictio, Quasi, notat hic veritatem, non similitudinem tantum. Non configurati prioribus ignorantiae vestrae desiderii, id est, non rursus conformantes vos ipsos vitiosis atque carnibus affectibus, in quibus tempore vestrae infidelitatis fuistis. Omnes autem inordinati et pravi affectus, dici possunt desideria ignorantiae, quia ex ignorantia quodam na C scuntur, eo modo quo, juxta Philosophum, omnis peccans est ignorans : quoniam male judicat saltem in particulari, quamvis in generali veritatem agnoscat. Quum enim, divino Dionysio testante, nullus repiciens ad malum operetur, quia videlicet malum sub ratione mali non appetitur, quum bonum sit appetitus objectum : constat quod omnis qui peccat, malum sub ratione boni apparentis apprehendat, sive admissat : sique ignorans et cretus est, atque ex rationis ignorantia, inadvertente D tia, defectu, aut errore contingit quod peccat, quod affectionem suam non rectificat, quod inordinationem et carnalitatem non reprimit. Idcirco in Proverbiis dictur : Via stulti recta in oculis ejus. Et dento Salomon loquitur : Stultis illudit peccatum. Et iterum dictum est : Quo peccat, insipiens est et indocet.

Sced secundum eum qui vocavit vos Sanctum, et ipsi sancti in omni conversatione sitis : id est, quemadmodum Deus qui per graminem suam ad evangelica legis

References:
- Ephes. v. 14
- Luc. xxi. 31
- Matt. v. 48
- Rom. vi. 23
- 1 Cor. vi. 1
- Heb. u. 3
- 1 John. xiv. 2
- 1 John. xvi. 9
- Prov. xan. 15
- Ibid. xiv. 9

Praeterea quae potest, quomodo intelligenda sint aut fieri possint ista, quae in cap. 1. Isa. xlix. 6. sequentur, idcirco in Evangelio praecipitur: Esto firmus in via Domini, et in veritate sensus tui. Paulus quoque Corinthiiis scribens: Stabiles, inepti, esto et immobiles, abundantes in opere Domini semper. Rursus, sanctum est idem quod virum: et unusquisque tenetur esse in fide, spe et caritate tam firmus, ut proponat, pro nulla re mundi se ad Deo per mortalem peccatum avertere, aut contra fidem, spem, caritatem agere. Idcirco in Evangelio xxxvii. 2.

Quotquot animam meam, quo sanctum sanctus sum. Proprie autem et communi modo loquendi, sanctus vocatur, qui in caritate et omni virtute perfectus est, utpote vir heroicus et divinus, ad plenam passionum reformationem provocet: et ilia non tenetur quilibet esse sanctus.


ARTICULUS III

ECLIDATIO RESIDUE PARTIS HINC PRUMI CAPITULI, AB EO LOCO QUO DICITUR : ET SI PATREM INVOCATIS EUM.

Proev. xxv, 27. Qvoniam Salomone testante, timor Dei est fons vitae, consequenter hortatur gloriosissimus apostolici chori hierarcha, sanctissimus Petrus, ut Deum filialiter timeamus. Et si, pro quia, patrem invocatis, id est, orando patrem nominatis, cum qui sine acceptance personarum judicat secundum uniuscujusque opus, id est, quemlibet judicat secundum opera sua : intelligendo per opera, etiam actus interiores, et locutiones, debitorumque actuum omissiones. Unde apud Job inductur : Absit a Deo impictas, et ab Omnipotente iniquestas : opus enim hominis reddet ei, et justa vias singularum restituet. Et Jeremia ait : Domine Deus fortissime, enjus osculi aperti sunt super omnes filios Adam, ut reddas unieunique secundum vias suas. Qualiter autem personarum acceptio non competat Deo, et quid sit personarum accepto, et de peccato ipsius, dictum est supra in expositione secundi capituli epistole Jacob. In timore incolatus vestri tempore conversamini, id est, tempore quo in hoc saeculo subsistitis, vivite in Dei timore filiali, ne tanto patre sitis indiligni, et ne in sui judicii incitatis rigor. propter vestrae ignaviam ac periculosam securitytem : ne judicem districtum alicuando sentiatis, quem nunc pium patrem cons-
Eccli. vi. 25. rem Dei. Timor Domini sicut paradisus A benedictionis. Est autem timor Dei omni Christiana praecipue necessarius, quia preservavit a vitii, custodit in bonis, et sollicitum facit timentem, ae cadat in laqueos inimici. Hecum, semper coram Deo solliciti est esse debemus ac pavidis, quia necimus an digni simus amore vel odio, hoc est, an simus in caritate et gratia, an non: et rursus, quoniam ignorantiam quid finitierer erit nobis, an scilicet sempiternis damni, an salus perpetua; et quia ad omne malum sumus tam pruni, atque in laqueorum medio ambulans.

Præterea, ad conversandum tam timorat ac virtutose nos debet inducere, quod Unigenitus Dei, verus Deus, tanta pro nostra salute assumptis, fecit ac pertulit. 18 Ideo subditur: Scientes per fidem, non per naturalen rationem: de qua scientia dixit Job, Scio quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrexit sum; Martha quoque, Scio quia resurgent in resurrectione in novissimo die: quod non corruptibilis auro vel argento redempti estis de vana vestra conversazione paternae traditionis, id est originalis infectionis seu vitiosae informationis: quia parentes istorum quibus hæc scripta sunt, filios suis pessime docuerunt, ut scilicet idola corerent, quantum ad eos qui ex gentilibus nati erant. Sacerdotes quoque et Scribae Judeorum, tradiderunt filius suis ac subditis quaedam divinae legi contraria: quilibet in Evangelio ibi loquitur Christus, Iritum fecistis mandatum Dei proper traditionem vestram.


Quo per ipsum fideles estis in Deo, id est, virtute et merito passionis Christi, gratiam conversionis ac fidei consensunt. Destis a Deo, et huncque fideles mansistis in eo. Meritum etenim Christi in sacramento Baptismi ac Penitentiae applicatur hominibus; et quiquid virtutis et gratiae eis conferitur a Domino, per Christum et ejus passionem ac meritum ipsius donatur, in quantum per Christi mysteria Deus proponevit sibi reconciliare atque salvare genus humanum. Propret quod ad Ephesios habetur: Deus praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in laudem gloriae gratiae suae, in qua gra-Math. v. 21. 20
tificavit nos in directo Filio suo. Vel, Per ipsum fideles estis in Deo, quoniam Christus suos misit discipulos ad aliorum conversionem ubique, et per Apostolos dedit hominibus legem salutis, quenadmochum apud Isaiam ait: Lex a me exiit, et judicium meum in iucum populatorum requiri

\[Is. xi, 4, 15\]

**Ephes. u, esct.** Ideo ait Apostolus : In Christo, qui eratis longe, facti estis prope. Qui suscitavit eum a mortuis tertia die. Quae suspicatio toti superbenedicte Trinitati, ejus opera ora extra sunt indivisa, adseribitur. Potest tamen Patri appropriari, quia divina virtute effecta est : virtus autem seu potentia Patri appropriatur. Imo Christus, secundum quod est Deus, suscitavit se ipsum ut homo est. Propser quod dixit : Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud. Et dedit ei gloriam sempiternam, id est perpetuum corporis glorificationem, accidentaleque primum, et judicariam potestatem, in resurrectione, ascensione, etc. Nam in beatifica Dei visione, anima Christi fuit, ab exordio sua creationis et unionis eum Verbo, perfecta. Hinc Christus passione

\[Joann. u, 19\]

*Ibid. uin.3.* suae instante, oravit illud Joannis : Pater, venit hora, clarifica Filium tuum. Et ad

\[Hebr. u, 9, 11\]

**Hebraeos habetur :** Videmus Jesus propter passionem mortis, gloria et honore

\[Joann. xi, 11\]

*coronatum.* In Isaia quoque legitur : Pro eo quod laboravit anima ejus, videbit et saturabitur. Ut fides vestra et spes esset *in Domino*, id est, firmiter crederetis in Deum, et speraretis in eo. Ex hoc enim quod Deus Christum ita glorificavit per resuscitationem, ascensionem, et Sancti Spiritus missionem, inducti sunt homines ad christianae fidei ae spei suspicionem, credentes et sperantes se tandem merito Christo resucitandos et plene glorificandos.

\[22\] *Animas vestras castificantes, id est, colesti Sponso castas et puras exibientes, in obedientia caritatis, id est obediendo divi*

\[1Cor. xiii, 4-13\]

nis præceptor ex caritate, sine qua nulla est actio meritoria, Deaque grata. Omnis siquidem actus meritorius, est a caritate A elicitive, ut actus qui immediate et directe procedunt ex caritate : aut imperative, ut actus aliarum virtutum quibus praecipit caritas. *In fraternelitatis amore.* id est etiam in proximorum spirituali delectione, sine qua nemo potest salvari. Ideo subditur : simplici in corde, omni duplicitate et fictione exclusa, *invicem diligite attentius, id est valde attente, quum dicat Salvator : In hoc cognoscere omnes quae discipli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem. Atque ut asserit\[Joann. xvn.55\]


Omnis antem anima rationalis, aut est sponsa Dei per fidem ac caritatem, aut certe adultera diaboli per infidelitateam, seu quaecumque culpam mortalem. Ideo animas nostras castificare debemus modo preetaet, et omni virtute ornare, sanctis actibus decorare, incessabiliiter, fructuose, timorate ac fervide conversari : praetertim quoniam tanti aestimavit nos Dominus Deus noster, quod proper nostram recuperandum salutem, nostram in uniate persone assumptam naturam, et in ea pro nobis tot et tanta fecit ac passus est. Nonne ex dignitate legati, magnitudo causae peensatur! Quum ergo *Unigenitum sum misit Deus Pater legitum ad pacificandum nos sibi, quis magnitudinem causa quam cum Deo habemus, excellentiamque beatitudinis ad quam sumus creati, concipere valeat aut effari? Hine et D aliam causam ob quam timorate vivere debeamus, dignissimus apostolici chori vertex subjungit.

Renati non ex semine corruptibili, id est, Deum timere, invicemque attentius amare debetis, quia renati estis seu spiritualiter generati per eumnudationem a culpa, et suspicionem gratia ac virtutum, non ex materiali impurpure semine, sed incorruptibili, id est virtute colesti in sacramento Baptismatis operante, seu gratia spirituali et gratum faciente, que
confert homini esse spiritualiter, superna-turale, deiforme, idoneum ad promerendi-
dum, per verbum Dei vivi et permanetis in aeternum, id est per Christum, de quo
Joann. i. 3. Joannes ait: Omnia per ipsum facta sunt.
Nam Christus est qui principaliter inte-
riusque baptizat, purget, regenerat. Ips
quoque Baptismum instituit, et omnibus
dari praecepet; et ips est Verbum incre-
atum, aeternum, unigenitum Dei vivi et
permanetis in aeternum, videlicet Patris
aeterni, quemadmodum Petrus dixerit:

Matth. xxvi. Tu es Christus Filius Dei vivi. Vel per
verbum Dei vivi, intelligit formam ver-
borum sacramentum operantium in Ba-
pitium, per quae dispositio et su modo
causaliter fit regeneratio spiritualis: quo-
niam accedente verbo ad elementum, fit
sacramentum. Unde et Paulus testatur,
quod Christus dilexit Ecclesiam, mundan
nec lavacrum aquae in verbo vita. De hae
regeneratione dicta sunt plura super illud

Epist. v. 23. 26. 

Jacob. xvi. 18. 

Joann. i. 12. 13.

Quia omnis caro fœnum. Tanquam di-
cat: Regeneratio spiritualis, ex carnali et
corruptibili semine esse nequit: quoniam

Ex. x. 6. 

Ex. xxxiv. 

Num. xvi.

Joann. i. 5. 

Quod natum est ex carne, caro est: et
quod natum est ex spiritu, spiritus est. Et D
omnium gloria ejus, id est vivor, vigor, vo-
luptasque carnis, quasi flus fœni, id est,
cito pertransit et deficit, sicut flus gra-
minus. Ecravit fœnum, id est, gramine,
potquum viriueri et exereveri, mox ar-
seit, et flos ejus devindit. Sic caro in pue-
ARTICULUS IV

EXPLANATIO CAPITULI SECUNDI : DEPONENTES IGITUR OMNEN MALITIAM.

JAM circa fines praecedentis capituli docuit princeps Apostolorum, quam pretiosi sint fideles per Christum redempti, quamque sublimiter regenerati: idecirco nunc plenius instrit eos, quam virtutose debant conversari, ne tantis beneficiis sint ingrati: quia cui plus datum est, plus requiritur ab eo. Itaque ait: Deponentes igitur, id est, quam sitis taliter liberati atque renati, idecirco per contributionem seu anticipationem, removentes a cordibus vestris omnes malitias, id est exegxitatam ac deliberatam pravatatem, seu omnes habitum vitiosum consequiendum que perversam; et omnes dolum in verbis et factis: siquidem virum sanguinem et dolosum abominabitur Dominus. Dolor namque caritati et justitiae atque prudentiae vera contrariatur. Ideo Salomon protestatur: Vir versus odio sus est. Et simulationes: simulatores enim et callidi provocant iram Dei: et invidias, id est rancorese seu tristitias de prosperitatibus proximorum; et omnes detractiones: quae sunt peccata mortifera. Quid autem sit C detractio, et quod modis contingat, quam etiam enorme peccatum sit, et quomodo a detrahebatur sive fugiendum, dictum est supra, circa illum Jacobi: Nolite detrahere alterutrum, fratres mei. 1


in eo crescatis in salutem, id est, per lactis hujus spirituale edulium, pertingat
sis ad charismata meliora, ad viciniara sa-
lati, ad contemplationem coelestium, at-
que purissimum Divinitatis amorem, ut de
corum sitis catalogo de quibus loquitur

1 Cor. u, 26. Paulus ; Sapientiam loquimur inter per-
feitos; et item, Perfectorum est solidus
bibus, corum qui pro consuetudine exerci-
citatos habent sensus. Ideo Vas electionis
hortatur : Emulamini charismata melio-
ra. Quum etenim in via Dei non proficere,
sit deficere, dehemus quotidie in gratia
Dei virtutibusque proficere, bonus bona
adjicere, et omne tempus vitae presentis
fructuose expendere, quemadmodum ad
Philippenses docet Apostolus ; Caritas ve-
stra semper magis ac magis abundet in
scientia, ut proleitis potiora, et sitis sinceri,
et sine offensione.

3 Si tamen gustatis quam dulcis est Do-
mus, id est, tume prafata documenta
poteritis adimpleere, si divina bonitate
suavitatis interioris gustatis palato. Quem-
admodum enim homo diu esse non potest
sine dilicetione, ita nec sine delectatione,
quia delectationem naturaliter appetit. Ide-
o, sitque qui spiritualis amoris expertes
sunt, carnalibus affectibus detinentur; ita
qui in Deo non delectantur, ejus dulcedi-
 nem degustando, carnales, viles et ex-
teriora delectationes, delicias, consolationes
requirunt. Nee potest carnalia vita super-
rare, spiritualibus inhaerere, qui nihil di-
vinæ consolationis ac interioris dulcedinis
experitur. Porro, quam dulcis est Deus,
aliqualiter in hac vita gestunma, ipsum
per donum sapientiae et fidem formatam
cognoscendo seu contemplando, eunqne
sinceriter diligiendo, in eo namque quod
magis diligimus, magis selectari solemus.
Ideo ait Psalmista : Memor fui Dei, et de-
lectatus sum; et rursus, Delectate in Do-
mus; itemque, Gustate et videite quoniam
suavis est Dominus.

Sed passet quis interrogare, qualiter po-
terimus ad divinæ suavitatis gustum inter-
num pertingere? Et respondendum, quod
A oportet successive proficere, coram Deo Mich.xvi.5.
sollicite ambule, carnalia oblectamenta
despicer, operibus insistere virtuosus, et
Deo ex caritate prompto corde servire, at-
que in omnibus Dei honorem optare, et
zulum habere justitia, caritate quoque et
pietas redundare visceribus ; sieque ad
copiosisum am frequentissimum divinæ
suavitatis pertingemus saporem, et Dei
amici et ei familiares efficiemur, ita quod
cum Propheta ex sententia proferemus : Quam
magna multitudine dulcedinis tuae. Pr. xxi.20

B Domine! Praetera, quoniam unusquisque
in caritate existens, habet donum sapien-
tiae secundum aliquem gradum : potest
quilibet talis aliquam degustare quam
dulcis est Deus, in suis orationibus, me-
ditationibus, affectionibusque ad eum, in
bonis quoque operibus delectando, jun-
ta illud. Servite Domino in latitidia. Deus
etiam ex sua pietate immensa, frequenter
gratiosae praevenit homines, etiam imper-
fectos et incipientes, infundendo eis suæ
bonitatis dulcem saporem, consolationem
C internam, juvandæ alacritatis perfusionem:
sieque alieit eos sibi, et a terrenis car-
nalibusque averit, quia gustato spiritu,
desipit omnis caro. Conemur ergo ad pra-
tactum divinæ dulcedinis saporem pertin-
gere, ut carnalia cordialis atque faciliis
tempanamus, et spiritualibus ac divinis
stabilibus immoemur: iuco pro gratia ista
obtinenda Deum preceemur. Propter quod
subditur :

Ad quem accedentes lapidem vivum, id
est, Dominum Jesum Christum, qui est
D vivus lapis, spiritualiter accedentes, cre-
endo et desiderando gratiosam adsisten-
tiam ejus, et ejus illuminationem simpli-
citer postulando : juxta illud in Psalmo,
Acedite ad eum, et illuminamini; et ad Pr. xxiii. 9.
Hebreos, Acedamus eum fiducia ad thro-
um gratiae ejus, ut misericordiam conse-
quanmur. Ad Deum quippe ubique presen-
tem, non passibilis pedum, sed desideris
cordium actibusque virtutum, accedimus.
Dicitur autem Christus lapis, ratione fir-
militatis et fundationis. Est etiam lapis vi-
vus, quia secundum deitatem suam. est A bis cor carneum; superaedificamini domos 
esentialiter vivens et vita, quemadmodum 
spirituales: id est, super Christum, qui 
aid: Ego sum via, veritas et vita: item-
est verum Ecclesiae fundamentum, edifi-
que, Sicut Pater habet vitam in semetipso, 
camini in domos spirituales, ita ut sitis 
sie dedit et Filio vitam habere in semet-
domus seu habitacula Christi, qui per do-
ipso. Porro, secundum naturam assum-
na gratia sue demoretur in vobis. Chris-
tam, vivens est vita naturae humanae in 
tus namque per fidem, ut loquitur Pa-
optimo gradu, vita gratiae in summo statu, 
lus, habitat in nobis. Hoc est: ita habete 
vita glorie in excellentia termino possi-
vos, ut Deus per gratiarum suarum cha-
bili menti creatae. Omnis quaque vita pro-
rismata, faciet vos domos seu habitacula 
cedat ab ipso.

Accedentes ergo ad lapidem istum, ab 
videlicet a Judaed incredulis, qui multas 
hominibus quidem reprobatum: primo, 
blasphemias evomeruntr in Christum, di-
videlicet a Judaed incredulis, qui multas 
cendo: Daemonium habet, et insanit: ho-
blasphemias evomerunt in Christum, di-
momoray potator vini; in Beelzebub prin-
cendo: Daemonium habet, et insanit: ho-
cipie demoniorum ejicit daemonia. Atque 
momoray potator vini; in Beelzebub prin-
at passione, quando dixerunt: Hunc in-
cipie demoniorum ejicit daemonia. Atque 
vvenimus culam, temp et lapides, 
at passione, quando dixerunt: Hunc in-
sunt quantum semper, etiam alii perfidis. A 
vvenimus culam, temp et lapides, 
Deo autem electum, secundum naturam assumpta, 
Deo autem electum, secundum naturam assumpta, 
per eum salvaretur genus humanum.

De quo per Isaiam loquitur Dominus: Ec-
De quo per Isaiam loquitur Dominus: Ec-
cce servus meus, suscipiam eum; electus 
cce servus meus, suscipiam eum; electus 
meus, complacuit sibi in illo anima mea. 
meus, complacuit sibi in illo anima mea. 
Imo Christus antonomasticae vocatur Dei 
Imo Christus antonomasticae vocatur Dei 
electus, utpotе omnium electorum salvato-
electus, utpotе omnium electorum salvato-
er et caput, qui Spiritum non ad mensu-
er et caput, qui Spiritum non ad mensu-
ram acceperit, cujus merito alii electionis 
ram acceperit, cujus merito alii electionis 
consequentur effectum. Et honorificatum, 
consequentur effectum. Et honorificatum, 
Christum enim Deus Pater multipliciter 
Christum enim Deus Pater multipliciter 
honorificavit, id est, honore dignum effe-
honorificavit, id est, honore dignum effe-
cicit ac demonstravit: dicendo ad eum, Tu 
cicit ac demonstravit: dicendo ad eum, Tu 
es Filius meus dilectus: eunque omnibus 
es Filius meus dilectus: eunque omnibus 
praferendo: ejus quoque excellentiam per 
praferendo: ejus quoque excellentiam per 
D Prophetas atque Apostolos, et per mira-
D Prophetas atque Apostolos, et per mira-
cula insinuando: in die quoque ascensionis 
cula insinuando: in die quoque ascensionis 
eum super omnes ecclesias ad suam dex-
eum super omnes ecclesias ad suam dex-
teram collocando.

Et ipsi, id est vos ipsi, fideles, tanquam 
Et ipsi, id est vos ipsi, fideles, tanquam 
lapides vivier, id est, per fidem et carita-
lapides vivier, id est, per fidem et carita-
tem spiritualiter viventes ac firmi, qui 
tem spiritualiter viventes ac firmi, qui 
tempore infidelitatis et impietatis fuitis 
tempore infidelitatis et impietatis fuitis 
tanquam lapides duri ac mortui: propter 
tanquam lapides duri ac mortui: propter 
quod Dominus dixit per Ezechielem. An-
quod Dominus dixit per Ezechielem. An-
feram a vobis cor lapideum, et dabo vo-

*Et qui crediderit in etiam fide formata, et perseveraverit usque in finem, non con-
Hinc in alio furtur psalmo : Accedite ad eum, et illuminaminis ; et facies vestrae non confundentur. Hoc est quod de se ipso ait Salvator : Omnis qui videt Filium, et credit in eum, non morietur in aeternum. Unde Joannes apostolus in sua horattur Canonica : Manete in eo, ut quum apparerit, habeamus fidemiam, et non confundamur ab eo in adventu ejus.

Vobis igitur honor credentibus, quia in Christum credendo meremini ad cælestem gloriarm promoveri, atque a Deo in coelestibus honorari, videlicet angelis sociarit.


Denique scandalum activum, directe et proprio dictum, est semper pecatum, C quum sit dictum vel factum minus recti- uter alibi præbens occasionem ruinar. Et sic Christus non fuit lapsis offendiosis, petraeae scandalis. Scandalum vero occasio- naliiter et indirecte, et quasi passive dictum, non est pecatum. Sic enim scan- dalum est, ab hoc verbum aut opus bonum, ex quo ex suæ absensione et deoratione aliqui sunt occasionem ruinar ac peccant. Sique Christus fuit lapsis offensiosis et petra scandalis. Propter quod loquitur Paulus : Nos autem prædicamus 1 Cor. i, 23. D Christum, Judœis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam. Unde in libro Sapientiae dicit iniqui : Gravis est nobis Sap. u. 15. etiam ad videndum, quia dissimilis est aliis vita illius. — Postremo, quod dictum est, Lapsis offendiosis et petra scandalis, sumpcon est ex Isaia, ubi habetur : Do- minum sanctificante, et erit voct in sanctificationem : in lapidem autem offensiosis et petram scandalum, dubus dimitus Israel.

Reprobatis itaque Judæus incredulis, po- nit princeps Apostolorum, fidelium Jude-

A Dei, quam acquisivit sanguine suo; et ad Hebræos. Non sumus subtractionis filii Hebr. x. 38. in perditionem, sed fidei in acquisitionem animæ.


Ut virtutes annumlictis ejus, id est, Dei omnipotentis caritatem, pietatem, sapientiam, justiam, putatem, laudes ac praedicetis, seu invicem cararetis, qui de te- nobris vos vocavit in admirabile lumen summum, id est, de caligine ignorantiae et percuti atque perfidie, ad splendorum fi- deli lumineque gratie ac virtutum vos transudit: imo ad lumen gloriae, et ad increati luminis sui (quod ipse est, qui lu- crem habitat inaccessibilibi) beatificam Iis, visionem invitatit. Hanc enim Christi...
suis promittit fidelibus, qui ad Patrem
summ ait: Pater, quos dedisti mihi, volo
ut ubi ego sum, et illi sint mecum, ut
videant claritatem meam; et alibi, Mani-
festabo ei me ipsum.

Qui aliquid non populus, nunc aut-
tem populus Dei: id est, ante conversio-
num vestram ad fidei veritatem, fuistis
non populus Dei, secundum presentem
justitiam, quia non pertinuistis ad Deum
per caritatem et gratiam ac debitam sub-
jectionem. sed aversi fuistis ab eo, et ra-
tione peccati attinebatis diablo, ejus
membra ac ministri fuistis. Verum
itam per prædestinationem aeternam omnes ele-
cti, quantumcumque ad tempus ini qui
sunt, semper sunt populus Dei. Sed et
reprobi, omnesque communitur homines,
sunt populus Dei per creationem ac pro-
videntiam. Nam et de talibus loquitur Deus
Is. 1, 3. apud Isaiah: Populus meus non intel-
lexit. In Actibus quoque Paulus de bonis
et malis communiter protestatur: Genus
Dei sumus. Fideles autem et justi, sunt
specialiter populus Dei, iuxta illud Psalmi.
Nos autem populus ejus, et oves pa-
scuae ejus: quia per caritatem et gratiam
Deo conjuncti et subditi sunt. Qui non
consecuti misericordiam. id est, ante con-
versionem vestram nondum fuistis adepti
misericordiam hane magnam, quia facti estis
membra et milites Christi. Nullus ta-
men in isto saeulo experis est penitus
misericordiae Dei. Nam et infideles ac im-
pii, misericorditer tolerantur et expectan-
tur a Deo, ut convertantur; atque per
angelos eorum custodes retrahuntur a di-
versis periculis et peccatis: quotidianis
quoque beneficis Dei utuntur. Propter
quod Salvator ait: Altissimus benignus
est super ingratos et malos: et alibi. So-
lem summi oriri facit super bonos et ma-
os, et pluit super justos et injustos. Dan-
nati etiam in inferno, aliquid misericordiae
sortiuntur, quia citra condignum torquentu-
tur. Imo in omni opere Dei misericordia
et justitia ejus relucent, iuxta quod scri-
ptum est: Universae viae Domini miseri-
cordia et veritas. Electi tamen specialiter
diemur misericordiam consecui, unde et Rom. xi. 23,
vasa misericordiae appellatur: non aut-
tem iniuii et reprobi, qui vasa irae vo-
cantur. Ideo subditur: nunc autem miseri-
cordiam consecuti, id est gratiae a Deo
vocati, et conversi. Domum enim Dei est, 9, 8.
non ex operibus.

Istud ex Osee sumptum est, ubi Domi-
nus ait: Vocabo non plebem meam, ple-
hem meam: et non misericordiam conse-
cutam, misericordiam consecutam. Quod
B et Paulus ad Romanos de gentilium con-
versione allegat, quia de ea ad litteram
loquitur Osee propheta. Inter eos vero
quibus beatissimus princeps Apostolorum
hanc scripsit epistolam, aliqui erant ex
gentilitate conversi, ad quos istud speci-
aliter applicatur.

Præterea, quoniam tanto spiritualior de-
bet esse Christi fidelium vita, quanto pra-
claria grauariam charismata eis sunt
condonata, ideo recte subjungit et hor-
tatur nos summis Apostolus: Carissimi,
C obsevo vos. Hoc sua fuit profundissimae
humilitatis, quod eos tam affectuose ro-
gavit quod eum auctoritate præcipere po-
tuit. Sic et Paulus Philonomi scribens:
Fiduciam, inquit, habens imperandi tibi
quod ad rem pertinet, propter caritatem
magis obsevo. Multi namque facilem vin-
cuntur, flectuntur, allicium humilitate-
te et pietate, quan rigore et severitate.
Obscuratio quoque est potissima species
orationis. Est enim obsecratio, per sacra
rogatio. Fitque interdum per saecrum in-
D creatum, ut quum ait Propheta, Secun-
dum misericordiam tuam memento mei
nu, propter bonitatem tuam. Domine; et
Paulus ad Romanos, Obsevo vos, fratres, Rom. xx, 1
per misericordiam Dei: interdum per sa-
crum creatum, ut quum dicens, Per pas-
sioinem et cruceum tuam libera nos, Domi-
ne. Et fieri potest pariter per utrumque,
ut si dicamus: Propter infintimam pietatem
tuam miserere mei, Deus, per omne me-
ritum Christi. Fit autem per saecrum in-
creatum, tanquam per principale et su-
perdignissimun inductivum: per sacrum autem creatum, tamquam per inductivum et medium secundarium, instrumentale ac meritorium. Et quando fit per sacrum utrunque simul, tunc est efficacissima prorsus oratio.

Itaque, Obsecro vos, tanquam advernas et peregrinas. Fideles dicuntur adverae, in quantum deunt in terra non sua. Sunt enim in mundo isto quasi in exilio; et peregrinae, quia ad coelestem patriam graduntur, prout in exordio expositionis hujus epistolae dictum est. Aestimnere vos a carnaliis desideris, quae mitent adversus animam, id est a concupiscentis pravis animam impugnantibus: quia inclinant ad illicita, quae sunt animarum salutis contraria, juxta illud ad Galatas:


Ecclesi. xxi. 4. Sed posset quis dicer: Si a carnaliis desideris abstinere oportet, ergo a desiderio ciborum et potum ei curandum, nec licebit conjugatis se invicem cognosce, quum hoc fastidium desiderii fieri nequeat. Et respondendum, quod carnalia desideria proprae nominantur concupiscentiae inordinatae, seu irrequenatae appetitiones sensualitatis. Desideria vero gustus et tactus sub ratione ordine posita, licita sunt, et quaedammodo spiritualia, ut potes moderata, atque ad debitum spiritualesque finem relata. Ideo hortatur Paulus:


Conversationem vestram inter gentes habentes bonam, id est virtuosam et exemplarem, ut in eo quod detrectante de vos tanquam de malefactoribus. Carnales enim et impii vituperant justos, et detrahunt eis quorum virtutes assequi nonunt, quemadmodum in Proverbis legitur: Ambulans recta utimur et timens Deum, despicitur ab eo qui infami graditur via. Et
ENARRATIO IN CAP. II EPISTOLE I B. PETR. — ART. V

fuius Salomon contestatur : Viri sanguini- (10)
um oderum simplicem. Job quoque ait :
(11) Beridetur justi simplicitas. Et in Ecclesias-
(12) tico scriptum est : Abominatio superbo
(13) humilitas. Ex bonis operibus vos conside-
(14) rantes, id est opera vestra evidenter ex-
(15) cellenterque virtuous pensantes, et ex eis
(16) ipsa veritate convicti, bonos vos esse re-
(17) cognoscentes, glorificent Deum in die vi-
(18) sitationis, id est, Deum in suis servis col-
(19) laudent, atque ex puritate et eminentia
(20) vitae servorum, sanctitatem Domini pen-
(21) sent ac fatactur, in die visitationis, quem
(22) corda eorum irradiaverit ac visitaverit gra-
(23) tia Spiritus Sancti, dum seulicet ex pra-
(24) dicta consideratione compoundi fuerint et
(25) conversi: vel in die judicii, quum vide-
(26) rint remnnerationem justorum, et velint
(27) nolint, fatactur sanctitatem atque justi-
(28) tiam Dei. Hoc est quod Christus docet ac
(29) jubeat: Sic huceat lux vestra coram homi-
(30) nibus, ut videant bona facta vestra, et glo-
(31) ricent Patrem vestrum qui in eodis est.
(32) Proximis enim debemus honum exemplum,
(33) et Deo conscientiam mundam. Quia
(34) tenemur proximos spiritualiter semper di-
(35) ligere, idicrue tenemur eorum scandaliza-
(36) tionem vitare, et ipsos edificare. Deum
(37) quoque tenemur pro viribus honorare in
(38) nobis ipsis ac aliis. Ideo debemus alios
(39) pro posse ad Dei venerationem verbis et
(40) factis inducere : quod agendo, ipsum san-
(41) ctificare magnificareque dicimur. Qui vero
(42) alios scandalizant, et impie conversantur,
(43) Deum, quantum in ipsis est, vilificare et
(44) maculare feruntur, Propter quod Deus per
(45) Prophetam ait Judaeis : Commaeaustis no-
(46) men sanctum meum : et iterum, Polhuistis
(47) nomen meum in gentibus.
(48) Denique omnia ista, videlicet a carnali-
(49) bus desideratis abstiner, exemplariter con-
(50) versari, Deum in se ac aliis honorare, ad
(51) prelatos et sacerdotes, ad religiosos et
(52) praedicatorum potissime pertinent.

ARTICULUS V

EXPLANATIO RESIDUI HUJUS CAPITULI SECUNDI : SUBJECTI IGITUR ESTATE.

HICUSQUE introdixit sacratissimus Pet-
(49) rus documenta, ad universos fideles
(50) spectantia: nunc certis personis ac divers-
(51) sus suppositis, speciales tradit doctrinas ac
(52) jussiones, quatenus unusquisque secun-
(53) dum suae exigentiam vocationis amulet
(54) digne Deo. Diversi namque ad diversa
(55) sunt obligati, secundum varias conditio-
(56) nes et proprietates qua eis conveniunt.

Itaque ait : Subjecti igitur estote omni
(57) humanae creature propter Deum. Hoc du-
(58) pliciter explanatur: Primo, per omnem hu-
(59) manam creaturam intelligendo omnem ho-
(60) minem. Nam omnis homo, in quantum ad
(61) Dei imaginem factus est, ad externam feli-
(62) citatem creatus, et Christi passione redem-
(63) ptus, aliquo modo est honorandus, praefer-
(64) tim quia humana natura in Dei Unigenito
(65) ad esse personale Verbi eterni assumpta
(66) est in unitatem personae. Qui libet eiam, se-
(67) cundum aliquam sui considerationem, po-
(68) test se alio qualibet, secundum aliquam il-
(69) lius considerationem, reputare inferiorem.
(70) Sicque alteri cui libet se potest ex hu-
(71) militate aliquo modo subjicere : et hoc, pro-
(72) per Deum, id est propter ipsius honorem, et
(73) quia hoc complacet ei, et quoniam ejus
(74) imago resplendet in homine. Hinc loqui-
(75) tur Paulus : Honore invicem praevenientes
(76) et rursus, Per caritatem servite in
(77) invicem. Ad Philippienses quoque : Nilil,
(78) inquit, agatis per contentionem, neque per
(79) inanem gloriam, sed per humilitatem su-
(80) periores sibi invicem arbitrantes. Hinc et
ENARRATIO IN CAP. II EPISTOLE I B. PETRI. — ART. V

Christus ait: Si ego lavi pedes vestros A collata: que tamen eis collata est ut malos per poenas coercerant, pecunia exstirpant, subditos ad virtutes inducant, et bonum conservent commune. Proper quod ad Romanos fudit: Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Fac bonum, et habebis laudem ex illa: Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem male ego- ris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram et qui male agit.

Quia sit est voluntas, id est doctrina ac jussio, Dei, ut beneficiantes, id est pra- fato modo obedientes, obnittescere facialis imprudentium hominum ignorantiam, id est, perversos ac perdidos suos impios praesidentes per vestram obedientiam virtuosamque vitam reprimatis a detractione ac ceteris vitiiis que inciderent, si vos inobedienses terrae potestati conspecie- rent,unde bene agendo, subtrahitis eis obloquendi materiam, et vestra bonitate et sapientia eorum improbitatem insipi- entiamque convincitis, quantum in vobis est, ita quod rationaliter contradicere nequeant. Quamobrem ad Titum loquitur Paulus: In omnibus temetipsum praebe exemplum honorum operum; verbum sa- num sit et irreprehensible, ut is qui ex adverso est, vercatur, nihil malis habens loqui de nobis. Ad Philippenses quoque: Sitis, inquit, sine querela, simplices filii Dei, in medio nationis prave atque per- versae, inter quos lucetis sicut luminaria mundi, verbum vive continentis. Et ali- bi: Nennii dantes ullam offensionem, ut II Cor. s. 3. non vituperetur ministerium nostrum.

Quasi liber, id est, ea qua dicta sunt, adimplete, quasi vere liberi libertate spiritu- nali, que est immunitas a juxta diaboli et servitute peccati, a quibus per Christi gratiam estis crepti. Proper quod ipsemet Christus de se ipso fatetur: Si Filius vos A non habentes malitiae, velamen habentes malitiae libertatem. Or- do verborum et sensus sunt: Non quasi habentes libertatem, velamen malitiae, hoc
est, libertatem praefatam non vertatis nec assumatis in velamen, seu exensionem aut palliationem erroris aut pravitatis, putando quod idem non deheatis esse subjecti terrenis aut infidelibus dominis, quia a Christo constituit estis in libertate. Hae enim libertas praedictae subjectioni non derogat, sed servituti peccati atque dia-boli. Quidam vero dixerunt, se non obligatos dare tributum, aut perfidis terrenisve principibus subjacere, quoniam filii Dei et liberi facti fuerunt per Christi Baptismum. Quod fuit erroneum, quum dicat Salvator : Reddite quae sunt Caesaris, Caesaris; et quae sunt Dei, Deo. De hae libertate dicta sunt multa super illud Jacobi, Matth. x, 21.

Qui autem persperxerit in lege perfecte libertatis, etc. Sed siue servi Dei, id est sicut Deus veracteri subditi. Deus namque requirit ut potestates ab ipso collate recte obediatur.

Denique libertatem suam in velamin assumunt malitiae, qui tanto irrefrenatis peccato, quo minus humanae potestati subduntur, ut pravi praelati principes inter iux qui faciunt, in quibus non est timor Dei, nec pulsant illud Sapientiae : Alissimus cito et horrende apparebit vobis, quia judicium durissimum in his qui praeunt, fiet. Qui autem vere sapientes et timorati sunt, tanto virtuosus conversantur, quo minus se vident hominibus subditi, ac magis divino judicio reservatos, quo etiam pluribus principis, atque pro pluribus daturi sunt rationem. Quia hunc situr cunctus : Vos in libertatem vocati estis, fratres : Deum in libertate in occasione earnis detis.

et valebis: praeter eum vero ne timueris A alienum. Ex quibus sequi vide tur, quod non sit hominibus cum timore obedientium aut servium. — Et respondendum, quod timere hominem secundum se, non per respectum ad Deum et secundum ordinem æquitatis, vituperabile existit, et diversorum occasio vitium. Hominem vero timere in Deo, secundum Deum, et propter Deum, in quantum sunt ejs visarit, aut aliquod divinæ proprietatis participantes, est laudandum. Sicque intendit princeps Apostolorum, ut dominis temporibus hominibus obedientium cum timore Dei filii et casto, non cum timore carnali, humano. Illud enim meritorium est, non istud. Ommia quippe cum injuste modi timore Dei agenda sunt, ne scilicet cum in aliquo offensandus. Unde hanc ipsam sententiam Paulus ad Ephesios clarissimis expressit, dicens: Servi, obedienti dominis carnisibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo: non ad eumiam servitium, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, cum bona voluntate, servientes sicut Domino, et non quasi hominibus: scientes quoniam unusquisque quod fecerit bonum, hoc percipiet a Domino, sive servus, sive liber. Ex quibus ostenditur, quod temporibus dominis obedientium ac servitium est principaliter atque finaliter propter celestem felicitatem et Dei honorem, ex caritate, cum divino timore.

Deinde subditur ratio, cur etiam sit dyssolis dominis propter Deum formidolos obiediendum. Hoc est enim gratia, id est res Deo grata, accepta et gratiosa, si propter conscientiam Dei, id est propter hominem correonDeo conscientiam habendum, sustinet quis tristitia, id est persecutiones, porum, injurias, quæ solent inferre tristitias patienti, patiens injusta, id est eæ aquanimitat tolerans absque suis demeritis. Quæ est enim gratia, id est, quod meriti meritis debetur, vel quid Deo acceptum peragitis, si peccantes et calaphi-zati suffertis, id est, si correctionem pro vestris peccatis patimini a dominis vestris? quasi dicat, Nihil: quia de iure pena debetur culpa. Sed si bene factentes, patienter sustinetis tribulationes vobis injuste inflictas, hoc est gratia, id est res valde accepta, apud Deum. Talis namque sustinuet, satisfactoria est pro peccatis in Deum commissis, et meritoria gratiæ amplioris in via, ac gloria plenioris in patria. Per eam quoque conformantur homines Christo injustissime passo, Ideo subjectur: In hoc enim vocati estis, id est ad fidem et legem Evangelici gratiosè adducit, ut sitis in adversatibus injuste inflictis patientes. Propter quod Christus ait discipulis: Si me persecuri sunt, et vos per sequitur, quia non est servus major domino suo. Et deum protestatur: Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos. Tanquam dicat: Sicut a Patre diligor, et nihil minus adversis in seculo isto affligor: ita vos diligo, et tamen tribulationibus vos expono. Hinc Paulus fatetur: Omnes qui volunt pie vivere in Christo, persecutionem patiuntur.

Sed praecedetis objici potest, quia pro peccatis propriis in hac vita puniri, meritorium esse videtur, quum non puniat Deus bis in id ipsum, ut secundum anti quam translationem habetur apud Nahun prophetam, ubi nostra habeat translationem: Non consurget duplex tribulationis, Aliqui Nahun,9 prurientiæ seu emendatio in confessione injusta, non esset satisfactoria ac meritoria: quum tamem omne quod ex caritate quis agit aut sustinet, meritum asseratur. — Respondetur, quod secundum rigorlem justitiae, pati debitam punam pro propria culpa, non est meritorium, habendi respectum ad cohabitudinem penæ et culpa inter se. Verumtamen, in quantum quis ponam illum pro suis culpis sponte ex caritate cum contritione acceptat, ac suffert ad Dei honorem, in illata ei injustias recompensam, meritorium perhibetur.

Quam itaque tam acceptum sit Deo, injustias absque propria culpa aquanimitet
ferre, merito obedientium est etiam dysco-
lis dominis cum timore, quamvis nonnum-
quam molesti et injuriosi sint suis mi-
nistris. — Denique triplex est patientiae
gradus : primus, pro propriis culpis cor-
reptionibus et correctionibus patienter sufer-
re ; secundus, absque propria culpa pati
libenter adversa, non tamen pro justitia
(siquid religiosi interdum a suis patribus
corripiantur, ut probentur, exercantur,
perfectique fiat) ; tertius, absque propria
culpa pro justitia ea aequanimiter tolerare.
Primus gradus est bonus ; secundus, me-
lior ; tertius, optimus et perfectus.

Consequenter exemplo Christi docet be-
atissimus Petrus patientiam plenam, et
beneficia Christi commemorat. Quia et
Christus passus est pro nobis, id est pro
nostra salute, pro nostris peccatis delen-
dis, pro gratia multiplici nobis promen-
da, pro gloria nobis impertienda. Propter
quod ait apud Ioannem : Animam meam
pono pro ovis meis. Et per Isaian lo-
quitur Deus Pater : Propter seclus populi
mei percussi eum. Vobis relinquentur exem-
plum, ut sequamini vestigia ejus, id est,
ejus intuitus et amore sustineatis libenter
adversa, quoniam servit et membra suae
capiti ac domino debent se conformare.
Propter quod ipsemet ait : Qui vult venire
post me, abneget semetipsum, et tollat
eruecum suam quotidie, et sequatur me ;
et rursus, Qui non bajalnet eruec suam,
et sequitur me, non est me dignus. Hinc
aet Joannes apostolus : Qui se dicit in Chri-
tano manere, debet sient ille ambulavit, et
ipse ambulare. Quum dixisset S. Petrus, b
Christus passus est pro nobis, eur adju-
vit, Vobis, et non potius, Nobis, nisi for-
sitan ut exhortatio sua cordibus eorum
quiibus scriptis, fortius inueniaretur ?

Qui peccatum non fecit, nesc inventus
et dolus in ore ejus. Hoc ideo apud Ia-
ianum scriptum est. Fuit enim Deus et ho-
mo, omninoque salvator : idcirco nequa-
quam deenit culpam esse in eo. Fuitque
ejus humanitas ab incarnationis exordio
perfectissime confirmata in bono. Qui

A quam maledicentur a Judaes dicentibus,
Blasphemavit. Deus est mortis, et, Cruci-
figatur, non maledicet eis ; quam pu-
retur, non comminobatetur. Imo pro cru-
fixoribus suis oravit, et tanquam agnomus
necoram tondente, olonuuit. Tradebat au-
tem judicantur se injuste, id est, Pilato, qui
ipsum injuste adjudicavit morti dirissi-
mae, permisit se tradi a Judaes. Imo et
sponte ac liberissime ivi ad ipsum, ex
ardentissima caritate et obedientia sum-
ma, qua pro nobis pati optavit prout Deus
B Pater dispositum. Ideo loquitur Isaiais : Tra-
didit in mortem animam suam. Et ipse-
met loquitur : Nemo tollit animam meam
a me, sed ego ponam. Quo peccato no-
stra ipse pertulit in corrpore suo super li-
gnum, id est, poneam amarissimam pro
nostris peccatis in cruce sustinimt, in pro-
prio corpore immoceleatiissimo, tencrrime
ac nobilissime compleccionato, ideoque ma-
xime perceptivo doloris, et summe pas-
sivo. Hoc est quod loquitur Isaiais : Vere
Is. ix. 1, 6. languores nostros ipse tulit, et dolores no-
stros ipse portavit; et Deus posuit in eo
iniquitatem omnium nostrum. Ut peccatis
mortui, id est a vititii expurgati, justitiae
viganus, id est, virtus actibus sinus
intenti ac substiti, et Christus, qui est ju-
stitia vera, in omnibus obsequumur. Ipse
enim factus est nobis a Deo justitiae, et
Is. x. 1, 30. sanctificatio, et redemptio, ut asserit Pas-
lus. De quo et per Isaian loquitur Do-
ni nus : Propre est justitia mea ut reveletur.
Cujus vivi inane saniat sumas* a vititis, que
sunt animarum infirmitates.

