Iacobi Lobbetii Leodiensis E Societate Iesv. Specvlpvm Ecclesiasticorvm, Ac Religiosorvm.

Lobbet de Lanthin, Jacques

Leodii, 1640

urn:nbn:de:hbz:466:1-47105
IACOBI LOBBETII
LEODIENSIS
E SOCIETATE IESV.
SPECULVM
ECCLESIASTICORVM,
AC
RELIGIOSORVM.
ET IN EO
Monumenta venerandae Antiquitatis, opportunaque
morum Documenta;
IN LUCEM EDITA; ANNO SÆCVLARI
CONDITÆ SOCIETATIS IESV.
M. D'C. XL.

LEODII,
Typis Ioannis Ovwerx, Sue Celstut. Typos-
jurati, in regione Palatij. M. DC. XL.
Grandis dignitas Sacerdotum, sed grandis ruina eorum si peceant. Lætemur ad ascensum, sed timeamus ad lapsum. Non est tanti gaudij excelsa tenuisse, quanti moeroris de sublimioribus corrosisse.

D. Hieronymus libro 13, in Ezechielem cap. 44.
ADMODOVVM REVERENDO PATRI AC DOMINO
D. HUBERTO
A SVEETENDAEL,
SACRÆ THEOLOGIÆ LICENTIATO,
IMPERIALIS
ATQUE EXEMPTI MONASTERII
SANCTI TRVDONIS
ABBATI DIGNISSIMO,
Eiusdemq; Oppidi Domino,
TOPARCHÆ
In Helchteren, Seny, Alem, Halmaele, Donck,
Borlo, Buuinghen, &c.
PATRONO SVO AC MOECENATI
SALVÆM AC FELICITATEM.

Cité prouuntiauit et Philosophis
 unus aliquid. Speculû
oculus est artis: sicut o-
culus speculum est na-
tûræ. Vi pusillus sit orbis ocu-
lus, in eo tamen colliguntur Vrbes & Orbes,
ipsa species, idqaque totius aspectabilis Vniuersi:

a 2
ita
EPISTOLA

ita licet exiguum sit speculum, exhibet nihilominus obiectarum sibi quarumcumque rerum imaginem, sint illa curiisculum, molis, atque magnitudinis. Exhibet inquam, et si quae in eis pulchritudo, formaque gratia; si quae e contra turpitudo, ac deformitas, illam fideliter reddit: Et hoc quidem precipe in vsum, commodum, generis nostrui: ut videlicet homo, qui alia a se videt omnia, seipsum autem no videt, videat beneficio vel unius speculi: a quo etiam et alterum illud habeat, ut si quis in vultu sit paenae, si quas macula, eam illico advertere posset, atque clure: imo vero (quod minorem magis) in eo etiam cognoscere, in omni vita, atque atque quid deceat, quidve dedebeat. Pro hac afferione, Seneca fide, atque auctoritate appello: Inuenta inquit, sunt specula, ut homo ipse se nosceret, multa ex hoc consecutae: primò notitia sui, deinde & ad consilium quædæ. Formosus ut vitaret infamiam, deformis ut sciret redimendæ esse virtutibus quidquid corpori deesseret. Iuuenis

vt
DEDICATORIA.

vt flore ætatis admoneretur, illud té-pus esse discendi, & fortia audendi:
Senex vt indecora canis deponeret,
& de morte alicuiq cogitaret. Hæc Se-
neca è mus solo suo quondam emisit: vel vt po-
steros doceret, quis ex naturâ, & ratione debet
esse speculorum usus; vel vt eos perstringeret,
qui plus aquo forma amantiores, de eà ad specu-
lum disputant etiam ad horas, et dies, quod huic
ætatis vitium est; à quo remotiores esse nos dum
volo, simul etiam opto, vt quod ab his speculis
homini cuiuslibet ad formam examen est: hoc Eccle-
stiasticis ac Religiosis sit ad mores, ab illo speculo,
quod exiguo volumine motior; vt sic igitur in eo
aspiciat se, notent, sedulo sitne in ipsorum ani-
mis is qui debet esse decor, sintne ea virtutum
ornamenta, quæ illum vitæ rationem quam ma-
ximè deceunt; an è contra ipsis insidiat neus a-
liquis, turpior ve macula, quæ sacratiorem illum
statum, cum Ecclesiæ faciè insiciat, atq, devenustet.