Eratis enim aliudquando sicut ovnes erra-
tes, sedclite ante conversionem vestram ad
Christum. Omnia verba ista quasi ex Isai
sumpta sunt. Qui et legitur : Omnes nos
Is. x. 1, 3. quas ovnes erravimus : unusquisque in vi-

tiam suam declinavit. Psalmista quoque :
Erravi, inquit, sicut ovis quae perier. Sed
versus estis non ad pastorem et episcopo,

22 Qui peccatum non fecit, nec inventus
et dolus in ore ejus. Hoc ideo apud Isai-
annum scriptum est. Fuit enim Deus et ho-

23 Qui peccatum non fecit, nec inventus
et dolus in ore ejus. Hoc ideo apud Isai-
annum scriptum est. Fuit enim Deus et ho-

ARTICULUS VI

EXPOSITIO TERTII CAPITULI: SIMILITER ET MULIERES SUBLATIS SINT VIRIS SUIS.


Denique sebuitur ratio hujus subjectionis, utpote fructus inde proveniencs. Ut si qui non credunt verbo, id est, si aliqui viri verbo evangelice pradicationis non credunt, nec per pradicationem converti possunt, per mulierum conversationem si- ne verbo lucrificant, id est, per virtuosam suarum uxorum vitam, sine pradicatione, convertantur ad Christum, considerantes in timore sanctum conversationem vestram, id est, viri pensantes sanctam vitam vestram, quam in Dei timore filiali habetis, o mulieres: sique ex consideratione virtuo- sae conversationis, perpendicular veritatem fidei christianae, ac puritatem evangelicae legis: quoniam sicut operatio argut for- nam, sic conversatio fidei ac legem.

Possent hie aliqua introduci de cohabitatione conjugi norum disparis cultus, an licita sit. Ad quod ex dictis doctorum est respondendum, quod dispar cultus impe- dit matrimonium, ita quod impedite con- trefendum, dirimirique contractingum. Qui autem in infidelitate pariter contravertunt,
ita quod tempore contractus conjugalis A ambo infideles fuerunt, in Ecclesia primitiva simul habitare permittebamur, quamvis alter eorum, videlicet vir aut mulier, convertebatur ad Christum (et hoc, ex spe alliciendi compar e fidei veritatem), dummodo infidelis compar seu conjux sive blasphemia Christi voluit commancre. Tamen fidelis conjux non fuit praecepto adstrictus ad commanendum, sed fuit consilium, præsertim quondam fuit spes de comparis conversione. Si vero infidelis asseruit se velle converti, non licuit fidei B conjugi contoralem infidelem relinquere intra tempus determinatum. Nunc autem obduratus Judeis atque gentilibus, sacri canones prohibent cohabitationem conjungam disparis cultus, præsertim dum non est certitudo nec spes multum probabilis de infidelis contoralis conversione. Si autem esset certitudo aut spes multum probabilis, possent sustiner simul ad aliqun tum tempus. De hac se scribit ad Corinthios Paulus multa, inter cetera dicens: Si quis frater, id est Christianus, uxorem habet infidelem, et hoc consentit habitare cum illo, non dimitatur illum. Et si qua mulier (supple, fidelis) virum habet infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimitatur virum. Sanstitius est enim, id est ad fidem conversus, vir infidelis per mulierem fidelem et sanctificata est mulier infidelis, id est conversa, per virum fidelem. 

Quarum sit non extrinsecus capillatura, id est crinium compositio seu convalatio, aut circumblicantur foris apparens ad Deum, qualel pro se curat et curiositatis indignum, ac libidinis provocatium; aut circumdantur auri, id est decoratio ex aurro, argento, aut margaritis: quae humilitati et simplicitati christianae religionis non consonat, quia ut sanctus ait Basilii, Quidquid in talibus ad necessitatem vel utilitatem non attinet, vanae superfluusque censetur. Ideo subditur: aut indumenti vestimentorum cultus, id est, mulieres non habent cultum, hoc est inmoderatum ornatum indumenti, id est tegumenti vestimentorum quae induunt. Circa hoc venerabilis Beda allegat verba S. Cypriani, dicentis: Serico et purpura induta, Christum induere non possunt. Auro et margaritis et montibus decoratae, ornamenta cordis et pectoris perdiderunt. Quod si B. Petrus mulieres ad mononem coercendas, atque ad ecclesiasticam disciplinam religiosa observatione moderandas, quae excusare cultus suos solent per suas marine: quanto plus id observare virginem fas est, cui nulla ornatus sui competit venia, nec derivari in alterum possit mendacium culpa, sed sola ipsa remaneat in crimen?

Sed qui absconditus est cordis homo, id est homo interior, videlicet anima rationalis. Unde et Paulus fatetur: Licet is qui foris est noster homo, corrumpatur, tamen est qui intus est, renovatur de die in diem. Hic, inquam, homo interior, ornetur in incorruptibilitate quietae et modeste spiritus, id est, in parte sua superiori, videlicet intelectuali, quæ incorruptibilis est atque perpetua: ita ut mens spiritualiter pura et integra sit, atque per fidem, spem et caritatem virgo et sponsa sit Christi. Virginitas sibi quem mentis potest quotidie recuperari: ut quæ adultera fuit diaboli per peccata, sponsa fiat Dei per virtutes et bona, quasi faciant animam spiritualiter incorruptam, virginalem et integram. De qua incorruptione scriptum est: Incorruptio facit proximum esse Deo. 

Sap. vi, 20. 

Qui spiritus rationalis est in conspectu Dei locupletis, id est vere et spiritualiter dives, quando praetacto modo virtutibus eorumque actibus perornatus. Veræ námque divitiae hominum sunt, gratia, sapientia, virtutes, bona, et actus copiosi procedentes ex illis: quæ divitiae homini invito autern non valent. Unde Corinthiis loquitur Paulus: In omnibus divites facti estis in Corinthiis: id est, et in omni verbo, et in omni sapientia. Hinc taliter divitii, puti homini virtuoso, dicitur in Apocalypsi: Sei tribulationem et paupertatem tuam, sed di-
ves es. Similiter ad Corinthios habetur: Arespondet Albertus: Quaedam mulieres se
ornant exterius atque interius; et exu-
santur quatuor modis: primo, si orment
se quatenus viros suos ab adulterio retra-
hant; secundo, si orment se quatenus vi-
ris suis precise complaceant: tertio, si or-
ment se proper decentiam status ma-
ritorum suorum, ne viri sui reputentur
viiiores: quarto, si orment se proper com-
nuie bonum, sicut ornavit se Judith qua-
tenus populum Israelitanum de manibus
emeret Holofernis. Quaedam vero mulieres
se ornant interius; quarum magna est vir-
thus et latus. Quaedam autem se ornant so-
lim exteri; quae in praefatis ornamentis
et vestimentis non exsuntur a culpa,
quantam negligent ad quae teneunt, nec
ad debitum finem referunt suos ornatus,
atque carminiter complacere, et alios pro-
voceare intendunt. — Insuper, secundum
Albertum, in predictis contingit peccare
quinque modis: Primo, in nymia pretiosi-
sitate, dicente Gregorio: Nemo potet in
studio pretiosarum vestium deesse pecca-
tum. Secundo, in mollitia et suavitate, eo
quod vita hominis debeat esse in pomenen-
tia et ploratu. Hinc Veritas protestatur:
Eecce qui mollibus vestituunt, in domibus
regum sunt. Tertio, in nymia speciositate.
Quarto, in nymia curiositate: proper quod
in Ecclesiastico inducitur, Averte facien
Eccles. xv.,
tiam a muliere compa. Quinto, in super-
fluitate: proper quod ait beatissimus Jo-
annes Baptist. Qui habet duas tunicas, det
Luc. m. 11. non habenti. Potest autem addi et sexus
modus, puta in exquisita novitate, quam
per Sophoniam Dominus dicit: Visitabo Saph. i.,
super omnes qui induti sunt veste per-
grina. Hui sunt et ali modi diversi qui-
bus peccatur in vestibus, put in nymia
longitudine, similiter in nymia brevitate,
item in amplitudine inmoderata, atque in
constrictione valde areta, sed et in color-
ibus exquisitis, aut mixtis seu varis, et
in laciniis, alisque scissuris seu fissuris.
Nec putandum quod solis feminis ista prohíbeantur, imo prohibentur et viris ac
juvenibus, etiam magis quam feminis:
quoniam in eis magis peccat quam mulieribus ac virgines, quemadmodum in cementis, quum sint fortiores in ratione quam feminae, et plura a Deo sortiti sint dona quam feminæ, teneanturque feminis esse in omnibus exemplares, tamquam caput earum. Idcirco ait Gregorius: Pensate, quae culpa sit hoc viros appetere, a quo pastor Ecclesiæ euravit feminas prohibere. Imo universaliter omnibus Christianis utrisque sexus, vitandæ sunt omnes immoderatae curiositates, pompositatem, pretiositates, superfluitates in ornamentis ac vestibus, quam dicit Hieronymus: Si vir aut mulier se ornaverit, et vultus hominum in se provocaverit, quamvis nullum malum inde sequatur, tamen æternum supplicium patietur; quia venenum propinavit, si fuisset qui biheret. Ex quo innocetis, quod sit mortale peccatum. Nam et talis discriminæ se committing, ne vevertur quod ait Salvator: Væ homini per quern scandalum venit. Non ergo querat Christianus vestibus complacere, sed moribus, quum in Ecclesiastico scriptum sit: In vestitu ne gloriæ unquam. Qui autem se ornans aut liniant intentione ac desiderio complacendi hominibus, aut quemiam provocandi, animas suas diabolo offerunt.

Spiritualiter ergo ornent se feminæ decorum virtutum. Nam subditur: \textit{Sic enim aequando, utpote tempore legis naturæ, et sanctæ mulieres, sperantes in Domino, non in ornato vanissimo, aut divitiarum incerto, ornabant se virtuosis operibus, subjectæ propriis viris (juxta sensum expositionis inducta); sicat Sara obediebat Abraham, dominatum cum vocans, dicens: Postquam consenui, et dominus meus vegetulus est, voluptati operam dabo?} 

\textit{Oujus estis filix per imitationem virorum? Ideo sequitur: bene facientes, et non timentes ullam perturbationem, id est per vos ortorum in domibus vestris, eo quod pacifice, virtuose et discrete, instar Sare, habeatis vos cum maritis vestris ac cementis. Vel, non immoderatae fornizantes perturbationes quæ ab aliis poterunt concitari, nec tribulationes que vobis possunt inferri, quum multae sint tribulationes justorum, et omnes in Christo pie viventes patientur interdum persecutiones; contra quas debemus clupeo patientie semper esse armati. Si ergo in lege nature tam virtuose habebant se feminæ, multo magis in lege gratia ita habere se debent.}

Legitur quoque secundo Regum, quod \textit{hit Beg. xxm, filiae David regis vestibus utebantur lalaribus.}

\textit{Consequenter dicit præceps Apostolorum maritos, qualiter ad suas se habent congreges. \textit{Viri similiter, id est virtuose, cohabitantes secundum scientiam, id est, cum uxoribus demorantes discrete et circumspecte, ne eas scandalizetis, quia ad malum proeliones sunt, quasi inimici vasculo muliebri, id est mulieribus vestris, tanquam vasculis naturaliter fragilioribus et imperfectioribus in donis naturæ, quum sint viri: nam et corpore sunt communiter viris deliliores propter mollitiem complexioris: intemperantes hominem, non solum quia ejusdem secum sunt speciei, utpote ad Dei imaginem similitudinemque productæ, sed etiam tanquam coheredibus gratia vita, id est, participibus gratiae; vobis collatae, et ad eamdem beatitudinem ordinatis. Ad eamdem namque felicitatem creati sunt viri et feminæ, eademque gratiarum carisma tua utriusque sunt praestita. Sed et honorandæ sunt feminæ intuitu et amore Virgini gloriosæ, ex qua Deus verus incarnari dignatus est. Sunt itaque coheredes gratiae vitae, id est gratiae per quum vere spiritualiter vivitur, atque ad vitam gloriam pervenitur. Quanto itaque sexus feminæ fragilior versuclndiorque consistit, tanto a viris magis sunt feminæ honorandæ, salvo tamen ordine disciplinae, et caritativa corrupionem servata: quia a viris sunt instructæ, et dum excedunt, corripientes, a feminæ quoque levitabibis et loquaciatibus compescendæ. Istud sacratissimum Petrus inducit, docet et praecipit, quoniam...}
ENARRATIO IN CAP. III EPISTOLE I B. PETRI. — ART. VI

viri feminas suas tempore procedente faciliter solent contemnere, dure affari, et quasi ancillas tractare: quod pessimum est. Dehinc etiam viri uxoribus suis nobis remunere, eis moderare utenda, et eas reverenter, solo maritali affectu, ex causa rationabili accedendo, nec impulde eas tangendo, aut eum eis turpiter lasciando; quae omnia observando, mereterunt frequentem copiosum bonamque sollem in ex conjuge procreare. Verutamen non debet maritus conjugi sua nimiam contribuere libertatem, quam in Ecclesiae stico scriptum sit: Mulier si primatum habeat, contraria est vix pro suo.

Sic ergo, o conjugati, vos simul habere debitis, tam decenter, caritativo atque concorditer, ut non impediandur orationes vestrae. id est, ne a Deo juste despiciantur, et suo priventur effectu. Quam qui impie conversantur, exaudiri indigni sunt, juxta illum: Peccatores Deus non audiat; sed si quis cultor est Dei, et voluntatem ejus facit, hoc exaudi. Salomon quoque facturus: Qui decretat aures suas ne audiat legem, oratio ejus erit excelsibilis. Vel. Non impediandur orationes, id est, ne ab actu orandi impediamini: quia ut ait Saluator, oportet semper et non deficiere. Ab oratione autem frequenti, continua et devota, impedit hominem carnalium vacatio voluptatum, non solum tempore commixtionis, sed et postmodum usque ad tempus, eo quod obsulsum et gravem officium sensum. Propter quod scribit Corinthis Paulus: Nobiscum invicem invicem, nisi forte ex sensu ad tempus, ut vacet orationi.

Jam post specialia docudamenta ad speciales personas spectantia, introduct sanctissimis Petrus generalis doctrinas ad universos fideles pertinentes. In fide autem omnes unanimes, id est, in his quae sunt fidei christianae, estate concordes, acquiescentes sacrae Scripturae, secundum expositionem Ecclesiae, Fides namque est totius spiritualis structurae ac vitae fundamentum. Ideoque necesse est ut fideles A sint in fide valde unanimes et constantes, ne modicus error in principio, paulatinum invalescit et grandis fiat in fine. Ideo ad Romanos Ioquitur Paulus: Deus det vobis Rom. xv, 5, 6. ipsum sapere in alterutrum, secundum Jesum Christum, ut unanimes uno ore honorificeis Decum: et ad Corinthis, id est 1 Cor. i, 10. ipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata. Quod vero in aliquibus libris hie additur, in oratione estote, non est de textu.


Fraternitatis amatores, id est proximos, seu boni communis, socialisque vitae dilectores sincerri. Misericordes, id est, tam corporalia quam spiritualia misericordiae opera pro viribus exsequentes: quia ut Salomon ait, Qui prorus est ad misericordiam, benedicetur. Et Christus: Beati, inquit, misericordes, quomiam ipsi misericordiam consequuntur; et denuo, Estote misericordes, sicut et Pater vester est, misericors est. Non igitur in alterius
lapis quis rideat, nec de aliorum dissen-
sione quis gratuletur: quia ut ait Scri-
putura, Qui in ruina latatur alterius, non
erit impunitus. Modesti, id est discipli-
nati, exemplares, discreti, prout admonet
Paulus: Honestet et in sapientia ambulante
ad eos qui foris sunt. Humbles, ut sitis
parvi et viles in oculis vestris. Non enim
superhorum, sed mansuetorum et humi-
lum vita, mens, oratio placet Deo. Et Chi-
ristus in Evangelio jebet: Discite a me quia
mitis sum et humilis corde.

9 Non reddentes malum pro malo, id est
injuria opus pro illata injuria, nec male-
dictum pro maledictum, id est verbum male-
dictorum pro verbo maledico, hoc est, non
vidicetis vos ipsos inordinate; quanvis
interdum secondum processum et ordi-
nem juris, sit inferenda vindicta ex cari-
tate et zelo justitiae proper bonum com-
mente, atque ut impii refrenentur, et ne
supplantetur justitia. Sed hoc non est red-
dere malum pro malo, sed potius bonum
pro malo. Quandoque tamen landa-
bilium est penam et culpam proper Deum C
nec dimittere, quando videlicet hoc non cedit
in deragationem justitiae, nec adversatur
paci communi, et forefactor ex hoc non
fit ad peccandum proelivior. Sed econtra-
rio sitis beneficientes maledicentibus vo-
bis. id est bonum eis cupientes et depre-
cantes, sicut Dominus loquitur: Diligite
inimicos vestros: benefacite his qui ode-
runt vos, et orate pro persequentibus et
clamantiumibus vos. Et alio loco: Be-
nedicite maledicentibus, Hicine in Prover-
biis scriptum est: Ne dicas, Reddam ma-
lum pro malo: expecta Dominum, et liber-
abit te. Et denuo Salomon loquitur:

10 Nec dicas, Quomodo fecit mihi, sic faciam
ei. Sed et in Levitico praecipitur: Non
quaeras ultionem, nec memor eris injuria
civium tuorum. Propriera David dixit: Si
reddidi retribuenteribus mihi mala, declar
merito ab inimicis meis inaniis. Itaque non
inferre injuriam alteri, bonum est: illa-
tam aquanimitur pati, melius: pro inju-
ria reddere gratiam, optimum. Ad quod

A nos Paulus hortat: Noli, inquit, vinci a
malum, sed vince in bono malum. Quid ad
hac dicent, qui nec numquam durum volunt propter Deum sufferre, nec pro
suis excessibus corripi, nec contenti sunt
pro malo malum rependere, sed pro mo-
dica forsitans injuria, magnam retribuunt
ant retribuebunt siu? igitur? Deum et humanos
vis, et multi qui in corde suo placet Deo;
unde et Paulus suum hominem non nescit qui
sua, sed unam eisdem uitam. Nec
domini iniquitas diaboli in arrivo, sed eis
nullum quod non est suas. Quaerere sunt:
ei? labia ejus sequuntur dolos.

11 Petri. — Art. VI

12 Ps. xxxv. 14, 17. Ps. cxlv. 18. Ps. xcvi. 13. Ps. cxi. 18.


14 Ps. cxlii. 8. Ps. cxlv. 12.
ENARRATIO IN CAP. III EPISTOLE I B. PETRI. — ART. VI

Ps. x. 7. 

verbis : quia ut in Isaia habetur, Frandu-
leni vasa pessima sunt ; et Psalmista. Vir-
rum, inquit, sanguinem et dolosum abomi-
navitur Dominus. Vitanda sunt ergo omnia
verba iniqua, detractoria, mendosa, pun-
gitiva, derisoria, vana, scurrilia, nociva,
franbulenta, juramenta, perjurya, falsa te-
stimonia ; ino et verba otiosa, de quibus
reddenda est ratio in die novissima : qua-
to igitur magis de verbis praefatis, iniquis,
mortalibus ? Unde loquitur Augustinus : Quo-
modo irasceris alteri, quando de te
male loquitur, ita irascere ibi, quando de
aliero male loqueris ; itemque. Non aliiud
cor legat, et aliiud lingua proferat. Necessa-
saria igitur ad salutem est refrenatio lin-
gue. Salomone dicitne : Qui custodit os
sumum et linguam, custodit ab angustis
animalium suum ; qui autem inconsideratus
est al Ioqueundum, sentiet malum.

11 Declinet autem a malo, id est, peccata
in opere vitet, et factut bonum, impende-
ndo praecepta. Et iste sunt duæ quasi integra-
les partes justitiae. Nam primo oportet a
malum recedere, deinde bonum accedere. 
Inquit psalmus, id est, paecem pectoris
unum cum Deo, et pacem temporis cum
proximo habere conetur, et perseveratur
com, id est, cum perfecte se conficiat et con-
servet, quatemus per pacem pectoris ac
temporis, pertingat ad pacem aternitatis.

Hinc loquitur Paulus : Obsercamus pro
Christo, reconciliamini Deo; et rursus, Si
fieri potest, quod ex vobis est, cum om-
nibus hominibus pacem habentes. Deni-
que, quam pac pectoris sit tranquillitatis
ordinis, et quies mentis in Deo, non potest
quid hanc pacem habere, nisi in primis
decernat e vitius : quia ut loquitur Isaia,
Non est paci mapii. Secundo oportet bona
gere per ejectione, cum promptitudi-
ne et delectatione. Proper quod ait Psal-
mista : Pax multa diligentibus legem tu-
am. Hoc etenim pac realiter est gaudium
imperturbatum, operationi virtutis annu-
xum. Tertio, neesse est ut in hominie sit
debita subjectio carnis sub anima, sensua-
litatis sub ratione et voluntate, rationis

A quoque et voluntatis sub Deo, per obedi-
entiam et observantiam legis divinae. Hinc
mali pacem istam non habent, quomiam
saluti propriae adversantur, et dissident,
dissidentiuntque a se ipsis, atque inordin-
tum cor habent. Quia ergo pac ista diffi-
ciliter acquiritur, faciliterque amittitur,
necesser est cam inquirere, et adeptam
diligentissime custodire.

Quia oculi Domini super justos : ideo
adversa aquanamiter sustinere, et bona
straneae debent implere, quia a summno Ju-
dicet indesinentur adspiciuntur, qui justum
eis agit judicium. Et recte oculi Dei su-
per justos esse dictumur, quia ubi amor,
ibi oculus. Inde circa ad rem dilectam diri-
gitum visus. Justos autem Deus specialiter
diliget, quum similium, amoris sit ratio.
Propter quod ait Scriptura : Justus Domi-
inus, et justitias dilexit, equitatem vidit
vultus ejus. Hinc sanctus Job contestatur : 
Nonne Deus considerat viam meam, et om-
nes pressus meos dinumerat ? Et justo
Deus ait in Psalmo : In via hae qua gra-
dieris, firmaho super te eudos meos. Por-
ro oculi Domini sunt intellectus et sapi-
entia ejus. Et omnes ejus in preces corum,
id est, ad exaudiendo preces justorum
parata sunt, dum potent salubriter et in-
stang, Idecreo in Ecclesiastico scriptum
est : Oratio justi penetrat celos ; in Pro-
verbiis quoque, Longe est Deus ab impii,
et orationes justorum exaudit. Justi et
ceum sunt amici Dei. Amicorum autem
est, eadem velle et molle. Vultus autem
Domini, id est respectus divinae justitiae,
est super facientes mala, et similiter su-
per omittentes bona fieri jussa, quia co-
rum peccata ulteri se paratus est, nisi pa-
nileant. Unde fertur in Psalmo : Pones cos
ut elibanum ignis in tempore vultus tui.
Et alio in psalmo, ubi praesagia verba
conscripia sunt, seminoviscendo hinc adji-
citur : Et perfecte de terra memoriam cu-
rum. Memoriam eum justi cum laudibus ;
omen vero impiorum putrescit.

Postremo, praeviditms consonat illud
Deuteronomii : Dominus Deus tuus, est 10.
Deus fortis et fidelis, custodiens pactum A odientibus se statim, ita ut disperdat eos, et misericordiam diligentibus se, et his qui custodiunt præepta ejus, et reddens et ultra non differat, protinus eis restituens quod mercetur.

ARTICULUS VII

PROSECTIO EXPOSITIONIS HUIUS CAPITULI TERTH, AB EO LOCO : ET QUIS EST QUI VOBIS NOCEAT?

ABUNDAVIT in primitiva Ecclesia Christianorum persecutio copiosa, ferox, assidua. Ideiice conversi ad fidelem, indigebant confortatione et informatione ad patientiam. Et hoc num agit Apostolorum dignissimis vertex. Et quis est qui vobis nocet, si boni aemulatorum furtit? Nam quem dicit: Nullus vobis potest nocere, si amantes, hoc est amatores seu imitatores, estis boni, hoc est Dei seu Christi essentialiter boni: vel, Boni, id est virtutis. Nam qui hujusmodi boni est amator, non dejeicitur per adversa, sed Deo firmiter est inimicus. Ideiice tribulatio cooperatur ei in meritorum augmentum: et si kadatur in corpore, si spoliatur substantia, si diffametur, non ci hoc nocent, sed mirabiliter prosunt, si ea euanimiter ferat, quemadmodum agro non nocet amara potio, sectio sive adustio. Ideo dicitum est: Nulla nocet adversitas, si nulla dominet iniquitas. Eis vero qui ferment ista justis, maxime nocet horum illati, quem peccent mortaliter. Uniuscujusque sigillum malum in proprium redundat auctorem. Et cui hoc nocent, ex propria impatienforce, in sua culpa noci cent. Ideo in Ecclesiastice dicitur: Qui fodit foemam, incendet in eam; et qui dissipat sepem, mordit eum colubrum.

Sed his objici potest, quoniam, ut videtur, impissimi heresiarcan velde nocunter multis bonis Catholici, quorum fidem pestiferis persuasionibus everterunt. Nonne sacrilegus et damnatosimis Arius totum pene orbem infecit? Unde et Beda B hic ait: Constat plurimos boni aemulatores, lapsos esse ab alius, dum in veritatis, quam diligent, cognitione male instructi sunt. Quantos enim in Deum catholice credere et recte in Ecclesia vivere cupientes, Arii vesania, quantos Sabellii aiorumque hereticorum nequitia nescientes seduxit? Lege Joannis Chrysostomi librum quem scripsit de eo, videlicet, Neminem posse feci ac aliquis, nisi a semetipso. Hec Beda. Verum de isto longa possit disputatio introduci. Sed brevitat studendum est, et breviter respondendum, quod sient diabolus tentans inclinat, non compellit, homines ad peccata, ipsi vero libere consentiendi tentant, si ipsos praecipiant: sic haresiarchae, potuerunt inclinare, non cogere, ad errores; nec persecutores, ab solute loquendo, compulerunt fideles ad sacrificandum, sed qui sacrificaverunt ex penitis induci, ex propria infirmitate et imperfectione cesserunt et perierunt. Hinc subditur:

Sed et si quid patimini propter justitiam, beati estis nune in merito et spe, beati futuri in præmio et re: sicut ait Salvator, Beati qui penectionem patimuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum cœlorum. Et ursus, loquens diffusus, et justos plenissime recreans ac consolans, ait ibidem: Beati estis quum male diversit vobis homines, et persecuti vos fuerint, et dixerint onne malum adversum vos, mentientes, proper me; gaude in illa hora et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis. Pati-

Eccles. x, 8. [Matth. v, 10.]

Ibid, x, 11, 12.
endo namque aquanimitas aspera propter B tristiam, purgandum a culpis, implemur potioribus gratiae donis, Christo assimilamur, a futuris eripimur pennis, propinquantus ad regnum, et glorie promeremur augmentum. Denique, qui correctionem et correctionem pro suis peccatis grataner suscipiunt, ut in vita presenti purgentur ac Deo complacent, quamvis pro suis patientur demeritis, tamen aliquo modo, puta finaller, propter justitiam pati dieuntur, et reputatur his hoc ipsum ad meritiunt, suntque beati. Miseri vero sunt, et miseri B vehementer, qui corripi ae corrigi dedignantur.

Timorem autem, id est causam timoris, videlicet erudicitatem et persecutionem, corum qui adversa infligunt, ne timerebitis, immoderato timere a virtutum constantia retrahente,ideo subsiditur: ut non conturbentis, id est, in ordinationem rationis tranquillitatemque mentis perditatis, et ita aliorum pravitate vincamini. Hinc iubet Salvator: Nolite timere eos qui corpus occidunt. Et in Proverbiis habetur: C Justus quasi leo confidens, absque terrore erit: et in Isaia, Quis tu, ut times ab homine mortali, et a filio hominis, qui quasi feminam arescit? Verumtamen timor adversitaturn et mortis, naturalis dumtaxat, ex eo situr a culpa, quom et Christus timuerit mortem ex pravio rationis judicio. Aliquae vera timent se formidaturos tribulatione instante; qui quod evadere cupiunt, ante tempus assumunt. Quibus consultatur ut Dominum decrepentur, quatemus eos ab omni inordinato expurgaret pave, cum D Psalmista orantes. A timore inimici eripe animam meam: non ut me non occludat inimicus, sed ut non timeam occidentem inimicum. Considerent etiam quam salubre sit pati adversa, quamque proficium, et quam brevis sit omnis tribulatio vitae presentis, et quam sustinuerunt Christus et Sancti. Ex quorum omnium intuitione constantes ac fortes, homo et leti sint in tribulationibus et tormentis.


Parati semper ad satisfactionem omni posse venti vos rationem de ea que in vobis est, fide et spe, id est, tam instructis et sapientibus in evangelica lege sitis, ut jugiter prompti sitis ad dandum rationalibum responsionem et causam universis a vobis quærenteribus rationes fidei vestrae ac spei: cur silicet tam incomprehensibilis credatis, tamque supernatram beatitudinem, et secreta ac invisibilia bona adipsici speretis.

Potest autem quis rationem fidei ac spei interrogare a Christiano dupliciter: primo, fideliter; secundo, infideliter. Qui fideliter quaerit, caritative informandus est, et potest faciliter contentari. Qui vero infideliter seiscit, non ita faciliter contentatur: sed opposit et arguit quosque vincatur. Utrique tamen cedendum rationes fidei ac spei sunt assignandae, quod silicet ita credimus et speramus: quoniam Deum altissimum, omnipotentem, verax, qui nec fallere potest nec falli, non co nostra fidei et spei testimoniun perhibuit, primum per Christum, deinde per sanctos Apostolos ceterisque Christi discepulos et viros sanctos, imo per utiusque sexus personas innumerables, usque in prasens, per innumera et praecelara miracula soli omnipotentiae sue possibiilia; quae partim in Scripturis canonicalis sunt descripta, partim in chronicis, alisque historiis et legendis authenticis. Sequundo, quoniam quid quid de Christo credimus et speramus in evangehce legis Scripturis, in veteris Testamenti Scripturis per Moysen et beatos.
Enarratio in Cap. III Epistole I. B. Petri. — Art. VII.

Prophetas copiouse legisimus prophetatum. A Timotheo quoque scribens: Noli, inquit, 1 Tim. iv. 14, verbis contendere: ad nihil enim utile est, nisi ad subversionem audentium. Itemque: Servum Domini non oportet illis tigare, sed patientem esse, et eum modestia corruptem eos qui resistunt. De nique, quam ea quae fidei sunt, sint tam sublimia, incomprehensibilissima ac profunda, non nisi cum casto Dei timore de eis loqui et disputare dehemit, ne forsitan Dominum offendamus, irreverenter et praesumptuose loquendo de ipso et myste- B riis ejus: quia ut in Proverbiis assitetur, Sicut qui mel consitent mutum, non est ei bonum, sie qui praecludat est majoritatis, opprimetur a gloria. Propter quod, ut divinus Dionysius et Damaseanam affirmanit, non est audendum aliquid diecere de superessentiali Deitate, prater ea quae nos bis sunt in sacris eloquiis tradita. Con scientiam habentes bonam, ita ut vobis non sitis consiciiute de aliqua simulazione, nequitha aut culpa occulta, quammodum ad Corinthios assitetur Paulus: Gloria nost. 1 Cor. iv. 12. C stra hac est, testimonium conscientia nostra, quod in simplicitate et sinceritate Dei, non in sapientia carnali, conversati sumus in hoc mundo.

Ut in eo quod detractum de vobis, confundatur qui calumniante vestram bonam conversationem. id est, detractores vestri, vobis incanente obloquentes, ex vestra rationabili responsione quam eas assignatis de fide et spe vestra, atque ex sancta vita vestra, confundantur, ipsa evidentia veritatis ac virtutis convieti, aut etiam tandem conversi. Vel, Confundantur in die judicii, quando justi stabant in magna constantia adversus persecutores, irrisores, detractoresque suos, unde per Jeremiam ait vir justus: Confundatur qui perseverantur me, et non confundar ego; pavaent illi, et non paveam ego: inde super eos diem afflictionis. Hinc ad Titum habetur: Verbum sanum sit et irreprehensibile, ut is qui ex adverso est, verca tur, nihil mali habens loquii de vobis.

Hec igitur agite eum bona conscientia,
Melius est enim, id est magis laudabile, magisque meritorium, beneficentiae sui velit volantus Deus pati adversa, quum malae beneficentiae: hoc est, virtutis inerit ut absque dementio vestro, utpote bene vi- ventes, sustinentis adversa, quum ut ea pro vestris dementis sustinetais, utpote

Tab. u. 12. male viventes; quemadmodum Job et Tobias amplius commendandur pro eo quod tanta perpessi sunt non pro suis excelsibus, sed pro sua exercitatione et coronatione gloriose, atque ut alis in exempla patientiae poncantur, quam Elymas magus et Joram, qui pro suis erimus misit sunt plagati. Hae quoque auctoritate, secundum edam, reprehenditur eorum sultitia qui sequarnim ferunt correcctionem et correctionem quando culpabiles sunt, si vero absque culpa sua patientur adversa, aut arguentur, agre accipiant; et qui hactenus videbantur innocii, per propriam iram, impatientiam, murrurae, sum nosios redmund.

Porro, quod virtutis sit absque proprio dementio pati, probat exemplo Christi. Quia et Christus semel pro pecatis nostris mortuus est: sicut ait in Psalmo,

Psalm. 5.

Quae non rapui, tunc exsolvabam. Et Jere- nias in Trenis testatur: Spiritus oris nostri, Christus Dominus, captus est in pecatibus nostris. Mortuus ergo est pro pecati nostris tollendis, sicut prædicto san- etissimae Joannes Baptista: Ecce Agnus Dei, eco qui tollitur pecata mundi. Crucifixus est enim ut merito suae aereiissimae passionis, in quantum illam ex ferventissima caritate atque plenissima obedienitia acceptavit ac pertulit, pro nostris satisfaceret culpis, et copiosissimam nobis gratiam plenamque beatitudinem promovere, juncta illud ad Hebraeos: Sanguis Christi, qui semetipsum per Spiritum Sanctum obtulit immolatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad sacrificium Deo viventi; et cursus, Semel oblatus est, ad mortuum exhaunienda peccata. Recteque additur, Se-
Itaque, qui tribulationes et persecutiones absque suis demeritis sibi illatas aqua
minutae ferunt, Christum assimilantur. Qui vero eas pro suis peccatis tolerant pa-
tenter, conformantur latroni ad dexteram
Christi suspenso, qui dixit: Digna factis
recipimus: Qui eum Christum paradium
de cruce introivit. Qui vero nee pro suis
excessibus corripi corrigique dignantur,
latroni ad sinistram Salvatoris suspenso
aquantur.

Conseguenter commemorat princeps
Apostolorum antiquum opus misericordiae
Christi quod tempore Noe fecit: per quod
praefiguravit effectum pictatis quem post
suum incarnationem, in mundo hoc vi-
vens, per se ipsum ac suas disciplinas
impedit hominibus. Est autem locus hic
intricatus, et satis obscurus, ac varius mo-
dis translatus. Nam Beda pont. huius tex-
tum: In quo et eis qui in carne conclusi
erant, spiritu veniens, praeclavat. Quem
textum sequitur et exponit Albertus. Alia
vero translatio, testes Beda, sic habet:
In quo spiritu et eis qui in carne erant, prae-
dicavit, etc. Communiter vero ipse habe-
mus: In quo et his qui in carcere erant,
spiritu veniens, vel, spiritualiter adven-
cens, praeclavat.

Exponendo ergo hanc litteram, primo
iste est sensus: In quo, id est ad hoc ut
hominas a se conversos Deo offerret; vel,
In quo, id est in Spiritu Sancto, de quo
(secundum unam expositionem) immedi-
te praeclavat. Vivificatos spiritu. Ilaque, In
quo et his qui in carcere erant, spiritu
veniens, id est. Christus verus Deus per
Spiritum Sancti immissionem seu inspira-
tionem adveniens, his qui erant in care-
ere, id est, in profundo vitiorum et igno-
rantiarum, et consueta vii via erant ligati,
propriisque iniiritatibus quasi custo-
dia carcerali detenti, prout in Proverbiis
habetur: Iniquitates suae capient impium,
et funibus peccatorum suorum constrin-
getur. Unde et Paulus loquebat de impiis:
Resipiscant (inquit) a laqueis diaboli, a
quo captivi tenentur. His ergo Christus
per sua miserationis effectum spirituali-
liter veniens, et Spiritu Sancto operante
adveniens, praeclavat per Noe, ut infra
innuitur: quem Noe Christus per inspira-
tionem Spiritus Sancti instigavit ad prae-
dicandum verbis et factis futurum esse
diluvium propter scelera hominum, quia
tune omnis caro corrupserat viam suam, ut
Gen. vi. 11. 20, in Gen. vi. a. 12. dicitur in Genes. Qui increduli fuerant
aliquando, seclicut tempore Noe, cujus
praelectioni non crediderunt, nee a suis
cessaverunt criminibus, quando expecta-
bat Dei patientia, id est, Deus dixit et pa-
tentia exspectavit potentiamentem emenda-
tionemque hominum: quia per centum
annis et amplius praenuntiavit diluvium
esse futurum. Nam et Noe centum annis
occupatus fuit cum suis in arce fabrica-
tione, sicut ex Genes. habuit. Hinc sub-
Bud. v. 31; ditur: in diebus Noe quam fabricaret
arch, Deo dicente ad Noe: Fac tibi arcam
Bud. v. 11. de lignis lavagatis. Quidam textus habent,
Quando expectabant Dei patientiam: quia
iniqui illi distuluerunt et neglexerunt se
emendare, videntes comminationem Dei
ad adventu diluvii tam diu differri. Sice-
que expectabant patientiam Dei, non de-
siderando gratiam emendationis, sed diu
manendo in suis peccatis, putantes quod
pnes et patiens Deus non esset eiusmod
vium induturos. Sicque unicoque eorum
dici poterat illud ad Romanos: Existentias
quia tu effugies judicium Dei? An divitas
bonitatis Dei et patientiae et longanimitatis
contemnis? Ignorat quoniam benignitatis
Dei ad pejorationem te adducit? Secundum
duritiam autem tuam et impotentias cor
uolum, thesaurizas tibi iram in die irae et
revelationis justi judicis Dei.

Porro praetacta littera qua utitur Beda,
sic intelligitur: Eis qui in carne erant
conclusi, id est, carnalibus concupiscen-
tiosis devinerti ac vieti. Qui enim carnalibus
magis quam Deo et spiritualibus rebus
inheret, recte in carne dicitur esse con-
clusus, quia non levat se supra se. De qui-
bus ad Romanos asseritur: Qui in carne
Bud. v. 8, sunt, Deo placere non possunt. Virtuosis
Rom. viii. 9. autem hominibus ibi max additur : Vos in A
carne non estis, sed in spiritu. Cetera ex-
poununtur ut habitum est.

Vult itaque princeps Apostolorum asse-
rere quod Christus, qui nostris tempo-
ribus carnis indutus, veniens praedicavit
hominibus iter salutis, ipsa eiam et ante
diluvium eis qui tune increduli erant, spi-
ritu veniens praedicavit. Ipsa namque per
Spiritum Sanctum erat in Noe et in alius
Sanctis eis erant, per quos tune pra-
dicavit iniquis illius temporis, ut con-
verterentur. Sicque beatissimus Petrus in
verbis istis apertissime inuicit Christi di-
vinitatem, et utrisque nature unam esse
personam in ipso. Quamvis enim tune non-
dum fuerit incarnatus, tamen vere tune,
imo et aeternaliter fuit et est, quia suppo-
situm est aeternum. Et Christus supponit
personam aeternam et inercatam. Propret
quod ait in Joanne : Ante quem Abraham
ieri, ego sum. Ad quod insimulandum,

Judae apostolus in sua ait Canonica : Je-
sus populum salvans de terra Egypti, sec-
cundo vos qui non crediderant, perdidit.

Ad Hebræos quoque fertur : Jesus Christus
heri et hodie, ipse et in saecula.

Insuper quidam per carcerem intelli-
gunt limbum patrum, ut sit sensus : In
quo, ut scilicet plures Deo offerret ipse
Christus, veniens spiritu, id est secundum
animam suam, in carcerem, id est in lim-
bhum ubi sancti patres detinebantur (in
quem Christus, ut spiritum tradidit, se-
cundum animam non descendit) ; prae-
cavit his qui detinebantur ibidem, id est,
yostrarum suar incarnationis et passionis
impletum esse ammantivit : qui increduli
fuereant aliquando, quando expectabat Dei
patientia in diebus Noe, quam fabricare-
tur arca, etc. : quia (ut pie speratur) quid-
am qui ante diluvium increduli erant
verbis Noe, venientes ipso diluvio, sua per-
fidiae cogoverant errorem, et penetra-
cunt ac salvabantur, ita quod in purgato-
rio plene purgati, venerant in limbum
patrum, sique eis cum ceteris ibi manen-
tibus Christus, ut dictum est, prae dicavit,

— Quidam vero ineunte, imo et insipier-
dierunt, quod Christus in infernum de-
scendens, praedicavit ibi detentis peniten-
tiam et viam salutis, sequae mundi salva-
torem consistente, et quod tune credentes
in eum salvabantur : inter quos quidam
dixerunt Platonomuisse primum creden-
tium. Istud inter apocryphorum comput-
tandum est somnium. Et S. Cyrilus atque
Chrysostomus huic contradicent assertioni-
i. Tempus quippe et status mercedis ac
demercendi, finem accipiant in cujuslibet
hominis morte. Propret quod asserit Da-
masceon : Quod angelis est ruina, hoc
hominibus est mors. Et in Ecclesiaste le-
gitur : Si ceciderit lignum ad austrum aut
in aquilonem, in quocumque loco eccide-
rit, ibi erit. Ideoque de lege communi post
vitam presentem non est reditus ad pen-
nitientiam salvarem. Sed Deus omni lege
sublimior est ; et quibusdam, ut vult, pri-
villegium facit.

In qua arca pauci, id est octo animar,
summendo partem pro toto, id est octo ho-
mnes, utpotest Noe et uxor ipsius, tres quo-
que filii Noe, et tres eorum uxores, salve-
facta sunt. id est a pericelo diluvii, scil-
icet submersione et morte, per aquam. id
est per hoc quod aqua diluvii elevavit ar-
can in altum, ne mergerentur. Sumitur
autem in Scripturis multoices pars pro to-
to : sient in Psalmo, Ad te omnis caro ve-
niet; et in Actibus, Eramus omnes anima
es in navi duci fuerant septuaginta sex.

Quod et vos nunc similis formae salvis
facit Baptisma. Ordo verborum in con-
structione hic est : Quod (supple, dico
quia) baptism similib formae, id est sa-
cramentum Baptismatis Christi existens
similis formae, id est comparis modi cum
aquis diluvii. Nam, sicut per aequam dilu-
vi salvi facti sunt valde pauci, comparati-
tione eorum qui perierunt diluvio ; ita
electi qui per Baptismum salvantur, per-
pauci sunt, comparatione fidelium repro-
bolorum et aliorum incredulatorum. Propret-
ca ait Salvator : Acta est via que dicer
ad vitam, et pauci inveniunt eam; et cur-

T. 13.
Luc. xii. 32. Sus, Nolite (inquit) timere, pusillus grex, quia amplectuius Patri vestro dare vobis regnum. Rursus, sicut aqua diluvii elevando arcam, salvavit existentes in ea, sic aqua Baptismi salvat, levando ad caelum, Itaque, Baptisma similis formae salvos vos facit, id est, purgat a viitis atque ad alia sacramento deducit. Est enim primum inter sacramenta, et jamu ad alia.  

Non carnis depositione sordium, id est, corporalium feditatum seu immunditiarum depositioni non vos salvat, sed spiritualis interiorque abluto. Ideo subditur: sed conscientia bone interrogatio in Deum, id est interrogatio qua fit a baptizando adulto: interrogatio, inquam, bone conscientia in Deum, id est inquisitio an habeat conscientiam bonam in Deo. ita ut non fictus accedat, sed catholice credens, et boni propositi. Hac interrogatio salvat, id est, per eam fit baptizandui salvatio. Aliter enim non consequitur quis Baptismi effectum, si adultus existat. Tunc enim ab ipso fit interrogatio, personaliterque respondet. Si autem sit infans, patrins respondet pro eo. Per resurrectionem Jesu Christi, id est, an habeat conscientiam bonam in Deo per resurrectionem Jesu Christi, id est per vivam et formam fidem resurrectionis Jesu Christi, recte credendo in eum. Qui enim credit Christum resurrexisse a mortuis, alia ejus mysteria facilius credere potest. Siqae resurrectio Christi valde speciali habet difficulitatem credendi. Ideo scriptum est in Actibus: Virtute magna reddchan Apostoli testimonia resurrectionis Jesu Christi Domini nostri.  


B immaterialitas, et justa quod loquitur Paulus, implicitur sermo qui scriptus est: Absorpta est moris in victoria. Hinc subditur: ut vitae aeternae heredes efficeremur, id est, aeternam salutem hereditatem consequerur. Unde per Osce prophetam ait Salvator: De manu mortis liberabo eos, de morte redimam eos: ero mors tua, o mors; morsus tuis ero, infernre.  


Et exprimuntur hic tres chori angelici, seu tres ordinis angelorum, per quos
ARTICULUS VIII

EXPOSITIO CAPITULI QUARTI : CHRISTO IGITUR PASSO IN CARNE.

Qui in imitatione conversationis passione Christi tota nostra consistat perfectio, ubertim princeps Apostolorum ad dominicae passionis imitationem nos admonet, per adversitatum et tribulationum tolerantiam virtuosam. Ideoque nunc loquitur:


Et vos vade cogitatione aramunis, id est, meditatione dominicae passionis armatae vos contra impugnationem deliciarum, seu concepscentARIANT, et vitiiorum, et eypo peunitentia vos munite, passionemque Christi sequi proponite, carmen vestrum cum vitius et concepscentantis crucifigendo.

Quia qui passus est in carne, desit a peccatis. Si Desinere, accipiatur pro Cesare ab actu praeterito seu incepto, certum est istud de Christo non posse exponi, ec quod nemquam peceoverit. Si autem Desinere, accipiatur pro Abstinere, potest de Christo intelligi. Nam ipse Christus in carne propter nos passus, abstinuit semper a culpis. Communiter vero exponitur istud de imitatoribus dominicis passionis, ut sit sensus: Quia qui passus est in carne, id
est, tribulationes corporales patienter sustinuist, et carmen suam affligendo per abstinentias, jejunia, disciplinas, vigilias, cam in anima servitutem redigist, juxta illud: 1Cor.iv.27. Castigo corpus meum, et in servitutem redigo; desili a peccatis, id est, a praeteritis vitis prorsum, et se emendavit, nec carnalibus inquinamentis se fœdat. Unde

1 Cor, v. 3. Spontis in Capitulis: Lavi, inquit, pedes meos, quomodo inquinabo illos?

2 Ut jam non hominum desideriis, id est de cetero non carnalibus et humanis inordinatis affectibus, sed voluntati Dei, id est observationi divinorum praecceptorum ad gloriam Creatoris, quod reliquum est in carne vitalis temporis, id est, residuum temporis vitae presentis in hae carne mortali vivat et obediat, hoc est, vos ipsi de cetero per omne tempus vitae vestrae serviatis obediatisque Deo. Tempus quippe dicitur agere vel pati, quod existentes in tempore agunt aut patiuntur, sicut in Evangelio ait Salvator: Crastinum dies sibi ipsi erit sollicitus. Et in primo libro Math. xn. Machabæorum habetur: Videns Jonathas quia tempus eum juvat.

3 Sufficient enim praeteritum tempus ad volunatem gentium consummandam, id est, satis et plus quam satis est quod elapsis temporibus vivissim carnaliter, et irrationabilium hominum voluntatibus aequius vistis. Meircro de reliquo, non solum a consuetudine peccatisesselis, sed praeteritorum quoque temporum negligentias recuperetis, et vitia deploretis, semperque fructuose vivatis. Qui ambulaverunt ad infernum, in luxuriam, desideriis irrefrenatis, vinocellatiis, id est assidue et superfusio vini potentationibus, quae non solum animae, sed et corpori maxime nocent (qui inquisitionem ad infernum, in luxuriam, desideriis irrefrenatis, vinocellatiis, id est assidue et superfluis vini potentationibus, quae non solum animae, sed et corpori maxime nocent (qui)ibus dicitur apud Isaiah: Vae qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandum, et potandum usque ad vesperam), coaessationibus, potationibus, quantum ad aliorum poculorum sumptionem immoeratam, et illicitis idolorum cultibus, idololatris maxime vitiosius. Hae nonque et consimilis seclera in gentibus regnaverunt, prout in A libro Sapientiae diffuse conscriptum est, ubi inter cetera fertur: Omnia commixta sunt, sanguis, homocidium, fur tur et fictio, corruptio, infidelitas, turbatio, perjurium, tumultus, honorum Domini innumen moratio, animarum inquinatio, inordinatio moechiae et impudicitiae.

In quibus numer admiratur, non concurrentibus volvis in candem luxuriam confusionem: id est, dum vita ista exercet, miratur quod vos qui oblix fuitis sociorum in talibus, nune abstrahitis vos B ab vis, blasphemantes Christum et fidem quam accepistis. Non enim cognoscenti viam justitiae, idque justos reputant fatuos. De talibus scriptum est per Sapientem: Dixerunt impii, cogitantes non recte: Venite, frannar bonis quae sunt et utamur creatura tanquam in juventute sederte; vino pretioso et ungentius impeleam nos; nullum pratum sit, quod non pertranscet luxuria nostra. Denique multi sunt Christiani ita carnales et excecuti, ut mirantur si quis ad vitam clausarem et possit eum conso ortiam et ipsorum vitet consortiam. Admiratio quippe consurgit ex hoc, quod insolitus effectus conspicitur cujus causa generatur. Hic autem obtenebrati pravi, non scimit nec pensans quid movat justos, et qualiter insinuuntur a Deo. Proper quod ad Corinthios habetur: Animalis homo non percipit ea que sunt: 1Cor. xiv. Spiritus Dei: substilla enim est illi, et non potest intelligere. Qui reddent, id est, reddere exiguunt, rationem ei qui paratus est judicasse vivos et mortuos, utpote Christo, de quo scriptum est: Ipse est qui Act. xiv. 5 constitutus est a Deo judex vivorum et mortuorum. Siquidem Pater omne judicium dedit Filio. Salomon quoque positit: Joann, v, statur: Caneta que fiunt, adducet Deus in judicium pro omni errato, sive bonum sit, sive malum.

Propter hoc enim et mortuis evangeli zatum est, id est, existentibus in peccatis et perfidis predicata est lex Christi ab ejus discipulis. De taliter mortuis ait in Evangelio Christus: Dimitte mortuos sec.
Exsurgite propter quidem secundum homines in carne, id est, ipsi mortui seu iniqui jam ad Christum conversi, et impiorum consortia deviantes, dijudicentur et reprobrantur ab ipsis carnalibus et exæcatis hominibus, secundum homínem hujus sæculi sensum judicantium, quorum judicia sunt perversa. Ista tamæ dijudicatio conversorum ab impius, est præter intentionem prædicantium, et ex corum praedicacione occasionaliter sequitur. Sicque quod ait, Ut tenetur concipianter, non causaliuer, sit in Psalm. : Tibi soli peccavi, etc., ut justificeris in sermónibus tuis, etc. Vivat autem secundum Deum, id est in observationi præceptorum, in spíritu, id est recta mentis intensione et ex caritatis affectione : ad quod praedicae directe ordinabatur. Unde ad Galatas fertur : Spiritu ambulate, et desideria carnis non perfricetis. Et merito sic vivendum est. Omnium enim finis appropinquabit, id est, dies judicii inescabiler appropinquant : vel, Omnium hominis finis, id est mors, indesinentem propinquat, quam tota hæc vita sit quasi cursus ad mortem. 

Estat et hæc prudentes, id est discreti, circumspecti et providi : quia horrendum est inciderere in manus Dei viventis. Atque in medio laqueorum et invisibilium hostium omni feroxitate, calliditate, invicidia repletorum ambulatis : qui tam fortitudine quæm experientia et astutia nos valde excessunt, nec aliud machinantur nisi ut ætera felicitate, quae perduerunt, nos spoliavit, infamabilibusque nos secum involvant supplycis. Ideique oportet nos jugiter esse maxime circumspectos, timoratos, custodios, sollicitos, prout in Deutero- Deut. x. 7. mio sanctus Moyses exhortatur : Custodi teneatipsam et animam tuam sollicitæ ; nec obliviscaris verborum Domini, et ne excedant de corde tuo emetis dictus vitæ tuae.


Sed quoniam absque caritate nihil est meritorium, subditur : Ante omnia autem, id est potissimum et in primis ante exercitia cuncta, mutuam in cosinmetipsis caritatem contiuam habentes, id est caritatem fraternam indesinentem, et quantum possibile est, etiam actualèm, ut tam in interiores quam exteriores caritatis actus asiduè procedamus, quum signum caritatis sit excœcution actus. Unde et Dominus ait : Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem sicut dilexi vos. — Sed quum primum maximumque preceptum sit, ut Deus totæ carœ amaret ; quid est quod princi- ceaps Apostolorum hortatur, ut ante omnia mutuo diligamus? Et respondendum, quod cadem est caritas habitualis qua Deum proximumque diligimus, eo quod Deus sit
ratio proximos diligendi. Sicque dilectio Dei et proximi se mutuo complectuntur. Idecirco, in eo quo ante omnia ad mutuam caritatem monemur, datur intelligi ut super omnia et ante omnia Deum anemus: sicque ad fraternam caritatem ante omnia nos hortatur Scriptura, in quantum ista dilectio fraterna caritatem Dei includit ac præsupponit. Quia caritas operit multitudo peccatorum est, id est, universa pec-cata ignis sanctae dilectionis consumit et delet, non solum quantum ad culpam, sed etiam quantum ad penam, in toto aut in parte, secundum quod fervor amoris intensior fuerit sitre remissio. Propter quod Christus dixit de beatissima Maria Magdalene: Dimissa sunt ei peccata multa, quoniam dilexit multum. In Proverbiis quoque Salomon ait: Universa delicta operit caritas. De hujus autem verbo expositione dicta sunt plura super ilium Jacobi: Quis converti fecerit peccatorum ab errore vic sui, salvabit animam ejus a morte, et operit multitudo peccatorum.

9 Hospitales invicem estote sine murmura-tione, id est, patienter et gaudioces, gratio et caritative unus hospitum alium, et bene traget eumdem. Præsertim autem religiosi peregrini et pauperes, sunt hospitandi et taliter repansandi. Istud namque est unum de operibus misericordiae, quæ ad Christianos praepiæque pertinent, et ad quæ caritas mutua specialiter obligat, ut sileat unusquisque faciat alteri prout vult fieri sibi. Unde istud non observan-tibus Christi in die judicij est dicturus: Hospes fui, et non collegistis me. Hinc ad Lubraeos dicitur: Caritas fraternitatis maneat vobiscum, et hospitalitatem nolite obliviæ; et Isaias, Egenus (inquiet) vagoque inhue in domum tuam. Quod sanctus

10 job impliesse se pandit: Foris (inquiens) non mansit peregrinus: ostium meum via-tori patuit. Nec solum hospitalitatem debet quilibet exercere, sed e vetera quoque beneficia sibi a Deo collata, proximis communicare pro posse. Ideo sequitur: 'Unusquisque, sicut

Lue. vii, 17.

1 Cor. xvn, 43.

Hebr. xvm, 1, 2.

Is. vvm, 7.

Job xxxii, 32.

Job implessse se pandit: Foris (inquieris) non mansit peregrinus: ostium meum vi-tori patuit. Nec solum hospitalitatem debet quilibet exercere, sed e vetera quoque beneficia sibi a Deo collata, proximis communicare pro posse. Ideo sequitur: 'Unusquisque, sicut

Luc. xxi, 12.

Eccles. iii.

Colos. iii, 16.

1 Tim. iii, 10-12.

Hbd. xxv, 7.

Ps. xxxix, 1.

Praeterea, denuo redit Archiapostolus ad exhortandum sibiles, ut habeant insuperabilem patientiam in adversis. Carissimi, nolite peregrinari, id est a fide fieri alieni, aut a Deo alienatos et exterros vos putare, in fervore, id est persecutionum impetu vehementi seu furioso, qui ad tentationem vobis fit, id est, vobis ab incredulis ac perversis, Deo permittente, infitgitur ad vestri probationem et coronationem: quamvis impii alia intentione vos persequantur. Sed Deo disponente, omnium operantur electis in honum. De hoc dicta sunt multa super illud Jacobi: Beatus vir Jacob., s. qui suffert tentationem, quoniam quem probatus fuerit, etc. Itaque ex hac re, Nolite peregrinari: vel (ut alia littera, qua uilitur Beda, habel). Nolite mirari: quasi novi aliquid vobis contingat. Istud enim novum non est, sed ut dixit Judith: Omnes qui Deo placuerunt, per multas tribulationes transierunt fideles: et Sapiens, Tanquam aurnum in fornace probavit ecles. Dominus. Psalmista quoque: Multae, Ps. xcvii, inquit, tribulationes justorum. Hoc est quod in Proverbiis scribitur: Sicut igne probatur argentum, et aurnum camino, ita corda probat Dominus. Hine ait venerabilis Beda: In Ecclesia a protomartyre Abel, usque ad ultimum qui in fine mundi nostrarum electum, munquam persentior de est. Ima, ut electionis Vas protestatur, per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei.

Sed quum in secunda ad Corinthios dictatur. Dum sumus in corpore, peregrinari ustrum. Deo: quid est quod primeps nunc ait Apostolorum, Nolite peregrinari in fervore, etc., quum fervor iste non nisi in corpore isto mortali eveniat? Ad hoc
respondeatur ex verbis Alberti, quod aliquid dicitur peregrinari quattuor modis: Primo, propter distantiam loci. Et ideo modo in hoc seculo dicimur peregrinari, quoniam multum distamus a ceo empyreo, quod est locus et patria electorum.  

**Ps. cxxv. 5.** Hinc ait Prophetæ: Heu mihi! quia incolatus meus prolongatus est. Secundo, propter corporis hujus corruptibilitatem, et statum mortalem ac corpulentum. Sicque

**II Cor. v. 6.** Ioquirit Paulus: Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino. Verius tamen intelligitur peregrinatio ista propter spiritualem distantiam cognitionis hujus imperfectae a perfecta notitia Dei, quam habemus Beati. Propter quod praegregatus est quattuor profunus adit Apostolus: Per fidem enim ambulamus, non per speciem. Tertio, propter temporis elongationem. Propter quod

**Gen. xxi.** in Genesi ait Jacob patriarchæ: Dies peregrinationis meae super terram, centum triginta annis sunt. Quarto, propter carentiam gratiae ac providentiae Dei. Et sic nullus fidelis debet se reputare peregrinum a Deo propter tribulationes quas patitur, quasi ob hoc sit a Deo relictus, et quasi Deus providentiam actum non habeat humano,rum, quam justos ab impius tribulati permittit: imo hoc ipsum est præcipuum signum suæ providentiae ac prædestinatiónis circa electos, quorum per Zacharias protestatur: Ducam eos per ignem, et uram eos sicut uritur arguentum, et probabo eos sicut probatur aurum.  

**Zach. xiii.** Quidam hunc locum ita exponunt: Nolite peregrinari, id est ad alia loca vos transferre, in fervore, etc., id est ex timore persecutionum. Nam, quamvis inter

**Matth. v.** dum licet fugere, Christo dicente, Qunn

prosecuerit vos fuerint in una civitate, fugite in aliam; tamen perfectus est manere, nisi sit persecutione certæ personæ, cujus fuga utilior est Ecclesiae quam ejus festinatum martyrium, et propter majus bonus Ecclesiae, non ex mortis timore, ineat fugam, sicut Paulus de Damasco clam fugit.

**II Cor. xi.** Sequitur: Sed communicantes Christi passionibus, gaudeite, id est, imitatione, intuitu et amore Christi propter vos passi, patiendo adversa gaude te in Domino: propter multiplices fructum vobis inde provenientem: imo potissime, quia hoc complacet Deo in vobis, et quia hoc dignum et justum est, ut suo capiti membra assimilentur. Propter quod ait ipse: Gaudete in illa hora et exultate, quoniam mercer est vestra copiosa in ecco; et Jacobus, Omne (inquit) gaudium existimate, quum in diversas tentationes incideritis.  

**B. Ut et in revelatione gloriam ejus, id est in aperta visione excellentiae Christi, gaudetatis existuantes, id est, tam vehementer gaudentes interius, ut redundet illud gaudi um internum in corpus post resurrecti nonem futurum. Propter quod ait Psalmista: Satiabore quum apparuerit gloria tua.  

Ps. xxxv. 15.** Præterea Christi passionibus, quas pro nobis sustinuit, debemus variis modis communicare: Primo, eas in nostro corpore per imitationem assidue deferendo, corpus proprium in operibus poni nitentia affligen. Secundo, seu alius tribulationibus propter Deum viriliter exponendo, unde secunda ad Corinthis fassus est Paulus: In omnibus tribulationem patiur, sed non angustia-mur; semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumventes, ut et vita Jesu manifestetur in carne nostra mortali. Et ad Philippenses: In omni, ait, fiducia magnificabilitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem. Secundo, de his gaudente propter summos et multiplices fructus carum: quia per eas placatus est Deus, et liberatum est genus hUMANUM a morte æterna, purgatum quoque a morte peccati, et participes factus est homo gra tiae in præsentि, et gloriae in futuro: spirituque maligni sunt victi. Ideo ad Galatas loactus est Paulus: Mihi absit gloriar, nisi in cruce Domini mei Jesu Christi.-  

**Philipp. ii. 19.** Gait. vi. 14.** Tertio, de imitatione cruciformi carum letando, sicut Apostoli ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumedium pati, ut seribitur in Actibus. Quarto, de merito
passionis Christi et imitatione ejusdem, A det, in quantum ex caritate procedunt, et
beatus inimicum expectando, quenadmodum virtus seu constantia aut fortitudo qua
secunda ad Corinthios inducitur: Scito Deus nos in adversis confortat, et qui est
quoniam sicut socii passionum estis, sic ejus Spiritus sanctus, qui
aries et consolationis. Secunda quoque est, Patris, quoniam a Patre et Filio tanquam ex uno fonte
tamen illum ad Haeret.
te atque cœlum principio est procedens, quenadmodum Filii ait de Spiritus Sancto : Ille me clarificabit, quia de meo
et inimi claritatem, secunda undum illum ad Haeret.
te atque cœlum principio est procedens, quenadmodum Filii ait de Spiritus Sancto : Ille me clarificabit, quia de meo
et inimi claritatem, secunda undum illum ad Haeret.

Hebr. xv, 3. Thren. vii, 16.

II Cor. 1, 7. Joann. xxi, 16.


Ibid. u, 19. Luc. xvi, 22. 23.

Rom. v, 9. 14.}

Sed et si exprobraminì, id est, per verba contumeliae et injuriosae virtutem a
perfidis et iniquis hominibus, in nomine Christi, id est idecirco quia in Christum creditis,
tionem pro eis patiensufferre, ut in futuro misericordiam consequatur.

16 Si autem ut Christianus, id est, si patitur quia in Christum credit et ei obedit, non erubescat, quum non sit in honestum seu erubescevide, sed justum et honore dignissimum, taliter pati. Ideo subditur: glorificet autem Deum in isto nomine, id est, Deum collaudet, et ei regratetur quod ei concessit hanc gratiam, ut scilicet pro justitia patiatur, et Christo sic conforme-tur. Nam et in Christum credere, et bona agere, ac pro justitia pati, dona sunt Dei, propt ad Philippienses asseritur: Vobis donatum est pro Christo, non solum ut credatis in eum, sed etiam ut pro illo patiamini. Quoniam tempus est ut incipiat judicium a domo Dei. id est, in saeculo isto electi et justi, qui sunt vera et viva membra dominus Dei, puta Ecclesiae militantis, variis modis exercerent adversis, secundum ordinam eum occulti judiciei Dei, qui interdum per angelos sanctos castigat electos, interdum permittatur eos a pravis hominibus atque demonibus flagellari si ve occidi. In primitiva quoeque Ecclesia tempus fuit persecutionis gravissimae Christianorum, quae ab impisi morti adjudicabantur, quod ait Salvator Venit hora, ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se prestande Deo; et alibi, Ego (inquit) quos praetorium, arguo, arguo et castigo. Per Ezechiculum etiam loquitur Dominus: A sanctuario meo incipite percutere.

Si autem primum a nobis, id est, si justi, fideles, electi in primis ita quotidie patientur adversa, et dijudicantur ab impisis; quis finis corum qui non credat Dei Evangelio? id est, quais et quanta erit incredulorum et reproborum damnationis, super quos non est virga Dei in vita presenti, sed corum vita est impunia nequitia, et laetatur quum malececrerint? quasi diecit: Valde dura erit illorum punitionis in futuro, et quanto nunc diutius tolerantur, tanto tunc gravius damnabun-tur. Unde in Ioanne legitur: Qui non cre dit, jam judicatus est, quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei. Hinc secunda ad Thessalonicenses habetur: Gloriamur pro patientia vestra in omnibus persecutione quas sustinistis in exemplum justi judicii Dei: si tamen justum est apud Deum, retribuere tribulationem his qui vos tribulant, in revelatione Domini Jesu Christi de coelo, cum angelis, in flamma ignis dantis vindictam his qui non obedientiunt Evangelio, qui ponunt dabit un in teritu aeternas a facie Domini, et a gloria virtutis ejus, quum venerator glorificari in Sanctis suis.

Denique ex his summitur evidens argumentum veritatis fidei Christianae. Vide-
mus enim homines pessimos sanitatem et prosperitatem usque ad necentutem potiri, homines vero timoratos, justos ac devo- 

tissimos, omni tempore tribulationibus et adversitatibus exercerir. Si ergo non est vita post praesentem alia, in qua fiat re-tributio justa, ubi est justitia Dei, aut pro- 

videntia ejus? Hanc rationem tangit Salo 

cmon in Ecclesiastica, ubi ait: Pecator ex 
ow quod centesies peccet, et per patientiam sustenetur, ego cognovi quod erit bonum timebamus Deum, qui quarunt faciem ejus. De qua re subtilissime fatur, disputatque Psalmista, dicendo: Dixerunt, Qui modo sit Deus et. Si est scientia in Ex 
celso? Ecce ipsi peccatores et abundantes in saeculo obtruncuerunt divitas. Deinde sub 
dit in persona viri justi fidelis: Et dixi, Ergo sine causa justificavi cor meum, et 
evati inter innocentes manus meas. Tan 

d quam diecit: Si iniqui sic prosperabun 
tur, nec judicabuntur a Deo, ergo inaniter justa innocenterque vivi. Quod quan abs 
sursum dit diecre, inuit subdens: Si diebam, Narrabo sic: ecce nationem fili 
orum tuorum reprobavi, etc. Et alia mul 
ta profunda addit de isto ibidem. 

Et si justus vix salvabitur, id est, diffi 
culter ad salutem pertinget finalter, quum 
area sit via salutis, atque per multas tri 
bulationes oporteat nos solvari, difficile 
quae sit perseverare usque in finem,
hostiumque evadere laqueos, et vincere A quoniam Deus omnipotens superfaciē,
tentationes, quæ et in extremis acris sa-
vivit; \textit{infelix}, id est infidelis, et peccav-
tor, id est malus Christianus. \textit{ubi parc-
bunt?} id est, quo modo a vultu Dei et a
tigere sui judicii se abscondere poterunt?

\textit{Matth.} xvi. 41.

Parebunt utique in judicio a sinistris, sed
in malum ipsum, et mallement non appa-
rere. Et statim in lacum projiciendar tum
tareum, ubi manebunt in aeternum abs-
conditi. — Porro, ut asserit Beda, hæc
sententiam princeps Apostolorum ex Pro-
verbiis Solomonis, secundum antiquam
translationem, accerpit. Pro quo \textit{S. Hier-
onymus} transtulit: \textit{Si justis in terra re-
cipit, quanto magis impius et peccator?}
hoc est, si justus in presenti vita affli-
gitur, quanto magis ignot qui hic non
castigatur, nee emendarunt, post vitam
hanc damnabuntur?

\textit{Matth.} vii. 22.

Veruntamen certum est justos usque
in finem perseverantes salvari. Idecirco
quo ad. \textit{Si justus vix salvabitur, accipii
potest per modum hyperbolice locutionis,
qua aliquid dicitur per excessum, ad de-
signandum magnitudinem rei insolitam.
Sicque per verba ista insinuatur quam
difficile sit hominem mortalem salvari :
non ex parte omnipotentiss Dei, in cuius
manu sunt omnium corda, et quocumque
voluerit, vertit ea absque omni difficultate
ex parte sua. quum infinitus virtuti om-
nia sint aequa facili; sed ex humana fra-
gilitate, et multitudo ac magnitude
impugnationum atque tentationum oritur
difficultas. Et quamvis Deus in hominis
salvatione presuppone liberam arbitri-
um, quod non cogitur, non tamen ex par-
te Dei est difficultas, ut aliiqui somniant:

\textit{Prov.} x. 31.

\textit{Pro.} xxii. 11.

\textit{Cor.} i. 13.

\textit{Deut.} xvii. 13.
ARTICULUS IX

EXPLANATIO CAPITULI QUINTI: SENIORES ERGO QUI IN VOBIS SUNT.

INTRODUCTIS documentis ac jussionibus, ad quosdam specialiter pertinentibus, sicut ad conjugatos ac servos, nunc specialiter instruit praefatos ac subditos:

Seniores ergo qui in vobis sunt, id est majores, videlice praefatos et aliorum instrutores, sive prohetertos: qui in primitiva Ecclesia communiter etiam corporali atque fuerant seniores: obsceo, consensor, quia officio et senio consors, est testis Christi passionum. id est testificator suppliantorum quae pro nobis sustinuit Christus: quae partim propriis oculis vidi, idcirco de eis possum testari. Hinc ait Christus:

Joan. xv, 27.

Matth. xxvi, 1 et seq.


B sie et populo universo, sic Petrus fit sollicitus pro totius salute Ecclesiae, hortando tum inferiores, tum praefatos, ut unusquisque digne exsequatur suum officium.

Providentes, id est salubria procurantes subditis vestris, et provide vos habentes ad illas. futura permula praecavendo pro posse, non coacte, sed spontaneae, id est caritative et libere, non ex necessitate, aut sola indigentia rei terrena. Coacte enim habe agit, qui aliquando non habens quo sustentetur, propter temporale commercium dumtaxat populo praeditum, ac spiritualia alimenta impedist. Hinc loquitur Paulus: Si volens hoc ago, mercedem habeo; si autem invitui, dispensatio mihi credit est. Providendum est ergo spontaneum. secundum Deum, id est recta intentione ad Dei honorem propter vestram ac subditorum salutem. Neque timor tucri gratia, non intitui propria questus, sed voluntaric propter commodum spirituale. Neque ut dominantes in cleroc il est non ex fasti superbia, sed ex humilitate. Nempe praefati qui ex consideratione sua dignitatis seu presidientiae extolluntur, et pompatice jubent, utque faciliter indignantur, ac subditos spernunt, hi ta-
les sunt ut dominantes in clero: qui magis proprium quam Dei honorem respi-
cent, nec curant de Dei inhumoratione, dummodo ipsi a subditis honorentur. Non
ein habent sincernum zelum justitiae, sed
de se ipsose vitiose refexi sunt. Et istud
prohibuit Christus in Cena novissima,
quia apud Lucam habetur: Quam fac
tuisse inter discipulos contentio, quis co-
rum viderecer esse major, respondit Sal-
vator: Reges gentium dominat tur corum,
vos autem non sie: sed qui major est in
vobis, fiat sicut junior, et qui prae
cessor est, sicut ministrator.

Denique duplex est dominium: unum
ordinatum, videlicet dignitas principatus,
sive praelatio ad inferiorum profectione
lata. Et istud dominium competi prae-
dentibus, sique domini possunt vocari.

Unde et Josue dixit: Domine mi Moys-
es, prohibe eos: et Aaron ad Moysen, Ne
indignetur, inquit, dominus mens: cui et
tribus Ruben et Gad locqueabantur. Servi
tui sunt. Sic et S. Clemens vocavit bea-
tissimum Petrum dominum suum, ut in
Itinerario Clementis habetur. Et filii Is-
rael dixerunt ad Gedoeom: Dominare tu
nostri. In Actibus quoque Apostolorum cu-
stos carceris dixit Paulo atque Silva: Do-
mini, quid me operet facere, ut salus
fiam? Sic et Anselmus in epistola de in-
carnatione Verbi, scribit Romano Pontifii-
ci: Domine et patri universae Ecclesie
peregrinantis in terra. — Abini est domi-
nium inordinatum, utpote praeidentia ad
proprium commodum ex fastu relata:
que praelatis atque principibus prohibe-
tur, quum in Deuteronomio Dominus di-
act de rege: Non elevetur cor ejus in su-
perbia super fratres suis, neque declinet
in partem dexteram vel sinistrum. In Ec-
clesiastico quoque habetur: Rectorem te
posseunt? Noli exofi; esto in illis quasi-
um ex eis: curam illorum habe, et ita
considera. De hoc re multa scribit Bern-
ardus in libro de Consideratione. — Per
hanc quoque distinctionem multa verba
Sanctorum ad invicem concordantur, que
A inter se repugnantiam quandam habere
videntur.

Proterea, quia ordinatum dominium, et
recta praelatio, non ad proprium commo-
dum seu honoreui, sed ad subditorum uti-
litatem referitur, idcirco praelationes et di-
gnities ecclesiasticae, servitutes vocantur: 
et ipsi qui praevent, servos se verae
ter reputant corum qui suae gubernationi com-
missi sunt. Unde et Pontifex summus ap-
pellat se servum servorum Dei. Propterea
praelati et principes debent tanto humilia-
res, timorat ores et custodiores consiste-
re, quanto pluribus praevent, utpote di-
strictius judicandi, atque pro pluribus rationem
daturi.

Sed forma facti gregis, id est gregi
vobis credit exemplares effecti. Nempe,
quum unusquisque debeat proximorum
scandala devitare. eosque aedificare, dicen-
tie Apostolo. Quae aedificationis sunt, in-
vicem custodiamus: et item, Hoc judi-
cate, ne ponatis fratri offiendum vel
scandalum: multo magis ista ad praela-
tos superioresque pertinent, qui ex officio
specialiter obligantur subditos a vitius ex-
purgare, et ad virtutes inducere. Proptere
quod Timoteo antistiti praecepit Paulus:
Esto exemplum fidelium in verbo, in con-
versatione, in caritate: et rursus: Solli-
cite cura te ipsum probabilem exhibere
Deus, operarium incolumitatem, recte tra-
tantem verbum veritatis. Tito quoque ar-
chiepiscopo scribens: In omnibus, in-
quit, te ipsum preche exemplum honorum
operum, in doctrina, in integritate, in gra-
vitate. Teste quippe Gregorio: Quum pa-
stor per aperita graduat, greg ejus in
praeipientem labitur: et ejus vita despi-
citur, restat ut ejus praecido contentua-
tur. Ex virtuosa siquidem et exemplari
conversatione ac informatione superiorem
in tantum dependent perfectus et salus
inferiorum, ut per Jeremiam Dominus pro-
testetur: Quoniam stulte egerunt pasto-
res, et Dominium non expugnerunt, pro-
pterea omnis greg cors dissipatus est.
In Ecclesiastico etiam dicitur: Secundum
Ezech. v. 2.
judicem populi, sic et ministri ejus: et qualis est rector civitatis, tales et inhabitantes in ea. Vae ergo, et va aeternum atque gravissimum presbidentibus, vitam carnalem, negligentem, scandalosam decentibus, quoniam unversa subditorum peccata in eos redundant.

Et ce antino, id est, integro corde, promp to affectu, recta intentione, firmo proposito, pastorale officium adimplete, cum omni diligentia et ferveore, quum hi vos bis commissi sint pro quibus sanguinem sumn dei Filius fundit, qui his quorum negligentis et vititis tam pretiosissimae a se redemptos amisit, implecabilir et supergravissime irascetur, iuxta illud Sapi entiae: Cito et horrende apparebit vos Altissimus, qui interrogaet opera vestra, et cogitationes vestras scrutabitur.

4 Et quin appaeriverit princeps pastorum, videlicet Christus, qui est princeps pastorum supremum et principalis. Romanus vero Pontifex, est princeps pastorum et totius universalis militantis Ecclesiae prelatus ac praesul vicariat. Percipietis immaculatam gloriam coronam, id est aeternam et indeficientem felicitatis remunerationem, beatitudinis braviun, salutis trium phum. Apparabit autem Christus, non solum in finali judicio, sed in particulari quoque judicio singularum, quos suo si sti praecepit tribunali. Proper quod ait:

\[\text{Mth. xxv, 13.} \]

\[\text{Vigilate, quia nescitis diem neque horam. Quemadmodum autem gravissimae est negligentium carnaliumque pastorum damnatio; sic fidelium, diligentiam, exemplarumque presbidentium copiosissima erit felicitas, et premium inestimabiliter gloriosum: quia non solum pro suis actibus virtuosis, sed pro subditorum etiam meritis coronabantur. Proper quod ad Tales, \text{Thess. u, 19.}}\]

\[\text{salomonicenses loquitur Paulus: Quae est enim spes nostra, aut gaudium, aut corona gloriae? nonne vos ante Dominum nostrum Jesum Christum, in adventu ejus?} \]

\[\text{Similiter, adolescentes, subditii estate sen nioribus, id est, superioribus vestris obdite, quomodo eis praecepit vobis praeesse,} \]

\[\text{A videlicet non coacte, sed spontanea, secundum Deum, sincere intentione et ex animo, quemadmodum ad Ilebramos dicitur: Obedite prepositis vestris, et subjacete eis: ipsi enim pervigilant quasi rationem reddituri pro animabus vestris, ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes. Subditii itaque circa suos superiores habe re se debent reverenter, obedienter, pacifice et amorose. Hinc ad Thessalonicenses loquitur Paulus: Rogamus vos, fratres, non nuperis eos qui laborant inter vos, et quin prae sumi vobis in Domino, et moment vos, ut habeatis illos abundantes in caritate proper opus illorum; et paece habeatis cum eis. Etiam, quam salubre sit superioribus obdite, quam item damnabile sit eis non obdite, Christus breviter pandit, dicendo suis vicariis, utpote his qui prae sumi: Qui vos audit, me audit; et qui vos spernit, me spernit. Nec solum senioribus presbidentibus, sed et omnibus sernioribus aliquid honor debetur. Proper quod in Levitico scriptum est: \text{Coram ca- \text{Lae. x, 16.}}\]

\[\text{C no capite consurse, et honora personam senis; et in Ecclesiastico habetur. In multitudine presbyterorum prudentium et sapientiae illorum ex orde conjungere. In antiquis namque est sapientia, et in multo tempore prudentia, ut in libro Job fertur. \text{Job xii, 12.}}\]

\[\text{Omnis autem inimicem humilitatem in sinu, id est, unumquisque circa alterum se gerat humiliter. Nee subditi tumum humiliter parent, sed praelati quoque humiliter praebent. Nee solum verbo, sed et exemplis in humilitate instruant sibi com misplayissimos, quos in Ecclesiastico scriptum sit: Quanto magnus es, humilia te in omnibus, et coram Deo invenias gratiam, quoniam ab hominibus honoratur. Et Christus testatur: Nisi conversi fueritis, et ef ficiamini sient parvuli, id est humiles, non intrabitis in regnum celorum. Subditii ergo circa superiores suos, tamquam circa Dei vicarios, suos patres, judices ac dominos, humilitatem demonstrant. Superiores vero circa inferiores, tamquam circa Christi membra, adoptionisque Dei filios,} \]

\[\text{Ecci. vi, 17, 19, 20, 21.} \]

\[\text{Mth. xviii, 3.} \]
Christi sanguine liberatos, summae Trini-A
tatis imagine insignitos, se humiliter habe-
unt. Denique, quamvis praeclud sit major
ecclesia-tica dignitate, pie tamen putare
habet quod subedit sui, vel saltem qui-
dam eorum, majores sint ec caritate et
gratia ac perfectione virtutum: quod mul-
to salubris est. Ideo circa eos se humi-
liter gerat, et se eis viliorem arbitratur,
salvo tamen disciplinae vigore a strenua
pastoralis officii exsecutione. Hinc lqui-
tur Paulus: Honore invicem praeventien-
tes; et demno. Per humilitatem si bi in-
vicem superiores arbitrantes. Quia Deus
superbis resistit, humilibus autem dat gra-
tiam: quod super Jacobi Canonicaum ex-
positum est. Et est verbum hoc omnibus
nobis semper vale desperandum, quam
tantum sit ponderis ut tam prineepcs Apo-
stolorum, quam frater Domini Jacobus,
lud in suis allegorici epistolis. Quod quum
ita sit, merito subhlet:

6 Humiliamini igitur sub potentis manu
Esther.4, Dei: id est, sub omnipotent Deo, cui
nullus valet resistere, humiliter incedite,
defectuositate vestras perpendite, in eo
confidite. eius misericordiam igitur im-
plorate, ei in omni humilitate servite, om-
nem arrogantiam lumeorem jugiter abhorren-
tes, ut vos exaltet, id est, in regno interna
beatitudinis collocet, in tempore visitatio-
nis, id est in hora iudicis vestri particular-
aris, quantum ad animam; in hora quoque
universalis iudicis, quod corpus et ani-
man. Sicque exaltatio ista loco et digni-
tate, statu et gradu excel lentior est, quam
fiat de terra super ecos, de imperfectio-
ne ad perfectionem, de mortalitate ad im-
mortalitatem, de peregrinatione et exilio
ad felicitatem ac patram. Hinc ute Salvat-
or: Qui se humiliat, exaltabitur: et qui
se exaltat, humiliabitur. Quod etiam in
Proverbiis expressit Solomon, loqueus:

Superbum sequitur humilitas, et humilem
spiritu suscipiet gloria. Unde et cursus in

Prov. xxvi. 23.

Hod. xx. 33. Proverbiis contestatur: Gloriam praeceedit
humilitas. In Job quoque asseritur: Qui
humilitas fuerit, erat in gloria.

Omnem sollicitudinem vestram profi-
cientes in eum, id est Deo committentes,
quoniam ipsi cura, id est providentia, est
de vobis. Hoc sumptum videtur ex illo
Psalmistae versiculo: Jaca super Domi-
num curam tuam, et ipse te emuntet. Hoc
est quod ait Salvator: Nolite solliciti esse.
Math. vi. dicentes. Quod manuexim, aut quid
bibemus, aut quid operiemur? Sei inim
Pater vester cælestis, quia his omnibus
indigetis. Quaere ergo primum regnum
Dei et justitia ejus, et haec omnia adji-

B ciuntur vobis. Unde et Paulus: Xihil, ait, Philippes,
solliciti sitis.

Veruntamen ita non sunt hæc intelli-
genda, quasi homo debet neglegere sive
omittere quod in se est, quam hoc esset
Deum tentare; sed ido dicta sunt, ut in
Deo quasi in piissimo ac sapientissimo pa-
tre ac domino confidamus, atque per ejs
opem ac providentiam necessaria vitae con-
sequi nunc speramus, non immoderatam,
sed moderatam curam, conatum et di-
ligientiam apponentes. Qae cura dicitur
moderata, quando non est mentis per-
turbativa, angustiavia ac impeditiva de-
voctionis. Immoderata vero, ex opposo
prohibetur. Immoderata enim sollicitudo,
diffidentiae filia est, quomiam venit ex hoc
quod homo non satis confidit in Deo, nec
providentiae ejus immititur. Denique du-
pex est sollicitudo, videllet: spiritualis,
que est pro vitis repellendis virtutibus
que adipiscendis. Quae commendatur, justa
illud Deuteronomii: Custodi temetipsum
Deut. vi. 9. et animam tuae sollicita; et illud Mi-

atique sollicitum ambulare cum Deo tuo.
Alia est sollicitudo temporalis, quae est
circa terrena acquirenda aut conservanda
seu dispensanda. Et ısta est duplex, ut ta-
crum est, ut poe: moderata, de qua lo-
quitur Paulus, Sollicitus fui hoc ipsum
facere, puta, ecleemosynas congregare pro
sanctis pauperibus qui in Jerusalem erant;
et immoderata, de qua in Proverbiis levi-
tur. Exspectatio sollicitorum peribit.

Est denum specialiter Deo cura seu
providentia de hominibus, præsertim fidélibus, et maxime de electis: quorum quilibet dicere potest Deus, Tenuisti manum dexteram meam, et in voluntate tua deduxisti me.


B atque assidue revolvendo, considerando quoque quattuor novissima, et invocando Virginem gloriosam, angelos sanctos, et Sanetos ad quos majorem hæminus devotionem, quilibet etiam angelum sui custodem. Scientes eamdem passionem et quæ in mondo est, vestre fraternitati fieri, id est, hoc cognoscentes, quod passio, tribulatio sive tentatio quæ vobis infligitur ab invisibilitibus seu visibilibus hostibus, etiam ubique terrarum infligitur Christianis sui toti Ecclesiae: quoniam omnes qui volunt pie vivere in Christo, persecutionem patiuntur. Ideo non putetis vobis aliud insolitum evenire: imo erubesce, si praeter ceteris tentationibus tribulationibusque victi fueritis.

Circa verba inducta scribit doctor, praesul et martyr gloriosus, S. Cypriani, qui in Decreto inter doctores catholices primus exprimitur: Circuit (diabolus) nos singulos, et tanquam hostis clausos obsidens murmuros, explorat et tentat an sit aliqua pars membrorum minus stabilis et minus fida, cujus aditum ad interiorem penetretur. Offert oculis formas illicitas et faciles voluptates, ut visu destruit castitatem: aures per canoram musicam tentat, ut soni dulcioris audite solvat et emuliat Christiani vigorem; linguam ad convitium provccat: manum, injurias lacessentibus, ad petulantiam cedas instigat. Ut fraudatores faciet, lucra opposit injusta: ut animam pecunia capiat, ingeret perniciosam compendia. Honores terrenos promittit, ut celestes adimit: ostentat falsa, ut vera
subripiat. Et quum latenter non potest fallere, exserter atque aperte minatur, ter-
remur turbidae persecutionis intentans. Ad
debellandos Dei servos iniquitatem semper,
et semper infestus; in pace subdolus, in
persecutione violentus. Quamobrem, fra-
tres dilectissimi, contra omnes diaboli vel
fallacis insidias, vel apertas minas, stare
debet instructus animus et armatus, tam
paratus semper ad repugnamun, quam
est ad impugnamund semper paratus in-
imus.

Consequenter princeps Apostolorum ani-
matus, firmatus, et consolatur eos quiquis scri-
psit, ex sre atque intuitu pietatis divinae.

*Deus autem omnis gratiae, id est, a quo
gratia omnis procedit, qui per in-piration-
em internam, et praedicationem externa-
am, atque miracula, vocavit eos in exter-
nam gloriama saum, id est, ad perpetum
felicitatem vos invitat, virtuosaeque ope-
ra, quibus illam promeruistis, robis lar-
gitum est (juxta illud Isaiam: Omnia opera
noster operatus es in nobis), in Christo
Jesu medicum passos, id est propter Chri-
ustum et secundum ejus doctrinam paene
perpressos; quia non sunt condignae pas-
siones hujus temporis, ad futuram glo-
riam quo revelabitur in nobis. Unde et
Paulus: Id, inquit, quod in pro $3e
momentaneum et leve tribulationis no-
strae. Si quidem quaeque et quantum-
cumque quis patiatur in saeculo isto pro
Christo, nullius quasi moeni est respectu
orum que pro nobis passus est Filius
Dei. Pro quo si quodie nullius morer-
mur, adhuc permodum esset, propter in-
comparabilem dignitatem ipsius, passio-
nisque ejus: quia ut Climacus loquitur,
alud est sanguis Dei, alud est sanguis
servorum. Permodum quoque est, com-
paratione externa felicitatem: quia talis ac
tanta est, quod pro ea uno die obtinuenda,
nille amorum labores non essent condi-
gni. *Ipse perficiet in vobis quod ineptit,
confirmabit in via per gratiam, solidab-
itique in patria per gloriam. Vel: *Ipse
perficiet intellectum vestrum rationibus
credendorum, et purificatae mentis intel-
ligentia; confirmabit voluntatem per ca-
ritatis fervorem, ut neque mors, neque
vita poterit vos separare a Deo; solidabit-
que memoriam, ut fixa et stabilis sit in
Deo, nec undeque evagetur. *Ipsi gloria et
imperium in saecula saeculorum, Amen,
sicut in praecedenti capitulo est expo-
situm.

Deinde Archiapostolus certificat eos qui-
bus scripsit, hane epistolam vere ab ipso
editali ac transmissam. In primitiva nam-
B que Ecclesia pseudoapostoli interim sub
persona et nomine verorum Apostolorum
alia qua conscipserunt et direxerunt. Pro-
pter quod ad Thessaloniciensce loquitur
Paulus: Nemo vos seducat, neque per epi-
stolam, tanquam per nos missam. In fine
quoque ad Thessaloniciensce epistolce di-
citur: Salutatio mea manu Pauli: quod
Ibid. m, 17, signum in omni epistola ita scribatur. Sub-
ditur ergo: *Per Silvanum fidelem fra-
trem vos, ut arbitror, id est, quem pro
vestra salute sollicitum judico seu confi-
C do, breviter scripsi vobis, id est, compen-
diosam istam vobis direxi epistolam: que
brevis est verbis, sententius vero diffusa,
mirabiliterque praeclara.

Quis fuerit iste Silvanus, nec Beda, nec
Albertus, nec alius quispiam expositorum
chos legi, expressit in hor loco. Porro
Paulus apostolus in ambabus ad Thessa-
lonicienses epistolis expressit et ammnerat
sibi in saulatione Silvanum. Et ibi dicit
expositores, quod ille Silvanus fuerit Si-
las, de cujus excellentia atque virtutibus
multa in Actibus Apostolorum leguntur:
quia inter cetera dicitur, quod ipse et Ju-
das, qui cum Paulo et Barnaba ab Apo-
storibus a Jerusalem Antiocchiam missi sunt,
uerunt viri primi in fratribus, et prophete-
cae; deinde, quo Paulo secum assumpit
Silam, qui cum Paulo varias persecutiones
perpressos est, et fortiter prasidivavit: pro-
piter quod meruit apostolus appellari. In-
que, an iste Silvanus fuerit idem ille Sil-
vanus, certum non habeo, praesentia quia
(ut asserit Beda, et paulo post Tanugtur)
ista epistola scripta et missa est tempore C Claudii imperatoris: quod tempore Silam Romae fuisse non constat. Imo tunc putius videtur fuisse cum Paulo, nisi dicatur ad tempus Romanum profectus. Certum est tamen, hunc Silvanum sanctum virum fuisse.

Itaque, per hunc scripsit, obsercans, id est, ad observanda quae scripsit, per sacra vos rogans magis quam jubens. Unde superius: Ossebro, inquit, vos tanquam perigrinos et adivens. Et contestans hanc esse veram gratiam Dei, in quo statis, id est, mente ad Deum erectis estis, ita quod estis vere in caritate et gratia gratum facientia, atque in fide catholica. Quod Deo revelante, principe Apostolorum cognovit certitudinaliter, aut alimnde per evidentiam sua scivit hoc multum probabiliter, vel cognovit illud de ets in generali, quamvis non ets in particulari. Hinc et Paulus eos quibus scriptis, sepe appellavit sanctos.


**Salutate invicem in osculo sancto.** Hoc in suis epistolis sepe scriptis et Paulus. Fuit siquidem in primitiva Ecclesia, caritate adhuc abundante ac superflue, consuetudo, quod fideles se invicem cum osculo receperunt in salutaverunt, quia et Christus suos discipulos ets osulares solutus fuit. Unde et proditor: Quienemque, inquit, osculatus fueru, ipse est. Itaque, Salutate in osculo sancto, spirituali, caritativo, pacifico; non carnali, blando, fallaci, iniquo, quemadmodum Ioab osculatus est Amasam, proditor Salvatorem, Salomon alienigenas mulieres. Quidam vero sub specie osuli spiritualis, suam palliant carnalitatem, et osculo utuntur carnali: quod prorsus cavendum est.

ENARRATIO
IN EPISTOLAM SECUNDAM
BEATI PETRI

ARTICULUS PRIMUS

ENARRATIO CAPITULI PRIMI : SIMON PETRUS, SERVUS ET APOSTOLUS IESU CHRISTI.