Dum autem istud apud me ipse meditor, &
hoc speculum meum animâ & spiritus vacum,

a 3

bom-
hominis oculis exponere paro; in mente ac cogitatione incurristi (praesvl dignissime) quam visum; ac spinas Trudonensis Ecclesiae speculam. Dicant enim quod ex vero dici potest, ac debet: ad insulam, pedumque, eucetus, es amabilis Dei prudetia, quae disponit omnia suauiter; in ea dignitate, quae tuos inter est longe maxima, mira morum suavitate, ita te probare capisti, ut ab illo honoris culmine de humanitate nihil omnino deessisse, accessisse plurimum videatur.

Dixit olim Ennodius; qui factum in sublimitate castigat, docet se meruisse quod adeptus est. Et ita habebus docui, docubisque (ut speramus) dum vinces. Hoc enim spondeo appensa tuis armis hactenus; Omnia suauiter.

A qua primum potenda est illa oris tui animique, cæ speculi, dignitas, cuinae gratiam, ac splendorem mirum quantum auget eruditione planè singularis; quà tuos inter emines, donatus etiam laurate Theologicæ; quà virtutem cum doctrina (qua duo Presulem faciunt) ita nectis.
DEDICATORIA.

ac maritas: ut dubium sit utra vincat, aut vincatur; sed parum interest: vincit utraque, dum vincitur. Verum de his pro merito tuo sanè parcius; pro modestia tua plus satis: Sentiö enim me tacitè moneri, ut à te tuisque laudibus discam, oculosque, ac mentem altius erigam, du-camque in domum aternà Beatitatis; è qua Co-nobij tui dixi Tutelares lucent, lucebuntque in eum omnes tanquam Specula Mortalium oculis exposta, ut in suis praèlma magnarum virtutum ornamenta, & seu gratia, seu etiam gloria splendorum, ac lucem aspicient, studeantq; im-pensius amulari; atque imprimis S. Trudonis Abbatis omnino, sanctissimi qui & Monasterio, & Vrbi nomen, sancam, fecit. Tum etiam S. Eucherij Episcopi Aurelianensis, ab innocentia morum, vitaque integritate multo celeberrimi: tum deinde S. Liberti Martyris incliti, qui solium suo sanguine & imbuit, & sacruit: tum deniq; S. Beregisj propter eximia virtutum decora Pipino principi longè carissimi: cuius au-spicij cœditum Andaimi Coenobium, quod postea D.
EPISTOLA DEDICATORIA.

D. Huberti dicitur, multis caeli gratia, multis prodigis celebre.

Ita nimium factum est (et factum bene) ut e Trudonensi Canobio sacra dicentur Coloniae, nostis, et Caels e Terris assurgerent sanctisimorum virorum Asceteria, quae illi debent prima & Religionis & Sanctitatis sua fundamenta. De quibus Adm. R. D. V. gratular, voneoque ut nobis, ut Tus omnibus, ut Legia, Patria tibi amantissimæ, quam divitissime vivas; ut in Te, seu Religiosæ Vita spectol, seu etiam Parente ac Praesule, habeant filij tui, (viri sanè Religiosissimi) quod assiciant, quod amant, quod imitentur. Et hac sunt vota, que cum meis, ac meorum officij in manus Adm. R. D. V. lubens volensque depono. Leodio 27. Februario Anno M. D. C. XL.

Adm. R. Dominationis Vestræ
Seruus in Christo

IACOBVS Lobbetivs
E Societate Iesv.

A. R.
ARGUMENTVM, PARTITIO, ET
FINIS TOTIVS OPERIS.

N hoc opere, milia animus, & consilium
fuit; ex ipso nomine, natura, ac functio-
nibus Ordinis Ecclesiastici; tanquam
vixeribus causae, eruerre opportuna for-
mandis moribus documenta, vt in omnium oculis,
est ea bona mentis decora, quae illos ornare de-
bent, quos amabilis Dei prudentia sui ari ad-
mouerit.