PRIMITIVAM Ecclesiam impugnabant tyranni gladio materiali persecutionibusque diversis, haeretici autem doctrinis pestiferis. Quemadmodum ergo in prima epistola excellentissimus apostolici chori vertex, hortatus est fideles ad patientiam in adversis, ne persecutionibus cederent; ita in hac eos hortatur epistola, ne haereticorum decipiantur figmentis. Scripsit autem beatissimus Petrus istam epistolam eis quibus et praecedentem. Nam infra ait: Hanc volui, carissimi, secundum scribo epistolam.


Hic qui coaequalem nobiscum sortit, sunt fidem, id est, eodem a Deo per infusionem accepserunt fidem, quam et nos a Deo susceperimus: quia, ut dicitur ad Ephesios, Unus Dominus, una fides, unum Baptisma. Dicitur autem fides una, unitate specifica, a suo objecto; sed ex parte subjectorum numeratim multiplicatur. Denique princeps Apostolorum de se, et aliis ad fidem conversis, in generali jam loquitur. Nam ipsi gloriari Apostoli habuerunt fidem perfectiorem, seu magis illuminatam, et ferventiores dilectionis formatam ac firmiorem, quam eater Christiani: quia primitias Spiritus acceperunt, atque in omnibus virtute mirabiliter praefulgebant. Nihil minus multo eorum quibus hae scripsit, habuerunt fidem valde illuminatam, et equalia in perfectione fidei plurimorum qui eum beatissimo erant Petro. In justitia Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, id est eum justitiam nobis per creationem a Deo salvatore infusa: quia non fidem dumtaxat, sed et alia quaeque virtutum Deus infudit fidelibus. Et possunt esse virtutes illas infusa, sub justitiae appellatione intelligi, prout justitia est virtus.
communis: et omnis virtus, quaedam justitia est, quia per eam habet se homo recte atque ut debet. Porro quod ait, Dei et Salvatoris nostri, quomodo referri possit ad eandem increatam Personam, et quomodo ad distinctas Personas, dictum est in expositione praecedentis epistolae.

Vel quod ait, In justitia Dei, exponendum est de incerta justitia Dei, ut sit sensus: His qui coæqualem nobiscum sortiti sunt fidem in justitia Dei, ita quod justo Dei judicio fides illorum reputata est equalis fidei nostrae. Seques quod ait, in justitia, determinat quod dixerat, Coæqualem. Potest etiam determinare participium istud. Sortiti sunt: ita quod sit sensus, quod justo Dei judicio data est eis fides talis ac tanta. Quamvis enim ex misericordia Dei principaliter data sit eis fides tanta, tamen in quantum se praeparatur ad eam, faciendo quod in ipsis fuit, justum quodammodo fuit, seu decens et congruus, ut Deus, qui dat unicumque secundum proprium virtutem, dispositionem seu capacitatem, insigníer eis fidem tam magnum.

2 Gratia vobis et pax adimpleatur, id est, perfectam gratiam plenamque pacem Deus vobis largiri digneatur, ut quantum possibile est, habebatis in vita ista pacem perfectam, loquendo de pace mentis. Sic etiam quis dicitur in vita hac esse aliquo modo perfectus in contemplatione, sapientia, caritate, ut et in pace interna. Non tamen potest pac vitae praebere esse inde sine retiner actualiterque continua. Ideo optat sanctissimus Petrus ut gratia et pac nobis adimpleatur, quatenus per gratiam et pacem vie, ad gloriam patriae, quae est gratia consummata, atque ad pacem Christi, quae exsuperat omnem sensum, quae est pac continua nonquam finita, post vitam hanc perducamur. Adimpleatur, inquam, in cognitione Domini nostri Jesu Christi, id est in contemplatione ipsius. Pax enim, quae est gaudium imperturbatum, in contemplatione fundatur, et ex ea causatur, sicut et gaudium, mediante ta-
sicque ex vera notitia ad actus virtuosos A naturae, id est, per hae supernaturalia gratiae dona Deo supernaturaliter conformati, et tandem ad plenum cum Deo assimilationem pertingatis in patria. Quam enim sit homo ad summa Trinitatis imaginem similitudinemque productus, et per consequens, per dona naturae aliquiditer consors divinae naturae, seu particeps perfectionis ac bonitatis proprii Creatoris: certum est quod per dona gratiae altiori perfectioniique modo Deo assimiletur, quia dona naturae perfecciontur a donis gratiae.

B Et quo dona gratiae fuerint eminenter, eo sublimius dicuntur hominem Deo conformare, eumque deificare, seu divinum ac deiformem efficiere: non quod esse creatum amittat, et induat esse increatum; sed quia per dona, virtutes ac habitus supernaturales, eminentes, perfectos, eorumque actus assiduos et praeterhabiles, valde supernaturaliter, mirabiliter ac gratiosissime Creatori redlatur conformis. Et istud fit maxime per caritatem ardentem et sapientiam donum, et actus ex eis procedentes; deinde per alia dona ac virtutes, eorumque actus, secundum quod insunt viris heroici et perfecti, ulla quidque siquidem dicitur et potissimum conformari, atque eum illa quasi societatem et communionem habere, cujus opera magis sequitur, et cui in actibus suis amplius assimilatur. Propter quod homines carnales dicuntur brutales, et luxuriosi dicuntur porciini.

Merito igitur qui actibus virtus in Cistent, qui actionibus intellectualem virium (in quibus summae Trinitatis imago respondet) intenti sunt, qui contemplan- do, ferventer amando, pictatem et justitiam exercendo, se Deo conformant, et spiritualiter, internam ecelesthemque vitam ducent in terra, dicuntur divinae naturae consortes sive participes efficax, deo quo- que amici ac filii fieri. Filiorum man- quae est, suo patri assimilari; et amicitia in qualim communionem fundatur. Et isti communiuncem, consortium, seu societa- tem quandam habent cum Domino, cui
familiares effecti sunt. Habent, inquam, societatem eum Deo, quia hoc agent quod ipse, veritatem amando ac contemplando, aliosque actus divinos ac Deo placitos excercendo, et ei intenti sunt, ejusque perfectionem et beatitudinem aliquo modo participare; per quae omnia Deo assimillatur. Hae vero communio, assimilatio atque conjunctio, consortium seu societatem efficiunt. Propter quod in Ecclesiastico dicitur: Omnis homo simili sibi associatur; et in prima Joannis Canonica habetur, Societas vestrarum cum Patre et Filio ejus Jesu Christo. Et quia communio, assimilatio et unio jam præfata eum Deo, multo perfectius habentur in patria quam in via, ideiæque electi et Sancti, dicuntur Deo in ccelo perfecte assimilari et consociari. Propter quod in prima sua Canonica scribit Joannes: Similes ei erimus, quia videbimus eum sicuti est. Et alio loco Joann. 1, 3.

Ibidem Joannes asserit: Quotquot mundum, Auris in ei Concupiscentia Omnis est, destruit infectionem EPISTOLÆ.

Idem Joannes asserit: Vidit sapientiam; et Psalmlista, Concupiscence in electis, et quæ ejus beatitatis eum Deo, ejus beatitudinem usque ad sactatem participantes, et Ipsomet Deo beatifice perfruentes, quo et nunc per dona gratiae aliqualiter fruimus, eipropter se inhaerendo, atque ad eum alia cuncta finaliter referendo.

Denique praemittam hane beatissimi Petri sententiæ de maximo et pretiosissimo donis desuper nobis collatis, et cognitio, poniunt Paulus ad Ephesos, dicens: Pater gloriae det vos librum spiritum sapientia; ut scatis quæ sit spes vocationis eis, et quæ divitiae gloriam hereditatis eis in Sanctis, et quæ sit superioris magnitudinis virtutis eis in nos qui eredimus.

Sic ergo, Efficiamini divinae consortes nature, fugientes eis quæ in mundo est concupiscenciam corruptionem, id est vigilantiam et infectionem mundane ac carnalis concupiscenciam, cupiditatis, libidinis, et omnis inordinate affectionis, quæ spiri-


Cest: Auris bona cum omni concupiscencia ECLI. XXXI. audiet sapientiam; et Psalmista, Concupiscencia in electis, pisset et defect anima mea in atria Domini. Unde Sapientia: Concupiscencia (iniquit) Sapientiae deducit ad regnum perpetuum. Hae concupiscencia pariter incorruptionem, de qua fertur ibidem: Incorruptio facit esse proximum Deo.

Ibidem 20.

Sed quia in vita præsenti oportet semper proficere, otiositatem vitare, tempus omne fructuose expendere, recte subjungitur: Vos autem curam omnem subinfectentes, id est, omnem spiritualis sollicitudinem seu diligentiam apponentes, atque intimos corde introducentes, ac assumentes ad virtuose vivendum. ministrate, id est, ministerialiter exercete. Deus enim est auctor principalis omnis operis boni; homo autem tamquam Dei minister et instrumentum, agit sive exsequitur id ad quod a Deo movetur. Propter quod loquitur Paulus: Deus operatur in vobis velle Philipp. 2, 13. et perficere; itemque, Dei cooperatores sunt. Quia tamen libere facimus studium.

6 In scientia autem habete, ministrate, sen exercete, abstinentiam, a carnalibus voluptatibus vos reprehendo, prasertim a defecatabilibus gestus et tactuals, et vitia gulae atque luxuriae fugiatis, juxta illud ad Thessalonicenses: Hec est voluntas Dei, sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unusquisque vestrum suum vos (id est proprium corpus) possideare in sanctificatione et honore, non in passione desiderii, sicut et gentes quae ignorant Deum. In abstinentia autem patientia: quae castis et sobriis, surnaque corpus castigantibus, valde est necessaria, ne ex corporali afflictiode ad impatientiam sive tristitiam moveantur. Propter quod ait Salvator: Quum jejunatis, male fieri, sicut hypocrissae, tristes: tu autem quum jejunas, unges caput tuum, et faciem tuam lavas. Hinc ad Hebræos fertur: Patientia vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes, reportetis promissionem. In patientia autem pietatem, ne sitis circa alios niumum rigidis, sed condescendentes. Solent enim nonnulli, qui sibi ipsis rigorosus sunt, etiam alius duri esse, nem satis compassivi et succurrentes. Rursus, non sufficit adversa illata ab alius, patienter sufferre, nisi et illis caritatis accipiam impendamus affectum, et oremus pro ipsis, quum dicat Salvator: bene facite; nisi qui omerunt vos, et orate pro perseverantibus et calamianantibus vos.

In pietate autem amore fraternitatis, id est, fraternalis dilectionem habete, quatenus opera pietatis ex vera et fraternali exihibatis dilectione. In amore autem fraternitatis caritate, id est, Dei dilectionem habeatis sinceram: quoniam caritas Dei, ceterarum virtutum vita et forma, vertex B et finis, regina et motrix est. Et amor fraternalis, Dei amore est condivido, formandum ac perficiendum, atque ad Dei actualum dilectionem finaliter referendum. Propter quod ad Colossenses dicitur: Super omninam caritate habeat, quod sit vinculum perfectionis.

Hic octo virtutibus, tanquam per octo gradus, ad felicitatem et cæsternum Jerusalem ascendit et pervenitur. Ad quod praesignandum, in visione Ezechielis de templo ascenderit, quod per octo gradus ascendit, cencitadatur ad ipsum. Et Psalmita loquitur Deo de homine virtuoso: Beatus vir cujus est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposit. Et subditar ibi: Hunc de virtute in virtutem, videbitur Deus deorum in Sion.

Hec enim, id est ha præfatae octo virtutes, si voluntatem velunt, id est, cordibus vestris semper inhaerent, et superent; id est, vita sibi opposita vinceat; vel, Superent, id est, invalescet atque abundet; non vacaver, nec sine fructu vos constituit in Domini nostri Jesu Christi cognitione. Minus dicit, et magis significat, ut sit sensus: Praedictae virtutes plenius meritoriis actibus vos efficient, et in regno celestium vos exaltabunt in aperta ac beatifica divinitatis Christi visione. De qua idem ait: Hec est vita aeterna, ut cognoescent te in Domino nostris Jesu Christi studium, et quem misistin Jesum Christum; et alibi, Manifestate ci me ipsum. Hic enim non præsto sunt hæc, id est, eui præfatae virtutes praesentes non sunt, cæcus est, id est, mente obtenebratus, utpate.
infidelis et indiscretus, et manu tentans, id est, quo eis ignorans, nec qualiter ad beatitudinem progressi debeat sciens. Ideo similis est caecum qui manum extensa tentat et scire conatur quo tendere debeat. Idcirco max codit in praecum, et peccat, ac perit. Propterea, teste Ambrosio, ignorantia est maximum vitiorum, non utique magnitude enormitatis, sed periculositatis, quam in primis scire oporeat qualiter sit vivendum. Propter quod ait et Paulus: Qui ignorat, ignorabitur. Et apud Baruch scriptum est: Dixcit ubi sit sapientia, ubi sit virtus, ubi sit intellectus, ut seias ubi sit longitudinitas vitae, ubi sit humen oenorum et pax. Obligationem accipiens purgationis veteranum suorum delicia- rum, id est, peccata sua pristina et antiqua purgare et emendare obdividuam, negligit, sequentiis: et si baptizatus est, per negligentiam suam ostendit se esse oblitum purgationis quam in Baptismo acceperit, quoniam tantum Dei beneficium non attendit, nec gratias agit Deo.

Quaepropter, o fratres, magis satagite, id est, diligenter insistite et studite, ut per bona opera certam vestram vocatio- nem etlectionem faciatis, id est, vos ipsos in primis, et quodammodo alias certificatias, vos esse a Deo ad statum gratiae ac salutis vocatos, deductos, atque ab ipso elec- tulos, seu aternaliter praestatitulos. Hoc enim suo modo agnosciatur, si quis Creatori serviat diligenter, peccata abhorret, Deo semper placere intendant, desideret et conetur, ac perseveret in bonis.


Unde quod princeps Apostolorum hic ait, et per bona opera certam facialis vocatio- nem vestram etlectionem, valide pen- sandum est: quia videtur innue, quod C per bona opera posset quis certificare se quod sit electus. Quocirca secundum, quod eo modo quo per quotidianam opera bona certi efficiemur quod sumus de facto vel in praesentiam in gratia, ita perseveran- do in ipsis, certificamur de nostra electione, Sed utraque certificatio intelligendae est, non de certitudine absoluta, qualis habetur in mathematicis, sed de certitudi- ne verisimili, conjecturali, probable, quae habetur in moralibus. Unde Aristoteles Boetiusque affirmant, quod sensuti ac di- D sciplinati viri est, in omni materia certi- tudinem quereere, prout materia sustinet, et natura rei admissit. Idcirco et sapientis- simus Archiapostolus loquitur modo de certitudine hujusmodi, quae in genere seu proposito ister atque materia haec potest haberi.

Hoc enim facientes, id est, per opera virtuosa certam vestram vocacionem elec- tionemque facientes, non pecucitis ali- quando. Hoc tripliciter potest intelligi: Primo, quia sive conversando, ad aternam
1 Corom. 6, 11

beatitudinem pertingetis, in qua munquam peccebatis. Secundo, quia manendo in gratia, non peccebatis, quum peccatum continuum gratiam ammendato, vel ab ejus perfectione deficiendo. Sequi in prima Joannis Canonica furtur: Quia manet in eo, non peceat. Tertio, quia hae faciendo, homo meditatur novissima sua, quorum meditatio frequens expellit peccata, secundum illud Ecclesiastici: In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum non pecceabis. Itaque, Non peccebatis, loquendo de peccatis mortalibus. Nam venialia prorsus vitare non potest homo in hae vita fragili: quorum eti singula, non tamen omnia queunt vitari, eo quod quum homo intentus est vitare unum, subito ex fragilitate et instabilitate propria mentis, incedat in alium. Proprius quod tertiio Regum dominorum habetur. Nondum est homo super terram, qui faciat bonum, et non peecet: quoniam ipsis bonis operibus venialia se commiscet.


Justum autem arbitrum, quondam sum in hac tabernaculo, id est, in mortali hoc corpore degeo, suscitate vos in communi tione, id est per exhortationem vos pro vocare ad opera virtuosa. Ad hoc quique beatissimus Petrus ratione pastoralis trenebatur officii: et quia Christus praece-

et abundatissima gratia: A Omnis qui est ex veritate, audit (vocem) Jn. v. 37.

eminenteria miracula ostenderit. se esse \( \Lambda \) prophetia Scripturae, id est omnis prophetia in sacra Scriptura contenta; \( \textit{propr} \) \( \textit{ia} \) interpretatione non fit, id est, humana adinvintione non patuit, nec sensu proprio Prophetarum inventa est. Non enim voluntate humana allata est atiquoque prophetia, id est, Prophetae ex propria sua libertate et potestate non habuerunt notitiam ac gratiam prophetalem, vel quod Spiritus Sanctus eorum tangeret corda: quia futurorum pure contingentium certa precisiniuo, eorum quoque quae soli Deo patescunt, et ex ejus libertate dependent, notitia, ipsi omnipotenti supersapientissimo Creatori est propria, nec alii nisi eo revelante, patescit. Propter quod per Isaiam scriptum est: \( \text{\'\textit{Quae ventura sunt annuntiate nobis, et sciemus quia diis vos. Sed Spiritus Sancto inspirati, id est\ldots}} \) (Is. xxi, 21)

**Articulus II**

**Explanatio Capituli Secundi : Fuerunt Vero et Pseudoprophetae, etc.**

**Postquam** praecedenti capitulo gloriosus apostolici ordinis vertex moralia documenta induxit, et Dei beneficia comminoravit, nunc contra haereticorum errores pestiferos armat et prenunit fideles. Nam ait: \( \text{\'\textit{Fuerunt vero et pseudoprophetae in populo veteris Testamenti. De quibus in Jeremia, Ezechiele, Michaee, alisque locis Scripturarum veteris Testamenti, frequentem fit mentio. Et parum ante Christi pradicationem fuerunt Theodas et Judas Galilaeus, de quibus in Actibus scribitur. Sicut et in vobis erant magistri mendaces, puta haeresiarchae, qui introducunt sectas perditionis, id est specialis et falsas doctrinas, haereticas pravitates, erroneas.} \)
collectiones ad aternam damnationem ten-
dentes; et eum qui evit eos, Dominium,
id est Christum (qui non corruptibilibus
aurum vel argentum, sed proprio sanguine
eos redemit: de quo ait Vas electionis,
Empti estis pretio magni), negabant, id
est, prave de ipso sentient, et non cre-
dent, nec praelicabunt eum sicut in ve-
ritate consistit, sed talem qualam eum
esse contingent; superducentes sibi cele-
rem perditionem, id est, festinatam dan-
nationem, non damnationis causam, sibi
ipsis accumulantes. De talibus ait Chris-
tus: Attendite a falsis prophetis, qui
veniunt ad vos in vestimentiis ovium,
trinsecus autem sunt lupi rapaces. Et Pau-
lus in Actibus: Scio, inquit, quia post
discussionem mean intrabunt in vos lupi
graves, non parentes gregi: et ex vobis
ipsis surgent viri loquentes perversa, ut
aducant discipulos post se.

Et multis sequentur corum luxurias, id
est tam corporales quam spiritualis
corum fornicationes. Nam multi illorum ha-
resiareehern quatenus plures sibi allice-
rent, concupiscientis frene laxabant: qui
etiam spiritualiter fornicando, cor suum
avertent a Deo, et animas suas demo-
num fecerunt adulteras, verbumque Dei
adulteraverunt, false exponendo Scriptu-
ras: in quibus omnibus immemorabilis
sibi attraxerunt perditionem discipulos. Per
quos via veritatis, id est Christus, qui
ait: Ego sum via, veritas et vita. Vel, via
veritatis est fides catholica, sana doctri-
na, conversatio veraciter christiana. De
qua loquitur Dominus: Areta est via qua
ducit ad vitam. Unde et Isaias ait: Hic
dia, ambulate in ea: et non declinet ne-
que ad dexteram, neque ad sinistram. Blas-
phemavit: quia et ipsi eam blasphema-
rununt, haereses et schismata inducendo
et suos infelixes discipulos ad idem al-
lliciendo, infidelibus quoque dando occa-
sionem blasphemandii Christum, eun
dem legem ac fidem. Videntes namque infa-
deles turpem vitam et varias abhorres
hareticorum, putaverunt Christianam taha
docuisse, et omnes Christianos hujusmo-
di esse. Ideo Christum et ejus cultores,
fidem catholicam, legemque evangelicam
blasphemaverunt. Et in avaritia fictis verb-
dis de vobis negatibatur, id est, ex cu-
piditate per callida et adulatoria verba
vos fallent, et quasi contractum quendam
de vobis efficient, temporalia bona vestra
a vobis fallaciter auferendo, non violen-
ter, sed fraudulenter: quia ut asserit Pau-
lus. Per benedictiones et dulces sermones
decipiunt innocentium corda; et Christus,
Rom. xvi. 3.

B Hi sunt qui devorant domos viduarum. Luc. xxvii.

Itemque, hujusmodi operarum subdoli non
serviunt Christo, sed suorum ventri.

Quibus judicium iaceat olim non cessat,
id est, reprobationis judicium dudum de
eis praemuniatum in sanctis Scripturis,
non est revocatum, neque finitum, quo-
niam pena eis instans ac debita, est ater-
na, et in perpetuum reprobati manebunt;
et perditio eorum non dormitat, quia eor-
rum damnatio non quiescit, et nunc in
vita hae perditi sunt per dererita propria.

C De his perversione hæreticisque magistris
multa in B. Pauli leguntur epistolis: ut
quum ait ad Galatas. Quicumque volunt
placeare in carne, bi cogunt vos circum-
cidii. De quibus et ad Timothem multa
effatur. Denique tempore Apostolorum cu-
perunt exsurgere, ut Paulus testatur. In-
ter quos fuerunt Ebion et Cerinthus, qui
Christi detetam negabant. Et Marcion, qui
eum phantasticum corpus asserunt assum-
pisse: ejus perfidiam postmodum au-
xit sacrilegius Manicheus. Arius quoque et
Photinus atque Nestorius, negabant Chris-
tum esse verum Deum. Sabellius vero
mentitus est eodem personam esse Pa-
trim et Filium et Spiritum Sanctum. Apol-
linaris radiissimus, negabat Christum ani-
nam habuisse rationalem. Itaque isti et
eis consimiles, Christum et ejus fidem
atque doctrinam blasphemaverunt.

Insuper, per exempla ostendit hos esse
acriter punendos. Si, pro Quia, Deus an-
gelis prevenerit non perpehit: de quibus
in libro Job habetur, in angelis suis re-
Job. iv. 18.
perit pravitate; sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit in judicium cruciandos reservari. Littera hac inrictata, sic ordinanda est et exponenda: sed ipsos angelos qui peceaverunt, detractos rudentibus inferni, id est infernalibus funibus seu vinculis, quae sunt corum peccata, juxta quod in Proverbis asseritur, Iniquitates suas capient impium, et funibus peceatorum suorum constringetur. Ilis, inquam, funibus angelos detractos, id est deorsum projectos, et tractos a rigore divinae justitiae in tartarum, utpote in aerem caliginosum, qui quibusdam illores pro carceri infernali est deputatus ad exercitium hominem; vel, in tartarum, id est infernum inferiorum sub terra situm, in quem multi projecti sunt. Illuc ergo detractos tradidit, id est, praecepit sive disposit vel dedit, eos reservari cruciandos, quia ignem sumum secum ferunt ubique, in judicium, id est usque in diem judicii: quia tamdum reservatitur hinc inde in aere sive infernus, et in die judicii gravior affligentur, ad Judicis deduxi presentiam, qui tune eos inferno inferiori sine fine adjicet. Tuneque angeditur poena eorum accidentalis ex infelicium societate et condemnatione quos deceperunt, quemadmodum accidentale praeimum angelorum sanctorum tune crescit ex eorum consortio quos custodierunt. Quemadmodum ergo angelis peccantibus Dominus non pepercit, ita nec haereticii parcer, quamvis omnes eis extra condignum tormentum. Tamen enim angelii boni et mali sint in termino, nec mercantur quantum ad essentiam felicitatem sive calamitatem, tamen quantum ad accidentale praeimum seu tormentum, possunt interim mereri aut demereri.

Deinde inducit sequendum exemplum, in quo evidentius terribiliterque apparuit rigor divinae justitiae. Et originali mundo, id est generi humano quod fuit in prima mundi ætate, puta hominibus qui ante diluvian extiterunt, non pepercit; sed octavum Noe justitiae praecum custodi-
in quo nihil vivere potest. Suntque iber A simi quoque Joannis Baptisae parentibus arborum poma apparatu pulcherrima de- vorandum ae sanctis scriptum est : In- ferentes : que poma si manu tractentur, cedebant in omnibus justificationibus Do- in cinerem resolvuntur, et tumum minor sine quercet. Sic et sanctus Job de- mittant, quasi adhuc essent ardentia. Unde se ipse fatetur : Auris audien

Et justum Lot : cujus justitia imnuit

Hebr. xvn. 2.

Paulus ad Hebraeos : Hospitalitatem, in- quiens, molite oblivioci : per hanc eum

Gen. xvn. 3; xvn. 4.

placuerunt quidam (vide coet Abraham et Lot) angelis hospitio suscepits (ut patet in Genesi) : a nefandorum injustitia, id est

Brod. xvn. 15 et seq.

violaenta, et luxuriosa conversatione cri- puit, id est, a turpissimis Sodomitarum iniquitatem preservavit, atque per an- gelos ex Sodoma duxit. Et recte Sodomi- tae, qui vitiiis contra naturam sordeabant, vocantur nefandi, tantumque penitus destabiles et inhumanis. Qui verbis et factis injustiam intulerunt beato Lot, juxta illud


Adspecta caein et audita justes extat. 8.

Quod dupliciter potest intelligi : Primo, quod Lot tum custodite se habuit, quod nec ex visis, nec ex auditis Sodomitarum flagitiis a sua puritate et asquitan colla- pus est, quam tamen dicat Scriptura : \( \text{Cum perversa perverteris. Secundo, quod} \)

Ps. xvn. 27. 

quam virtuose vixit, quod impius illi nihil iniquum viderint in eo, nec perceperunt de ipso, sicut de Judith vidua fuitur. \( \text{Me- } \)

Judith vii. 8. 

tuebat Dominum valde, nec erat qui lo- queturur de ea verbum malum. De beatis-
ciandi, sed quia tunc in corpore et anima damnabantur, qui interim in die particularis sui judicis condemnabant in anima. Gravissime vero punitur haeresarchae, sicut subjungitur. Majis autem eos reservat in judicio cruciandos, qui post carnem in concepiscencia immunditiae ambulant, id est, carnales et fedas concepiscencias assequuntur, dominationemque contemnut, id est, tam Christo omnium dominatori, quam ejus vicaris, sanetis Apostolis, imo et summo Antistiti renumunt obedire; audaces, id est temerarii ac presumpnosi, confingendo dogmata nova; sibi placentes, id est magni et sapientes in oculis suis. Quocontra ad Romanos dictur: Debenus nos firmiores, imbelle illicitas infirmorum sustineere, et non nobis placere; unusquisque proximo suo placeat in bonum, ad adfectionem: etenim Christus sibi non placuit. Et apud Isaiam ait Scriptura: Vae qui sapientes estis in oculis vestris, et coram violasmetipsis prulentes. Idcireo in Proverbis Salomon loquitur: Ne sis sapiens apud temetipsum, et ne inutilis prudentiae tue. Sicut non metuant introdure, id est haereticas pravitates et schismata invenire ac spargere: quia Scripturas secundum proprium ingenium presumunt exponere, et de sua subtilitate atque peritia stulte impiissimique confundunt, quom Scripturae elo spiritu similis judicium, ut intelligenda que et primum sunt revelata: blasphemantes (ut dictum est) Christum et ejus doctrinam.

ubi judicium, id est districtum bei judicium contra eos jam datum: quod quamvis sit in se ipso justum et sanctum, tamen patientibus durum est et exsecrandum videtur. Similiter supplicium eiis inflietum, exsecrabile eis est. Si ergo angelis tam potentibus ac potentioribus ipsis hominibus, tam intolerabili sunt inflicta tormenta, sequitur quod intolerabiliora erunt impis haereticisque hominibus, maxime haeresiarchis, de quibus ad litteram agitur. Itaque ex praelictis sequi apparat, quod major damnatio sit haeresiarcharum, quam corum qui perierunt diluvio et Sodomitarum, imo et daemonum, saltum quorundam. Nam et Christus in Evangelio protestatur, quod in die judicii remissius erit terra Sodomorum, quam civitatisque quae praedicationem ejus non receperunt, nec per ejus miracula sunt conversae. Per Ezechielium Dominus quoque testatur, quod Sodoma non peccavit dimidium peccatorum quae perpetuarunt Judaei. Daemones etiam non sunt omnes aequi iniqui, quorum de singulis ordinibus aliqui credantur ruisse. Et sicut homines electi ad singulos angelorum ordines assumuntur, et eis parificantur in gloria, sic probabiliter creditur quod diversi reproml secundum suorum diversitatem ac gradum demeritorum, singularum chororum daemonum coequabilitur in poenis. Praeterea, loquendo in genere, peccata spiritualia graviora sunt peccatis carnalibus, et peccata in Deum, peccatis in proximum. Peccata autem haeresiarcharum sunt inter spiritualia vitia et inter facinora in Deum gravissima, praeertim quia et tot homines involunt erroribus, quorum omnium peccata et tormenta redundant in haeresiarchas. Peccata autem Sodomitarum et diluvio eversorum fuerunt carnalia atque in proximum. Interim daemones una transgressione positi fuerunt in termino, nec interim demeruerunt: sicut nec angeli sancti post primam ad Deum conversionem (qua positi fuerunt in termino) promuerunt, loquendo de merito ae demerito quantum ad pra-
mum essentiale, seu calamitatem principalem. Haeresiarcae vero plurimum et quasi innumeris transgressionibus demunerunt, et ad sui cursus terminum pervenerunt.

12_Hi vero haeresiarcae qui secat introducent, velut irrationalabilia pecora naturaliter in capitum et in pericicen, id est, sicut brutal naturaliter omni ratione carentia faciliter seduneunt, ita quod cadunt in lacum quo capiuntur et occiduntur, sic et haeretici in his qua ignorant blasphemenantes, id est, in his quae fledi sunt, quae non intelligunt, committunt blasphemias, Christi divinитatem, seu alias fidei veritates negando, in corruptione sua perpetuam, id est, propter suas errores et excessus (per quos corum intellectus et voluntas spiritualiter corruptuntur, inficiuntur, necantur) condemnabantur, recuperantes mercedem injustitiae, id est debitum punitionem sua perversitas.

Voluptatem existimantes dier delicias coniunctos et maculae, id est, haeretici isti in tantum obtenebratur, quod delicias coniunctionis et maculae, id est, delictationes carnales, fodiens, venereas, praesertim ad tactum et gustum pertinentes, reputant esse voluptatem diei, id est tam licitas et honestas, quasi alia et melior voluptas haberi non possit in die. Sicque per voluptatem dier designatur voluptas licita et sincere. — Quemadmodum enim duplex est concupiscencia, utpole carnalis et inordinata, et spiritualis ac ordinata, ut dictum est, sic duplex est voluptas, vel delectatio sequens eam. Voluptas bona et licita, est delectatio actui virtuoso annexa. Qualibet etenim virtus propriae habilur delectationem operationem sua conjunctam, quemadmodum in Prophetiis scriptum est: Gaudium est justo facere justitiam. Et Aristotelis ait: Sinum virtutis est delectatio contingens in opere, De haec voluptate ait Propheta: Delectasti me, Domine, in factura tua; et.

13_Prov xxv. 15.

Ps cxv. 5.

Ps xxxv. 3.


Deliiciis carnaliibus et vitiosos affluentes. Tales namque non solum in venereis, sed in suis quoque perfidis documentis, adinventionibusque vanissimis delectantur, in contrivitis suis luxuriantibus voluptilibus, juxta vos corporaliiter commorando, aut prave agenti, aut vos ad eadem attraheando pro posses. Oculos habentes plenos adulteri et inexcussibilis delicti, id est signis et ineatingum adulterationis quia in oculis lascivia mentis praestimt apparatus, et per corporalem intuitum provocat liberum. Quae inexcussibilis dicitur, quia quo amplius per vagatur seu exercetur, eo plus inicitatur et infrinesis et vaga efficitur. Ilione impudicis oculi impudicis mentis est munus. Et in Ecclesiastico habetur: Virginem ne conspicias, ne scandalizieris in decore ejus; noli circumspiere in vicis civitatis: averte faciem tuam a muliere compare: propter speciem mulieris multi perierunt. Idecirco timoratus et sanctus Job dixit: Pe_pipi festus eum osculos meos, ne cogitarem quidem de virgine.

Pellicientes animas instabiles. Secundum Bedam, pellices dierunt meretricies, sumpto vocabulo a pollutione, vel a pellis sua formositate, qua incantos aliicium. Pellicent ergo animas instabiles, qui homines in fidei veritate et virtutum con-
stantia non bene fundatos pestifère in-

struunt. ac seducunt. Quocontra loquitur

Ephesvs, Paulus : Non circumferamur omni vento
doctrinaræ. Et in Ecclesiastico præcipitur:

14. 

Eccle. x, 12. Et in Eucharistia, quia sensus tui;
et in Proverbiis, Fili mi, si te

lactaverint peccatores, ne acquescas il-

lis. Corerictatum, id est habituatum, in

avaria habentes, quia assidue cogitant

qualiter temporalia sibi accumulent. Quo-

contra in Ecclesiastico tertio : Nihil ini-

quis quam amare pecuniam? et : Avaro

nihil est scelestitus; hic enim animam su-

am habet venalere. Maledictiones filii, id

est malædictione digni : quæmàdmodum

primo Regnum David ait ad Abner : Fili

mortis estis vos, qui non custoditis do-

minum vestrum regem, id est morte digni.

45

Derelinquentes rectam viam, id est divina

præceptor. Scripturnarum documenta,

fidem et legem Christi. exercitavit virtuosa,

per que omnïa itur ad Deum, et recto

tramite perpænitur ad salutem. erravercunt

per vitium abruptam, juxta illud Prover-

borum : Relinquunt iter rectum, et am-

bulant per vias tenebrasos. De quibus Vas

16. 

Timo. m. electionis fatetur : Ìmpii proficîent in pe-

jus, errantes et in errore mittentes. Se-

cuti viam, id est iniquitatem. Balaam ex

Bosor, id est ex urbe sic dicta venientem,

ut tangit Beda, qui mercedem iniquitatis

amavit, quoniam proper numera dedit

regis Balæe consilium decipiendo filios Is-

rael, juxta illud Numerorum : Pergens ac

populum meum, dabo consilium, quod po-

pulbus tuos faciat populo huic. Corruptio-

nen vero habuit sue reseratiae. id est, pro

suâ insipientissima impietate debite est

punitus. Fuit enim occisus a filiis Israel.

Corruptus quoque fuit ab angelo atque ab

asina, ut subditur. Subjugate omnium ani-

mal, scilicet asina cui insidebat, loquendi

facultatem ex natura suæ non habens, roce

hominis loquens, prohibuit prophetæ in-

sipientiam. Asina quippe virtute divina

insipientiam ipsius Balaam (qui fuit pro-

pheta, aliqua ex divina revelacione præmuni-

tiando) redarguit, et eum acepto ilinere,

A quantum in se crat, compsecuit, dicens :

Cur percéius me ecce iam tertio? Quæ

omnia in Numerorum libro plenus sunt

descripta. — Creditur autem quod ange-
lus Dei per os asinae verba illa formavit,

nee asina verba illa intellexit, quæ et

numerable opus sit rationis, et in verbis

illis numeratio fuit, quæ dixit. Tertio.

Unde, ut asserit Avicenna, gallina nu-

merum pullorum suorum non noxet, sed

multitudinem percepit. Dictur tamæ asi-

na reprehendi Balaam, quoniam verba

B reprehensoria protrulit.

17

III sunt fontes sine aqua, id est docto-

res ficti carentes vera doctrina : quia do-

tores esse præsumunt et jactant, quæm

deceptores existant, iacque assiinulant

fonti siecato; et nebulae turbinanties excri-

patae, id est similis nebulæ a ventis hinc

inde commotis : quoniam demonum sug-

gestionibus et vitiorum impulsibus cir-

cumferuntur : quibus caligo tenebrarum

resurratur : quia ut ait Salvator, procci-

uentur in tenebras externas, ut de tene-

bris vitiorum praecipitentur in tenebras

tormentorum. Et recte obscuretis infer-

nalis caligo tenebrarum, quasi caligo ca-

ligönum, appellatur. quam sit vehemen-

tissima, quemadmodum rosa flos florum

vocatur.

18

Superba enim vanitatis loquentes, id

est verba falsitatis pomposa; vel, ut aliæ

legunt. Superbia vanitatis, id est ex arro-

gantia propriae vanitatis, loquentes : pe-

licient in desideriis carnis lucubria, id est,

per concessionem et approbationem con-

cupiscentarum carnalium fallunt, eos qui

pautulum exiguunt, id est imperfectos,

qui aliquidem se ab erroribus ac peccatis

coperunt abstrahere ; qui decepores in

errore conversati, id est assuasionem, liber-

tatem illis promittant, id est, deceptis a

se affirmant quod liberæ sine peccato pos-
siat carnalia desideria adimplere. Per quod

illos ad talia proros, facilitor fallunt, quam

ipsi heretici et iniqui, servi sunt corruptionis,

id est falsitati ac improrieti subjecti. A quo

enim quis superatus est, hu-

Sed si ista ita se habent, videtur ignorantia hominem exsensare. Imo appareat quod quum homo sit fragilis, tuitus si sit non discere neque agnoscere viam justitiae, quam eam cognoscere, ne forte post ejus cognitionem contingat peccare, et graviorum reatum incurrere. Respondetur, quod ignorantia juris quod quis seire tenetur, non exusat a culpa, nee ignorantia cras sa, seu affectata; sed ignorantia facti, adhibita diligentia bona, ignorantia quoque invincibilis, prorsus exsensum. Et quamvis malum sit post veritatis notitiam cadere, ipsa tamen notitia in se bona est et optanda, et frequentar a variis malis praevertat, et confert ad hoc ut homo resurgat celerius. Porro, qui viam nesit justitiae, sine retinaculo errat, nec surgit.


jus et servus est. Ipsa autem a vitis et A diabolic, vieti sunt, idcirco vitiorum et daemonum servi censuntur. Proprie quod loquitur Paulus : Resipissant a laqueis diaboli, a quo captivi tenentur. Et apud Joannem asserit Christus : Omnis qui facit peccatum, servus est peccati.

20 Si enim refugientes coinquantiones mundi, id est, mundana et carnalia vita evitantes, in cognitione, id est per veram fidem et fidelem notitiam, Dominii nostri et Salvatoris Jesu Christi, his rursus implicati superantur, id est, recidivando pri- stinis vitis involvuntur : facta sunt eis posteriora deteriora prioribus, id est, pec. cata que recidivando et post recidivum commiserunt aut inciderunt, enormiora sunt peccatis ante recidivam commissis, aut per omissionem contractis.Nam vulnera repetita sunt magis periculous. Et recidivatio ista, propter ingratiudinem si- bi annexam, qua quis de priore remissione, illuminatione et gratia Deo ingratus est, et propter praehabitam veritas notitiam, valde anget et gravat peccavit sequen- tia. Propterea substitur :

Melius enim, id est minus malum sive culpabile, erat illis non cognosce viam justitiae, id est divina praecepta et caeque necessaria sunt salutis, quom post agititionem retrosum converti ab eo, quod illis traditione est, sancto mandato, id est ab observantia legis ac fidei christianae diertere. Nempe quo quis plura a Deo beneficiad est sortitus, eo plus obligatus est Deo gratias esse ae deservire. Hicquidem doctus gratius peccat quam inodotus, ceteris pa- ribus, pravertim quia qui viam agnoscat justitiae, nec tamen observat, plus videtur Deum contemnere, quam justitiae viam ignorans. Proprie quod Christus dixisset:

Luc. xiii. 47. Servus qui cognovit voluntatem domini cui, et non fecit, plagis vpolupabit multiis ; qui autem non cognovit, et fecit digna plagis, vpolupabit panes. Hinc dictum est per Jacobum : Scienti hommum facere, et non facienti, peccatum est illi. Imo quam enorme sit istud, constat ex quo quod ad
tali lotione efficitur porca sordidior quam quam
fuerat ante, ita ex recidivo gravis homo
coquinatur. Itaque sicut womens super-
fluam ejicit materiam qua premebatis:
sie peccator confilendo effundit mentis
venenum quod animam pressit; dum ve-
ro post penitentiam recidivat, instar canis
A reedit ad vomitum, id est, quod salubri-
ter eum mittit, damnabiliter repetit. Postre-
mo, in Scripturis per stultum designatur
quicunque in mortali est vitio, et per
stultitiam omnis mortalis intelligitur cul-
pa. Sic in Ecclesiaste asseritur: Stultorum
informer est numeros.

ARTICULUS III

EXPOSITIO CAPITULI TERTII: HANC ECCE YOBIS, CARISSIMI, SECUNDAM SCRIBO EPISTOLAM.

HOC ultimo capitulo gloriosissimis apol-
stoicis chori hierarcha plenus de-
struit haereticas pravitates, et fideis in
fide confortat. Hanc ecce vobis, carissimi,
secundam scribo epistolam, in quibus pri-
ma et secunda epistolis, vestram exicit in
communione, id est per hanc caritativam
exhortationem, sinceram mentem a vititis
expurgatam, ut memores sitis memoria
virtuosis actionibus juncta, coram quae
praekey, verborum Prophecatrum et Apo-
stolorum sanctorum, id est verborum a
sanctis Prophetis Apostolique prolatorum,
videlicet documentorum ac mandatorum
quae tradiderunt. Aliquii textus habent,
Verorum a Prophetis, et reedit in idem:
nam sensus est, Verorum dictorum a Pro-
phetis. Memores quoque estote praecepto-
rum Domini et Salvadoris nostri, id est
praeceptorum quae Christus Dominus et
Salvator in Evangelio dedit, qui decem
praeceptis aliqua addidit. Hac memoria ad
executionem operis est ordinanda, juxta
illud in Psalm.180: Memores sunt mandato-
rum ipsius ad faciendum ea.

1 Hoc primum sciente, inter ea qua
jam sciendo commemoro, quod veniet
in novissimis diesbus, praesertin circa An-
tichristi adventum, in deceptionem, id est
ad introducendum deceptionem, illusores
Scripturarum ac fidei Christianæ atque
fidelium, juxta proprias concupiscientius

B ambulantibus. Id est vitiose carnaliterque
viventes: et dicentes: Ubi est promissio
aut adventus eius? Id est, ubi manent,
aut quando apperent et implebuntur,
quæ Jesus Nazarenus promit suis culto-
ribus? Et quando ad judicium veniet ipse,
prout prædictit? Tamquam dicent: Omnia
vana sunt et conficta, nec erit judicium,
nec resurrection mortuorum. Ex quo eum
patres nostri dierientur, omnia sic per-
severant ab initio creaturar: id est, ab ex-
ordio seculi et generationis humanae, et a

C temporibus antiquissimis, in quibus obie-
quent progenitores nostri præmivit, mundus
juxta solitum cursum naturæ processit,
duravit, nec notabiliter est mutatus: er-
go nec in futuro mutabitur, nec genera-
tionem cessabit successio. Quemadmodum
ergo Paulus secunda ad Thessalonicenses
reclaruit eos qui tunc secuti ad ventum
Christi de proximo imminere asse-
rerunt, Non terramini, inquiens, quasi
1 Thess. u, 2 instet dies Domini: sic princeps Apostolo-
num nunc eos condemnabit qui de nimia

C dilatione secundi adventus Domini causa-
bantur. Praeindetis demum sanctissimi
Petri verbis consonant, quæ ad Timothe-
um scripta sunt, ubi Vas electionis fate-
tur: in novissimis diesbus instabunt tem-
pora periculosa, et erunt homines amantem
se ipsos, etc.

Consequenter probat summus Apostolus
falsum esse quod illi dicerent, omnia a principio creaturae sic perseverare. Latet enim cos hoc volentes. id est, qui illud dicturi sunt, necintum. quod celi erant prirus, et terra de aqua et per aequam consistens Dei verbo: per quae ille tunc mundus inundatus periiit. Oportet advertere, quod beatlissimus Petrus non loquitur hic de superioribus celiis, supra sphaeram actionis et passionis subsistentibus, qui ex sua natura sunt incorruptibles quantum ad subum esse substantiale, sed loquitur de celiis aeris, id est partibus aeris superiori et inferiori. Unde per Jeremiam Dominus

Jer. vn. 7. 8. 11. 17. 20. 21. 24.

loquitur: Milvus in ccelo cognovit tempus


Est igitur sensus: Celii erant prirus, id est, ab exordio ante diluvium fuerunt celi aerii, quantum ad suum substantiam, ut parte inferior pars aeris, et pars ejus superior quae est supra cacuminion montium: quam superiorum aeris partem aqua diluvii partium occupavit, quoniam quindeo cebitatis altior futur altissimis montibus terrae, ut scribitur in Genesis. Et terra etiam prirus, scilicet ante diluvium, fuit de aqua, id est, per separationem aquarum a superficie terrae apparuit terra, juxta illud

Bod. 29. 30.

Genesis: Congregatur aquae in locum unum, et appareat arida, et factum est ita. Et hoc cadem terra est per aquam consistens Dei verbo, id est, ex omnipotentis Dei decreto sive praecipio terra sub-


Celi autem qui nunc sunt, id est praetacti celi aerii, et terra que nunc est, id est, jam in rerum natura subsistunt, coddem verbo repositi sunt, id est, ex divino praeeptio ad convenientem naturalenque

formam et statum quos nunc habent, redacti sunt, per hoc quod aquae diluvii ces saverunt, et terra et ignis ad pristinum statum ac modum, quantum ad multa, tunc redierunt, qui reserat in diem judicii et perditionis iniquorum hominum. id est, igne conflagrationis sunt exuendi atque purgandi in die judicii, qui est diem perditionis seu condemnationis hominum iniquorum. De quo die scriptum est: in Joh. xxx. 20, 21. diem perditionis servatur malus, et ad diem furoris duretur; et de fururo Omni-
A dus, et quando promissa praemia sint San
tis reddenda. Idecirca subjugitur: *Non
tardat Dominus promissum*, id est, pro-
missa sua implere non differt ultra tem-
pus praefatum ac debitum. Sic et in Ha-
baecum habetur: *Apparebit Dominus in
Habac.u.3.*

finem, et non mentietur; si moram fe-
cerit, exspecta eum, quia veniens veniet,
et non tardabit. *Sed patienter agit*, id est,
longanimiter præstolatur, et differt judi-
cium, *propter vos*, id est propter melius
vestrum, *nolens aliquem perire*, sed omnes
*Ad penitentiam reverti*. Sic et Christus
testatur: *Non est voluntas ante Patrem
*Matt.*
ut percat unus ex his pusillis. Et ad Ti-
motheum asseritur: *Deus omnes homines
*Tim. u.4.*
vult salvos fieri, et ad agnationem veri-
tatis venire. In Ezechiele quoque habe-
tur: *Nunquid voluntatis mea est mors
impii, dicit Dominus, et non ut converta-
tur a viis suis, et vivat?*

*Sed quemodo possunt hæc stare, quum
per Isiam Deus testetur, Consilium me-
um stabit, et omnis voluntas mea fiat?*

*C Quum enim Dei voluntas omnipotens sit,
utique adimplebitur. Propter quod in li-
brom Esther legitur: *Domine, Rex omni-
potens, in ditione tua cuncta sunt posita, et
non est qui tua resistere possit voluntati.
Denique si tanta est felicitas civium
superiorum, ut quidquid velint, præsto
ti esse?* quanto magis superstallissimi Dei
infinita exigatbeatitudo, ut nil divina
volluntati contrarium possit accidere? — *Ad
hæc duplex est responsio: Prima, quod
Deus quantum in se est, non vult quem-
*Estherxxi.*
d quam perire, sed omnes salvari. Nam om-
nes ad penitentiam ac salutem hortatur,
et penitentibus semper paratus est in-
dulgere, nec alicui quod in se est facienti,
denegat gratiam, imo per angelos sanctos
custodit ac dirigit homines; nec ex par-
te Dei est defectus salutis cujusque
perennis, quam Deus variis modis ho-
miones ad meliora invitet. Secunda respon-
sio est, quod Deus non vult quemquam
perire, sed omnes salvari: loquendo de
voluntate antecedente, hoc est, conside-
rando homines secundum quod homines sunt, utpote rationalis naturae, felicitatis capaces, non autem loquendo de voluntate consequente, utpote considerando eos ut tales aut tales: quemadmodum rex terrarum vult omnes subditos suos prospe-
rari ac vivere, in quantum sunt subditi sui, non autem in quantum quidam cor-
um malefici sunt, et rebelles, fures, hom-
icidae, latrones.

Insper, ut recitat Beda, qui dixerunt diem judicii per mille annos duraturum, ideo hoc dixerunt, quia putabant necessitatem electi qui in fine mundi in peccatis aliquibus morientur, intra spatium tantum purgantur: non attendentes quantas sit impudentias dicere, quod ceteri universi electi et justi suis corporibus in octo ita resumptis, per tot annos in terra aut aere praestabant finem judicij, atque a praeparata ac debita eis beatitudine differentur. — Quod quam ita sit, quum saerilegum et mendacio est quod seceratissimius asserit Mahometus in scriptis suis, diem judicii per quinquaginta millia annorum spatium duraturum!

Itaque Deus differt judicii diem, ut interim compleatur mille annos electorum, et homines per peneitentiam se expurgent.


Apoc. vi. 16. 17. 

Matth. viii. 18. 

Ibid. 2. 

Math. xxiv. 36. 

Ac. i. 7. 

A est repente et improvise, Paulus testante: Quum dixerint, Pax et securitas, tunc rep-

tentius eis suavissimi interitus; et rursus, Dies Domini, tanquam fur in nocte, ita veniet. Ideo ait Salvator: De die illa et hora nemo se it; et in Actibus, Non

est vestrum nosse temporae vel momenta quae Patre posuit in sua potestate. In quo
celi magna impetus transibant, id est, celi 
aerii, de quibus Jam locutus est, grandi

impulsu per ignem conflagrationis altera-
buntur, atque a statu quem nunc habent, B
deficient. Alique etiam partes aeris illo
igne tunc corrumpentur. Denique aer terre

proximus. in Scripturis interdum vocatur
celum, quum in Job dicatur: Amici Job

sparsarunt pulverem super capita suae in

celum. Elementa vero calore ignis, quo

conflagrabitur et purgabitur mundus infe-

rior, solventur eo modo quo celi tunc
	transibunt. Elementa namque transibunt

t et solventur: Primo, quod cessationem

motus et operationis corum, quia non mo-

vebuntur ut modo, nec erit in eis gene-

ratio sive corruptio. Secundo, quantum

ad mutuam transmutationem, quia per

qualitates suas contrarias non alterabunt

se invicem, nec in se mutuo agent ut

nunc: quia cessante primitis mobilis mo-

tu, cessabunt ista in inferiorem. Ter-

tio, quantum ad innovationem, quia tunc

transfertur ad dispositionem nobiliorum,

e Claritatem mirificum sortientur: quia

ut ereditur, terra splendebit ut aurum,

aqua sicut crystallus, aer ut celum, ignis

ut astra.

Terra autem et quae in ipsa sunt opes,
discernetur: quia non solum terrae igne

purgabitur, partimque caloris vehementia

consument, sed et planta, ac fruta, ac
cetera mixta, secundum se tota corrupti-
bilia, penitus corrumpentur. Elementa vero,
quia secundum se tota corruptibilitia non

sunt, secundum substantiam et modo

praefato manebunt, præsertim quem sint
de integritate consistente, ac ordine uni-

versi: quasvis Beda videatur alter hoc

sentire. Nam ait: Quattuor sunt elementa,
quibus mundus iste consistit, ignis, aer, aqua, et terra: quae cuncta ignis maximus ille assumet. Nec cuncta in tantum consumet ut funditus non sint, sed duo in totum consumet, duo vero in meliorem restituet faciem. Duo autem quae dicit penitus consumenda, sunt ignis et aqua. Augustinius quoque in libro de Civitate Dei, relinquit sub dubio de aqua, quum in Apocalypsi legatur: Mare jam non est. Sed doctores scholastici asserunt, elemen-
ta omnium secundum substantiam permane-
sura, praesertim quum ignis et aqua nobili@
oria sint terra. Porro quod dicitur, Mare jam non est, intelligitur sicut et illud:
Colum et terra transirent.

_quam ergo hoc omnia jam prædicta
solvenda sint_, id est corrumpenda seu altera-
vel, vel immutanda, juxta sensum prehabitum, _quales_, id est, quam diligentes, assiduos, et constantes, _oparet vos esse in sanctis conversationibus_, id est virtus
us operibus; præsconfirm in operibus misericordiae, tam corporalibus quam spiri-
tualibus, de quibus specialiter fiet justicia, ut in Matthaeo habetur. Ideo addi-
tur, et _pictatur_: quod etiam potest exponi de duplici pietate, utpotest de ea quae est virtus moralis, et subvenit proximo in quantum est indigena, et ea quae

_est num sit de septem donis Spiritus Sancti_, et subvenit proximo in quantum ad
Dei imaginem et similitudinem est creat-
tus, ut quidam distinguish. _Exspectantes

districtum Dei judicium, et _properscunt in
adventum_, id est, celeriter ac ferventer vos praeparantes ad secundum adventum, qui erit in fine: _adventum, inquam_, [d'ev] _Domini nostri Jesu Christi_, per quern, id est cujus imperio ac virtute, _caeli ar
dentes_, id est celi acrii igne calcacti, _solv-
tur_, secundum sensum inductum, et _elementa_, videlicet aqua et terra, _ignis ardore tabescent_, id est, a suo statu et modo deficiunt, partimque desinent, sic ut expositum est.

Quasi diceret: Valde virtuosos, timoratos, exemplares oparet vos esse, consi-

A deratione rigoris divini judicis. Si enim
tam horribilia signa illud preceident, et si tantum horrendam ac distriptionem omnipotentis, justus, metuendus Creator in rebus inanimatis monstrabat, certum est quod illud judicium in se ipso incompara-
rabiliter ineffabilliter que durissimum crerit. Et in ipsis hominibus impius ineffabilem Deus ostendet severitatem, tanto certe majorum, quanto nunc elementius diuturniusque exspectat. Proper quod sanctus Job loquitur: _Quis mihi hoc tribuat, ut in

B inferno protegas me et abscendas me, donec pertranses furor tuae, et constitua-mihi tempus in quo recorderis mei? Et

Psalmista: _Nubes et caligo in circuitu ejus_, justitiae et judicium correctio sedis ejus: _ignis ante ipsum praeceedit, et in

flammabat in circuitu immicis ejus. Apud

Isaiam quoque furtur: _Ecce nomen Do-

Dei_, mini venit de longinquo, ardens furor ejus: _et gravis ad portandum: labia ejus reple-
ta sunt indignatione: spiritus ejus velut

torrens inundans ad perdendas gentes._

Noos vero celos et novam terram, et

promissa ipsius exspectans. Non ait, Ali-
os celos et aliam terram, sed, Novos, id

est quantum ad modum et proprietates innovatos ac meliores effectus, et simili-
ter terram novam et meliorem effectum.

Cetera quoque Dei promissa, quae nec oen-

ulus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt, dotesque corporum
glorificatorum et animarum felicium, pro-

culum: quia et ipsa creatura liberab-
tur a servitute corruptionis in libertatem

et gloriae filiorum Dei, ut dicitur ad Roma-
nos octavo. Illice apud Isaian Dominus

contestatur: _Ecce ego creo celos novos

in Apocalypsi quoque

et terram novam. In Apocalypsi quoque

ail Joannes: _Vidi coelum novum et terr-
am novam; et dixit qui sedebat in thra-

no: Ecce nova facio omnia. In quibus

justitiae habitat, id est habitation, ut sit
sermo propheticius, de futuro per modum

presentis, proper certitudinem prophe-
tiae, loquens. Tune enim in corporeis illis
celis ad terra, divina praeclarissime re-

1 Ps. xxv, 2.

2 Job xv, 13.

3 S. Augustinus, Enarr. in Apoc. xxii.

4 Matl. xv, 35.

5 Ibid. xxv, 34 et seq.

6 Is. xi, 2.

7 Rom. viii, 17.

8 Ps. cvi, 9.

9 1 Cor. ii, 9.
luebit justitia, universis tune tribuenus Augustinus, et audvit verba arcaea que non licet domini loqui, scriptis tibiis. Quod enim scriptis uni Ecclesiæ, omnibus scriptis, quemadmodum Christus in Evangelio ait: Quod tibiis (vel tibi) dico, omnibus tibiis. Et quia beatissimus Petrus ambas suas scriptas epistolæ electis advenis dispersionis Ponti, Galatiae, Asiae, etc., videtur quod eisdem scriptis et Paulus, qui Galatim Asiæ miserebat scriptis, ut certum est: quod et verba sequentia videntur praetendere. Nam

subditur:

Sicut et in omnibus epistolis, id est, ceteris universis, loquens in eis de his de quibus ego jam scriptis tibiis, utpote primo et secundo Christi adventu, innovatoneque mundi, moralibus documentis, salutaribusque præceptis, et de vitandis harreticiis, de patientia quoque et constantia ad martyrium; in quibus Pauli epistolis sunt quaedam difficilia intellectu, id est ad intelligendum: quia in singulis ejus epistolis sunt tali multa, ea qua Philémoni scripta est exempla. Præsertim in epistola ad Romanos, aliquot locis reperias quoquis labyrintho magis extricato difficiles. Que indoci et instabiles, præsertim harretici, deprehendens, id est, falsa exponunt, male intelligent, perseverant, corrupunt, addendo, subtrahendo, seu aliis modis, sicut et ceteras Scripturas, ad suam ipsorum perditionem, id est ad propriam condemnationem gravissimam: quia non Paulo, sed sibi ipsi ennoiiter nocebant s[e faciendo. Qui reet indoci eos vocantur, quoniam veris atque catholici caruerunt doctrinis. Et erant instabiles, quoniam siis errabatur, vitiosi et passionibus undique fluctuarent, nec in Deo, nec in ratione, nec in virtutibus fixi. De quibus ait Prophetæ: in circuitu impii ambulant: et, Impii tanquam pulvis ante faciem venti, inde in Proverbiis furtur: Quasi tempus transit, impius non erit: justus autem, quasi fundamentum aeternum.

Denique beatissimus et sapientissimus

Deinde finalis exhortatio subinfertur. 


INDICES
GENESIS.

II, 4. Iste sunt generationes celei et terrae, quando creata sunt, 564 A.
— 23. Iste (Eva) vocatur virago, quoniam de viro sumpta est, 176 B.
III, 16. Sub viri potestate cris et ipse domina-

batur cui, 368 D.
IV, 4. Respexit Dominus ad Abel et ad mu-

nera ejus, 315 B, 615 D.
VII, 11. Rupi sunt omnes fontes abyssi mag-

nav, 663 C.
XIV, 18. Melchisedech... crat... sacerdos Dei
altissimis, 390 B.
IX, 9. Quum... vidisset Sara filium Agar. Egy-

ptiam ludentem cum Isaac filio suo... 285 A.
XII, 12. Nunc cognovi quod times Deum, 581 D.
— 18. Benedicetur in semine tuo omnes gen-

tes, 278 B.
XIV, 57. Vocemus pueillum, et quarramus

ipsius voluntatem, 159 A.
XV, 22. Perrexit... (Rebecca) ut consulcre

Dominum, 496 B.
XII, 10. Non auteretur scep
trum de Juda et

dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit expectatio gentium, 628 A.

EXODI.

II, 44. Num occidere me tu vis, sicut heri

occidisti Egyp
tium? Timnit Moyses, et ait: Quomodo palam factum est verbum istud? 547 A.
VII. 1. Ecce constitutni te deum Pharaonis 160 D.
XII, 40, 41. Habitatio autem sullorum Israel

qua manserunt in Egyp
to, fuit quadrin
torum triginta annorum, quibus expletis, cadae

die crecessus est omnis exercitus Do-

mini, 278 B.

XIV, 31. Timnit... populus Dominum, et cre-

derunt Dominum et Moysi servorum ejus, 169 A.
XVI, 18. Nec qui plus collesgerat, habitum amplius; nec qui minus paraverat, reperit minus, 240 A.
XIII, 20, 21. Ecce ego mittam angelum meum

qui procedat te... observa eum..., quia non

dimittet quum pecaveris, 170 C.
XXIII, 31, 32. Aut dimittet eis hanc noxam, aut

si non facis, dele me de libro tuo quem scriptisti, 73 C.

LEVITICI.

X, 9, 10. Vinum et omne quod inebriare po-
test, non bibetis tu et filii tui quando in-

tratis in tabernae
culum testimonii... ut ha-

beatias scientiam discernendi inter sanctum et... pollutum, 419 B.
XI, 43, 44. Nolite contaminare animas ve-

stras... Ego enim sum Dominus Deus vester.
Sanetis estote, quia ego sanctus sum, 385 B.
XIX, 13. Non facies calumniam proximo tuo,

nec vi opprimes eum, 385 A.
— 18. Diliges amicum tuum sicut te ipsum, 287 D.
XII, 17. Homo de semine tuo per familias qui

habuerit maculum, non offeret panes Deo

suo, 152 C.

NUMERORUM.

XII, 7. Servus meus Moyses... in omni domo

mea fidelissimus est, 483 B.
XIV, 22. Tentaverunt me jam per decem vices, 184 A.
XVIII, 26. quum acciperitis a filiis Israel de-

cimas quas dedi vobis, primitias eorum offerte Domino, id est decimam partem de-

cimas, 587 A.
DEUTERONOMII.

IV. 8. Quae est... alia gens sic inclyta, ut habeat carriermias justaque judicia et universam legem? 24 A.
— 23. 24. Cave ne quando obliviscaris pacti Domini Ici tui quod pepigit tecum, quia Dominus Deus tuus ignis consumens est, Deus aemulator, 327 B.
VI, 13. Dominum Deum tuum timebis, et illi soli servies, 456 B.
X, 46. Circumcidite... præputium cordis vestri, et cervcem vestram ne induretis amplius, 363 B.
XXV. 2. Pro mensura peccati erit et plagarum modus, 477 D.
— 4. Non ligabis os bovis terentis, 163 C.
XXX, 20. Ipse est... vita tua et longitudo die rum tuorum, 336 B.

I REGUM.

XXV, 29. Triumphator in Israel non parcat, et penitudine non fletetur; neque enim homo est, ut agat pœnitentiam, 500 C.
XXV, 27. Suscipe benedictionem... quam altulit ancilla tua, 299 A.

II REGUM.

XXIII, 2. Spiritus Domini locutus est per me, et sermo ejus per linguam meam, 370 A.
XXV, 14. Melius est ut incidam in manus Domini (multæ enim misericordiæ ejus sunt), quam in manus hominum, 513 B.

IV REGUM.


I PARALIPOMENON.

XI, 19. Absit ut... sanguinem istorum virorum bibam, 59 B.

II PARALIPOMENON.

XIX, 7. Non est... apud Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio, nec cupido munera, 27 B', 576 C.

JUDITH.

III, 13. Præceperat... illi (Holoferni) Nabuchodonosor rex ut omnes deos terræ exterminaret, videlicet ut ipse solus dicaretur deus, 402 B.
VIII, 22, 23. Memores esse debent quomodo pater noster Abraham tentatus est... et omnes qui placuerunt Deo, per multas tribulationes transierunt fideles, 214 D.

JOB.

V, 24. Visitans speciem tuam, non peccabis, 570 A.
— 15. Eiam si occiderit me, in ipso sperabo, 41 C.
XIX, 25, 26. Seio... quod Redemtor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et rursus circumdabar pelle mea, et in carne mea video Deum meum, 49 B, 205 D.
XXIV, 12. Deus inultum abire non patitur, 287 A.
XXVI, 14. Ecce haec ex parte dicta sunt viarum ejus; et quam vix parvam stillam sermonis ejus audierimus, quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri? 190 A.
XXVII, 6. Justificationem... quam cæpi tenere, non deseram, 347 B.
XXIX, 14. Justitia indutus sum, et vestivi me, sicut vestimento et diademato, judicio meo, 326 B.
XXXVI, 25. Omnes homines vident eum (Deum), unusquisque intuectur procul, 429 A.
XLI, 10. Addidit Dominus omnia quæcumque fuerant Job, duplicia, 386 D.

PSALMORUM.

II, 11. Servile Domino in timore, et exsultate ei cum tremore, 324 B.
IV, 7. Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine, 15 A.
VIII, 6. Minuisti eum paulo minus ab angelis, 473 A.
IX, 2. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, 552 B.
X, 14, sec. Hebr, Tibi delerictus est pauper, orphano tu eris adjutor, 602 D.
XMI, 18. Dinumeraverunt omnia ossa mea, 339 B.
XXVII. 10. Universa viae Domini misericordia et veritas, 5781 fol.
XXVIII. 6. Verbo Domini coeli firmati sunt, 130 A.
XLIX. 3. Deus manifeste veniet, Deus noster, et non silebit; ignis in conspectu ejus exar- descit, 400 A.
L. 7. Ecce cum in iniquitatis conceptus sum, 350 C, 304 C.
— 12. Cor mundum creavit in me. Deus, 395 B.
LXI. 11. Divitiae sibi affluant, solite cor appone- re, 692 A.
LXIII. 2. A timore inimici eripe animam me- am, 633 D.
LXVII. 19. Ascendisti in altum, cepisti captivi- vitatem accepisti dona in hominibus, 313 C.
LXVIII. 22. Et dederunt in esem meam mel, 898 B.
LXXIX. 4. Quoniam mille anni ante oculos tuos, tanquam dies hesterna qua praeferit, 694 C.
XC. 13. Cum ipso sum in tribulatione, epliam cum, et glorificabo eum, 687 C.
XCV. 5. Omnes diei gentium daemonia, 172 D.
XCVI. 3. Ignis ante ipsum praeceedet, et in- flammbit in circuitu inimicos ejus, 139 D, 512 A.
XCVII. 4. Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus ; essem dedi timemibus se, 1790 D.
C. 11. Ego dixi in excessu meo : Omnis homo mendax, 268 C.
CXVIII. 46. Et loquar in testimoniiuis tuis in conspectu regum, et non confundebar, 13 A.
CAL. 10. Spiritus tuos bonus dedsecut me in terram rectam, 62 C.

PROVERBS.
I, 8. 9. Aud!, fili mi, disciplinam patris tui..., ut addatur gratia capiti tuo, 211 469.
IV, 23. Omn! custodia serva cor tuum, 290 C, 524 A.
V, 22. Iniquitates suae capiunt impium, et fu- nibus peccatorum suorum constringilur, 441 B.
VI, 23. Mundatum luxerna est et lex lux ; et via vitae, inrepatio disciplinae, 419.
VIII, 23. Ab aeterno ordinata sum, et ex anti- quis, antequam terra fieret, 133 C.
X, 25. Quasi tempestas transiens non erit im- pius ; justus autem quasi fundamentum sempiternum, 331.
XI, 2. Ubi... est humilitas ibi et sapiencia, 290 C.
— 7. Expectatio sollicitorum peribit, 348 A.
— 31. Si justus in terra recipit, quanto magis impius et peccator? 695 B.
XIII, 3. Qui... inconsideratus est ad loquen- dum, sentiet malam, 571 B.
XIV, 15. Innocens credidit omni verbo; astutus considerat gressus suos, 116 C.
XV, 32. Qui abjicit disciplinam, despicit ani- mam suam; qui autem aequoscit inrepa- tionibus, possessor est cordis, 433.
XVI, 4. Universa proper semetipsum operatus est Dominus, 45 C, 302 A, 480 C.
— 32. Melior est patiens viro forti; et qui dominatur animo suo, expungnator orbium, 352 D.
— 33. Sortes mittuntur in summ, sed a Do- mino temperantur, 301 A.
XX, 3. Honor est homini qui separat se a con- tentionibus, 149 C.
XXI, 23. Qui custodit os suum et linguam suam, custodit ab angustiis animam suam, 571 D.
XXII, 9. Qui promus est ad misericordiam, be- nodicetur, 461.
— 11. Qui diligit cordis munditiam, habebit amicum regem, 51 C.
XXVIII. 2. Laudet te alienus, et non os tuum, 247 A.
— 6. Meliora sunt vulnera diligentis quam fraudulentae oscula odientes, 144 B.
— 8. Sicut axis transmigrans de nido suo, sic vir qui derelinquit locum suum, 512 B.
XXVIII, 23. Qui corripit hominem, gratiam postea inveniet apud eum, magis quam ille qui per lingue blandimenta decipit, 353.
XXX, 8. Divitiis ne dederes mihi, tribue tan- tum victui meo necessaria, 427 B.

ECCLESIAST.
XI, 3. Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocunque loco ceciderit, ibi erit, 657 B.
XI, 11. Verba sapienti um sicut stimuli et quasi clavi in altum delixi, 121.
CANTICI CANTICORUM.

V. 1. Comedite, amici, et bibite; et inebriemini, carissimi, 541.

SAPIENTIA.

I, 5. Spiritus... sanctus disciplinæ effugiet fictum, et auferet se a cogitationibus quæ sunt sine intellectu, 318 C.
— 11. Os... quod mentitur, occidit animam, 366 C.
— 13. Deus mortem non fecit, 481 B.'

II. 24. Invidia... diaboli mors introivit in orbem terrarum, 481 B.'

III. 6. Tanquam aurum in fornace prolabit illos (electos) Deus 559 A.'

IV. 10, 11. Placens Deo factus est dilectus, et vivens inter peccatores translatus est: raptus est, ne malitia mutaret intellectum ejus, 516 A.
— 12. Fascinatio... nugiactitas obscurat bona, 273 B.'

VI. 6. Judicium durissimum his qui præsunt fict, 97 D.
— 13. Clara est, et quæ nunquam marcescit sapientia, et facie videtur ab his qui diligunt... et... quærunt illam, 397.
— 16. Cognitare... de illa (sapientia), sensus est consummatus, 193 D.
— 20. Incorruptio... facit esse proximum Deo, 204 B', 392 A'.

VII. 26. Candor est... lucis aeterna, et spectulum sine marula Dei majestatis, et imago bonitatis illius, 631 B', 472 C.
— 27. (Sapientia) in animas sanctas se transfert, 140 B.
— 30. Sapientiam... non vincit malitia, 44 C.'
IX. 10. Mitte illam (sapientiam) de coelis sanctis tuis... ut mecum sit, et mecum laboret, 281 C.
— 15. Corpus... quod corruptitur, aggravat animam, et terrena inhabitatione deprimit sensum multa cogitamentum, 229 C.

XI. 24. Misereris omnium quia omnia potes, et dissimulas peccata hominum propter potenientiam, 20 C.

XII. 18. Tu... dominator virtutis cum tranquillitate judicis, et cum magna reverentia disponis nos, 484 C.

XIII. 5. A magnitude... speciei et creature cognoscibiliter polerit creator horum videri, 145 C.

ECCLESIASTICI.

II. 14. Vae... peccatori terram ingredienti duabus viis. 556 A.'

III. 20. Quanto magnus es, humilia te in omnibus, 142 A'.

IV. 23. Est confusio adducens gloriam... et gratiam, 589 D.
— 33. Pro justitia agonizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro justitia, et Deus expugnabit pro te, 522 B.

V. 12. Esto firmus in via Domini, et in veritatem sensus tui, 263.
— 13. Esto manuexus ad audientium verbum, ut intelligas, 567 D.

VIII. 2. Non contendam cum viro locupleti, ut forte contra te constitutum sit tibi 149 C.

IX. 11. Colloquium... illius (mulieris) quasi igitur exardescit, 418 A.

X. 9, 10. Avaro... nihil est scelestitus;... nihil est iniquus quam amare pecuniam, 319 C.

XI. 27. In die honorum, ne immemor sis malorum; et in die malorum, ne immemor sis honorum, 157 D.
— 30. Ante mortem ne laudes hominem quemquam, 247 A'.

XVII. 12. Mandavit (Deus)... unicuique de proximo suo, 610 C.

XXI. 2. Quasi a facie colubri fugavit peccata, 678 A.
— 30. Dum maledicit impius diabolum, maledicit ipse animam suam, 180 D.

XXIII. 33. Quis dubit ori meo custodiam, et super labia mea signaculum certum, ut non cadam ab ipsis, et lingua mea perdat me? 587 C.

XXIV. 5. Ego ex ore Allissimi prodivi, primogenita ante omnes creaturam, 472 D.

XXVIII. 3, 5. Homo homini reservat iram, et a Deo querit mediam?... Quis exorabit pro delictis illius? 417 A.'

XXXV. 2. Sacrificium salutare est, attendere mandatis, et discedere ab omni iniquitate, 529 D.
— 11. In omni dato hilarem fac vultum tuum, 242 I'.

XLII. 27. Sapientia... abscondita et thesaurus invisus, quæ utilitas in utroque? 12 A.

XLIV. 20. Non est inventus similis illi, 152 B'.

ISAIÆ.

I. 16. Aufferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis, 147 B'.
VI, 6. Volavit ad me unum de Seraphim, 476 B
VIII, 3. Accedera spolia detrabere, festina praedari, 364 A
IX, 6. Vocatuer nomen ejus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Principes pacis, 751 B, 283 B
XI, 4. Spiritu habitisse suorum interficiet impium, 493 A.
XXVIII, 9. Quem docet scientiam? et quem intelligere faciet audita? Abiectos a luce, avulsos ab iberibus, 136 C
XXX, 10. Dicunt... adspiciens devictum: Nobis adspiciem nobis quae recta sunt;que in mini nobis placentia, videte nobis errone, 441 B.
— 26. Erit lux lunae sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dieorum 666 B.
XLII, 6, 7. Dedi te in fœdes populi, in lucem gentium, ut... educerem de conclusione vinculum, de domo carceris sedentes in tenebris, 327 D
XLIII, 27. Pater tuus primus peccavit, 381 D
XLV, 23. Ad eum venient, et confundentur omnes qui repellunt e, 200 B
XLVI, 10. Consilium meum stabit 495 C.
LI, 4. Lex a me excit, et judicium meum in lucem populorum requiescat, 469
LIII, 1. Quis credidit audita nostro? 381 C.
LVI, 1. Justitia mea ut reveletur, 130 D
LVI, 19. Creavi fructum habitisque pacem, pacem e qui longe est, et qui prope 397 C
LXI, 1. Spiritus Dominii super me, co quod unicerit... me, 598 C.
LXIII, 2. Quare ergo rubrum est indumentum tuum? 511 B.
LXIV, 4. Oculis non videt, Deus, absque te, quae preparasti expectabitis te, 134 A.
— 6. Facti sumus ut inmunidem omnes nos... quasi panus menstruatae universae justitia nostrae, 627 B.
LXV, 20. Puer centum annorum morietur, 632 B.
LXVI, 19. Mittam ex eis qui salvi fuerint, ad gentes in mare, in Africana et Lydiam, tendentes sagittam, in Italiam et Graeciam; ad insulas longe... et annuitabit gloriam meum gentibus, 95 C, 360 A.

T. 13.

JEREMIE.

III, 3. Frons muliebris meretricis faeta est tibi, noliusti erubescent, 370 A.
IV, 2, Jurabis: Vivit Dominus, in veritate et in judicio et in justitia, 695 A.
AV, 19. Si separaveris pretiosum a vili, quasi os meum cris, 329 A.
XXIII, 6. Hoc est nomen quod vocabunt eum, Dominus justus noster, 751 D.
— 24. Numquid non celatum et terram ego impleo? 313 D.
— 28. Quid paleis ad triteum? 2341 B.
XXVI, 22. Creavit Dominus novum super terram: Femina circumdabit virum, 281 A.
XXVII, 39. Dabo eis cor unum et viam unam, 313 A.
XLVIII, 10. Maledictus qui facit opus Domini fraudulentum, 359 D.

THIENORUM.

III, 27. 28. Bonum est vireo, quem portaverit jugum ab adolescentia sua; sedebit solidarius, et tacbit, 306 B
IV, 20. Spiritus oris nostri, Christus Dominus, captus est in pecatis nostri, 274 B

EZECHELIS.

XVIII, 24. Si... avererit se justus,... et fecerit iniquitatem,... omnes justitias,... quas fecerat, non recordabuntur; in pravariatione qua pravariatus est... morietur, 577 D.
XX, 25. Dedi eis praecepta non bona; et judicia in quibus non vivent, 83 B.
XXXVI, 20. Ingressi sunt ad gentes... et polluerunt nomen sanctum meum, 241 B.
— 26. 27. Auferam cor lapidem de carne vestra, et dabo volis cor carneum, et spiritum meum ponam in medio vestri, 63 C, 222 B.

DANIELIS.

II, 34, 35. Abscessus... lapsis de monte sine mamilibus... factus est mons magus, et implevit universum terram, 81 D, 633 A
VIII, 27. Sine manu confecerit (Antichristus), 403 B.
IX, 27. In dimidio hebdomadis deficiet hostia et sacrificial, 510 B.
X, 1. Intellectiva enim est opus in visione, 253 D.

45
LOCA S. SCRIPTURA PRECIPUA

OSEE.

II, 20. Sponsabo te mihi in fide, 2170'.
III, 4, 5. Ides multis sedebant filii Israel sine rege, et sine principe, et sine sacrificio, et sine altari, et sine ephod, et sine theraphim; et post hanc reverentur filii Israel, et quae rent Dominum Deum suum, et David regem suum; et pereunt ad Dominum et ad honum ejus in novissimo dieurn, 92B, 224C.
IV, 8. Pecclta populi mei comendet, 59A.

XIII, 11. De manu mortis liberabo eos, de morte redimam eos; ero mors tua, o mors; morsus tuus, inferne. 44D, 364B, 436D'.

AMOS.

V, 12. Cognovit multa scelera vestra et fortia peccata vestra, 17C.
VI, 4. (Vv) qui dormitis in levis eburneis, et laseivilis in stratis vestris, 163A.

MICHEE.

III, 11. Sacerdotes ejus in mercede decedant, et propheta ejus in pecunia divinalunt, 427C.

NAHUM.


HABACUC.

II, 4. Ecce qui incredulus est, non erit recta anima ejus in semetipso; justus autem in fide sua vivet. 14B, 276D'.

ZACHARIE.

III, 9. Auferam iniquitatem terrae illius in die una, 49C.
VI, 13. Ipse portabit gloriam, et sedebit... et erit sacerdos super solio suo,... consilium pacis erit inter illos duos. 306D, 490A.

MALACHIE.

I, 6. Filius honorat patrem, et servus domini sumum: si ergo pater ego sum, ubi est honor meus? et si dominus ego sum, ubi est timor meus? 324A, 527A', 628B'.
II, 7. Labia... sacerdolcis custodient scientiam, et legem requirunt ex ore ejus, quia angelus Domini exercitus est, 176C.
IV, 5, 6. Ecce ego mitimam vohis Eliam prophetam, antequam veniat dies Domini magnus et horribiles; et converlet cor patrum ad filios et cor filiorum ad patres, 92A.

I MACHABEORUM.

XII, 9. Habentes solatio sanctos libros, 110A.

II MACHABEORUM.

VII, 9. Rex mundi defunctos nos pro suis legibus in aeterna vitae resurrectione suscipiat, 520A'.

XII, 44. Nisi... eos qui ceciderant resurrecturos speraret (Judas), superfluum videtur et vanum orare pro mortuis, 200C.

MATTHIEI.

I, 20. Quod... in ea natum est, de Spiritu Sancto est, 9C.
V, 10. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum ccelorum, 652B'.
— 37. Sit... sermo vester; Est est; Non, non; quod autem his abundantis est, a malo est, 11B.
— 39. Si quis te percussit in dexteram maxillam tuam, prabce illi et alteram, 99A'.
— 44. 45. Diligite inimicos vestros, benefacite luis qui odierunt vos... ut sitis filii Patris vestri qui in coelis est, qui solem suum oriri facit super honos et malos, 319B.
VI, 7. Orantes... nobile multum loqui, sicut elnizic, 571C', 1D'.

VII, 15. Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, inrsecus autem sunt lupi rapiaces, 421B.
— 21. Non omnis qui dicit mihi, Dominem, Dominum, intrabit in regnum celorum, 182C.
— 24. Omnis... qui audit verba mea lacet et facit ea assimilabitur viro sapienti qui odificavit dominum suum supra petram, 297.
VIII, 22. Imitite mortuos sepelire mortuos suoi, 342 B.
X, 16. Estrate... prudentes sicul serpentes, et
simplices sicul columna, 556 B.
— 28. Nolite timere eos qui occidunt corpus, 190 C.
XVIII, 3. Nisi conversi fueritis, et eliciamini
sicul parvuli, non intrabitis in regnum co-
lorum, 6231.
XX, 28. Filii hominis non venit ministriari,
sed ministrace, 502 C.
XXII, 40. In his duobus mandatis universa
lex pendet et Prophetae, 287 C.
XXIII, 8, 10. Nolite vocari Rabbi : unus est
enim magister vester... nec vocemini ma-
gistri : quia magister vester unus est, Chris-
itus, 583 C.
XXIV, 13. Qui... perseveraverit usque in finem,
hic salvus erit, 392 B.
— 37-39. Sicut... in diebus Noc, ita erit et ad-
ventus Filii hominis. Sicut enim erat in
diebus ante diluvium comedentes et biben-
tes, nubentes et nuptii tradentes usque ad
cum diem quo intravit Noc in arcum, et
cnon cogoverunt donec venit diluvium et
fuit omnes, ita erit et adventus Filii ho-
mnis, 390 C.
XXV, 13. Vigilate... quia nescitis diem quo
horam, 389 B.
— 29. Omnes... habentibus aeditum, et abun-
dabit; et autem qui non habet, et quod videt
habere, auferetur ab eo, 3671', 551 B.
XXVII, 35. Et venerunt in locum qui dicitur
Golgota, quod est Calvariae locus, 329 A.
— 52, 53. Multa corpora sancorum qui dor-
muerant, surrexerunt, et excentus... venu-
runt in sanctum civitatem, et apparuerunt
multis, 88 B.
XXVIII, 19. Dooede omnes gentes baptizantes
cos in nomine Patris et Fili et Spiritus
Sancti, 47 A', 127 D, 128 A.

MARCI.

III, 5. Circumspiciens eos (Pharisaeos) cum
ira, contristatus (fuit) super eos vitae cordis
corum, 356 B.
XIV, 33. Et caput (Jesus) pavere et taudere.
216 B.
XVI, 16. Qui crediderit et baptizatus fuerit,
salvus erit, 380 A.
— 19. Dominus quidem Jesus... assumptus
est in celum, et sedet a dextris Dei, 340 A.

LUC\CE.

I, 48, 49. Beatham deiue omnes generatio-
nes, quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen ejus, 134 C.
VI, 24. Vaee vobis divitibus, quia habetis con-
solationem viestrum, 357 D.
— 37. Nolite judicare, et non judicabimini,
19 A.
— 38. Mensuram bonam et confertam et co-
agitatam et superfluam et babunt in si-
nuou viestrum, 228 A.
XIII, 14. Quod... in spinas ecedit, hi sunt
qui audierunt: et... divitiis... suffocantur,
428 C.
— 17. Non... occulsum, quod non manifes-
turus, 426 B.
X, 7. Dignus est... operarius mercede sua,
438 B.
XI, 28. Beali qui audierunt verbum Dei et cu-
stodiant illud, 541.
— 41. Quod superest, dale e mmcxtym, et...
onia munda sunt vobis, 239 B.
XII, 2. Nihil... opertum... quod non reuletur,
426 B.
XIV, 26. Si quis venit ad me, et non odi pa-
trem suum et matrem et auxorem... non
potest meus esse disciplus, 156 D.
XVI, 9. Facite vobis amicos de mammone ini-
quityatis, ut quum defeceritis, recipiant vos
in aeterna tabernacula, 508 D.
— 16. Lex et Prophetae usque ad Ioannem.
280 C.
XVIII, 1. Oportet semper orare, et non deli-
cere, 11 B.
XVI, 13. Ego... dabo vobis os et sapientiam,
cui non polerunt resistere et contradicere
omnes adversarii vestri, 131 C.
— 19. In patientia vestra possidetilis animas
vestras, 552 C.
XXIV, 25. O splii et tardi corde ad creden-
dum ! 273 A.
— 44. Necesse est impieri omnium quae scripta
sunt in lege Moysis et Prophetis et Psalmis
de me, 61 D.

JOANNIS.

I, 29. Ecce Agnus Dei, ece qui tollit peccatum
mundi, 655 C.
— 42. Tu vocaberis Cephas, 163 D.
II, 19. Solvite templum hoc, et in tribus die-
ibus excitabo illud, 630 B.
III. 23. Erat... Ioannes baptizans in Jannone juxta Salam, 496 C.

V. 17. Pater meus usque modo operatur, et ego operor. 564 B.
— 19. Quae unaque... ille fecerit, haec et Filius similiter facit. 472 B.

VI. 54. Nisi manducaveritis carmen Filii hominis, et libet eritis eis saugunem, non habebitis vitam in vobis, 180 D.
— 57. Qui manducat meam carmen et bibit meum saugunem, in me manet et ego in illo. 171 D.

VII. 17. Si quis voluerit voluntatem ejus facere, cognoscest de doctrina utrum ex Deo sit, an ego a me ipso loquar, 96 B, 379 B.

VIII. 25. Dicent (Judaei)... ei: Tu quis es? Dixit eis Jesus : Principium, qui et loquir vobis, 338 A.
— 36. Si... vos Filius liberaret, vere liber eritis, 153 D.

IX. 31. Scimus... quia peccatores Deus non auditis, 555 B.

X. 29. Pater... quod dedit mihi, majus omnibus est, 338 D.

XIV. 1. Creditis in Deum, et in me credite, 526 B.
— 21. Qui... diligit me, diligetur a Patre meo; et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum, 626 B.

 XV. 9. Siue dilexit me Pater, et ego dilexi vos, 643 B.
— 24. Si opera non fecissem in eis quos nemo alius fecit, percutiat non haberent, 403 D.

 XVIII. 37. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribam veritati, 428 C.

XX. 47. Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, Deum meum et Deum vestrum, 419 A.

ACTUUM.

I. 11. Judaei quoque et proselyti, 613 B.

IV. 41. Ilic est lapsis qui reprobatus est a vobis sedificantibus, 81 B.

V. 41. Ili (Apostoli)... ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habitum sunt pro nomine Jesu contumeliam pati, 233 A, 664 D.

VII. 5. Dominus non dedit illi (Abrahe) hereditatem in ea, nec passum pedis, 516 C.

VIII. 53. Accepistis legem in dispositione aegrovorum, 477 C.

IX. 13. Vas electionis est nihili iste. 34 B.

X. 15. Quod dei purificavit, tu commune ne dixeris, 107 B.
— 44. Ceceputit Spiritus Sanctus super omnes qui audiebant verbum, 30 C.

XIII. 19, 20. Deest ins gentes sepel in terra Chanaan, sorte distribuit eis (Israelis) terram eorum, quasi post quadringentes et quinquaginta annos, 278 A.
— 46, 47. Vobis operabat primum loqui verbo Dei; sed quoniam repellit illud... ecce convertimur ad gentes : sic enim praecepit nobis Dominus, 89 B.

XVI. 8, 9. Quum... pertransisset (Paulus et Timotheus) Mystam, descenderunt Troaden; et visio per noctem Paulo ostensa est : Vir Macedoniam erat stans et deprecans eum, et dicens : Transiens in Macedoniam, adjuva nos, 221 A.

XVII. 11. Susceperunt (Thessalonicenses) verbum cum omni aviditate, quotidie scrutantes Scripturas, 375.

XVIII. 2. (Invenit) Aquilam... et Priscillum uxorem ejus, 115 C.
— 24. Apollo... vir eloquens... potens in Scripturis, 126 B.

XX. 35. Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes operet suscipere infirmos, ac seminisse verbi Domini Jesu... : Beatius est magis dare quam accipere, 318 A.

XXI. 3. Ego sum... secus pedes Gamaliel cruditus juxta veritatem paternae legis, 41 B.
— 47. Factum est... revertendi nihili (Paulo) in Jerusalem, et oranti in templo, fieri me in stupore mentis, 234 A.
— 21. Vade, quoniam ego in nationes longe mittam te, 89 D.
— 28. Paulus ait : Ego aulem et natus sum... (civis Romanus), 445 A.

XXV. 11. Cesarem appello, 413 B.

JACOBI.

I. 6, 7. Postulet... in fide nihili basitans : qui enim basitas, similis est fluctui maris... Non ergo austinet homo ille, quod accipiat aliquid a Domino, 340 D.
— 17. Apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio, 414 C.

III. 16. Ubi... zeudes et contentio, ilii inconstantia et omne opus pravum, 338 B.
I JOANNIS.

III, 2. Quum apparerit, similis et erimus, quoniam videbimus eum sicut est, 1904. — 16. In hoc cognavimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit; et nos debemus pro fratribus animas ponere. 258R.

V, 4, 5. Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Jesus est Filius Dei? 1280.

III JOANNIS.

4. Majorem horum non habeo gratiam, quam ut audiam filios meos in veritate ambient. 530C.

JUDE.

12, 13. Hi sunt in epulis... conivantes sinc timore, sementipsos pascentes... quibus prae cella tenebrarum servata est in aeternum, 346C.

14. Prophetavit... septimus ab Adam Noch, dicens: Ecce venit Dominus in sanctis milibus suis, 6C, 686'A.

APOCALYPSES.

1, 5. (Jesus Christus est) primogenitus mortuorum..., qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo, 69C, 300'A.

1, 6. (Christus) fecit nos regnum et sacerdotes Deo et Patre suo, 677C. — 8. Ego sum et principium et finis, 208'B.

11, 4, 5. Haeco adversum te. quod caritatem tuam primam reliquisti; memor esto itaque unde excideris, et age prudentiam, et prima opera fac, 436A.

17. Vincenti dabo efere de ligno vitae, quod est in paradiso Dei mei. 234'A.

19. Ego quos amo, arguo et castigo, 523B, 539'D.

IV. 8. Requiem non habebant, die ac nocte dicentia: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus omnipotens, 487C.

VI. 16. Cadite super nos, et abscondite nos a facie Sedentis super thronum, et ab ira Agni, 1008'B.

VII. 3. Nolite nocere terrae et mari, neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum, 245'A.

XI, 7. Draco pugnabat et angeli ejus, 148'B.

XIII, 8. Non sunt scripta nomina (impiorum) in libro vitæ Agni qui occisus est ab origine mundi, 508'B.

XXI, 1. Mare jam non est, 696'A.

2. Ego Joannes vidi sanctam cibitatem Jerusalem novam, descendentem de ccelo, 585'B.

8. Pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure: quod est mors secunda, 460'A.

11. Murus civitatis habens fundamenta duodecim, 138'B.

27. Non intrabit in eam (Jerusalem novam) aliquod coinquinatum, 618'A.
INDEX ANALYTICUS

AAAON. Ejus sacerdotium erat temporale ac typicum 490A. — Virga ipsius quare fronduerit, 503A.

ABBA est nomen Hebraenum, patrem signi- cans, 281D.

AABHAS, procurator regis Achaeb, abscondit centum Prophetas, 88B.

ABEL, qui proramam dictur, 6231'. Christi figura quid sit, 403A. — Quaie testimonium ejus numeribus perhibuerit Deus, 515A. — Quomodo defunctus adhuc loquitur, 513B'.

Sanguis Christi melius loquitur quam sanguis Abel, quo sensu, 526D.

ABORTIVUM quid sit, 196A. et quare illi se comparat S. Paulus, 196B.

ABRAHAM primo vocatur Abram id est pater excelsus, 516B'. — Quomodo justificatus sit, 33C, per fidem, non per opera legis, 33C, 36C, 276D. Qua sensu ex ope- ribus justificatus dictur, 581A et seq. — Quanta facerit ejus obedienciam, 581A. Contra spem in spem credit, 38A. 518A et seq. Utur aliquando dubitativor, 381B. — Qua- num promissiones illi factae sint, 277D. 394C. et quod juramento confirmatus, 493D'. Qualiter sit pater omnium credentium 361A. 37B. 276A. 280C, etc., et heres mundi, 36D'. Quo sensu ejus semen fecerit siculi stel- lae coeli, 38B. — Certa cognovit se filium Dei, id est, in gratia esse, 54A — Mortua Sara Geturam duxit, 38D, de qua plurimos genuit filios, 517C. 518A. — Post nativita- tem Iacob adhuc xixit 516D.'