Vt autem in hoc argumento, aliquo rerum or-
dine, nexusque procederem, putavi ab infinitis ad
summa mihi gradum esse ponendum. Itaque pri-
mum initium duxi à Clerico, eiusque etymologia,
Tonsura, & Corona: tum ad sacros Ordines, qui-
bus initiatur, ascendi: tum etiam ex ipsa vestte, quâ
corpus illius tegitur, eunfa ad animum, cui (vt ait
D. Gregorius Nyssenus) pro vestte est ipsa virtus:
tum denique paucis attingit praecipua status illius
munia, qualia sunt SS. Missae sacrificium, Canonici-
ca Horarum officia, ataque his affinia, in quibus
quis esse debeat religiosis mentis æstus, est sacris ca-

De Offic.

Remo.
ARGUMENTVM.

remonijs, deduxi. Et hæc de argumento mihi pro-
postito; de titulo, etiam pauca.

Placuit in fronte huiusce Libri, ascribere illud.
Speculum Ecclesiasticorum, ac Religionorum; quia &
his, & illis suos olim fuit, atque etiamnum est, spe-
cularum vicus: quem ne damnes amice Lectore, at-
tende quid ab illis æternae Dei sapientia voluerit
deriari.

Ex eis nutu, ac præcepto altare holocausti fa-
bricavit Moyses, & fecit illi labrum aeneum cum basi
sua de specula mulierum.

Quæ porro fuerint ea specula, cuiusque mate-
ria; list interrogatur. Postea alii sub iudice.
Sunt enim qui velit fuisset è pura, nimirum cry-
stallo; sunt qui ex ære solido fuisc, quibus scilicet co-
loci, ac temporis Iudæas mulieres ut solitas testa-
tur Rabbi Abraham, & Philo Iudaus, cuius hoc est
de illis lucentum testimonium. Specula, ad qua
formam curare solite, sponte, nemine inbente Deo
dedicauerunt; hæc ad se delata, opifex in unam mas-
sam confuderat: vel quod malim, appendere ad la-
brum aeneum; veluti desumtum è mundo mu-
liebre, pium anathema. Sed quos inquires, in vistus
is in aperto est, & clara luce; vt videlicet Sacerdotes
operantium sacrifici, scilicet prius in illis spectarent, duce-
terentque probe, num forte esset aliquid in facie
nueus, aut macula, quæ eam deturparet.

Quod
ARGUMENTVM.
Quod si ea corporum cura fuit, quaè esse debuit
animorum : certe quam maxima. Et vero hanc
vnam spectabat ille ritus, monēbatque, ut ab illo-
rum munditia, ad horum cultum, nitoremque pro-
curandum, eo speculo, tanquam oculo, ducerentur.
Atque hoc ipsum est, quod exiguo opere medi-
tor; facta quippe Christianorum adyta subituri,
speculum offero, ad quod conscientiam, ceu ani-
mae faciem, examinent, videantque num is sit in ea
cor, is nitor qui Ordini Ecclesiasticum, ac Religio-
so conueniat; quisuperos obedient, qui Dei ter Opt.
ter Max. confessum non reformidet. Videbunt
autem si scipios vel de nomine nouerint, sedulique
perpendere quis debat esse Clericus, Religiosus,
Sacerdos, Pastor, Praeful : & quæ horum, atque il-
lorum officia.

Ea porro omnia in hoc volumine, velut in spe-
culo, proponenda duxi, ad virtutis studium, & cul-
tum animorum, cui comparando, ex vitae suæ insi-
tuto, Ecclesiasticum omnes ad laborare tenentur ; tum
quia in eos tanquam in specula quædam animata
cæteri mortalium oculos conieciunt, tum quia (vt
in simili Salustium) etiam ipsi magno imperio præediti
in excelsæ atatem agunt, & eorum facta cuncti mor-
tales nouere: ideoque eiusmodi esse oportet, quæ
omnibus ad bonum stimulo esse possint, atque ex-
emplo. Hoc si impetrem , ampla e contrario labori
merces,
ARGUMENTVM.
merces, & tibi, beneuole Lector, magnus à cælo prouentus; quem si non affequar, non dubitabo cum Saluiano dicere.

Hoc ipsum instrutuosum saltem non erit, quod pro desse teneant. Mens enim boni studij, ac piet voiti, etiam si effectum non inuenerit boni operis: habes ta men præmium voluntatis.