ABSTINENTIA quo sensu commendetur, 679B. — Quam fructuosa sit abstinentia a carne et a vine, 108B.

ABYSSUS magna. Per illum intelligitur Ocean- nus 693C.

ACCEPTIO personarum quae in lege Mosaicae atque evangelica prohibetur, 574A. quid sit, 572C. et in quibus committatur, 573B'. quomodo justitia distributiva sit contra- ria, 572D'. et utrum peccatum mortale, 574C et seq. — Apud Deum non est, quo sensu 22C. 576C. — Non personas sed causas debemos accipere, 574B'.

ACEDIA quid sit, et quibus remedii curetur, 697C.

ACHAI, Graeciae provincia, 213B.

ACHAIUS inter primitias Achaee laudatur, 207A'.

ACTORES antiquitus quanto tempore heredi- bus praebuerint 281A. — Quo sensu legialis Judaei fuerint quasi actores, 281C.

ACTUS sunt boni, mali, vel indifferentes, 413A. — Actus exterioriores quae vestigia dicantur, 258D.


ADIMRATIO quatenus fietat, 392D'.

ADIMRATORES Dei quinam vocentur, 1371'.

ADIMRATIO unde oriatur, 650C'.

ADOPSIS filiorum Dei in quo sitat, 67D, et quippe fiat 300B et seq.

ADORATIO soli Deo deferrenda est 471C'. — Adoratio eneis in die Parasceve ex ordi- natione Apostolorum observatur, 182A'.

ADULTERI dicuntur, mente a Deo aversi, 592C'.
INDEX ANALYTICUS

AVENEX. E. Ha vocantur proselyti Judaeorum, 633 B, vel ctiam omnes Christiani, quo sensu, 614 B, 639 A.

ADVENTUS. Christi quotuplex sit, 125 B, et quinam illum diligat, 444 B.

ADVESA. In illis gloriam est, 550 B — An propter illa mortem optare licet, 216 B. — Cfr. Tribulatio.

EDIFICATIO sen edificio Dei quo sensu dicatur congregatio fidelium, 138 B, et qualiter in fide sit, 412 A.

AGDIUS de Roma (Colonna). Ord. S. Augustinii, Bituricensis episcopus, liberum contra errores philosophorum scripsit, 275 A.

AMULATIO Dei quid sit, 247 A. — Emulari quotuplici modo accipiatur, 247 B.

ANIGNA. Videmus nunc per spectulum in animatum, quo sensu, 189 D.

AQUIVALENS sedili non potest Deo, magistris, et parentibus, 441 C.


ATAS mundi ultima in nos pervenit, 170 B.

ATELITAS quid sit, 564 D. — Omne tempore differentiam comprehendit, 474 B, et in illa semper est hodie, quo sensu, 473 C. — Ejus comparatione tempus præsens brevissimum est, 314 A.

AFFECTIO et Affectus. Quinam sine affectione dicatur, 18 A. — Affectus per dorsum designatur, quare, 89 D. — Ex pravis affectibus procedunt mali effectus, 591 C.

AGAR, Egyptia ancilla Abraham, ipsius uxor facta est, 284 A. — Figurat servitutem legem, 284 D. — Ejecta cum filio, quid signaverit, 285 C.

AGATHA (S.) quid dixerit de Christi servitute, 6 C, 153 D, 569 C.

AGATION abbas quid senserit de homine incarnate, 567 A. (Migne Patrol. lat. tom. 73, col. 914.)

AGNUS paschalis quonodum a Moyses immolatus, 519 B, et Christi figura fuerit, 146 B.

AGRICULTURA Dei dicitur homo, quo sensu, 438 A.

ALBERTUS Magnus (B.) Ord. Pred., Ratishoensis episcopus, allegatur, 531 D, 570 C, 574 D, etc. — Aliqua ejus sententia improbatur, 624 C et seq.

ALEXANDER eararius quantum peccaverit, 445 B, et quo sensu per excommunicato- nem Satana traditus sit, 414 C.

ALLEGORIA indicat quid sit credendum, 284 C.

ALTARE incensui ubi situm fuerit, 503 B. — Per altare intelligi potest corpus Christi, vel crux, aut altare materiale ecclesie, 528 D, in quo Christus quotidie immolatur, 529 A.

ALTUM. « Noli altum sapere, sed time », quo sensu, 90 D, 91 A, 99 A.

AMARITUDO cordis, sermonis, et operis vitan- da est, 318 A.

AMBROSUS (S.). Mediolanensis episcopus plantit devotos sacerdotes, 387 A. — Sepe citatur, 8 C, 13 C, 19 D, etc. — Aliqua ejus sententia contra quosam defenditur, 254 B. — (Migne Patrol. lat. tom. 14-17.)

AMEN quid significat, 266 B, et quo sensu Deo ad gloriam nostram dicatur, 218 C.

AMICI. Illorum est cedem velle et nolle, 651 C.


ANATHEMA quid sit, 208 B, et quo sensu a S. Paulo pronuntiatam, 208 A, 267 C. — Anathema Jesu quis dictat, 182 D.

ANCORA spiritualis est spec quo sensu, 495 A.

ANDREAS (S.) apostolus in Achaia prædicavit, 86 A.

ANDRONICUS quo sensu fuerit nobilis in Apostolis, 116 B.

INDEX ANALYTICUS


ANIMA hominis est tota in qualibet corporis parte, 176B, ejusque vita in corpore non penitus est velut in carceri, 342V. — Animam quomodo a spiritu distinguishant, 392A'. — Imago Creatoris respicient in superiori parte animae rationalis 366B'. — Confirmatur errantem de animarum origine, 75D'. — Omnium anima, aut Dei sponsa est, aut diaboli adultera, 592C, 630B'. — Cf. Homo Spiritus.


Proximum spiritualitatis edificet, 1071A', 240C', et ad Dei veneracionem inducat, 610A, pro aliorum labore conversionem, 610B', loco et tempore opportuno illos exhortans, 682A, ac illos communicans dona sibi concessa, 360B', 662B'. — Errantium cordialiter compatiatur, eras pro eis, 6491'; nec erga alios minus sitt rigidă, sed condescendens 679D, in melius interpretetur proximorum actus, 104C, commune imperfectiones sustinet, 109A, discretum habens


ANIMALIA quomodo ab hominibus dementur, 587 B.

ANIMUS inordinatus sibi ipsi est gravis. 588 B.

ANXUS. Unus dies apud Dominum sicut mille anni, quo sensu, 634 B.

ANSELMI (S.), Cantuariensis episcopus, qui Papam salutaverit in epistola de incarnatione Verbi, 659 C. — Allegatur 13 A, 531 A, 539 B. (Migne Patrolog. Lat. tom. 138.)


ANTIOCHIA. Ibi S. Paulus restituit S. Petro, quare, 274 D et quid de ulteriusque Apostoli facto sectentandum, 275 B, 173 A.

ANTIOCHUS Illisiris figura fuit Antichristi, 403 A.

ANTIOCHUS (S.) abbas, sapa a daemonibus celatus, semper pravulavit, 356 B.

ANUS, id est vulvae, quomodo observando, 420 D, et ad quas virtutes herlandae, 454 A.

APOCRYPHI libri. Non eorum auctoritati imitendum Apostoli, 442 C.

APOLLINARIS, hæresiarcha « radissimus », negabat in Christo fiisse animam rationalem, 685 D.

APOLLO, vir potens in Scripturis et eloquens, 207 C, 457 B, ut dicitur, erat episcopus Corinthiorum, 126 C. — Ab illis quare necessit et, 207 C, et quidam ad ipsos, reganti S. Paulo, reversus sit, 240 D.


AQUA. Quo sensu terra per aquam consistat Dei verbo, 633 D. — Aqua diluvii superiorum acris paralem occupavit, 633 B. — Aqua quae de petra profugit in desert, quare potus spiritualis dicatur, 162 C. — Aqua in fine mundi quidam innovanda sit, 657 C.

AQUA, vir Priscus, cum uxore landatur, 115 C, 207 D, 208 A.

AVROR spiritus quisnam sit, 164 B.

ABACA testamenti quomodo facta, et quid in illa ascensu spiritu, 503 D.

ARCHANGELI sunt medi inter Angelos et Principatus, 714 D. — Quae vox Archangeli futura sit in die iudicii, 387 A.

ARCHIPUS, illius Philémonis, 463 B, S. Pauli.
discipulus Colossensium fuit episcopus, 353. — Illum quælter exhortandum jussisset S. Paulus. 371 C.

ARETAS rex Damascus occupavit, 292 C.

ARGENTUM quid designet, 138 D'.


ARUS, qui Christi deitatem negavit, 548 D', totum pene orbem infecit, 632 D. — Ariani refelluntur, 75 C.

ARMA lucis quænam sint, 102 C'. — Arma justitiae sunt virtutes seu opera virtuosa, 293 A.

ARMATURA Dei quænam sit, 325 B, 326 B et seq., 391 C.

ARRHA fidelis nostri est Spiritus Sanctus, 301 A', qui utram convenientius dicatur ar-rha quam pignus. 301 C.

ASINA Balaam ipsum corripuit, 630 D, quomodo loquens, et utrum sua verba intel-ligens, 600 A'.

ASPS quædam immanissima in Ægypto domita est, 385 D'.

ASTUTIA quod sensu accepitatur, 225 C'.

ATHANASIVS (S.). Alexandriaus episcopus. Allegetur Vita S. Antonii ab illo conscripta, 393 B' (Migne PatroL gr. tom. 23-32.)

ATHENIÆ Ibi scripta est prima ad Thessalonicienses epistola, 375.

ATTRITIO ad contritionem disponit, 582 B.

AUDITUS. Eides ex auditu est, quo sensu, 83 B et seq.


AURIS. Per illum intelligitur qui labet gratu-ti tum domum scientia, 183 C'. — Prurientes auribus quinam dicantur, 444 A.

AURUM mystice est amor vel contemplatio divinorum, 148 C.

AUXILIUM humanum non est contemnendum, quo sensu, 292 C.

AVARITIA est rerum temporalium inordinatus appetitus, 88 A'. — Quare idiolatricia comparteretur, 319 C', 396 A'. — Avare quatenus per- cent, 427 C.

AVICENNA (Ibu-Sina). Arabus philosophus, quid sentiat de fascinatione, 275 D. — Alle-gatur, 630 A'.

AZYMA quid sit et quid designet, 146 D. — In azynis sinceritas et veritatis quomodo epulandum, 146 D.

BABYLON. Quare hoc nomine designetur Bo-ma, 674 C.

BALAAM, qui propheta fuit, 690 B, mercedem iniquitatis amavit, quo sensu, 690 C. — Corpus est ab asina sua, 690 A', cujus verba quomodo formata sit, 690 A'.


BARRARI quinam appellentur, 126 B', 192 D. — Legibus non reguntur, 52 C. — Barbarum vocamus quod non intelligimus, 192 D.

BARNABAS (S.) an eum Tito Corinthium mis-sus sit, 240 B'.

BARTHOLOMÆUS (S.) apostolus in Armenia
prædicavit, 863A. — Quaestam ejus verba referunt S. Dionysius Areopagita, 543.

BASILII S. (S.), Casariensis episcopus, risum damnaat. 597B'. (In Regula fuisius explicata, interrog. 17.)

BEATITUDINO qui sensu siet Dei filii, 40D, 66C, et heredes, 64C, coheredes autem Christi, 64D'. — Quomodo regnant, 45A'; quam sit corpus gloriae, 63G, et felicitas, 133D', 621A', 622B. Omnes immediate Deum conspiquant, 503D', et unusquisque illorum contentus est suo praecipio. quod est ultra condignum, 242D.


BEDE S. Venerabilis, Ord. S. Benedicti, citatur, 111A', 257D', 390B', etc. (Migne Patr. lat. tom. 90-95.)

BELIAL, interpretatur apostata, et diabolum significat, 294C.

BENEDICTO frequenter pro dono liberali accepit. 289A'. — Quomodo a maledictione corrupatur, 587C. — Benedicto Dei est colatio et multiplicatio numerum ejus. 630B'. — Qui benedicoram consecrationis largitur, inter Deum et eum qui benedicitur, mediis est, 408A.

BENEFICIA. Illorum exhibito caritatem ascendit, 72B. — Beneficia Dei recolle quantum prosit, 131B'.

BERNARDUS S. (S.), Clarus Vallis abbatis, citatur, 71B, 358B, 587B'. — Allegatur ejus liber de Consideratione, 693B. (Migne Patr. lat. tom. 182-183.)

BILINGUII quinam sint, 419C.

BOETHIUS (B.) philosophus passim citatur, 155C', 167A', 225B, etc. (Migne Patr. lat. tom. 63, 64.)

BOVAVENTA (S.), Albanensis episcopus, 0. M., allegatur. 653B'.


BRAMVUM supernar vocationis Dei, quid sit, 345A'.

CAINUS, Corinthiorum episcopus. Ad illum scripta est tertia S. Ioannis epistola canonicca, 117B.

CALGO (C.) tenebrum dicitur obscuritas inferni, quare, 690C.

CANDELABRUM aureum pluraliter dicitur candelabra quare, 505A.

CANONES sacri prohibent cohabitationem conjugum disparis cultus, 134D. — Cf. Conjuges.

CAPITULUM unde nomen accipiat, 501D.

CAPUT. Cujus ordo, perfecto et virtus describuntur, 303B', omnes sensus content, 501D. — Illud velare non debet vir orans aut prophetas. 175A', debet vero mulier, quare, 175B' et seq. — Caput mulieris est vir, quo sensu 174D'. — Christus est caput Ecclesie, 303C', et angelorum, 303D'. — Per caput significantur prelati 186C.

CARITAS, omnium virtutum regina, origo, motrix ac finis, 101D', 367B', 679A', est animae decor. 300A, atque vita, 34A', 188C, 290C', 300A. An realiter differat a gratia gratum factum, 187D. Eius subjectum est voluntas, 41D. — Exponitur caritatis excellentia, 187D et seq. Sine caritate mortua sunt fides, 582B', nihil prodest domum linguriam, vel prophetia, 188B, nulla est actio meritoria, 538A', 630B. Caritas adificat, quo sensu, 160A operat multitudinem peccatorum, 662A. omnium suport, credit, sperat, sustinet, 188B', non quoddam sensum, 188A' voluntatem unionem parit, 178B, cumula factum communia, 287B'; et major fide ac spe, 190C', non quod excedat, 188D', 189B'. Quaeram sicut ejus latitudine, longitudine, 311D', sublimitates et profundum, 314C. In illa tota spiritualis fundatur et consummatur constructio, 315B'. — Eius actus dignior est quam actus lino-
INDEX ANALYTICUS


— Caritas dei quid sit, 41 C, et quo sensu diffusa sit in coribus nostris per Spiritum Sanctum, 41 D. Caritas fraterna commen


CARITUSIENSES carnes non comedunt 202 D, 2014 A, algarlegat, 595 C. (Migne Patrol. lat. tom 70. col. 391.)


CAUSA principalis a causa instrumentali secernitur, 50 D. — Omnis effectus est quodam participata simuliduo suo cause, 15 A. — Deus est causa efficiens formalis et finalis, 94 B; ab illo tanquam a prima causa est omnis actus, 560 D, ipsique adscriptur effectus causa secundae quod sensu 183 B. Opus naturae ac intelligentiae est opus causa primae, 202 B. — Liber de Causis (David Juddei, sec. XI) sub nomine Preedi allegatur, 62 D, 563 D.

CENCHEB. Ebi fuit portus Corinthi, 115 C.

CEPHAS interpretatur caput, estque nomen Petri a Christo impositum, 163 B, Vide Petrus.

CERNENTIUS inresarcha Christi divinitatem negavit, 685 C.

CERTITUDO quae labetur in mathematicis differt ab illa quae in moralibus inventur, 680 C.

CEUTA post mortem Sare facta est Abraham uxor, 38 D.

CHABRISMA Spiritus Sancti enumeratur et explicatur, 182 B et seq. Cf. Domunm.

CHERUBIM gloriam omnambulant propitiatorium, quo sensu, 505 A.

CHLOE trum sit nomen loci vel personae, 126 A.

CHRISTANUS qui vere talis est, mysticum Christi membro dicturos 150 C, et sanctus vocat, 353 A. Quanta ejus felicitas 10 A, 98 B, et dignitas, 637 A et seq. Quamodo ecle
ris hominibus praeferatur, 565 B. — Ad quantam vitam perfectionem tenetur, 575 C, fillis Beati non se jungunt, 234 C. In vestibus quid debet vitare, 618 A. Illum quantum dede
cent carnalia desideria, 639 B. Quis patitur ut Christianus, non erubescat, quare, 666 A. — Christiani quod sensu sit illi promis

CHRISTUS est Deus et homo, 44 D, versus Creator ac Deus, 7 A, 170 D, 3561 B. Verbum in
creatum 7A, 631 A, Veritas, 564 D Principi
gus ovium, 330 D, pontifex futurorum bo


CHRYSOSTOMUS (S.). Constantinopolitanus episcopus, citatur, 193 C, 319 A, 657 V, etc. Aliegatur ejus liber, seu homilia, Quod nemo lavatur nisi a se ipsa, 652 B.

CIBUS non damnatur, sed componi potest immoderata, 107 A, 212 D. — Quare a quislibat ebus fideles interdum abstinant, 321 V. — Per seclorur est solidus ejus, quo sensu, 491 C.


CLAMOR dicitur sermo impetuosit, vel irrationabilis elevatio vocis, 318 A.

CLAUDIUS, sub ejus imperio Romam venit S. Petrus, 674 V, et primam scriptur epistolam, 682 V.

CLAUSTRALE, qui autonominatis religiosi vocantur, quomodo silentium servare debeant, 571 D, — Claustralis vita prodest, si regular observetur, aliique obest, 25 B; ad eam si quis confugiat, miratur carnale Christiani, 600 V. — Cf. Religiosus.

CLEMENS, S. Pauli adiutor, 347 D. scriptus est in libro vitae, 347 A. 
CLIMACUS (S.) abbas allegatur, 673 D. (Migne Patr. gr. tom. 88.) 
COGITATIONES inter se accusantes vel defendentes, 234 C, quomodo in die judicii sint manifestandæ, 234 C. 
COGNITIO. Ex parte cognoscinus, 189 D, id est per speculum et in aœgnate, quo sensu, 189 C. 
COLLECTÆ quomodo factæ fuerint ut sustentarentur fideles Jerusalem, 206 B et seq. 
COLOSSIANES. Cur ad eos scripsit S. Paulus, 333. 
COMPAGES sunt junctura corporis, nervis colligatur, 187 C. 
COMPREHENSIQ quid sit et quare Beatæ dicuntur comprehensorum, 343 A. — Comprehensorum in ultimo fine immobili er conservantur, 198 D, ciscque Deus est omnia in omnibus, 200 B'. — Cf. Beatæ. 
COMPUNCTIO. Spiritus compunctionis quandoque in malo sensu accipitur, 88 D. 
CONCUPISCENTIA quou sensu ex mandato pro vocetur, 54 A, 55 A, et sit causa mali, 55 C. — Interdum accipitur pro cupiditate seu privato amore, 560 A, vel pro quovis inordinato affectu, 591 C. — Concupiscentia cor- 
ruptio quomodo fugienda, 678 D. — Quid sit concupiscientia spiritualis et munda, 678 B'. — Cf. Caro, Fomes. 
CONFIRMATIO est sacramentum in quo datur Spiritus Sanctus, 492 B. 
CONGREGATIO quœ perversum sustinet, quantum incurrat periculum, 1453 B. 
CONSSENSUS, coram Deo, pro opere reputatur, 288 B. — Consensus in delectionem prohibeam est mortalis, 361 D. 
CONSILIUM Dei immobile est, 495 C. — Per consilia evanglica perfectissimae praecipua moralia V. T., 32 A'. 
CONSOLATIO aeterna qualiter nobis detur, 401 D'. — Non potest carnalia vita vitare qui nihil divinae consolationis experiment, 633 C. — Quomodo Deus afflictus consolatione, 214 A, ut possint et ipsi alios consolari, 214 B. — Quid agere debent qui absque consolatione tribulantur, 215 A. 
CONSPERSON quid sit, et quid designet, 413 D'. 
CONSUETO quando vim legis habeat, 177 D', 182 A'. 
CONSUSMATIO dicitur perfectionis plenitudine, 260 A. 
CONTEMPLATIO, personam designat, 386 C, non exigat loci determinationem, nisi ex quadam decussatis, 124 C. — Quomodo ex illa paix procedat, 676 D, Viva contemplativa vocatur vita quicata et secreta, 647 B. — Myste- ria divina quatenus contemplanda, 96 C et seq. Contemplator divinorum deiformis effici tur, 225 B. Contemplativi, per oculum figu rati, indigent opera activorum, 186 C. 
CONTENIO qualis sit peccatum mortale, qualis vero laudabilis, 589 B. — Contentio ver-
hosa quam nociva, 439B'. — Contentiosi rerum raiunatur, 211', 22A.
CONTINENTIA quid sit, et quandus a castitate differat, 289A'.
CONTUMELIA est gravior detractione, 599A.
CONVERSATIO monstrat legem se fidei quaestatem, 379B. — Quorumnam conversatio in cordis sit, 346B'.
CONVERSIO. Frequenter post conversionem peccatores ceteris ferventiores sunt, 461B'. — Qui peccatorum convertit, quanta illi tribuat, 610A, et sibi mercatur, 610B.
COH. Quanti facienda sit ejus munditia, 51C'.
CORONA vitae quid sit, 538B.
CORRUPTIO incorruptelam non possidet, quo sensu, 284B'.
CREATURA omnis est quidam radius Creatoris, 15A, a quo plus dependet quam radius a sole, 472B'. — Quomodo a creatura distet Deus, 596C, quem nulla creatura posse test plene comprehendere, 353A. Omne creatum aliquo modo mutabile est, 349C. — Assimilari Creatori est summa perfectio creatura, 313B. In creaturis non est gaudendum, nisi per relationem ad Deum, 348A'. —: Expectatio creaturae revelationem filiumque Dei expectat, quo sensu 65C, 661B'. — Homo, qui dicatur omnis creatura 65C, atque inter creaturas mundi sensibilis primatum tenet, 15D, ex creaturis Creatorum intelligit, 15A. Rationali creaturae non sufficit nisi hodiernum immensus, 480D; ipsum quidem Deus ad se, quomodo in tempus supernaturalis, convertat, 596B. — Nulla pura creatura pro hominibus satisfacere valisset quare, 480A'. — Omne creaturae subieciunt, quo sensu, 640C et seq.
CRISPUS a S. Paulo baptizatus, ultum facerit archisynagogus de quo in Vetibus, 127B'.
CRUX. Verbum crucis est virtus Dei 128D. — Mors cruciforum gravissima est 339A'.
CULPA. Hili debetur peena, 643 A', per quam a Deo ordinatur, 28 C. — Quaet ignarantia a culpa exspect, 691 B'. — Quid si culpae originalis, 44 B. — Cf. Delictum, Peccatum, Peena.

CULTUS dispar quale sit matrimoni impedimentum, 645 B'. Cf. Conjuges.

CUPIDITAS est radix omnium malorum, 328 A, 560 A'. — Ex illa oritur alicquando superbia, et econtrario, 428 B.

CURA moderata habeatur, 671 B'. — Quid suorum proprii proximum curam non habet, quantum peccet, 424 B.

CURIOSTAS reprehendetur, 460 D, 442 C.


CUSTODES virginum quinam fuerint in primitiva Ecclesia, 158 A.

CYPRIANUS (S.). Carthaginensis episcopus, «doctor, praesul et martyr gloriosus», 672 C., quid dixerit de immoderato mulierum ornatu, 616 A. (Migne PatroL lat. tom. 4, col. 451.) — In Decreto inter doctores catholicos primus exprimitur, 672 C.

CYRILLUS (S.). Alexandrinus episcopus, allegatur non reed, 657 A'. (In 1° Petri, m, 19, 20.)

D.


DAMASCENUS (S. Ioannes) allegatur, 28 B, 68 A', 96 C, etc.

DAMASCUS. Qualiter ex illa civitate profugus exierit S. Paulus, 252 C.

DAMNAT, qui citra conditionum requendarum, 638 D, nunquam liberabuntur aut salvabuntur, 280 B, 400 A'. — Horum capit non est Christus, 304 A'. — Cf. Reprobi.

DANIEL, visione exteriori Gabrielem angelum vidit, 471 B'. Tempus adventus Christi pro omnibus Prophetis clarum determinavit, 622 B'. — Annumerat se injustis Judaeis quam pro eis curat, 172 C.

DAVID Christi figura fuit, 403 A, de quo indicet vaticinatus est, 622 C, ejus divinitatem testatus, 683 B'. — Per illum aliquando intelligitur Christus, 92 B. — Hili sub tributo servivit Idumaea, 76 B'. — Cf. Psalmi.

DECALOGUS ordinatur ad caritatem divinam et fraternali, 101 B', 324 B.

DECEMA decima quid fuerit apud Levitas, 461 D'. — Sacerdotes V. L. a quibus decimas acceperint, 497 A'.

DECRETUM (Gratiani) allegatur, 114 A'. — In illo inter doctores catholicos primus exprimitur S. Cyriacus, 672 C.

DEFUNCTI cur dormire censeatur, 386 B'. Cf. Mors.

DELECTATIO. Illam naturaliter appetit homo, 633 C. — Delectatio concupiscientiae conjuncta utrum sit peccatum, 591 B et seq.

DELIBERATIO quid sit, et quid significet, 90 C.

DELECTUM ubi abhavaverit suprabaudavit et gratia, quoniam sensu, 46 C. Cf. Culpa, Peccatum.

DEMAS, qui S. Paulum reliquerat, 444 B', utrum ad illum reversus fuerit, 463 A'.
DESIDERIA prava quae dicitur desideria erroris, 316 B. et al. ignatianae, 626 B. - Desideria carnalia quae suadent, 639 D. quan turpia et nociva, 629 B.

DETRUCTIONIS quod sit, 398 C. et cur gravior faro, 598 D. - Mentem detractis exer- cat, 399 A. - Qui pecunialibus detrahunt, qualem praemium mercantur, 599 D. - Andiens detractionem quid agere debit, 599 B.


sensu eum penitent, 92 C. Quare juraverit, 435 A. Perhibetur aliquid agere, quando facit nos sic agere, 681 F. Quare superbus resistat, 594 C, humiliatus autem det gratiam, 594 A. Quo sensu pauperes elegerit in hoc mundo, 573 C.


Dit quinam vocatur, 160 C.

DEUTERONOMIUM. In illo resumuntur præce- pta divina, 276 C.

DEVO TIO actualis an requiratur ad Euchari- stiam digne sumendum, 180 C.

DIA CONI quibus virtutibus pollere debeant, 419 C. — Ad perpetuam castitatem tenen- tur, 420 B.


DIFFIDENTIA. Quinam sint ejus filii, 304 C.

DIGNITATES ecclesiasticæ cur servitis vocen- tur, 669 A. — Utrum ad illas eligi debeat melior, 575 C. — Cf. Praeatur.


DILUVIUM predicationis fuit antequam eveni- ret, 656 A et seq. — Superiorem aeris par- tem occupavit aqua diluvii, 693 D, in quo perit mundus, quo sensu, 693 D.

DIOCLETIANUS Antichristi figura fuit, 403 A.


DISCESIO qualis futura sit ante generale ju- dicium, 402 A.


DISCIPLULIS. Ex ejus consideratione innote-
seit perfecto magistri, 222 C. — Discipuli obediensia est fructus magistri, 382 D. —
Cf. Magister.

DISCRETO est virtutum mater, custos, solrix, 39 C; directrix et auriga, 679 B. — Quid sit
discereto spirituum, 184 A.

DISSEMINATIONE. Qui illas fovent quomodo vit-
tandi sint, 116 A.

DIVIUS sit et flores transibit, quo sensu.
357 A. — Divitius quid praecipendum sit, 429 B et seq. — Divites ad peccantur et se-
quentur, 601 C et seq. — Qui divitias suas indigentibus non communicat, qua
ter peccent, 610 B, et puniantur, 602 B. — Non
demmemantur divitiae, sed qui eis absum-
tur, 602 A. — Divitiae cur spiriteris com-
parentur, 428 C. — Divitiae verae quae sint, 573 B, 636 D. — Propere spirituales divitiae homo
honosanatus est, 576 A. — Cf. Pauper.

DOCTORUM post Apostolos et Prophetas hunc
dignitatem accepuit, 187 A. — Scholastici
toerres in communi allegantur, 639 A. — Quo
modo peccent qui quod alias docent, non faciunt, 168 B. — Cf. Pastores, Predicator.

DOCTRINA christiana non indiget pompa ver-
bhorum, 428 C.

DOLVS caritatis, justitiae et prudentiae con-
traritur, 528 B. — Prohibentur verba dolosa, 529 D.

DOMINATIONES sunt angeli de summo ordine
hierarchiae secundae, 336 C.

DOMINIO aedem est ordinatum, 628 B; aedem
inordinatum, 639 C.

DOMINUS proprie est, quo sensu, 348 B. — Da-
mis quid servis debeat, 324 D, 369 A. —
Cf. Deus.

DONUM Primum donum gratiatal est amor,
414 A. — Dona Dei qua mensura distribuatur, 97 A, et quomodo sint sine peneantia, 292 B. — Qui gratias ad
honos poteritum meretur imperti. 367 D. — Hiarem datorem dili-
git Deus, quo sensu, 242 B. — Donum lin-
guarm quibus concessum fuerit, 125 A.

Dona Spiritus Sancti, quae ducuntur arma
lucis, 102 C; quid sit 62f B, quallor con-
vena 125 C, et a virtutibus distincta 290 C.
Quodnam a Deo influntur, 105, 129 D.
Non inveniuntur nisi in habentibus carita-
tem et gratiam, 357 C. — Per illa anima
existentia capax motionis Spiritus Sancti,
302 B. — In quo sitat donum sapientiae,
135 C, 356 B, intellectus, 356 C, et scientiae,
356 C. — Cf. Spiritus.

DOBISUM. Per illud designatur affectus, quare,
391 D.

DOTES quasque corporum glorificatorum ex-
pouuntur, 292 C et seq.

DULIA est virtus debita creaturis reveren-
tiam afferens, 98 A, 642 C.

E

EBION, haeresiarcha, Christi divinitatem nega-
bant, 683 C.

EBRIETAS mulieribus praecipe obtest, 420 A.

ECCELESTIA, qua dictur Dei dominus, 429 D, et
firmum fundamentum 440 C, regnum Chris-
ti, 357 B, 443 D, tabernaculum verum, 592 B,
mons, 325 D, columna et firmamentum ve-
ritatis, 429 A, qualiter praenuntiata sit, 625 B. —
Ex latere Christi formata, 263 C, tan-
quam ejus corpus mysticum describitur, 185 C et seq. — Ecclesia militans cur vocet
etur quae sursum est Jerusalem, 284 V. et
de caelo descendens perlibiat, 585 B. Quo
sensu sit mater nostra, 284 E, ilam nutrit
Christus Sacramentum altaris, 323 A; ejusque
est caput, 303 C, et fundamentum univer-
sale, 138 A; fundamenta ipsius secundaria
sunt Apostoli, 138 B. Hierarchia ecclesiasti-
ca quomodo angelicam imitetur, 121. An-
gelorum et hominum una est Ecclesia, 393 D. —
Quae accidetur in Synagoga, figurabunt
quae sunt in Ecclesia, 171 A; quae in al-
num in Ecclesia geruntur, representant quae
agentur in patria, 171 A. — Ecclesia quae utilitas
proveniat occasione haereticorum 178 D. Eius
thesaurus ex quibus constitutur, 359 C. —
Consuetudo generalis Ecclesia pro lege-serv-
anda est 182 A. — In Ecclesia primitiva
Christianorum quodcumque trucidabant, 669 C; sae-
pe vir infidelis per mulierem fidelem con-
vertiatur, aut mulier infidelis per virum
fidelem, 420 C; excommunicationem sequi
solbat corporalis vexatio daemonis, 447 D.
Quinquam in illa fuerint custodes virginum,
138 A. — Ecclesia quantum persecutionem
tempore Antichristi passura sit 441 C. —
Ecclesia materialis quae deputatur oratione
fideiun, 121 C. — Cf. Christus.

EFFECTUS omnis est quodam participata si-
militudo suae causa. 15 V. Cf. Causa.

ELEXCH, vasa misericordia appellati, 628 B, et
per vasa aurea ac argentae designati,
440 B, perpunci sunt comparatione repro-
borum, 657 D. Filiis non sunt electi merit

INDEX ANALYTICUS 727

ELECTIO aliquando pro prædestinatione sumitur, 614C. Quo sensu nobis certa fieri possit, 680C et seq. — Utro ad dignitates ecclesiasticas elici debet melior, 575C.


ELEPHANTUS, maxima bestia, quæter humanum industria dometur, 585C.

ELIAS, putans omnesoves in Israel fuisse osciosos, 88B. quomodo ab erre reductus sit, 88D. — Oratone oravit, quo sensu, 600B. — Per illum in fine mundi convertuntur Judæi, 89B, 92A.

ELYMAS magus quid S. Paulo objecit, 439A. ENOCH, qui erat prophet, 6C, angelico obsequio translatus est in paradisum terrae strem, 513C. — In fine mundi predicatione sua Judæos convertat, 92A, et ab Antichristo occidetur, 513D. — Verba ejus quæ refert S. Judas, unde nota fuerint, 442D. — Quid de libro Enoch sentiendum, 6C.

EPAPHRAS, S. Pauli discipulus, ex Colossis oriusundum, 333, laudat, 356B, 371D.

EPAPHRODITUS diaconus. Per eum ad Philippenses scripti S. Paulus, 331, qui eundem commendat, 342C et seq.

EPILENETUS ex Asia primo regeneratus est in Christo, 116A.

EPHESES, metropolis Asiae minoris, ibi adversarios multos invenit S. Paulus, 207B, qui in eadem civitate scripti ad Corinthios, 207D, et ad Colossenses, 330D. — Quare pro Ephasios idem Apostolus epistolam miserit ex Roma, 297, ubi incarceratus erat, 308C.

EPIMENIDES poeta a S. Paulo allegatur, 433A.


EPISTOLE. Quære post Evangelia, B. Pauli scripta fuerint epistole, 4D, 5C. numero quattuordecim, 5A, et quanta illarum profunditas, 35D. — Epistola septem canonice cur ita vocuntur, 543.

ERASTUS quo sensu fuerit archarius Athenarum, 117A.

ERROR. Errori cui non resistitur, consentitur, 610C.

ESAU qualiter hominem saecudotii vendiderit, 521D, in simoni armatus, 525A. Non vere peoÈtens fuit, 525C. — Quo sensu illum odio haberetur Deus, 76C. — Quomodo frater suo Jacob servierit, 76B.

ESCA spiritualis fuit manna, quo sensu, 169B. — Esca idolis immolatae non consecratio-
INDEX ANALYTICUS

nem vel abominationem inde consequuntur, quare, 1601.

ESBrias annümerat se injustis Judæis, quam pro eis orat, 1721.

ESSE civilissime vitæ fuerunt, sed idiota, 3131.

EUCARISTIA, per manna præfigurata 1691, est cibus animæ, 1731. In novissima Cena instituta est, 1781 A, quomodo, 1701 A et seq. Tunc Christus fregit species vel dimensiones panis, non corpus consecratum, 1591 B. — In illa quomodo sinri corpus et sanguis Christi, 1791 B, per conversionem panis et vini, 1711 B, ita ut unum sit sacramentum, 1791 C. — In illa quotidianie immolatur Christus, 3291 A, in quibus sacrificii celebrazione quatuor consideranda sunt, 1801 A. — Ad sacerdotes tantum per illicit illam consecrare, 1791 C. — Quanta ejus dignitas, 1891 A, et quinam sint effectus communiomis eucharistiae, 1721 A, quae a jejuniis sumenda est, exceptis infebris, 1781 B, 1821 A. Per Eucharistiam Christus Ecclesiam nutrit, 3231 A. Usus panis et unum corpus sunt qui de ulla participat, quo sensu, 1711 D. — Illam quis digne sunat, 1801 D et seq., quis autem indigne, 1801 B. Qualiter in primitiva Ecclesia puniti fuerint sacrificiis communicantes, 1811 C. — Melius est illam quotidianie sumere quam ab ea interdum abstinere, 1811 A. — Eucharistia usque ad finem mundi consecrabitur, 1801 B. — Cf. Missa, Sacrificium.

ESTOCHEM (S.), virgo Christi « doctissima », quid S., Hieronymo occiderit, 291 C, et quam accipit responsum, 291 D.


EVOMA, devota matrona landalitur, 3471 C.

EXCOMMUNICATIO, Illam in primitiva Ecclesia sequi solemat corporalis vexatio damnosum, 1151 D, 4141 C.

EXEMPLARIA cælestium quid sint, 5081 B.

EXEMPLUM quomodo differat ab exemplari, 5021 C.

EXHORTATIO sine virtutis conversatione inelicax est, 4311 D.

EXPIATIO, In festo Expiationis quid egerit pontifex Judæorum, 3051 D, et ad quid significandum, 5011 A et seq.

ZECHIAS qualem certitudinem de se habuerit, 611 B. — Quamvis in Domino confusus sit, fecit quod in se erat, 2521 C.

ZEZCHELI. Ejus ultima visio communiter de Ecclesia exponitur, 6261 B.

[E]

FACES notifiam significat, 2261 C. — Facie ad faciem Deum videbimus, quo sensu, 3901 A et seq.

FAMA. De illa qualiter curandum sit, 3701 D. — Quo illam neglegit, crudelis est, quare, 2301 C.

FASCINATIO quotuplici modo accipiatur 2761 D.

FELICITAS æterna, est cæloque fidei finis, 611 B, 3701 B. Cf. Beatitude.


FERMENTUM quomodo signet doctrinam evangelicam, 1651 D, vel culpam quo aliis corruptit, 1461 A, 2861 C. — Quod sit fermentum malitie et acquirite, 1461 D.

FINIS qualiter definitur, 5141 C. — Est prima virtus, 2731 D, speranda bracte substantia rerum, argumentum non apparentium, 3141 C; fundamentum justitia, 311 A; seu universa rerum virtutem, 111 B, 3141 D, 4921 D, vel Judæus spiritualis vitae 6491 D, et ædificiis, 411 C; omnibus meritori actus principium, 3141 C, 3051 D. — Quo sensu una sit, 141 C, 3131 B, 6751 A.

Ejus objectum quid sit 311 A, 321 D. — Quo modo illi obediendum, 981 B. Quanta ejus certitudo, 41 B, 1131 C, 2511 D, quorum sint

FIDUCIA quals haberi possit filiationis divinæ et predestinationis, 64B.

FILIATIO adoptiva electorum, est simulium filiationis naturalis divinæ, 69A'. — Quænam sint signa filiationis divinæ, 631D et seq.

FILI non debent parceribus thesaurizare, sed parentes filii, quo sensu, 257C. — Filii Dei dicuntur Beati, 401B, omnes electi, 40A', predestinati, 69A', et Judaei, 75A.


Filius subjectus erit et qui sibi subject omnia, quo sensu, 200A'. — Cf. Christus, Pater.

FINIS plus anatram quam sident, 165A'. — Forma est finis materiar, 202D. Salus est finis quem proponit fides, 97B. — Finis ultimus est Deus, 604D, sive visio Dei per speciem, 771B, id est supernaturalis felicitas, quam non agnoscet nisi per fidentem, 140D, nec per naturalia obtinetur, 771D. sed per supernaturalia media, 333A'. — Frui proprium est ultimo fini intuitore, 113D'. — Cf. Deus.

FLAGELLATIO qualiter apud Iudæos reis inficta sit, 251B.

FLETUS alius est inordinatus, alius ordinatus, 98B'. — Quomodo opereat flere cum flentibus, 98C. — Qui fluent, sicut tomum non fluent, quo sensu, 157C.

FOENUM quid designet, 138D', 139A.


FORMA. Inulta diversitatem formarum substantiâ, requiritur diversitas materia- rum, 202D.

FORNICATIO quid sit, cur fugienda, 450B', et quantum Christianos dedebeat, 130C. — Est mortale peccatum, 383B, 528B. — Fornica- tionem similem gentiles licitam reputavere, 384D. — Propter fornicationem non
INDEX ANALYTICUS

731

solvitur matrimonium quoad vinculum, 133 C. — Est spiritualis fercatio qua Deus relinquitur, 524 C, 592 C.

FORTUNATUS inter primicias Aebiae comen-
mendatur, 267 A.

FRANCISCUS (S.) dicere consuevit: Fratres
inicipiannis Deo servire, 681 B.

FRENUM corporis quid sit in perfectis, in pro-
ificentibus et in incipientibus, 584 D.

FRUCTUS temporaneus et serotinus, quid sit
ad litteram et mystice, 601 D. — Fructus Spiritus Sancti quinam sint, 280 B et seq.

FRUITION Dei est felicitas nostra formalis,
301 B. — Frui propriis est summo bono seu
ultimo fini inhaerere, 143 D.

FUNDAMENTUM Ecclesiae quodnam sit, 138 V.

FURTUM, ex suo genere mortale, quando ve-
niale fiat, 317 D. — Rapina est gravior fur-
to, 599 A.

G

GALATEE unde oriundit; ad quos cur scripsi-
riri S. Paulus, 263, qui illos iterum parturuit, quo sensu, 283 C. — Ipsorum incepitur
ingratitudine, 282 B, sed inde pristinus vir-
tus luanatur, 282 C et seq. Quanta cum
reverendia et caritate S. Paulum repererint,
283 A et seq.

GALEA salutis quid sit, 326 C, 391 C.

GAIUSCUM aliiud est homun, aliiud malum
289 C. — Gandium est dictionis fructus,
676 V. — In quibus gaudentium sit, 256 B.
— Qui gaudent, sint tanguam non gaudentes,
quo sensu, 157 D. — In Domino semper
gaudendum est, 347 C, 597 D.

GEDEON prius interite, quia contra legem
fecerat sibi ephod, 320 D.

GENEAHIE quales in Talmud Judaeorum
referantur, 411 B, 456 D.

GENERATIO interdum pro creatione in Scrip-
turis accepitur, 561 A. — Post diem judicii
cessabit generatione et corrupcio in rebus cor-
poris, 527 A.

GENTILES, quorum peccata exponuntur, 165 D
et seq., 315 C et seq., quae «non gens» dic-
cantur 88 D, et quo sensu Deum ignoraverint,
385 C. Formicationem simplici deformaverunt
liberum, 384 D. Quinam ex illis damnandii
sint, 22 A. — Implicitum de adventu Christi

delem habere delomerunt, 516 C. — Ex Judaeis
spiritualiter nati, 507 C. gentiles conversi
contra illos superbiue velantur, 901 B, 914 B
et seq. Judaeorum obstinatio quomodo gen-
tilium occasionem salutis producit, 89 A, 92 A. — Pravamitiate est Evangelii predicatio
ad gentiles directa, 303 A, nec non ipsorum
conversion, 114 C et seq. Gentilium converso-

GENUA soluta quo sensu erigenda sit, 521 C.

GLADIUS designat potentiam judicariam, 101 A. — Quid sit gladius spirital, 526 C.

GLORIA quid sit, 21B, 187 V, 417 D. — Gloria
vana quam grave sit pecatum, 338 C. —
Quid sit Dei gloria, 633 A. — Omnia in glo-
rium Dei facienda sunt, 175 D. — Quid glori-
fatur, in Domino glorietur, quo sensu, 246 C.
— Quod sit lumen gloriae, 190 H, et gloria
eterna 654 C.

GLOSSA (Walafridi Strabi) passim citatur,
63 A, 683 D, 108 D, etc. (Migne Patr. lat.
tom, 113 et 114.)

GOMOR, mensura qua mappa singulis sequi-
liter comedebatur, 240 B.

GONIA (Nicolaus de), Ord. Præd. theologi-
gus var seculo, allegatur, 390 B.

GREECI, subtilitate ingenii professgentes 240 D,
philosophi inventores incomini 12B. —
Per illos gentiles significatur, 133 B, 81 C.

GRATIA quoduplci sensu accepitur, 293 D.
— Quid sit gratia propripram sumpta, 940 C,
241 D, 531 V, seu gratam gradum faciens,
615 A, 616 A. et utrum reddat a caritate
differat, 187 D, 615 D. — Immediate ab Deo
creator, 15 A, qui per Christum illam nobis
largit, 33 B. A tota Trinitate infunditur, 293 B,
ejusque infusionem accepturat fides, spec.
caritas, 617 A, et dona Spiritus Sancti,
622 C. — Gratia Dei quam necessaria sit,
182 D et seq. Est causa formalis nostrajus-
ificationis, 31 C omniun operum meritori-
orum principium, 438 A, 533 V, 615 C, con-
ferens homini esse deiforme, 631 A et sine
ejus honora nemo salvatur, 224 D, 390 D. Anfe
ejus infusionem, peccator veniam promeriti
non potest de condigno, 314 D An sine illa
adultil valent omne peccatum mortale vi-
tare, 50 A. — Gratiam fidei, seu ipsam fidei,
nullus meretur, 314 C. Ad gratiam disponi-
nam faciendo quid in nobis est 525 C, 526 D,
sed ad illam promerendum non sufficiunt
INDEX ANALYTICUS

opera humana et legalia, 351 B'. — Utrum quis in hae vita certo seire valerat se esse in gratia, 64 A', 680 D'. — Lex vetus sopponit, non confutit gratiam justificantem, 304 B'. cujus sacramenta novae legis sunt signa et causa, 33 C'. — Ubi abundavit delictum, superabundavit et gratia, quo sensu, 46 C. Gratia divitiae quaenam sint, 305 C'. Vitae gratiae ex bonis operibus comprobatur, 64 B'. — Gratia quomodo se habent ad liberum arbitrium, 197 B', quod ipsis indiget, 222 D'.


GREGORIUS (S.) Papa citatur, 50 D', 64 D', 88 C', etc. (Migne Patrol. lat. tom. 75-79.)

GULA, cujus vita valde sunt in honesta, 103 A', melius fugiendo quam collectando vincitur, 150 C'.