IACOBI.
IACOBI LOBBETII
LEODIENSIS
E SOCIETATE IESV.
SPECULVM
ECCLESIASTICORVM,
AC RELIGIOSORVM,
ET IN EO
Monumenta Venerandæ Antiquitatis;
Oportuæ morum documenta,
ADVSM CONCIONATORVM.

CAPVT I.

Qua genuina Clerici Etymologia?

E Clerico duo quætri posse videntur. Primum quid nominis: deinde quid rei? de hoc, & illo aliqua mihi erit disce- pratio, eaque ad illius ordinis dignitatem, maiestatem &que institutum.

§. PRIMVS.
Prima Etymologia nominis, Clericus.

Vit olim illud in more postum, vt nemovinus
aliis praèferetur, nemo in sacra, profanaque
dignitate sublimis consisteret, nisi is. Ciùsors, &
A fortuna
In mortal. Plutarchus: *ut in Democracia, inquit, cui forte continent imperium, cum opportet imperare: sic in vita hominum, quod fors dederit boni consiliendum.* Ita faunxit olim Plato cum aegeret de Republica bene constituenda, fortem statuendam quis cui imperaret. Et vero ea institutio non videtur a ratione, bonoque communem aliena: fortes enim in manibus Dei sunt, ab eo verulantur in eam partem, & se in ea capita inclinant, in quae suae, & mira divinae prudentialis leges inclinarint. Secus omnino fit, cum ab autore parentum sanguine, à natali luce petuntur hereditates, atque obueniunt imperia, tum enim ea aque descendunt, quem tibi maternus verus effuderit, fit quanuis ille stupidus, fit tardus, fit inops arduum mentis: fit à natura, ab ingenio potius abiecit ad haram, & pascendos porcorum greges, armentaque: quam erectus ad aulam, ad purpuram, septulumque, & hominum imperia destinatus; natura in eo cedendum est, natalique necessitati. Non ita cum imperia, cælo, divinaque fori committuntur, tum enim in ea non incurrit in terris, nisi qui pristis in cœlorum saffis iis fuerit ascriptus. Ita, ut e sacras paginis vnum aliquem petam: cœlesti, divinaque sorte in Regem Israël electusest Saül, populoque cum summa potestate praestet. Quæ ad tronum Regium, septulumque via fuit, cadae deinde
AC RELIGIOSORVM.

deinde ad Pedum & Insulas sacramque dignitatis.
Testis erit Mathias, qui in fortem venit, forteque in Apostolatum: primus ille Clericus fuit, ab eoque ceteri posteris sanctulis succedentes Clerici nomen, & appellatim confequit. Huius propositionis authorem habeo D. Augustinum: nam & \textit{In Ps. 47a}

Cleros, inquit, \& Clericos hinc appellatos puro, qui sunt in Ecclesiasticis gradibus ordinati: quia Mathias forte electus est, quem primum per Apostolos legitimis ordinatum. Clericus enim dicitur à \textit{kληρ}, id est, a for- te, quia fortem Domini afferreitur. Nimium habet illud amabilis Dei prudentia fortes regir, tectitque ad commune bonum. Quæ autem & cuius generis illæ fortes, inter Doctores sua lis est, caque adhuc sub Iudice.

Salmeron, Sanchez, alijque pauci, credunt fuille numerum calculorum, ac suffragiorum, a quibus Mathias venecim Apostolis annumeratus, & velit communibus calculis in eam Ecclesiae dignitatem cooptatus. Verum ea deligendi ratio parum consentit cum forte; quæ vel ex ipso nominis intelligentia, inditaque vi aliud sonat. Ideoque magis consonet cum communis, tritaque fortes appellatio-

ne S. Dionysius, qui celer fuille ostentum aliquod divinum, & S. Antoninus, qui radium celestem in Mathiae caput illapsum.

Ita plerumque ferunt coeli leges, & pacta, cum

\textit{In Ecel. Hierarch. cap. 5.}

1. Parte

rit. 6. G. s.
SPECVLVUM ECCLESIASTICORVM,
quis ā pulvere, saecoque in sacraiores Insulas, ā te-
nebris, obscuroque nocte in lucem amplissimae di-
nitatis euocatur, saevoque superum aura, demittit fo-
let signum aliquod, quod hominem prodaret obij-
ciatique caligantibus mortalium oculos. Sic ad ty-
ram Pontificium euctus est S. Gregorius specie
ignae columnae, ceu diserta celi lingua. Sic ad can-
dem summi Pontificis maiestatem, electus S. Fabia-
nus ostento niteae columnae, quae est superum area
in orbis huius spectabilis eluuiem emissa, cum
non inueni aetem vbi quisqueret pes eius, in sacratissimi
viri caput elapsa, conquiret: quod ipsum a D. Ma-
thiae forte obtigisse pie credit Dionysius Carthusia-
nus, penes quem sit ea fides, & persuasio. Tuttius alii
fertem illum existimatisuisse donum aliquod pro-
phetiae, aut sapientiae divinatoris celiitus alpiratum:
quamquam nec illud alii probant, maluntque fuisse
putam, putamque ferte, quam tamen omnipote-
tens Dei manus dirigeret, & hi quidem forte magis
genuiner, & apposito de illa forte philosophantur.
Verum ut velit, parum interest, ab illa certe dicit
est Clericus id est forte electus.

Tu quoque, qui in eam fere venisti, ab ea di-
ceras Clericus, hoc est electus, non hominum suf-
fragij, sed superum calculis: non causa, sed divino
confilio est toto mortalium genere ad id dignitatis
assumptus. Assumptus, inquam, etiam si voles per
AC RELIGIOSORVM

miraculum, per dominum altioris sapientiae, quae doceris ea sapere, quae Dei sunt, non quae mundi, per amemam & benem nominatum columbam speciem, coelestem dicum Spiritus Saneti afflatum, ad quo fortunatum omne futura aliquando felicitatis, si tam in ea sorte consilias, vitamque exigas consonam tuae vocations, de qua magnificet & elate Apostolus: Gracias, inquit agentes Deo, & Patri, qui dignos nos fecit in partem fortis Sanctorum in lumine.


Vox omnino militaris, quae suscit in acies tandem & in codem vestigio, aut vincendum, fortiter, aut glorioso moriendum: militi enim turpis et fugas, nectergem obijicit, sed frontem ostentat generosaturba. Quod ipsum suos olim docuere Laecademoneij qui militibus iam iam cum hoste con
gressurus

A 3
 SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
gressuris modo soleas, siue calcos plumbeos indu-
cebant, ne forte ad capecscendam fugam pedibus ti-
mor adderet alas, modo anchoras nautal siue ex
collo religabant, soloque altius insigneabant; ut si flu-
ctuaret animus, leuisque ac timidus effugij locum
aspectaret, vel a pedibus teneretur apsirta plumbi
mole; vel a collo fixus ad saetam, & militarem an-
choram hæret, cadensque pro patria, pro laribus
ac focis generoso ore morderet terram, gloriaque
portum inter conciues sius inueniret.

Quod si in acie, profanaque palæstra ea lex im-
posita, ea standi, aut moriendi inicita necessitas,
quanto magis in sacrificio militia, cui nomen iam
dedimus standum nobis erit in sorte propositionis,
proposita, inquam, vocatio, quæ audist fors proposi-
tionis: metaphora duetæ à panibus propositionis
quos ita appellare placuit, quod hæc domade tota
manerent in menta Domino propositi.

Sic & Clericus obstinato animi proposito om-
nem relique vitae cursum exigere debet Deo suo in
sancta vocatione propitio, nec quoc vnum in profa-
nas mensas, profanos, inquam, vlos inferer.

Hoc si aequatur, ibit in partes saeculi sancti, hoc
est in virtutes, insignemque grattiam sanctorum,
quorum hæc praecella monita posteritati com-
mendanda.

Rogavit olim quidam S. Antonium. Quid sa-
ciam.
AC RELIGIOSORUM. 

ciam vt Deo gratias efficiar? cui vir sanctus tria
præscripti primum hoc fuit. Deus semper præ o-
culis habe. Alterum quodcumque opus aggressus fure-
ris, S. Scriptura testimonio illud confirma.