II

II. ERENES. Oportet esse heresies, quo sensu, 178 C'.

II. ERESIARCHIE et Heretici. — Heresiarchar, qui denuntiantur et depinguntur, 684 D' et seq., quotiter peccent, 688 D', et punciendi sint, 688 B'. — Scripturas secundum proprium ingenium prœsuntim exponere, 688 C', et per eos via veritatis blasphematur, 683 C'. Potuerunt inclinare, non cogere, homines ad errores, 632 C'. Multi eororum concipiccionis frena laxabant, 683 C'. — Hereticus proprio judicio condemnatur, 437 A'. — Hereticus quas canes contra veritatem latrant, 342 B', quibus prœvenendum est, 608 C'. Qualiter a Catholicis superati sint, 442 B', et occasione eorum quæ utilitas Ecciesiae proveniat, 178 D'. — Hereticii Asiae a S. Paulo et a S. Joanne evangelista impugnati fuerunt, 442 V'.

HAYMO. Halberstatensis episcopus, quid narrat de S. Paulo penula, 444 D'. — Aliqua ejus glossa contra objectiones vindicatur, 389 D', 390 B'. — Passim citatur, 8 D', 13 C', 333 C', etc. (Migne Patrol. lat. tom. 117.)


IIERBA opportunæ designat opera virtuosa, 49 A'.

IIERCULES quid instituisset feratur, 167 B'.

IIERDES Dei quomodo sint Beati, 64 C'.

Hereditas celestis, quæ est beatitudine æter nae, describitur, 617 B' et seq. — Cf. Beat itudo.

IIERMES Trismegistus allegatur, 160 A'.

IIERMÖGENES fraudulenter S. Paulum accessit, 437 B'.

IIERARCHIA angelorum triplex, quosam contin cate ordinis, 234 C'. — Hierarchia eclesiastica quomodo angelicam inimitetur, 121.

IIERONYMUS (S.), « Prophetarum studiosissimus explanator », 80 B', qualiter solvet objectiones quam proposuerat S. Eustochium, 29D. Quod referat de S. Hilarius, 505 B', et de S. Paulo Simplicii, 74 C'. — Citatur, 75 B', 117 C', 166 D', etc. — Allegatur ejus liber de Viris illustribus, 114 A'. — (Migne Patrol. lat. tom. 22-30.)

HILARIAN (S.) abbas a daemonibus violenter impugnatus est, 395 B'.

HILARITAS. Proximo succurrendum est in hilitaritate, quo sensu, 97 A'.

HIRCUS in feste Expiationis præfiguravit Christum pro nostris peccatis oblata, 329 C'.

HODIE significat æternitatem, 173 C', vel temp us evangelice predicatiois et gratiae, 483 C', 484 A', 486 B'.

HOLOCAUTOMATA quid fuerint, 510 B'.

HOMO, inter mundi sensibilis creaturas pri maturum tenens, 15 B', 565 A', quomodo sit imago Dei, 176 A et seq., 357 C', 366 D', seu
INDEX ANALYTICUS


HONOR, qui debitur virtutibus, 636 B, 665 D, quid sit, 479 D, et quibusnam deferendus, 575 C'. Cur et quæmodo nos invicem honore prævenire debeamus, 95 C, per actum dulce, 97 D'.

HOSPITALITAS quæsuis sectanda sit, 98 D, 665 C.

HOSTIA vivæs qualiter fiat corpus, 941 D'. — Quæ sit hostis spiritualis, 633 C'.

HUGO de S. Victore allegator, 512, 587 A'. (Migne PatroL lat. tom. 175-177.)

HUMILITAS. Ex ilia unusquisque putet se alio viuorem 338 C, et eulogiet aliquo modo subjicatur, 640 C', eti propter illum a verbatim non sit recedendum, 399 C. — Multi facilius

vincentur humilitate quam rigore, 638 C'. — Glorietur humiliis in extaltione sua, 556 C, dives autem in humiliate sua, quæ sensu, 556 D'.

HYMNUS, qui resurrectionem jam esse factam dixit, 440 A, quomodo traditus sit Salamæ, 114 C.

HYPERRRHLUS sermo in quo sistat, 74 D.

HYPOCRITÆ quæræ sìt duplex animo, 556 B.

HYPOTANON quid significet, et quæ sensu accepíenda sit, 439 A'.

IDEÆ seu exemplares divinæ sapientiae rationes. Secundum illas omnia condicta sunt, 515 D.


IDOLΟΗΡΙΑ, id est quæ idolis immolabantur, 139 C', quomodo manu factæ fuerint, 139 D', a quibusdam Corinthiis qui scientiam discretam non habeant, 139 C, et alios scandalizabant, 161 A', 173 A. — De illis quœnam ponatur regula, 173 B et seq.


IGNATHUS (S'), Antiochenus episcopus et martyris. Ad illum scripsisse dictatur B. V. Maria, 577 B'.


IGNORANNA quæd quis culpa excusæ, 631 B'. — Ignorantia, quæ est privatio veritatis, alienat intellectum a via Dei, 315 D'. Quantum sit vitium, 680 A. — Si quis ignorat, ignobilitat, quæ sensu, 135 B'.

ILLIÆTERARI cur in predicatores Evangelii fuerint electi, 131 A.

ILLARICUM mare in fine Graeciae situm est, 113 B.
INDEX ANALYTICUS

IMAGO. Ad ejus rationem quid requiratur. 337B. — Quo sensu imago Dei sit Christus, 337A; et homo, 357C, 366B. Quaeso modo in imaginem divinam majestatis transformur, 225B. — Quidam genitium imagines, quidam vero res significatas per imaginem coluerunt, 16A. Cf. Idolum.

IMBER quidam designat. 494A.

IMPIUS et Iniquus. In nullo stabili radicatur impius, 331. — Illum non simpliciter juri-
censum, quare, 104A. — Quaeso modo impii experiantur Dei misericordiam, 638C, ange-
lorumque custodiam, 638D, et ad conversionem sollicitur, 20A. — Gravissime puniuntur quum desideriis suis traduntur, 16D. Ut tales, sunt contemnendi, 642D. Qualiter fugiendi iniqui, 234D, qui dormo-
num voluntati obedient, 325D. — Impiorum prosperitas futurum Dei judicium pra-
monstrat, 399B. — Impii divina Christi virtute resurgent, 198C, quantis pennis plen-
etendi, 696A. — Cf. Damnati, Reprobti.

INCARNATIO Verbi, quo sensu fuerit sacra-
mentum absconditum a seculis in Deo, 390B et seq.; qualiter revelata sit, 117B, sapientiam divinam manifestat, 130C, et ad gloriam nostram ordinetur, 131C. Quis ejus finis, 7A, et cur Spiritui Sancto tribuat, 8A. IPSA est nostra deficatio, 239B. — Utrum iliam a principio seculi praeconseverint an-
geli, 310B et seq. — Verbum Dei incarnatum, est magnum pietatis sacramentum, 420A. — Cf. Christus, Verbum.

INCESTUS sub poma mortis prohibetur, 145A.
— Corinthus incestuosus quantum pecca-
verit, 144D. Excommunicatione persecutionis, 145D, juxta S. Pauli mandata a suis fratris-
libus correctus est, 237A.

INCORRUPTA. Illam non possibet corrup-
tio, quo sensu, 204A.

INCLEMENTUM signat salutem et gratiam, 137C.

INDIGNATIO procedet ex ira et superbia, vi-
tanda est, 318A.

INDULGENTIA e quoam Ecclesie thesauro
emanent. 339C.

INFANTIA quad sit bona, 632A, qualis vi-
tuperandae, 632B.

INFIDELIS utrum bonum opus facere valeat, 108C. — Infideles jam judicati sunt, quare, 106C. Utrum sinit vitandi, 146B, 147A. — Quid censendum de matrimonio inter fide-
lem et infidelem, 153B et seq. Infidelis con-
jugi cohabitate licite poterat fidelis in pri-

INFINITUS in fide, quaeso modo instruendus 103C. — Infirmi quaesta caritate suscipiendi, 391D.

INIMICUS quidam tacteritandus, 99B.

INJURIA. Pro illa gratiam reddere, optimum est, 650B.

INJUSTITIA locum non habet in his quae gratis dantur, 77A.

INNOCENS, ece teris paribus, plus a Deo amatur quaquo peccator conversus, 46C. — Per in-no-
centes, aliquando intelligitur inexperti et iniremnspecti, 116B.

INOBEDIENTIA a praviratione distinguetur, 477B. — Ejus filii sunt diabioli ministri, 526B.

INQUIETI quinam sint corrigendi, 391C.

INNOMINATUM quatenus tolerandi, 250B.

INTEGRITAS spiritualis in quo sista, 552B.

INTELLECTUS, qui est donum Spiritus Sancti,
definitur, 356B.

INTEGRITAS quodmodum meritum in omni actu
parce quat. 173D.

INVIDIA, quae est tristitia de bono alterius, 18A, quantum fugiendae sit, 287B, ut mors animae, 290C. — Lacuando et resistendo superatur, quare, 150B. — Qualiter per fasci-
nationem intelligatur, 275A. — Quod quis sibimet cupit, hoc invideire alius solet, 582B.

Luditis non optat correctionem ejus quem odiit, 333. — Quid sibi velit illud : Ad invi-
diam conculcabit spiritus qui habitat in vo-
bris, 593A.

IHA et Irauindia. — Quid sit ira, 366B. Alia est per vitium, 556D, alia per zelum, 317C, 556A; prior dupliment metas rationis excedit, 317A et sit mortalis, 566B; posterior est moderanda, 317D. — Ira lacuando et resi-
ستانت superatur, 150B. Ad illam proniores sunt superbi, 567A. — Quaeso modo interpre-
tanda habeat effata : Inscinimi et solite pec-
care, 317A et seq.; homo tardi sit ad iram, 566B; sol non occidat super iracundiam vostram, 317B.

ISAAC, filius Abraham et Sarac. quo sensu per
reexpressionen naturа, 281B filius promi-
сioneis fuerit, 76B. — Quaeso modo illum perse-
cutus sit Ismael, 283A. — Aries pro illo im-
omatus quid profiguraverit, 518D. — Isaac de futuris bendicti Jacob et Esau, 348D. — Christi figura, 518C, designat etiam Eccle-
siam, 284D.
INDEX ANALYTICUS


J

JACOB quo sensu fœciit filius promissionis, 76A, et a Deo dixit, 766C. — Non sinitiæ ego, quum acquisivit primogenita Esau, 525A. Ante fratrem sortitus beneficiorem, quid signaverit, 518A. — Visione exteriori vidit angelum secum luxantem, 471B. — Adventum Christi qualiter praemuniverat, 623A. — Quære proposuit Ephraim juniorem Manassæ seniori, 518A.

JACOBUS (S.) Major in Hispania prædictavit, 114C.


JANNES, magus Pharaonis, unde notus sit, 442C et qualiter Mosis restituerit, 442B.

JASON fuit S. Pauli cognatus secundum carmen, 1174.

JESEPHE utrum penitentiam egerit propter filiam oblataam, 520D.

JEREMIAS in utero sanctificatus est, 444C. — Visione imaginaria vidit illum succensam, 471B. — De B. V. Maria predictavit, 281A. — Ex illo probatur necessitas novi testamenti, 503B et seq. — In Egipto lapidatus est, 521A.


JOANNES (S.) Baptista, novi testamenti minister et præco, 521B, quibus vestibus induitus fœrit, 521B. — Prædictum Christum pro peccatis nostris moriturum, 655C.

JOANNES (S.) apostolus, qui frater Domini vocavit, 1631D. Asiam impellet Christi Ecclesiæ, 86A. — Hic exsilio Patmos reversus Evangelium scripsit, 549A.

JOH omnium virtutum sed præsertim patientiae est forma, 605D', 655A. Omnia dupla illi reddidit Deus, quo sensu, 386D'.

JOEL de eminentia gratiae Spiritus Sancti specialiter prophetavit, 623A.

JOSAPHAT, Super vallem Josaphat Christus descedent, in die judicij, 388A.

JOSEPH filius Iacob, figura Christi fuit, 403A, propter multorum salutem permittente Deo venditatis, 364D'. — In qua prophetica voluerit se sepeliri, et quare, 518D'.

JOSEPH (S.) vir Mariae, de tribu Juda processit, 499C.

JOSEE dixit est Osee et Jesus, 487A.

sensus omnes baptizati fuerint in nove et in mari. 108\textsuperscript{c} ut quid figuret illorum punitio in deserbo. 109\textsuperscript{c}. — In quibus sint gentilibus anteponendi, 268\textsuperscript{b} et seq. Specialiter appellati sunt ilii Dei, 75\textsuperscript{a}, et saepe infideles ad Deum converterunt, 24\textsuperscript{a}. Quomodo Christianorum patres spiritualius fuerint, 106\textsuperscript{c}. Non potuerunt salvari nisi habendo fidem de Christi adventu 280\textsuperscript{a}. Illorum obstinatio gentilibus occasione salutis praejudicatum, 89\textsuperscript{a} et seq., 92\textsuperscript{a}. Status et populus Judaicis figurabant statum et populum Christianum, 171\textsuperscript{a}. Temporalis requies illis promissa, 483\textsuperscript{c}, signabat requiem coelestem, 483\textsuperscript{d} et seq. — Qualiter in illis pervenerit ird Dei, 382\textsuperscript{a}, et mensa eorum facta sit coram ipsis in laqueum 801\textsuperscript{b}. — Eius lapis officialis factus est Christianus, 818\textsuperscript{b}, in quem pauci ex illis, respectu aliorum, crediderunt, 808\textsuperscript{b}, 133\textsuperscript{a}, ut predictum fuerat, 821\textsuperscript{b}. Quo sensu illum cognoverint, 806\textsuperscript{a} et seq. Quam bonus Christianus in hos ingratos, 86\textsuperscript{c}; quandam illis testamentum novum propuserit, 503\textsuperscript{c}; qualiter ad ejus invidiae et occasionem moti fuerint, 603\textsuperscript{b}. — A Romanis obsessi fuerunt quum congregati essent in Jerusalem ad Pascha celebrandum, 808\textsuperscript{c}. — Capitari nostri sunt, qui nobis libros apportant, 76\textsuperscript{c}, etsi eos non intelligant, 224\textsuperscript{a}. — Per Elam in fine mundi convertentur, 809\textsuperscript{b}. — Talmud eorum quid continet, 411\textsuperscript{b}. — Conjungi infidelis Judaeo cohabitare licite poterat sive in primitiva Ecclesia, 154\textsuperscript{c}, nunc autem prohibetur, 154\textsuperscript{d}. — Cf. Gentiles, Hebraei.

JUDAS (S.) apostolus, qui frater Domini vocatur, quo sensu, 163\textsuperscript{b}, unde cognoverit verba Enoch que allegabat, 442\textsuperscript{c}.

JUDICUM quid sit, 19\textsuperscript{a}. et quibus conditionibus licuitum, 198\textsuperscript{b} et seq. — Judicium inordinatum quum irrationabile, 104\textsuperscript{c} et seq.; 1058\textsuperscript{b}, 399\textsuperscript{a}. Quandoam perversum, usurpatum vel temerarium dicatur, 19\textsuperscript{c}. Qualiter a Deo judicentur qui temerarie judicant, 208\textsuperscript{b}. — Non debemus alterius personam absolute judicare, quare, 198\textsuperscript{b}, nec de occultis ac dubiiis judiciis ferre, 198\textsuperscript{b}, 690\textsuperscript{a}. sed quidlibet se ipsum judicet, 19\textsuperscript{a}, 1418\textsuperscript{b}, 1818\textsuperscript{a}. — Non semper expedit omnia reperire in foro judicii, 140\textsuperscript{c}. Quinam judices eligiendi sint, 148\textsuperscript{c}. Quo sensu peccatum sit, judicium habere contra fratrem, 149\textsuperscript{a}. Utrum apud judices infideles liceat fideli adversus fidelem contendere, 147\textsuperscript{c} et seq., 149\textsuperscript{a}. Prelati qui in magnis peccatis sunt, an judicare debent, 19\textsuperscript{c}, 606\textsuperscript{b}. — Alid est judicium discretionis, alid remunerations; 19\textsuperscript{c}, quod duplex est, scilicet approbationis et reprobationis, 190\textsuperscript{b}, 578\textsuperscript{a}. — Explanantur hae verba: Judicium sine misericordia illi qui non fecerit misericordiam, 578\textsuperscript{b} et seq.; superexaltat misericordia judicium, 578\textsuperscript{b}.

Quam incomprehensibilia Dei judicia, 333\textsuperscript{a}. — Quod cognoscatur de judicio particularis, 380\textsuperscript{b}, quod fit statum post mortem, 229\textsuperscript{d}, 508\textsuperscript{b}. — Judicium ultimum, quod durissimum erit, 696\textsuperscript{a}, cur aeternum appeletur, 492\textsuperscript{b} et 402\textsuperscript{b}, et a Deo differatur, 695\textsuperscript{b}. Quid scilai de ejus tempore et momento, 389\textsuperscript{c}. Ante illud quemam sequis futura sit, 402\textsuperscript{a}, et in illo qualis audienda sit vox archangeli, 387\textsuperscript{a}, vel tuba Dei, 387\textsuperscript{c}. De ejus durate quinam exorti sint errores, 694\textsuperscript{c}, 695\textsuperscript{b}. Dies judicii dicitur dies Domini, 139\textsuperscript{c}, quare, 389\textsuperscript{a}, 695\textsuperscript{d}. Tale quos quis moritur, talis Deo presentabat, 145\textsuperscript{a}. Eodem die illuminat Deus abscondita tenebrarum, 141\textsuperscript{b}; apercitur conscientia rium libri, 230; uniuscujusque opus manifestum erit, 130\textsuperscript{b}, et per ignem probabilirt, 130\textsuperscript{c} et seq.; glorificabuntur electi, 618\textsuperscript{b}, et sancti de hoc mundo judicabunt, 147\textsuperscript{c}. In divino judicio satagemus respondere ad ea quae contra nos proponent demones, 229\textsuperscript{d}. — Post diem judicii cessabit generationem et corruptio in rebus corporis, 527\textsuperscript{a}.

JUGUM Christi est dilectio; jugum diabolli, peccatum, 234\textsuperscript{a}.

JULIA quo sensu fuerit nobilis in Apostolis, 116\textsuperscript{b}.

JURAMENTUM quatenus prohibeatur, consularia et permittatur, 411\textsuperscript{d}, 268\textsuperscript{c}, 606\textsuperscript{a} et seq. — Debeat prolata, est actus lairie, 11\textsuperscript{b}, 72\textsuperscript{c}, 606\textsuperscript{c}. — Quamam tria requirantur ad jurandum, 606\textsuperscript{b}, 607\textsuperscript{b}. Utrum per creaturas liceat jurare, 606\textsuperscript{c}. — Cur Deus juraverit, 393\textsuperscript{a}. — Homines per majorem sui juravit, quo sensu, 395\textsuperscript{a}.

JUSTIFICATIO, cujus causa directa et effectiva est Deus, 780, quomodo animam transformet, 45\textsuperscript{c}, et in predestinatis quid agat, 70\textsuperscript{b}. — Quo sensu ex operibus justificetur homo, 382\textsuperscript{a}. — Cf. Fides, Opus.

JUSTITIA est praetelissima virtus, 335\textsuperscript{a}, 440\textsuperscript{b}. — Cujus due quasi integrales partes indicantur, 651\textsuperscript{b}. Alia est commutativa, alia distri-
INDEX ANALYTICUS

LABOR manualis commendatur, 317D', 386C, 406C.

LAC signat innocetiam, vel carnalem volup tatem, aut imperfectam doctrinam, 136C', 491C.

LAODICIA civitas Asiae, 361A, ad cujus in colonas S. Paulus epistolam misit, 371B'. — Ibi scripta est prima ad Timoteum epistol, 469.

LAPIS. Quo sensu Christus sit lapsus vives, 633D', super quom fideles adiunctaret, 624A.

LAPSUS. In allierius lapsus non est ridendum, 643D'.

LAQUEI diaboli sunt peccata et errores, 441B.

LATRIA. Servitut ludiæ soli Deo debtatur, 359A, 642C. — Actus luditæ est juramentum delitie proladium, 268C.

LATRO. Quinam conformatur latroni penitenti, quinam impuneant, 656A.

LAUS. Quid sit hostia landis, 329D'. — Ilum licent landare se ipsum, 247C, et alios, 247D.

L. LABOR manualis commendatur, 317D', 386C, 406C.

LACT signat innocetiam, vel carnalem voluptatem, aut imperfectam doctrinam, 136C', 491C.

LAODICIA. civitas Asiae, 361A, ad cujus in colonas S. Paulus epistolam misit, 371B'. — Ibi scripta est prima ad Timoteum epistol, 469.

LAPIS. Quo sensu Christus sit lapsus vives, 633D, super quom fideles adiunctaret, 624A.

LAPSUS. In allierius lapsus non est ridendum, 643D'.

LAQUEI. diaboli sunt peccata et errores, 441B.

LATRIA. Servitut ludiæ soli Deo debtatur, 359A, 642C. — Actus luditæ est juramentum delitie proladium, 268C.

LATRO. Quinam conformatur latroni penitenti, quinam impuneant, 656A.

LAUS. Quid sit hostia landis, 329D'. — Ilum licent landare se ipsum, 247C, et alios, 247D.

T. 13.

LEO (S.) Magnus Papa citatur, 325A'. 339D, 588D, etc. (Migne Patr. lat. tom. 54-55.)

LEPPRA quatenus conjugatos dividit, 1339.

LEVIT. inferiores. sacerdolibus decimas debitabant, 497V. — Sacerdotium Melchisedech excellentius fuit quam sacerdotium Leviticum, 497D et seq., quam imperfectum a figuratum exstitit, 498D', et per sacerdodium Christi evacuatum est, 498A', 499A et seq. — Cf. Melchisedech.

lex fidei, 32 B. lex amoris, 63 A', vel caritatis, 102 B. lex spiritus vitæ, 58 B. 223 C. lex pietatis et gratiae, 525 D. lex libertatis perfecta, 569 B et seq. Gratiam per sacramenta confert, 33 C. 35 B. 273 D', et liberat a lege peccati et mortis, 58 C. — Quælit puncti fuerint in utroque Testamento, qui stant post legem datam, illam transcendentur, 181 C. — Legália V. T. quando cessaverint, 564 D, vel mortuum et mortifera evaserint 273 D', 333 C'. — Quid sit lex justitiae, 81 B, et lex regalis, 574 B. — Quæ diligentia proximitat, legem impluvit, quare, 101 A'. — Quæd intelligatur per prægnas legis, 458 D'

Liber virtutis quid sit, 347 A'. — Quo sensu in capite libri scriptum sit de Christo, 510 D.


Líbido per corporalem intuituin provocatur, 689 C. Cf. Luxuria.

Lígna quid designent, 138 D'.

Límbus securum infernus situs est, in medio terræ, 313 C'. — In illo omnes sancti ante Christi adventum, 102 A', detinebantur propter reatum originalis peccati, 44 C. 59 C', alisque poena sensus, 31 C', usque ad passionem Salvatoris, 521 B, qui lucem descendit secundum animam, 657 C, in puncto mortis sua, 313 C'. — Quæd insipienient dictum sit de ejus predicacione in limbo, 584 A'.

Língua quomodo et quare sit refrenanda, 584 A et seq., omnibus Christianis, 574 C, sed præsertim clausulibus, 574 D. — Quo sensu sit ignis, 581 D', a diabolo influentur, 585 D, nec domari possit, 586 A. Plena veneno mortifero, 586 A', universus peccatis originem præbet, 583 A. — Linguarum genera sunt sepulquinta duo, 192 C. — Donum linguarum, minus donum prophætie, 191 A, per se non instruit intellectum, 191 B. Quibusnam datum fuerit, 125 A. — Apostolis concessa est omnium linguarum nolitia, 187 D. — Linguæ in signum sunt non fideibus sed infidelibus, quare, 193 B'. — Donum linguarum in patria cessabit, 189 B.

Linus (S.) Papa, utrum a S. Paulu nominetur, 443 B'.

Littera quid significet, 533 A'. — Littera occidit, quo sensu, 223 C.

Litterati ad quid specialiter obligentur, 600 D'. — Ex illis quidam in predicatoribus Evangelii electi sunt, quare, 131 B.

Lombarbus. Vide Petrus.

Longanimitas dictur longa et certa expectatio futura beatitudinis, 320 D'.

Lút. Ejus justitiam laudatur, 687 B et seq.

Lucas (S.) evangeliæ, 240 C, et comes S. Pauli, 240 D, medicus fuit, 371 A'. — In Greecum transtulit Epistolam ad Hebreos, 469. — An idem fuerit ac Lucius, de quo in Epistola ad Romanos, 117 C.

Lucifer. Cur hoc nomine vocetur Christus, 681 B.

Lumbi quælit succingantur in veritate, 326 C. 625 C'.

Lumen et Lux. Lumen glorie quid sit, 190 B'.

In quo satis lucis fructus, 320 D. — Filii lucis quomodo conversari deheant, 320 C, et quæunt armæ lucis, 102 C'.


Lyra (Nicolaus de), Ord. Min. notissimus possillator, identidem non approbat, 20 C', 83 D, 111 D, 577 B. — Sub hoc nomine «Quidam», refellitur, 390 B'.

M


Mecæria quid sit, 306 A'. — Medium parietem mæcœriœ solvit Christus, quo sensu, 306 D.

Magister. Ex consideratione discipulorum innotescit perfectio magistri, 222 C, cui coronam dat bona ejusdem conversatio, 382 D'. — Magisterium appetitur inordinate, 583 A, vel ordinate, 583 D.
INDEX ANALYTICUS

MELCHISEDECH unde nomen acceperit, 496 B', et utrum idem fuerit ac Sem, 496 B', 497 A. — Quo sensu dicatur sine patre, sine matre, 496 C; neque initium dierum, neque finem vitae habens, 497 A; quod quidam male intelligentes, ipsum immortalem suisse putaverunt, 498 B. — Qualiter Abraham beneficerit, 496 A', 497 D', et ab eo decimas acceperit, 496 B', 497 D. — Christum figuravit, 496 B' et seq., et sacerdotium ejus excellenter fuit sacerdotio Levitico, 497 D et seq., non autem christianum, 498 A'. — Cf. Sacerdotes.

MELOTA quid sit, 521 B.


MENDACIUM est falsa vocis significatio cum intentione fallendi, 218 A. — Mendacium officiosum, jocosum, et maxime perniciosum, vitandum est, 316 C.

MENS quomodo instabilis efficiatur, 553 D. — Cf. Anima.

MENSA propositionis qualiter facta et ubi sit fuerit, 505 B.

MERCES. Quo operariorum mercedem retinuet, quantum peccat, 602 B'. — Visio Dei est tota merces et vita æterna, 137 D'. — Cf. Præmium.

MERITUM. Ejus principium simpliciter a Deo est, 596 C. — Sine fide, spe et caritate, nulla actio meritoria est, 324 D', 630 D. — In omni acta, etiam in somno. meritum haberì potest, 173 D'. — Nemo propter meriti proprii fidem et gratiam primam sortitur, 920 D'. — Cf. Caritas.

MESSIS qualis futura sit ejus qui parce seminat, 242 A, vel qui seminat in benedictionibus, 242 C.

MICHAES de loco nativitatis Christi prophetavit, 622 D'.

MICHEAL (S.) archangelus an Antichristum sit interfectorus, 403 D. — Quid ante ultimum judicium dicturus sit, 387 D'.

MILLEXARIS numerus perfectionem designat, 88 D.

MINISTRATIONES dicuntur officia ecclesiastica, 183 D, vel effectus gratiae gratis datae quantum ad alios, 183 A'.

MINISTRI Dei, quales se exhibere debeant, 232 B' et seq. — Non sine grandi peccato postestate sua abutuntur, 213 D.

MIRACULUM omne dicitur virtus, quare, 257 A'. — Quaenam miracula vocentur signa, vel portenta, 478 C, aut prodigia, 118 A, 257 B, 403 C. — Per miracula stabilitur fides, 132 C. — Per diversa miracula Deus declaravit idem gentilium conversorum esse sibi accepsum, 30 C. — Miracula quo sensu non sint petenda, 129 C.

MISERIA alia est culpeae, alia poenae, 597 B.

MISERICORDIA quo sensu Deus sit Patre misericordiarum, 214 D, et dives in misericordia, 304 C. Eujus misericordiae nullus est penitus experx, 638 C. — Quo pacto superexaltat misericordia judicium, 578 D'. Judicium sine misericordia illi qui non fecerit misericordiam, 578 D. — Opera misericordiae commendantur, 570 D, 578 D', 602 A. — In dubius casibus ad misericordiam partem est declinandum, 579 A.

MISSA quomodo in illa fiunt observaciones, orationes, postulationes, gratiarum actiones, 415 A. — Cf. Eucharistia.

MODESTIA quals suadeatur, 348 B.

MODUS agendi sequitur modum essendi, 368 D'.

MONTES. Ultra montes Caspios constituæ sunt decem tribus, 548 B'.

MORALIA quum versetur circa particularia, mutabilita sunt, quo sensu, 247 B.


MOTUS concupiscibilis dupliciter in nobis insurget, 563 A; an diabolus possit illum cau-
INDEX ANALYTICUS

409A. — Quare nubibus assimilentur Sancti, 521D.

NUPTIA debent esse spontanea, non coacta, 159A. Cf. Matrimonium.

NYMPHA, devota mulier, laudatur, 371A. 

O

OBEDIENTIA commendatur, 530B. — Animam Deo immolans, 49D', debet esse prompta ac humilis, 100B. Maxime decet omnem fidem Christi, 626A', qui didicit, ex his quae passus est, obedientiam, quo sensu, 490D. — Obedientia perfecta delectabili agit, 256A. — Qualis obedientia viris perfectis exhibenda sit, 220D. — In malis non est obedientium, 435D.

OBSECRATIO quid sit, 326D', 348E', 413B, et quantae efficaciae, 82A, 638C. — Cura vita efficit hominem aptum ad obscurandum Deum, 158D.

OBSEQUIUM rationabile in quo sistat, 95A.

OCEANUS est abyssus magna de qua in Genesis fit sermo, 603C.

OCULUS. Ubis amor, ibi oculus, 541B. — In oculis praestitum apparat mentis lascivia, 680C, et oculi quorumdam teneros haequant parvulos, 275X. — Per oculum exprimitur qui habet gratiam sapientiae, 185C, et contemplativi, 186C. — Oculi Domini sunt ejus intellectus et sapientia, 631C.

ODOR. Quo sensu S. Paulus fuerit odor Christi bonus, 221C, aliis odor mortis in mortem, 221A, aliis odor vitae in vitam, 221B.

OLEASTER quomodo gentilem designet, 90A', 91A.

OLEUM infirmorum a solis episcopis potest consecrari, 608B'. — Oleo exultationis unctus est Christus, quo sensu, 475C.

OLIVA figurat Apostolos, vel electos Judaeos, 90B', aut Patriarchas, 91B'.


ONESIPHORUS precoenitis extollitur, 437C

ONUS. Quid sibi velint hae: Unusquisque onus suum portabil, 291B'; alter alterius onera portate, 291B.

OPERARII. Qui illorum mercedem retinant, quantum peccat, 602B.


INDEX ANALYTICUS


PANis dictus corpus Christi in Eucharistia, quo sensu, 180 A.


PARADISUS quare vocatur eodem tertium, 254 A. — Utram in paradisum terrestrem rapuit sit S. Paulus, 254 A.

PARASCEVE. in die Parasceve eram adorator ex ordinatione Apostolorum, 182 A.

PARENTES qualifier honorandi sint, 324 A. ut longavitas super terram habebatur, 324 C. — Illis qualifier sit obediendum, 324 D, 368 A. — Non debent filii parentum thesaurizare, sed parentes illis, quo sensu, 275 C.

PANCHIA dictur transitus, 146 C. — Pascha nostrum immolatus est Christus, 146 A et seq.


PASSIONES quid sint, 531 B. et quae unus operentur in membris nostris, 531 C. — Passiones hujus temporis non sunt confinui ad futurum gloriam, quo sensu, 65 B.


PATERFAMILIAS. in illum redundant virtus et vitium familiae, 419 D.


PATHERS quid illis debent, 324 D. 368 A. 323 B. — Patres boni maxime gaudent de filiorum perfectum, 217 D. Alaegantur vitae Patrum, 623 B. — Cj. PARENTES.

PATRIA. quse geruntur in Ecclesia, figurant quae aguntur in patria, 171 A. — In illa etiam prophetiae, 189 A. et linguas, 189 B. fidem et specios, 301 D. perfecte autem implebitur caritatis praeceptum, 189 A. — Huius utrum
Pau- Teroso Qusenam semel 196 primum quid Samaritanos, omnia non leges quam Christo; quare, 2.33B, in sa- habuerit et seq., 113B. doctrina miracula, et Hispania quatenus quanta et Corinthis Prophetis ejus. Quomodo Domino Pfefrus, pro seq., PAULIS apostolus, eruditissimus, erat quare. 89x625...
INDEX ANALYTICUS

PAULUS (S.), primus auctoris, qui primo saepe sermone sanaverit, 181 C.

PAULUS (S.), Simplex, qui primo auctoris solum saepe sermone sanaverit, 74 C.


PELAGII haeresiarchae erroris de inchoatione operum meritoriorum, 222 D, consentientibus ejus abscondit, 563 B.

PENTAPOLIS in cinere reducta, per mare Mortuum occupata est, 681 B.

PENTECOSTE, in illo die datum est testamentum novum, et diffusa sunt Spiritus Sancti numerata, 677 B.
INDEX ANALYTICUS

PENULA qualis a S. Paulo apud Carpum reli-
cta fuerit, 444D'.

PEREGRINATIO est vita presens, quo sensu, 661A.

PERFECTUS minus laborans quam imperfectus, plus mereri valet, 137C'. — Perfecti
quinam dican tur, 345B'; quomodo propli-
ci ent, 583B', et mortem accipient, 682C. An
illis licet un repedere coram judice, 149A.
— Perfectorum est solidus cibus, 491C'.
— In statu presensi, nullas ita perfectus est ut
ultra progre di nequeat, 360B. — Viris per-
fectis qualis obedientia exhibenda sit, 220D.
— Secundum ordinem naturae, imperfecta a
perfectis procedunt, 204A. — Ad perfec-
tionem exig tur indesessa cordis custodia,
quar e, 260B. — Perfectio quanto est maior,
PERIPATETICI de Deo multa an gnoverunt, 15B'.
— Quid dixerint de primo causa cognitio-
ne, 190A'.

PERIPSEMA quid sit, 143B'.

PERSECUTORI ES, absolute loquendo, non com-
puerunt fideles ad sacrificationem idolis, 652C'.

PERSEVERANTIA sola coronatur, 228A, 362B,
599D'. — Quantum laudanda sit, 297.

PERTINACES in suo sensu, sunt sapientia ex-
pertes, 590D.

PES Ecclesiae est homo habens gratiam infe-
rior em, 185B', vel salutis, 186C. — Quam
speciosi pedes evangelizantiun pacem, 85D.
— Pedes moraliter sunt afectus, 117A, 326A'.

PETITIO quae sit orationis genus, 348C'.

PETRA quam Moy ses virga percussit, cur spi-
ritualis vocetur, 169G; quo sensu Judavus
consecuta sit, 169D, et Christum figuring-
rit, 169A'.

PETRUS (S.) «archiapostolus », 163B, 271A.
616C, quem Christus suum vicarium constit-
tuit, 613A, ipsi conferens plenitudinem po-
testatis super universalem Ecclesiam, 675C,
quandanam post resurrectionem Jesum vi-
derit, 196D. — Ubi predicaverit, 114A', et
quo sensu missus sit Judwes, 270B', 271A,
quorum specialiter fuit apostolus, 613A.
— Romae scit, 113C, Italianum implevit Chris-
ti Ecclesias 386A. — Omni memoria et imi-
tatione dignissimus, 682D, qualifer fuerit
gloriae communicator, 658B'. Ejus quantus
fuerit fervor, 681 A', quanta humilitas, 590D,
688A, et caritas, 682A. — Quid dixerint de
tribus homicidii generibus, 598A', — Quia-
bus missa sit prima ejius epistola, 613B',
614A, sub Claudi imperio scripta, 674A'.
— Quando secundam scriptur epistolam, 682A'. — Quare epistolae S. Pauli peculiarit-
ter commendaverint, 693A'. — Cf. Cephas.

PETRUS Lombardus ab impagatione Lyre vindi-
dicatur, 390B'. (Migne Patrol. lat. tom. 192,
col. 306.)

PETRUS de Tarentasia (B. Innocentius V) alle-
gatur, 396B.

PHARAO, reg. Egipti, suscitatus est ut poten-
tia Dei manifestatur, 77B'.

PHARISEI unde nomen acceperint, et in quo
Sadduceos et Esseiros accessoriserint, 343B'.

PHILEMON, civis Colossensis, pater Archippi,
463B. Cur illi S. Paulus epistolam scriptur,
461. — Quanta ejus fides et caritas, 463A'.

PHILETUS dixit resurrectionem jam esse fa-
clam, quo sensu, 440A.

PHILIPPENSES quibus praconiosis digni fuer-
int, et cur ad eos scripsit S. Paulus, 331.
— Eorum liberalitas manifestatur, 349A et seq.

PHILIPPI, metropolis Macedonias, 114B, a rege
Philippo constructa, 333B. — Ibi quanta
passus sit S. Paulus, 337C, 379D'.

PHILOSOPI E quomodo Deum cognoverint,
153B', 129A, et peecaverint, 153D et seq., in
sultitiam lapsi, 16B. — Erraverunt de su-
pernaturalibus Dei operibus, 362A', et de
naturali hominis potestate, 563D. — Contra
aliaque eorum asseritur libertas Dei in cre-
ando, 564D'. — Quidam ex illis non digna-
bantur a suis discipulis aliquod temporale
exigere, quare, 164A'.

PHOEBE, mulier nobilissima, a S. Paulo com-
mendatur, 115C.

PHOENIX heresarcha, qui Christi divinita-
tem negavit, 685D', confutatur, 75C.

PHIETAS quid sit, 421B', 696C, quo sensu ad
eonius utilis, 422B, et quo modo erga prox-
bium habenda, 679D. — Explanatur illud : 
est quaebus magnus pietae cum sufficientia,
427C.

PIGNUS quid sit, 301B'. — Spiritus Sanctus
per medium pigoris nobis conferetur, 218A,
301A; utrum convenientius dicatur archa
quam pignus, 301C'.

PLATO de Deo multa agnovit, 15B'. — Qui-
dam insinuaverunt illum in limbo conversum
fuisset, 657A'. — Ejus Timaeus allegatur, 364D, 366A, — Platonici quid dixer-
rint de primo cause cognitione, 190A'.
INDEX ANALYTICUS

PLATONIS, Historiae naturalis auctor, citatur, 583B'.

POEMA culpa Debtor, 643B'. — Per quem Deus ordinat culpam, 28G'. — Poema corporis in animam redemptorem et eversum, 21G'. — Poema aefert adversitatis perpesio, 31A'. Quo senit meritium sit poema pro pecatis propriis pati, 643C'. — Poema accidentalem quod modo sibi accumulant angelii male, 148C'.

POENITENTIA. Eius partes sunt conritio, confessione et satisfacio, 237A', et per illam reviviscunt se contra causarum peccandarum, 236C', et peccata sua in se ipsa ulcerant, 236D'. — Sacramentum penitentiae est secunda post naufragium tabula, 544G'; in illo confitetur gratia Spiritus Sancti, 455B', et Christi meritorum appellation, 629D'; de ipsa qualiter erroravit Novatus, 438B'. — De hege communi, post vitam presentem non est reditum ad penitentiam salutarem, 657B'. — Sine penitentia sunt dona et vocatio Dei, quo sensu, 92B'.

POMA quia circa marra Mortuam inventur, 687A'.

PORTIFEX quid ex hominibus assumptus sit, 489A', et seq. Qua populi sunt, effect Deo; et quae Dei sunt, impetra populo, 502D'. — Portifex Judaeorum quid egerit in festo Expiationis, 365D', 529B', et ad quid significandum, 560A' et seq. — Portifex Romanus appellavit se servum servorum Dei, quam, 669A'. — Cf. Papa.

POPIULUS Dei quotuplici sensu acquisitur, 638B'.

PORPHYRIUS philosophus, qui blaspheme arxuit S. Petrum et S. Paulum, 272B', refellitur, 273A'.

PORTEENA. Quemam miracula ita vocuntur, 478C'.

PORTULATU quale sit orationis genus, 3184C'.

PORTENTIA activa et virtus realitatis idem sunt, 306A'. — Possit perire non peritum ad veram potentiam, 139A'.

PORTENTAS non est nisi a Deo, quo sensu, 100B'. — Pontes sacrae portat gladium materiali, ecclesiasticam, spiritualiam, 101A'. — Pontes servantes, qui sensu intelligentia sint tam in angelis quam in humanibus, 199D'. — Pontes sunt angeli de infimo ordine secundae hierarchiae, 71D', 363B', 358B'.


PREDESTINATIO quid sit, 8A, 614D', et qualiter fiat, 309A' et seq.; quaeam detur ejus ratio 79C'; quaeam sint ejus signa 631D', 641B', 549D'; quae bona illam consequuntur, 70A' et seq. — Liber vitae nihil aliud est nisi praedestinatio Dei, 347B', quæ est causa gratiae et gloriae, 77D'. — Praedestinati, qui sunt vasa misericordiae, 75B', et finaliter ad Deo separati nequeunt, 72A', quod modo facti sit ad gloriam ejus, 79A', et Filio Dei conformatur, 63A'.

PREDicATOR mittendus est a Deo vel ab ejus vicem gerente, 81D'. — Qualiter se exercere deberet, 566C', et importare lequi, 443D', quosnam arguerit, 443C'. — Spiritualis est arator, 104B', et mora trituratoria agit, 164C'. — Non finaliter operetur propter stipendium, sed propter Deum, 166B', 165B'. — Quales Evangeli prædicatores elegerit Deus, 131A et seq. — Urum mortaliter peneceunt qui non agunt quod ducunt, 383D', 616D'. — Cf. Pastores. Predatus.

PREJUDICUM seu prævium rationis examen, in quibus necessarium sit, 425D' et seq.

PRELATUS talentum sibi concessum non debet abscondere, 12A', sed proasse humilitatem, 570C', et in sollicitudine, 97D', 111,gregem Dei pasceretur, 668C, non contente sed spontaneo, 688B'; inferiores purgare, illuminare et per-
ficere, 121; non indignari dum a subditis juste corripitur, 273B. — Quid illi sit vidam-
dum, 220 C, 608 B, vel quid aedium quam contemnitur, 123 A, 213 B. Forma gregis qualiter fiat, 663 B. — Oportet illum a sub-
ditis timeri, amari ac honorari, 123 A, 213 A, etc. ab ipsis exitari possit. 371 D. — Qui-
bus sumptibus sustentetur, 438 B. — Pra-
lati per caput significantur, indigentque in-
ferioribus, 181 C, quorum opera meritoria ad superiorum gloriam cedunt, 314 C, nec-
non ad consolationem, 530 C. Pro illis orum-
dum est, 415 B, ipsisque obediendum, 100 A et seq. — Pre lati tanto humilibus sint quanto pluribus praesident, 669 B. — Qui correc-
tionem illorum patienter suscipiunt, divini judicii evident ri gorem, 578 C. — An judi-
care perlatum ad praefatos qui in magnis
sunt pecentis, 193 C. — In fine mundi cessat
bit omnis praetatio, quo sensu, 109 C et seq.
— Cf. Prædicator, Praesidentes. Subditi, Su-
periores.

PRESUMIUS alius est essentiale, alius acciden-
tale, 558 B. — Præmium essentiale, quo
d per denarium diurnum designatur, 210 A, 
est Dei visio, 137 D, et fructus, 210 A. Respon-
det caritatis divinae fervor, 137 B; præmium vero
accidentale, exteriori labori, 157 C. In
præmium accidentali quomodo proficiant an-
geli boni, 148 C. — Unusquisque Beatorum
contentus est præmium suum, 242 D. — Certi-
dum præmii minuit vim flagelli, 168 A, 377 B.
— Cf. Merces.

PREPTIMUM id est status et ritus gentilium,
155 B, « nilius » dicitur, quo sensu, 155 C.

PRESCIENDA aliqua sumitur prout est
præcambulum ad prædestinationem, 691 D, sed
generaliter ad reprobos referunt, 614 C.

PRESIDENTES personam Dei repræsentant,
614 B. — Quomodo illis subjici debeatum, 614 A. — Presidentes boni qualiter prae-
miandii, 670 D, mali qualiter damnandi, 670 A.
— Cf. Praedatus.

PRESUMTIOSI ubique optant suam scien-
tiam demonstrari, 392 C.

PREVABICATIO quid sit, 558 B, et quatenus ab
inobedientia distinguatur, 477 D.

PREBYSYTER. Adversus illum quals accusatio
admittenda sit vel non, 425 D. — Presbyters
decent subditii obedientiam et stipendia vi-
tae, 425 C. — Urum presbyteri in Eccles-
ia primitiva ab episcopis distincti fuerint,
333 A, 318 C, 452 A, et ad castitatem perpe-
tuam obligati, 420 B.

PRINCIPATUS quo sensu intelligendi sint tam
in angelis quam in hominibus, 199 D. —
Principatus seu angeli sic vocati, ad quam
pertinent hierarchiam, 363 B, 3281 B.

PRINCIPES. Quodnam sit illorum officium, 1001 B. — Dei sunt ministri, 1001 D, 101 C,
quibus obedientia debetur, 109 A et seq. —
Pro illis orandum est, 415 B. — Cf. Praes-
tus, Praesidentes.

PRISCA, que et Priscilla vocatur, cum viro
suoc commentatur, 113 C, 208 A.

PROBATIO, quam operatur patientia, 301 D, 
spem producit, quo sensu, 41 A.

PROCLUS Platonicus in Elementatione theolo-
ica quid de Deo loquitur, 155 C, 564 B. —
Sub ejus nomine allegatur liber de Causis
(David Judaei, s. c. XI), 62 D.

PRODIGIA. Ha vacantur miracula majora,
113 A, 257 B.

PROFANVS quis dicatur, 524 D.

PROMISSIO. Quinam sint illi promissionis, 
76 A.