Tertium denique. Quocumque in loco confederis,
non te cito in me moveris, sed in eo permanes, hactria
serva & revies.

Hac S. Antonius, cui consonat & illa S. Ephraem
ad suis adhortatio. In quo vocatus es opere, firma
anchoras, ac fines, ne in pelagus nautis tua paulatim
impellatur, & tunc docebit te experientia, qualem
pace in portu constitutus frueris. Hunc si oculis, si ani-
mo aspectas, iterum moneo. Sta in sorte propositionis
vt ab ulla vadas in seculum sanctum, seculum,
inquam, sancta, beataque aeternitatis.

S. 2.

Secunda Etymologia nominis Clericus.

Vnt Alij qui Clerici appellacionem, & etymon
alió vocant, creduntque eò dici quod de sorte
sit Domini, fórtemque id elt hæreditatem à Domi-
no consequatur. Nimimum olim statuit Deus vt lá-
cerdotibus, ac leuitis nulla obueniret hæreditas,
nulla bonorum possessione. Verba legis hæc erant.

Dixit Dominus ad Aaron, in terra eorum nihil.
posse debitis, nec habebitis partem inter eos, quia ego
pars hæreditas tua in medio filiorum Israél. Deus

Opt.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
opt. Max. cui militat Etter, cui panduntur, & fluunt
immensa maria, cui suas opes, suae spolia, frugelque
terra concedit, cui summo iure, summo in omnia
dominio debetur, quidquid visquam locorum ha-
bet hic orbis spectabilis, (quae eius in puﬁlis, in-
dignosque mortales indulgentia suis) qui tantum
sibi feruata voluit, Primitias frugum, decimas, &
sacriﬁgia, suae victimas que in aris caderent. Ea dein
in Sacerdotes, ac Leuitas effusae liberalitate tran-
stultit, itaque dicuntur illi adjisse ipsam Domini sor-
tem, ac hereditatem.

Hic exultant heretici nostris temporis, Cleroque
insultant improbe, iactantes antiquum illud, Cler-
licos solis decimis contentos viuire oportere, diu-
ino iure omnis hereditate priuati: sed auctis de-
bucent, legem illam ceremonialem esse; & cum
cæteris eius generis abolitam penitus, arque è sacra-
rum legum fere expunctam: sed invidia huic ho-
minus generi oculos vel oppressit, vel clausit, sola
lingua ad maledicendum expedita, os apertum &
patens,

Sed ecce iterum immurmurant, & ad antiqua;
diuinaque iura, addunt humanas leges, Caesari-
que constitutiones, quibus Clerici prohibentur adi-
re hereditates, imò & legata pia capere. Eas Caesar-
rum sanctiones, ac decreta non sine magno animi
senis excepit olim, & legit Ambrosius, quod vide-
rentur.
AC RELIGIOSORVM.

rentur ordini sacro insignem aliquot ignominiae notam inuisile. Hae sunt D. Ambrosij verba. Soli ex omnibus Clericoius commune clauditur, a quo folo pro omnibus votum commune suscipitur : officium commune defertur: nulla legata, nil gravium duidium, nulla donatio. Has vbi querelas gravi ets temporibus solet, modestoque stylo expositus melius Doctor, tum subjicit dignam animo suo, In fulceque sententiam, qua Clericos omnes vel erigar, vel monerat. Malo, inquit, nos pecunia minores esse, quam gratia. Nimium illa huic ævo brevi, ac periculosa vis malè ferox; haec æternitati prospectat, patriaque diuitias, quas non deterat, non excedat vilia temporum inclinatio, vllaque saecularum vetustas. Et hanc tamen, quæ primo loco reponi debuit, haec reticui in postremis ponunt, illam in oculis, in amore in pretio habent, idque illa capre non possunt, aliquem â pecunia, â censibus, Clericali ordinis splendorum, ac præsidium accedere. Repetunt iterum, ac sepius ingeminant detritas illas, & obsoletas Iudaæ voces. Vt quid perditio haec?

Ante bella Bohemica Comes Palatinus, cum forte Monachij aget cum Duce Maximiliano, vi- dereturque in sacris ædibus appensa anathemata, lampades, & candelabrum argentum suum, immensissime ponderis : sacra illius opulentia impatients, adiecit illico. Vt quid perditio haec? cui Bauariiis, pro fere-

B
nissima,
SPECDVLVM ECCLESIASTICORVM, 
nisi sua, augusta, id est, Bauaria pietate, ac folertia, scire respondit. Domine cognate, ista sunt verba Iuda. Vtinam ea æquis auribus exciperent hæretici nostri temporis, non ea fuerent maledicendi licentia; à qua priusquam discessam, styrum ad auita Iudæ temporae reuocabo.

In domum Simonis se ferimisrat Magdalena, & vt erat Domini sibi amans, ac reuerens, ad eius pedes se abiecere, multoque lacrymarum imbre eos iam lauerat, imo & vnguento pretioso probè imbuerat: effusi liquoris fragrantiam iæti admitterant conuiaæ, probabar Seruator optimus, ipsæ autæ, & vicinus aei aæ demulceri, capique videbatur: ad eæ non demulcetur, non capitur unus Iudæ, cuius anima in marsupium abiecit, tota autro, nummifque incumbebat. Hinc importuna illæ voces, & iniquæ querimoniae. Ut quid perditio hæc? poterat enim vnguentum istud venundari plus quam trcen
tis denarios, & dari pauperibus.

Hæc olim iactauit impius Iudæ fucata, & adul
terinæ pietatis specie, nec enim vnguenti pretium effundii in pauperes voluit, sed suo marsupio, & in
tanæ libidini, auctoriaeque mancipari. Ita penitus hæretici nostri temporis, vbi sentiunt piorum mu
nificentiam aliqüid æris, aliqüid vnguenti pretiosi effundii in Christi pedes, pedes eægellizantium pacem, tum vero nauseabundì atqüe indignabundì apud
AC RELIGIOSORVM.

apud semetipsos in fretum, & in reluctanttes auras ex ipsis inferis cuocant illas Iudae voces. *Vt quid
deritio hoc?* Poterant ea Christianae beneficentiaeluenta in egenos deriari, poterant ea Christi pedes, pauperes, inquam, eluere & e miseriis indigenti
tae sortibus eripere: ita ministelli haeretici, non
tam in egenos beneuoli quam in Clerum, & Ro-
manam Ecclesiam quam peßimè affeci; mallet
illum in squalore, & situ pauperieiacere, quam au-
reis Regum Caesarumque gazis attolli, & nitere, &
hoc vt dixi, non virtutis studio, sed odio religionis.

Ad quod etiam spectant calumniæ Petri Mol-
nati Ministri Sedanensis, qui pro inucterata sua in
maledicendo licentia, iactat & Pontificem & Ro-
manum Clerum à prima sua institutione defecisse,
nec amplius vsumpare posse illud Petri. *Aurum &
argentum non est mibi.* Imò & subiçcir illud petu-
lanti lingua, Pontificem suum posthabita liter-
era Dominicali, numerum aureum secari, insimula-
lans auritiae, & immensae cupiditatis.

Verùm memini se debuerat illius, quod olim
nascens Ecclesia vidit, sustexit, amavit, cum primi
Christiani ad pedes Apostolorum abieæti suorum
prediorum pretiæ, & prouentus omnes effundere, adeo vt
Ananiam & Saphiram subito interitu steterit, eorum tantum partem obtulisse, reliquam menda-
ci lingua suppresse.
De anima pietate Chrysostomus: magnus (inquit) honor, quan duo quidem non in manus sed ad pedes Apostolorum ponebat.


Denique, meminisse debuerat, & alterius eiusdem Prophetae vaticinij. Pone me in super bian sacerdotii, gaudium in generationem & generationem, & suget lacte gentium, & mamilla Regum lactabisque verba ad ipsam Romanæ Ecclesiae majestatem referri volumunt Sancti Patres. Et verò insigni sua munificentia iam inde primis seculis ruetur, probantque, pia Caesarum, Regesque. Tua appello tempora, tuos annos Auguste Caesar, Caesarumque maxime, Constantii. Vix enim e sacro fonte elutus abieras, cum in vberes, & inexhaustos beneficentiae fontes erupisti, fontem illum, qui corpori, animoque salutis fuerat, ornasti, ditaisti, beasti.
AC RELIGIOSORVM.