PROPHETÆ ante diluvium quinam fuerint, 
6 C. — Prophetæ V. T., post legem Mosiys
cur scripserint, 4D, et quomodo futura co-
gnoverint, 684 A. Per angelos Deus illis lo-
quebat, 471 A. — Non semper neque de
omnibus illuminata sunt corda eorum, 88 B,
681 C. — Ipsi collata fuit gratia miraculo-
rum, 75 B. — Erant valde patientes et lon-
ganimes, 605 B. — Omnes super dies Messie
valeriatis sunt, 607 D. Qualiter exquisinier
salute per Christum procuranda, 522 D et seq. —
Ex illis palet veritas christiana fidei, 624 A. — Prophetæ N. T. post Apostolos
locum dignitatis accipient, 187 A; qua rat-
tione Ecclesiæ ædificent, 191 C et seq. In N. T. « prophetae » appellantur Scripturam
explanatores, 314 D.

PROPHETIA quid sit, 97 B, 184 A. — Donum
propheticum, quod magnus est dono linguari,
191 A, non inest per modum habitus, 88 B,
684 C; ad illud reducitur interpretatio ser-
monum, 191 C. — Gratia prophetiae ad ali-
orum ordinatur utilitatem, 624 A. — Per an-
gelos factæ sunt revelationes prophetice,
623 B.

PROPINQUUS et Proximus. Qui propinquorum
curam non habet, qualiter pecet, 424 B. —
Explanatur illud: Biliges proximum tuum
sicut te ipsum, 574 C. Qui diliget proximum,
INDEX ANALYTICUS

legem implevit, quare, 101A'. — Deus est finis et ratio diligendi proximum, 190D, ita ut nec Deus sine proximo, nec proximus sine Deo diligatur, 12A, 287C'. — Quicumque pecat in proximum, pecat in Christum, 162A. Sic Deus facit homini, quem-admodum homo proximo suo, 369B'. — Per mortem non percuti nobis proximi nostri, 386D'.

PROPIATORIUM quid fecerit, 565A'.

PROSELYTI quinam apud Judæos dicti sint, 613B'.

PROVIDENTIA Dei, universa complectitur, 74D', singulariter respiriis intellectuales creaturas, 1631'. — Quo sensu prædestinatio vocetur, 8A.

PRUDENTIA spiritus quam fructuosa, 60A'. — Prudentia carnis moris est, 60C'. — Deus præsidentiam prædubentium repromabit, quo sensu, 128B'.


PSALMOLIA est remedium contra tristilium et acediam, 697C'.


PUITOR optimus, lurpitudinem peccati erube- scens, ex sapiencia oritur, 589C'.

PUERI lenceri qualiter oculis fascinari queant, 273A'.

PUNITIO Judæorum in deserto quid figuret, 169C'.

PURGATORIUM. Celum ingredi nequit qui non est plene purgatus, sive in sacculo isto, sive in purgatorio, 618A'. — Eius potarum computatione parva est omnis afflictio vitae presentis 619A', et in ejus igne revelatur quale sit ipsis hominibus, 143C'. — Christus veraciter appellatur caput existentium in purgatorio, 304A'. — Pâmeribus ipsa pu- pergatas quotidiam inuentur purgatorium, 574A'.

PURITAS mentis jugiter exercitationis est 588A', 593A'.

PYTHAGORAS, qui dixit se sapientem non esse, sed philosophum 16D, allegatur, 617C'. — Pythagorei auditores suos per quinquen- nium silere jusserant, 566B'.

R

RADIX designat Patriarchas et Prophetas, 90C'. — Radix amaritudinis qualis evellenda sit, 524B'.

RAHAB meretric, quæ fide non perhit, 550A'. — Quaerat judicata sit, 582C'. — Genealogiae Salvatoris inseri promerent, 582B'.

RAMI figuram plebeum Judæorum, 90C'.

RAPINA est gravior furto, 589A'.


REBECCA qualem promissionem a Deo accepit, 76C'.

REDEMPTIO humani generis quam convenien- ter ordinata sit, 480B'.


REGNUM Dei in quo sibi, 106A'. — Non est in sermo, sed in virtute, 144A', nec dormientibus, sed vigilantium provenit, 391A. — RELIGIO quid sit, 550D', et quotusiplicis gene- ris actus ejus, 571B. — An causa intrandi religionem bene matrimonii solutionem querere 156D'.

RELIGIOSI quid designet, 570C'. — Religio- sos operet silentium servare, 571D, 587C', hunc sacco mortuos esse, et soli Deo vivere, 573V'. — Urum religiosi sua reptere possint coram judice, 149B'. — Religiosi peregrini et pæperes præservant hospitali sunt, 682C. — REPRORATIO non est causa culpæ, sed pæna propter culpam, 78A. — Quæ sit ejus ratio, 79C'.


REQUIES proprie vel improprie sumitur, 487 C.

— Requies temporalis Judaeis promissa, 485 C., figura fuit requie celestis, 385 D. et seq.

RESURRECTIO mortuorum, cujus possibilitas per exempla naturae ostenditur, 201 C., probatur ex resurrectione Christi, 1976, 617 C. et seq. — Quo ordine poragenda sit, 198 D., 387 C. In momento fiet, 198 A., 2014 B., 387 D.


REVELATIO a visione distinguitur, 253 C.

RICHARDUS de Mediavilla, Ord. Min. theologus, allegatur, 596 B.

RIGOR. Multi facilius viviturum humiliare quam rigore, 638 C.

RISUS alius est inordinatus et vitandus, 597 D., alius moderatus et licitus, 597 C.

ROMA erat caput mundi, 113 B. — Cor Babylonis nomine a S. Petro designetur, 674 C.

ROMANI, qui toti mundo praeidebant, 11 A., quando Jerusolymam obsederint, 89 C. — Fides illorum quomodo per omnes Ecclesiás divulgata sit, 116 C. Ecclesia ipsorum, in qua erant quidam de familia Imperatoris, 115 C., coalescebat ex Judaeis et gentilibus, qui se mutuo judicabat, 190 D., quo sensu, 290 A. — Epistola ad Romanos quae scripta fuerit, 5 B., et ceteris praeordinetur, 5 A.

RUFUS, ad sacerdotium electus, matrem habebat sanctitatem insigne, 116 D.

S

SABBATISMUS dicitur plena quies in celo, 487 B.

SABELLIUS haeresiarcha, qui multis sedaxit, 652 B., unam dixit esse personam Patris et Filii, 548 D., et Spiritus Sancti, 685 D.


SADDUCEI, qui diebant se esse de semine Sadac pontificis, 466 B., solos quinque libros Moysis receperunt, 160 A. — Nec spiritum nec resurrectionem admittebant, 343 B.


SALI apsidiam seu discretionem exprimit, 370 A.

SALEM civitas ubi sita fuerit, 496 B.

SALEMON, qui vocatus est Amabilis Domino, erat figura Christi, 474 A.

SALUT, finis quem docet fides, 97 B., quid sit, 549 B.; quo sensu difficilis, 667 C. — Deus omnes homines vult salvi fieri, 416 A. et seq. — Nemo proprius viribus potest salvare, 618 D.; sed salvus in Christo est, 439 B. — Plus tenetur homo providere proprie salutum, quam aliam, 106 B.

SAMARITANI, qui non erant natione Judaei
sed Persæ, 106A', non receperunt libros Prophetarum, 85B. sed tantum quinque libros Moysis, 166A', nec veraciter adoravere, 85B.

SAMSON, de ejus sanctitate non est dubitandum, 520D, Christi figura fuit 40A.

SANCTIMONIALES tudentur quia Christo immediate desponsarunt, 175D'

SANCTUS quo sensu unusquisque esse debit, 627B, et quis proprie vocet, 627C'. — Sancti quomodo sint testes Dei, 352A', peregrini et advenae, 350A', accipientes fractum temporatum et serotonum, 505D. Carumbus assimilulentur, 521D'. — Non propriae laudes sed minuartam salutem querent, 658B. Parva peccata quasi magna in suis subditis reprehendunt, 593D'. Quando solent loqui de se ipsius velut de aliiis, 253A'. — Hicorum ortio interdum non exaudiri secundum votum ipsorum, 255D, sed quantum ad aliquid melius, 256A'. — Quare mortem temporem optavint, 57A'. — Omnes ante Christi adventum ad limbum descederunt, 102A'. — In patria, eti Deo perfecte assimilulentur, 678B, cuiuslibet corporis glorificandi conjungi, 229C. Post resurrectionem corporis impassibili gaudebunt, 57Q, quod simile erit corpori Christi glorificato, 316C; probabiliter vocali laude utentur, et cunctas linguas cognoscant, 181B. — Sancti dicuntur, universi veraciter christiani, 353A'. speciawm panperes Ecclesiae Jerusalem, quare, 238A'. — In sanctorum catalogo quinam a S. Paulo ponantur, 520B. — Sanetitas nostra quidem a Dei sanctitate different, 628A'. — Cf. Beat, Electi, Justus Perfectus.


SARA nuncup Abraham ancilla fuit, quamvis illum dominum appellaverit 281A. — File filium concept, quo sensu, 317A', et in exemplo datur mulieribus conjugis, 648D'. — Post ejus mortem Ceturum duxit Abraham, 38D.


SATISFACTIO est para Penitentiae, 237A, Cf. Penitentia.

SCANDALUM quam grave sit peccatum, 162B, 640A', et quantum fugiendum, 162B'. — Aliud est activum, alius passivum, 168D, 636C'. quod dividitur in scandalum Pharisceorum, et scandalum passilorum, 106A'. — Quare omnium sit id prophet vitandum scandalum, 163B', 127C'

SCHOLASTICI doctores generatim allegation, 606A.

SCIEN'TIA in humilitate fundetur et caritate perfitur, 150B; aliquin inlat, 159C. In patria destructur, quo sensu, 189C. — Alium quando pro discretionem sunitur, 678B. Scientia moralis ad opus ordinatur, 568C. Quid sit sermo scientiae, 184B'. — Scientia quae est dominum Spiritus Sancti, in quo sisset, 331D', 356C'.

SCJL.i.i quid agant ut docti potentur, 132C.

Scriptura sapissime utitur hyperbolico sermonem. 748. et non semper servat ordinem rerum gestarum. 288 A.

SCUTUM fidei qualifier summatur, 326 B'.

SEGOR, una ex Pentapolis urbisbus, 686 D'.

SEMINARE. Quid messurus sit qui seminat in carne, et qui in spiritu, 292 B: qui parce seminat, 242 A, vel qui in benefictionibus, 242 C.

SENECA philosophus citatur, 941 D', 586 D.

SENIOR quatenus instruendus. 323 G. — Omnibus senioribus aliquis honor debetur, 670 B'. — Seniores dicantur praediti et presbyteri, 668 A.


SENSUS omnes in capite vigent et contingunt, 501 D. — Per illos designatur interioris actus intellectus, 193 D. — Sensus Christi quomodo habebatur, 136 A. — Quid sit reprobus sensus, 178 B.

SEPTENARIUS numerus universitatem exprimit, 880 D.

SEPTUAGINTA interpretes. Quando illorum translatione usa fuerit Ecclesia, 756 B. — Allegatur, 25 A, 29 C, 80 C, 81 D?, etc.

SERAPHIMamma ignis ignisque reeoccatorum, qua sensu, 288 C.

SERMONES numerus in ordine galleri, 477 A.

SERGIUS Paulus au S. Paulo nomen dedereit, 61 B.


SERVITUS, ob culpam indutae, 368 B', patienter ferenda est, 324 B', properat Deum, 456 C. — Servorum quorum sum sint officia, 324 B', 368 B', 426 C, 454 C, erga dominos etiam dyscolos. 642 B'. — Servitus alia est servilis, alia filialis, 675 B; id est alia timoris, alia curialitis, 68 B. Quid sit servitus corruptionis, 668 B, et spiritus servitutis, 62 D' et seq. Lex vetus erat lex timoris ac servitutis, 102 B. — Servitus hominum quomodo utilis ad sanctificationem, 155 B', 156 A. Allegatur exemplum cujusdam sancti Patris, qui a servitute liberari notuit, 156 A. (In Vitis Patrum, Hb. V. c. vv. n° 34; Migne Patrol. lat. tom. 73, col. 960.) — Tam liber quam servus sunt servi Christi, 156 A. Servitus Christi quam nobilis, 6 C, 155 D'. — Cur dignates ecclesiasticae « servitutes » vocentur, 669 A'. — Cf. Dominus.

SIGNA. Sic vacantur miracula minora, 413 A, 257 B, quot describuntur, 478 C.

SILAS (S.), qui nominatur apostolus, 116 B, 673 D', an fuerit idem ac Silvanus, 218 B, 377 B, 673 C.

SILENTIUM religiosiss quaeventus observandum, 571 D', 587 C.

SILVANUS, S. Pauli cooperator, a quibusdam dicitur esse Silas apostolus, 218 B, 377 B, 673 C. — Vir sanctus fuli, 674 A.

SIMONE justus quotidian arbat de Christi advena, 622 B'.

SIMILITUDO est causa amoris, 166 C, 385 B'.

SIMON magus, Antichristi erst figura, 405 A.

SIMPLICITAS landabili quid sit, 217 B, 243 B. — In quo sitat simplicitas columbina, 556 B, aut asinina, 556 B'.

SINA nios ubi situs, 284 D. — Signat legis servitutem, 284 A'.

SION interpretatur speculatio, 525 D', 663 A.

SOBRETIAS feminis specialiter commendatur, quare, 418 B'. — Oportet sapere at sodrieta- tem, quo sensu, 96 A.

SOCIETAS cum Deo quam nobilis, 126 B.

SOCRATES urae et erro tatum, 688 B.

SOL. Explanatur illud, Sol non occidat super iracundiam vestram, 317 B'.

SOLLICITUDO quaenam sit bona, quaenam superflua, 98 A, 157 C, 348 A, 671 C. — Solicitude praediti qualis esse debeat, 97 D.

SOMNUS qualiter moritorius efficaciatur, 173 D'. — Somnus quadruplex in Scriptura notatur, 386 C. — Quare somnus forporem et negligentiam significet, 102 C.

SOR. Cur ita vocetur divina electio, 301 A.

SOSPATER fuist S. Pauli cognatus secundum carnem, 117 C.

SOSTHENES, pro Corinthiorum correctione multum sollicitus, 423 B', cum S. Paulo ad cos scripsit, quo sensu, 124 A.

SPECIES. Quid sit videre Deum per speciem, 199 B et seq., 229 B'.

SPECTULUM. Videmus num per speculum in onigmate, quo sensu, 189 C.

SPES, virtus theologica, 418 B, est certa exspectatio futura beatitudinis, 555 A. — Quod-


STABILITAS cordis in Domino, magna est perfectione, 206 A'.

STADIUM continebat centum viginti sex passus, 107 B.

STATUS a quo, distinguitur a statu in quo, 154 D'.

STELLE. Cur illis boni comparantur, 38 C.

STEPHENA, matrona a S. Paulo laudata, 207 A', forte ab ipso baptizata est, 127 C.

STEPHANUS (S.) protomartyr. Illo lapidato, qualis facta sit fidelium dispersio, 154 C.

STIMULUS carnis S. Paulum afflxit, quo sensu, 255 B', et quare, 255 D'.

STIPULA quid designet, 138 D'.
STULTITIA. In Scriptura quid designetur per stultum et stultitiam, 692 A'. — Stultitia est apud Deum sapientia huys mundi, 140 A'.

SUAVIDAS dicitur mentis dulcedo, et blanda quaedam applicatio ad proximum, 232 B'.


SUPERBIA quam nociva, 291 D, 328 A'. — Superbia spiritualis virtuosos fortius tangere solet, 235 B', et per tentationem libidinis reprimitur, 235 D'. — Superbi, qui redarguuntur, 142 D, 549 B, honores appuant, 18 A'.

SUPERFLUITAS rerum temporalium mentis profectum impedat, 427 B'.

SUPERIORES. In confusionem illorum cedit defectus inferiorum, 201 C'. — Increpantur qui nimium proni sunt «filios» vocare subditos suos, 213 D'. — Cf. Praelatus.

SUSURRATIO qualiter a distractione differat, 598 D'. — Susurrones sunt discordiae seminatores, 18 A.


SYNDEESIS remurmurat malo, et tendit in bonum, 56 C.

SYNTYCHE, matrona devota, commendatur, 347 C.

T

TABERNACULUM a Moyse factum, angelo docente, 502 C', describitur, 504 C' et seq. Qualiter figuraverit Ecclesiam, 505 A, quae tabernaculum verum dicitur, 502 B.

TABULE Decalogi due, ad quid ordinatur, 101 B', 324 B, 412 D. — Quod intelligatur per tabulas cordis carnales, 222 A', et quomodo in ipsis a Spiritu Sancto scripti sint fideles, 222 B'.

TALENTUM non est abscendendum, 12 A.

TALMUD Iudaeorum de quibus agat, 411 B'.

TARSUS, urbs Cilicie, patria S. Pauli, 268 C'.

TARTARUS est aer caliginosus, aut infernum sub terra situs, 686 B.

TEMPLUM Dei quinam dicantur, 140 A et seq., quinam autem illud violent, 140 C. — Corpus Christiani est templum Spiritus Sancti, quo sensu, 150 D'. — Sacrilegus est qui materiale templum violent, 140 D'.


TENEBRAE quid significat, 390 D'. — Caligae tenebrarum est obscuritas inferni, 600 C.


TERMINUS. Angeli boni et mali a principio mundi in termino positi sunt, 448 C.

TERRA. Describiatur status orbis terræ praesens et futurus, 4781 D. — Novam terram expectamus, quo sensu, 636 C. — Omnia terræ ordinatur ad hominem, 478 C, per terram designatum, 494 A. — Terra promissionis, ut fertur, bis in anno fructificat, 694 D; ejus possessio mystice significat possessiouem patris beatorum, 277 D'. — Cf. Mundus.

TERTIUS. Tanquam notarius S. Pauli, epistolam ad Romanos scripsit, 117 D.

TESTAMENTUM hominis qua auctoritate gaudet, 277 C. — Ante mortem mutari post testamentum, 307 A. Nonine testamento inferendum exprimitur bonum quod per testamentum præstatur, 500 A'. — Duo Testamenta quomodo per Saram et Agar figu-
INDEX ANALYTICUS

renitur, 284 C. — Vetus Testamentum, per
necem designatum, 102 B, cur pluraliter
vocetur testamenta, 306 A. Eos praecipita
triplicis erant generis, 321 D. In illo multi
acceptum spiritum adlectionis filiorum Dei,
63 A. Arca testamenti qualiter facta sit, et
quid in ea asservatum, 503 B. — Vetus Tes-
amentum, quod non sine sanguine dedicat-
catum fuit, 507 F et seq., figura erat novi
Testamenti, 506 B, quod confirmatum est in
Christi sanguine, 179 B, et morte, 507 A. —
In V. T. bona temporaria, in N. T. bona
estia promittuntur, 179 A, 500 B, 503 A. In
N. T. revelantur quae velata erat in V. T.,
177 A. Qualis sit dignitas ministrorum N. T.
comparatione ministrorum V. T., 223 A et
seq. — Ex Jeremia probatur necessitas N. T.,
503 B et seq., quod aerumna dicitur, 530 B.
alque lex spiritus, quare, 223 B, et quod
Iudaeis proposition in sermo facta in monte,
et in Cæna, 503 C, die Pentecostes datum
est, 503 C. — Cf. Lex.

TESTES. — In ore duorum vel trium testium
stabilit onam verbum, 258 D.

TESTIMONIA et praecipue sunt duas partes le-
gis divine, 126 D.

THABOR. — Mons sanctus vocatur, propere
transfigurationem Christi, 633 A.

THEODOTION. Allegator ejus translata, 551 B.

Thesaurus Ecclesiar ex quibus constitutur,
350 C.

TheSSALONICA. — metropolis Macedonie, 114 B,
375. — Cur ad ejus incoetus scripserit S. Paulus
epistola primam, 375, et secundam, 397. — Quam
perfecta fuerit conversio Thes-
soalicencium, 378 C, quorum laudantur
virtutes, 377 A, 381 D et seq.

THOMAS. (S.) apostolus in India praedicavit,
80 A.

THOMAS. (S.) Aquinas sape citatur, 19 D, 41 B,
120 A, 1681 B, etc.

THOMAS. (S.) Cantuariensis episcopus repetivit
Iam Ecclesiar cum ingenti scandalo regis,
106 D.

THRONI, de inimico cloro summa hierarchie
angeli, quare sic vocentur, 238 A.

Thorridum ancreum, quo sensu fuerit in
Sanctia sanctorum, 505 C.

Tigris manusfacta ab India Anastasio prin-
cipii missa est, 350 D. Cf. Marcellinus.

Timoth naturalis adversitatem et mortis, a
culpa excusator, 623 C. — Timore mortis
qui servitutis subjiciit sin in homines, 481 C.

— Deo cum timore serviendum est, 340 B,
628 C, 629 A, 612 A. — Non dedit nobis Deus
spiritum timoris, quo sensu, 136 B. — Quo-
modo timendi sunt domini temporales, 643 B.
— Quid sit timor filialis, 628 B. — Spes et
timor cur duae mota ducantur, 555 A.

THESLEUS (S.). Ephesiorem episcopus, 117 C,
436 B, qualler fuerit in fide filius S. Pauli,
411 B. — Quaeram de illo prophetia facta
sit, 422 D. Quo sensu ordinatus sit cum
impositione manuum presbyterii, 422 D. —
Cur ad Corinthios missus fuerit, 414 A et
quantum illis commendatus, 207 B. Eius viri-
tutes laudantur, 311 C. Admonitius est ut
resuscitaret in se gratiam Dei, 435 B, qua-
re, 436 A. — In carcerem jacit, 530 B. —
Nominatur in principio plurium epistolae
S. Pauli, 213 B, 333 A, 355 A, 377 A,
463 A, qui ad ipsum bit scripsit, qua de
causa, 409, 433.

TITUS (S.) Græcus gentilis ex utroque parente,
269 C, postea Cretensis episcopus, 221 A,
449, iuno archiepiscopus, 523 B, 663 C, quo-
modo S. Paulum consolatus sit, 235 D, ipse
gaudens de correctione Corinthiorum, 237 C.
— Quanta ejus sanctitas, 253 D, et caritas,
237 B. — Quare ad ejus epistolam scripserit
S. Paulus, 449, 453 B.

TOBIAS ad quid tanta passus sit, 655 A.

Tribulatio quantum prosit, 652 C, et cur
Deus nos tribulari permettatur, 528 D. —
Tribulatio est signum probabile pradestinatio-
nis, 549 D, et dilectionis divine, 538 B; ex-
citat nos ad futura consolationis fiduciam,
67 C; operatur patientiam, 407 C, ade-m-
que gloriae pondus, 228 A, 358 B. — Quid
agendum in tribulationibus, 401 B, 98 C,
549 C, 601 A, praesertim deficiente consola-
tione, 213 A. — Quaeram consideranda
sit ut tribulatio laetae sustineatur, 634 D.
Quemodo Deus nos consolatur in omni tri-
bulatione nostre, 214 A, 215 C, quod, æternae
delicatiae respectu, permodum est, 653 B,
619 A. — Tribulationes justorum juridicam
Dei futurum pressuante, 399 B. — Cf.
Adversa, Patientia.

Tributum quid sit, 401 D.

TRINITAS, ejus ideam docuit Christus, 47 A,
est unus simplicissimus Deus, 160 C, unum
hominem, sicut et una essentia, 563 B; vitæ
Æternæ causa efficient et objectum 524 A;
prima causa conversionis nostræ, 226 C.
Quo sensu sit salvator, 422 D, et in nomine
INDEX ANALYTICUS


TRISTITIA duplex est, 607 C. — Quaenam sit tristitia bona, 73 A, 667 D, et qualler pœnitentiam producit, 236 D. — Seculi tristitia mortem operatur, quo sensu, 236 B'. Tristitia immoderata in sapientem non cadit, 210 C. — Qui tristatur, oret et psallat, 607 A', 608 A.

TIBIOS. Ibi predicavit S. Paulus, 220 D'.

TUBA novissima quals futura sit, 204 D', 387 B', et in quo similis tubae V. T., 387 C.

TULLIUS (Cicero) allegatur, 351 A. (De Inventione lib. n. n'34.)

TUTORES antiquitus quanto tempore heredibus premissur, 281 A. — Legalia Judaeis quasi tutores fuerunt, quo sensu, 281 C.


TYRANNI. Illorum crudelitate Deus manifestavit martyrum constantiam, 28 C.

U

UNCTIO. Extremaeunctionis sacramentum quando et quomodo ministrandum sit, 668 B et seq. Quaenam de necessitate ad illud concurrat, et quales sint ejus effectus, 668 B'.


V

VALERIUS Maximus, historicus, allegatur, 68 B, 160 A', 603 B. — VANI ex laudibus deteriores sunt, 375.

VASA misericordiae sunt prædestinati, 79 B; vasa irae, reproui, 79 A.

VECTIGAL quid sit, 101 D.


VENENUM aspidum designat verba detractoria, seu odium insanabile, 280 D'.


VERITAS quotuplex sit, 349 B, et quibus modis a Deo revelata, 138 B. Odium partit, 425 A'. — Quaenam veritatem Dei in injustitia delinea, 144 C. — Qui veritatem impungant, tandem ab illa vincuntur, 230 D'; illis resistent est, 270 B, nec propter humilitatem a veritate recedendum, 309 C. — Unitas in veritate qualifier fiat, 110 B.

VESTES. In illis quomodo peccetur, 616 D, 647 B.

VESTIGIA. Qua ita vocentur actus exteriores, 238 D.

VIA pacis, 29 B. et via veritatis, quid sit, 683 C. — In via Dei non proficere, est deficiere, 633 A. — Quam investigabiles Dei vir, 33 C'. — Per vias intelligiuntur actus humani, 21 B.

VATOR nullus potest perfecte implore præ-
INDEX ANALYTICUS

ceptum caritatis divinae, 112 B. — Viatores quæliter a Deo regantur, 106 D.

VIDUA. Quænam vere vidua sit, 323 C; olimosynis Ecclesie sustentanda, 424 D; et quatenus orare debeat, 424 A. — Quo honore habenda sit, 423 C. — Vindalisis continentia commendatur, 139 B.

VIGILIE in orando prosthena sunt, 661 B. — Quo sensu vigilandum sit, 672 A.

VINDICTA quando sit inferenda, 650 B; aut omittenda, 650 C. — Quæam quæri possit, 317 D.

VINUM immoderate sumptum nocet etiam corpori, 321 B. — Quo sensu luxuria in illo sit, 321 B.

VIR imago et gloria Dei est, 176 A; potius quam mulier, 176 C; magisque cum Christo convent, 175 D; sed ad cædarem felicitatem ambo creant sunt, 648 C. — Quo sensu sit caput mulieris, 322 B; utrum comam nutritre prohibeatur, 177 A. — Víri quomodo debant orare, 417 C. Vir orans aut prophetans non debet velare caput suum, 175 A. — Quid uxori vir debeat, 451 B, 322 B, 308 D, 688 B; et seq.; ilam adulteram potest retinere vel jam repulsum recipere, 153 C; nec semper dimitténdi jus habet, 153 A. — Vir fidélis congregum habens ineffédelem quid agere monætur, 135 B. — In Ecclesia primitiva sape vi ineffedí per mulierem fidelem convertébatur, 133 D. — Víri magis quam feminæ percaut si ornatus immoderato vestiântur, 467 D. — Vir duplex animo, inconstans est in omnibus viis suis, 756 A; et seq. — Viris heroes quis quid éternum existimende sit, 220 D. — Cf. Mulier, Uxor.

VIRGA rigore justitiae designat, 143 B. — Qua virga Christus Ecclesiam regat, 475 D.

VIRGINITAS carnis et cordis quid sit, 247 D. — Virginitas non de proceste, sed de consilio est, 136 D; cur commendanda, 136 C; et quam excellens, 156 C. — Virginitas mentis potest quotidie recuperari, 646 C.

VIRGO non debet immoderato ornatu vestiri, 646 A. — Major est victoria virginum quam angelorum, quo sensu, 1364 C. Virginibus debeat aureola, 136 D. — Quæam in primitiva Ecclesia fuerint virginum custodes, 1584 A.

VIRILIS stabilívit animum in Deo, 204 B; et in intémuitate perfécit, quo sensu, 256 B. Laudata ængetur in honis, 349 D, 375. — Una actio virtuosa præstat fidicium de alia, 237 D; ad quam trahit, 681 D. — Potentia activa et virtus realiter idem sunt, 303 A. — Non in sermone est regnum Dei, sed in virtute, 114 A. Omne miraculum dicitur virtus, quare, 257 A. — Virtutes, quæ dicuntur arma lucis, 1024 C; quodomodo connexa sint, 125 C; et a donis different, 290 C; per caritatem agentes quid mercantur, 35 C. De illis judicare non potest nisi virtuosus, quo sensu, 135 C. Virtuosi quatenus in nullo deficient, 552 D. — Virtutes theologicæ, qua digniores sunt ceteris donis et virtutibus, 490 C; ad salutem requiruntur, et in omnibus electi sunt, 273 A. — Virtutes infusa et acquisita qua ratione tollant reliquias vitiorum præsteriorum, 550 D. — Per virtutes designantur qui miracula operantur in rebus extra hominem, 187 B. — Quid sit operatio virtutum, 181 A.

Virtutes sunt angeli de medio ordine secundae hierarchiae, 714 D.

VISIO, a revelatione distincta, 253 B, alia est corporalis, 253 D, alia imaginaria, alia pure intellectualis, 254 A, 471 B. — Visio Dei, quæ est tota merces et vita æterna, 137 D, quæls futura sit, 189 A, 190 A et seq.

VITA praesens, multum fugitivis, 660 D, 661 C, est militia, 167 B. — Casta vita efficit hominem aptum ad observationem Deum, 1580. — Vita æterna, quæ justis datur pro praemio, 52 A, est visio Dei in patria, 51 C, 137 D; eæ causa efficientis et objectum est Trinitatis, 32 A. Quæam ilam quærant, 210. Ipsam de condigno meretur qui sit in caritate, 650. — Quid sit liber virt, 347 A. — Vite Patrum allegendantur, 156 A.

VITIA. Quantum patiatur qui vitia sua certin ab omnibus odio haberì, 220 B. — Ota dant vitia, 386 C.

VITULUS in festo Expiationis præfiguravit Christum pro nostris peccatis oblatum, 529 C.

VOCATIO duplex est, 597 C. — In praedestinatione quid agat, 70 B. — Sine praedentia sunt dona et vocatio Dei, 92 B. — Unius sineque in qua vocatione vocatur est, in ea permanet, 135 D.

VOLUNTAS antecedens vel consequens quid sit, 416 A. — Ex voluntate procedit dilectio, 412 C. — Quae per spiritum voluntas significatur, 192 B. — Alignando voluntas summatur pro actu voluntatis, 82 A.
VOLUPTAS alia est bona, alia prava, 689D. —
Quid sit voluptas diei, 689 C.

Z.

ZACHARIAE, filius Joiadæ, inter templum et altare lapidatus est, 521A.

ZEUS amarus damnatur, 588D, 589D. — Ira per zelum quid sit, 317 C, et qualiter moderanda, 317 D. — Ex zelo justitiae procedere potest maledictio, 587 B. — Gratissimum Deo sacrificium est zelus animarum, 610 A'.
— Cf. Ira.
ZENA dicitur legisperitus in synagoga, 457 B.
INDEX GENERALIS
decimi

ENAItHATIONES

nMNES HEATI

IN

EPISTOLAS.

PAri.I

:

Oninis aninia potcstatibus su-

blimioribus subdita

100

sit

ArticulusXVIlI. ExpositiocapiluliquartideXIII

l'ro(T>iiiiurn

cimi

Infiriiiiini aiiteni

:

iii

fide assuinite.

103

.\rticulus \l\. Evpnsitin ca|iiluli (luintidc-

KNAUItATIii

KIMSroLAM

IN

IIKATI

cimi

I'AIT.1

cimi
Arliouhis

I)e verilate,

I.

ludine
.Vrticulus

Arliciilus

....

Nnn

:

Expositio capitiili

Propler quod inexciisabilis
Elucidatio

Arliciiliis VI.

Ouid ergo amplius

capiluli

tcrtii

csl .linliro ?

.

.

.

ergo ex

capitiili sexli

:

An

Nibil

Explanatio

.\1.

er},'o

2(>

nuiic daiiinalinnis est, etc.

Articiiliis \II. 1'rnseciitio

expositionis

decimi

W.

mi

:

38

popiiliim siium

\\

Arliciiliis
ciiiii

:

1.

Num(|uid

:

Wll. Exposilio

tertii-

iil

:

Sic

;

ininislrns Cljrisli.

Exposilio

aiiditiir inler

quinti

capitiili

aliqiiis vcstriim

liabens

141

:

vos fornicatio.

.

144

:

nei.'oti-

ctc. ?

147

De (|uibus autein

scripsislis

niilii.

:

.

.

his

autem quip

131

idolis sacrificanlur.elc. 139

Expianatio

l.\.

X.

cn|iiluli

n(^iii

:

Expnsitio capiliili deciini

:

162

?

Nolo enim vos ignorarc, fralrcs

.

.

Articuliis \I. Exposilio cnpituli iindeciirii

72

Imilatores

iiiei

.

168

;

eslotc

I74

.\rliciihis \II. Eliicidalio capitiili diindcci-

82

nii

De

:

spiriliialibiis

aiileiii

iiolo

vos

ignorarc

182

Articulus \lll. Explanalio capituli lcrliide-

diinde-

frnlres. elc.

um

Arliciiliis

K7

cnpitiili

linmn

Nnii siim liber

Heiis

?

Eliicidnlin capiliili

(llisecro iln(|U(' vns,

.Vrliciiliis

repulit

Evpositin capituli qiiarti

V.

Articuliis

Elucidatio capituli undeci-

Dico crgo

lcrtii

Articuliis VIII. Eliicidatio capituli octavi:De

:

Eratres, voliinlas (iiiidem cordis mei.elc.
.\rliculus

capitiili

Arliculiis VII. Declaralio capiliili seplimi

:

...

\eritatcin dico in (^bristn. etc
.\rticulus \IV. Expositio (apiluii

l\'.

existiiiiet

.\iidet

63
nnni

Declaralio cnpituli

123

:

venissein ad vos. fratres. 132

Elucidatio

III.

Omnino

lur:Exislimn eniin quod nnn sunt conXIII.

quum

Articulus \1. Elucidatio capituli scxli

liu-

(lignae, ctc

.

3!»

jus capituli oclavi, ab eo ioco qiio dici-

Articiilus

:

Exposilio capituli secundi

.\rticulus

:

.

II.

33

32
octavi

capitiili

.\rliculiis

nns

:

ignoratis. fralres, elc. ?

Articulus

primi

capituli

Et ego. fratres, non polui vobis loqui. 136

47

Expositin capituli scptiini

\.

Expositin

I.

Et ego,

(Juid

crgo dicemiis?
.\rliciilus

.\rticulus

:

fide

Expositio

18

:

.\rticuliis \T11. Declaratio capitiili (]uinli

121

.\rticiiliis

:

i|uai'ti

Pra^fatio

12

:

liomo.

ergo dicemiis invenisse .\braliam?

.\rti(iiliis l.\.

HEATI P.MT.I

I

COIIINTIIIOS.

Paiilus vocatiis apostnlus, etc.

lii-

secundi

es, o

Ex|ilanatio (apiliili

.\rticiiliis Vll.

Justificati

KIMSTOI.AM

IN
AI>

Articiiliis

liii-

erubesco Evangelium.

eniiii

.\rticiilus V.

(Jiiid

vo-

113

KNAHU.\TI(i

3

1'rosccutio expositionis

1\'.

jus primi capituli. ab eo loco quo
citiir

Commendo autem

:

Expositin primi capitull epi-

111.

.\rticiilus

iiltimi

et

i

1'aiili

ad Homanns

stol.T

109

etc.

3

prologo Ilieronyini super

l>e

II.

cpistolas

nns lirminres,

bis. etc

firmilate ac certi-

sapieiiti.TP

eliristiaiiflp

Debeiiiiis auteni

:

Articulus \X. Declaratio capituli sextide-

Itn.MANOS.

Al)

riiiii

:

Si lingiiis

Arliciiliis \I\'.
'.14

decimi
Articuliis

:

hominum

Scclniiiiiii

W.

lo(|iiar, ctc.

Declaralio capiliili

carilntcm

187

(|iiiirti-

....

Exposilio capituli qiiinlide-

190


ENARRATIO IN EPistolAM II BEATI PAULI
AD CORINTHIOS.

Prefatio .......................................................... 211
Articulus I. Expositio primi capituli: Paulus apostolus Jesus Christi per voluntatem Dei .......................................................... 213
Articulus II. Explanatio capituli secundi: Statui autem hoc apud me, etc. .......................................................... 219
Articulus III. Declaratio capituli tertii: Incipimus, etc. .......................................................... 221
Articulus IV. Elucidatio capituli quarti: Ideo habentem hanc administrationem. .......................................................... 225
Articulus V. Elucidatio capituli quinti: Seimus enim quoniam si terrestris dominus nostra huic habitacionis dissolvatur .......................................................... 228
Articulus VI. Explanatio capituli sexti: Adjuvantes autem exhortamur .......................................................... 232
Articulus VII. Expositio capituli septimi: Illas igitur habentes promissiones. .......................................................... 235
Articulus VIII. Declaratio capituli octavi: Notam autem facimus vobis, fratres, gratiam Dei .......................................................... 238
Articulus IX. Expositio capituli noni: Nam de ministerio quod fit in sanctos. .......................................................... 241
Articulus X. Expositio capituli decimi: Ipse autem ego Paulus etc. .......................................................... 244
Articulus XI. Elucidatio capituli undecimi: Utinam sustineretis modicum quid insipientiae meae .......................................................... 247
Articulus XII. Expositio capituli duodecimi: Si gloriaris oporet, non expediat .......................................................... 253
Articulus XIII. Expositio capituli tertidecimi: Ecce tertiis hoc paratus sum vernire ad vos .......................................................... 257

ENARRATIO IN EPistolAM BEATI PAULI
AD GALATAS.

Proemium .......................................................... 263
Articulus I. Expositio capituli primi: Paulus apostolus, non ab hominibus, neque per hominem .......................................................... 265
Articulus II. Elucidatio capituli secundi: Deinde post annos quatuordecim, etc. .......................................................... 269
Articulus III. Declaratio capituli tertii: O insensati Galatae! .......................................................... 275
Articulus IV. Elucidatio capituli quarti: Dico autem: Quanto tempore parvulus est. .......................................................... 280
Articulus V. Explanatio capituli quinti: State, et nolite iterum jugo servitutis contineri .......................................................... 285
Articulus VI. Expositio capituli sexti: Fratres, etsi praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto .......................................................... 290

ENARRATIO IN EPistolAM BEATI PAULI
AD EPHESIOS.

Proemium .......................................................... 297
Articulus I. Expositio primi capituli: Paulus apostolus Jesus Christi per voluntatem Dei. .......................................................... 299
Articulus II. Elucidatio capituli secundi: Et vos quum essetis mortui in delictis et peccatis .......................................................... 304
Articulus III. Explicatio capituli tertii: Hujus rei gratia, ego Paulus vinetus, etc. .......................................................... 308
Articulus IV. Declaratio capituli quarti: Obsecro itaque vos ego vinetus in Domino. .......................................................... 312
Articulus V. Explicatio capituli quinti: Estote ergo imitatores Dei .......................................................... 319
Articulus VI. Elucidatio capituli sexti: Filii, obduite parentibus vestris .......................................................... 323

ENARRATIO IN EPistolAM BEATI PAULI
AD PHILIPPIENSES.

Proemium .......................................................... 331
Articulus I. Elucidatio capituli primi: Paulus et Timotheus servi Jesu Christi. .......................................................... 333
Articulus II. Explanatio capituli secundi: Si qua ergo consolatio in Christo. .......................................................... 337
Articulus III. Expositio capituli tertii: De celeri, fratres mei, gaude in Domino. .......................................................... 343
Articulus IV. Expositio capituli quarti: Itaque, fratres mei carissimi, etc. .......................................................... 347

ENARRATIO IN EPistolAM BEATI PAULI
AD COLOSSENSES.

Proemium .......................................................... 355
Articulus I. Expositio capituli primi: Paulus apostolus Jesus Christi, etc. .......................................................... 355
Articulus II. Elucidatio capituli secundi: Volo enim vos scire qualam sollicitudinem habeam pro vobis .......................................................... 361
Articulus III. Declaratio capituli tertii:
Igitur si consurirexistis, etc. 365

Articulus IV. Expositio capituli quarti:
Orationi instate, vigilantes in ea 369

ENARRATIO IN EPISTOLAM I BEATI PAULI
AD THESSALONICENSES.

Proemium 375
Articulus I. Elucidatio capituli primi:
Paulus et Silvanus et Timotheus 377
Articulus II. Expositio capituli secundi:
Nam et ipsi seitis, fratres, etc. 379
Articulus III. Expositio capituli tertii:
Propter quod non sustinenter amplius 383
Articulus IV. Expositio capituli quarti:
De cetero ergo, fratres, rogamus vos et
obsercamus, etc. 384
Articulus V. Expositio capituli quinti:
de temporibus autem et momentis non
in digitis ut scribamus vos 388

ENARRATIO IN EPISTOLAM II BEATI PAULI
AD TIMOTHEUM.

Proemium 397
Articulus I. Expositio primi capituli:
Paulus et Silvanus et Timotheus Ecclesia
Thessalonicensium 399
Articulus II. Explanatio capituli secundi:
Rogamus autem vos, fratres, etc. 401
Articulus III. Explanatio capituli tertii:
De cetero, fratres, orate pro nobis 405

ENARRATIO IN EPISTOLAM III BEATI PAULI
AD TIMOTHEUM.

Proemium 409
Articulus I. Expositio capituli primi:
Paulus apostolus Jesu Christi, etc. 411
Articulus II. Expositio capituli secundi:
Obscuro igitur primo omnium fieri ob-
servationes 415
Articulus III. Expositio capituli tertii:
Fidelis sermo: Si quis episcopatum de-
siderat, etc. 418
Articulus IV. Declaratio capituli quarti:
Spiritus autem manifeste diecit, etc. 421
Articulus V. Explanatio capituli quinti:
Seniorem ne incervaveris, sed obserca
ut patrem 423
Articulus VI. Expositio capituli sexti:
Qui cumque sunt sub iugo servi 426

ENARRATIO IN EPISTOLAM IV BEATI PAULI
AD TIMOTHEUM.

Proemium 433
Articulus I. Expositio capituli primi:
Paulus apostolus Jesu Christi per vo-
luntatem Dei 435
Articulus II. Elucidatio capituli secundi:
Tu ergo, fili mi, confortare in gratia 438
Articulus III. Declaratio capituli tertii:
Hoc autem scito, quod in novissimis
diebus, etc. 441
Articulus IV. Explanatio capituli quarti:
Testificor coram Deo et Christo Jesu 443

ENARRATIO IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD THESLONICENSES.

Proemium 449
Articulus I. Expositio capituli primi:
Paulus servus Dei, apostolus autem Jesu
Christi 451
Articulus II. Expositio capituli secundi:
Tu autem loquere quae decent 453
Articulus III. Explanatio capituli tertii:
Admone illos principibus et potestati-
bus subditos esse 455

ENARRATIO IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD PHILEMON.

Proemium 461
Articulus unicus. Expositio unici capituli:
Paulus vinius Jesu Christi, etc. 463

ENARRATIO IN EPISTOLAM BEATI PAULI
AD HEBREOS.

Proemium 469
Articulus I. Expositio capituli primi:
Multifacie multisque modis, etc. 471
Articulus II. Explanatio capituli secundi:
Propereca abundantius operet observare
vos, etc. 477
Articulus III. Elucidatio capituli tertii:
Unde, fratres sancti, vocationis celestis
participes 482
Articulus IV. Expositio capituli quarti:
Timeamus ergo ne forte relieta pollicita-
tione etc. 485
Articulus V. Declaratio capituli quinti:
Omnis namque pontifex ex hominibus, etc. 489
Articulus VI. Explanatio capituli sexti: Nolite plures magistri fieri. 582
Articulus VI. Expositio capituli quarti: Unde bella et illae in vobis? 591
Articulus VII. Elucidatio capituli quinti: Agile nunc, divites 604

ENARRATION IN EPISTOLAM PRIMAM BEATI PETRI.

Articulus I. Enarratio capituli primi: Petrus apostolus Jesu Christi 613
Articulus II. Prosecutio expositionis hujus capituli primi, ab eo loco quo dicitur: Quem quum non videritis, diligitis 621
Articulus III. Elucidatio residuæ partis hujus primi capituli, ab eo loco quo dicitur: Et si patrem invocatis eum 628
Articulus IV. Explanatio capituli secundi: Deponentes igitur omne malitiam. 632
Articulus V. Explanatio residui hujus capituli secundi: Subjecti igitur estote 640
Articulus VI. Expositio tertii capituli: Similiter et mulieres subditæ sint viris suis 645
Articulus VII. Prosecutio expositionis hujus capituli tertii, ab eo loco: Et quis est qui vobis nocet? 652
Articulus VIII. Expositio quarti: Christo igitur passo in carne 659
Articulus IX. Explanatio capituli quinti: Seniores ergo qui in vobis sunt 668

ENARRATION IN EPISTOLAM SECUNDAM BEATI PETRI.

Articulus I. Enarratio capituli primi: Simon Petrus, servo et apostolo Jesu Christi 675
Articulus II. Explanatio capituli secundi: Fuerunt vero et pseudoprophetae, etc. 684
Articulus III. Expositio capituli tertii: Hanc ecce vobis, carissimi, secundam scribo epistolam 692
Index locorum S. Scripturae 701
Index analyticus 711

Emendanda. Pag. 1584, l. 3: Et uniformi, lege Ex uniformi; - 2734, l. 2: sic opera,... si opera; - 4014, l. 10: condescentiæ,... condescens; - 5694, l. 5: continentia,... continentiam.
Dubia. Pag. 1244, l. 9: Pater Christi, forsan Pater Verbi; - 1534, l. 12: torum,... vinci-

culum; - 1764, l. 11: Cherubim,... Seraphim; - 6884, l. 8: interim,... iterum.
Notandum. In volume I, pag. 114, n. 36, catalogis quibusdam decepti, citavimus editiones
Colonienses ann. 1540 et 1565, quæ revera non exstant. Ceterœ autem Colonienses editiones ibidem
laudate, sine dubio in lucem prodirunt: imo apud nos asservantur.