Porphyretico lapide ingenios vas fuit, quod intrinsecus, argento purissimo vestiebat et luxu, ac pondere, quod libras argenti caperet tria millia, & octo.

In fontis medio afluergebat columna Porphyretica, quae phialam sustinebat ex auro purissimo librarum omnino quinquaginta; in ea, illucebat lampas balsamo grauida, & olens, quae sacrum alebat ignem.

In fontis labore vebatur unus aqua, vasa ex cipiens, & effundens, fuisse solido auro librarum triginta. Ad agni dexteram conspicuis erat Seruator nostrer, et puro argento librarum septuaginta supra centum. Ad agni laeuem eminebat Sanctus Ioannes Baptistae, & ipse ex argento factus, pondo librarum centum; hinc, et inde latera stipabant, lymphaeque vberae cornu fundebant certi septem argento fusli, singuli octingentiis libris graues: quibus accedebat thymiamaterium ex auro solido, pedere librarum decem, cui lucem, & splendor ad debant gemmae maiores supra quadruginta, omnes ex ultimo Oriente, & diuturnae petisse.

Hae tuae fuit munificentia, haec augusta pietas, & religio magne Caesar, quam Cesareus amabilis, terris illustris sceleris: cujus amicitio orbis totum fuere viri Principes, Orbis lumina, Reges potentissimi.

Habes in Gallia Carolos, Dagobertos. In Hispania.
SPECTVLVM ECCLESIASTICORVM,

pria Alfonso, Ramiro, Petros, & quibus hic Aragoniae Regnum Romano Pontifici vestigale fecit.

Habes in Hungaria Stephano, Ladislaos, Ludovicos, quorum adeo effusa liberalitas fuit, ut tertia Hungaria pars Ecclesiae, Cleroque cesserit. Mitto

alios, Italia, Germania, Polonia, Bohemia, Dania, Noruegia suos Principes.

Verum ut alios omissam vos tamen praterire nec debeo, nec possum Catholicae quondam Angliae, decora, Reges inclyti: Teque in primis Iuna, quem in purpura, sceptroque magnum suspexit Anglia; maiorem, posto diademate, in vili lacerna, & religioso puluecre. Tu ad cetera regia munificentia, pietatisque decora, hoc quoque adieisti, ut non ipse tantum Romano Pontifici, Cleroque tributum penderes, sed Anglia tota D. Petro annuè

etiam per domos singulas vestigal, & denarium, piar fruunturis pretium, exsolveret. Tenuit ea tributi

ratio ad annum vsque millesimum quingenies-

sum trigesimum tertium, quo Henricus Octavius, & eam extinxit, & suaet Ecclesiae Matris ingenum ex-

cuisset, vnque ingentem, & religionis, & sacrarum

adsum ruinam traxit, adeo ut vno anno dicantur ad
decem templorum, & Conobionum millia

cuerae, soloque aquata. Ita quod multis saculis ex-

tulit Romana religio, pietatisque, hæresis effusa vno

anno duxit diruit, absumpsit, dissipuit. Hæ

nimium.
nimium sunt haereticæ prætûtas trophaeæ, haec spolia, haec strages quas amat, & facit auxa ministro-rum manus, & calumniis deüta lingua, quæ ad Cleri opes, ac majestate iterum ac sœpius ingen-minat illud Vt quid per ditio haec?

Verum vt videat non perdi, non perperam abij-ci, non male prostituui, quæ ijs conceduntur, qui al-tari servium, producam etiam e profanis feu testi-moniam, feu exempla, quæ probent publicis stipen-dijs, annuo cenfu fœueri, & ornari debere eos omnes, qui ut Deo disi sej, vacant, alijs sibi interdicunt.

Certe etiam apud Æthnicos iura ciuitia permit-tabant haeredes in dicti Deos ipsos fictitos, Iouem, Herculem, Martem, aliosque sexcentos, modo vel senatusconsulto, vel Principum constitutionibus. Dij fuissent approbatis, quæ gentium munificentia ad Dei ipsi ad eorum quoque Myftas est derivata.

Vnum accipe e profanis, ex eoque dīce quis na-tionem etiam barbararum sensus. Daijri Iaponum Imperator Bonzijs suis tredecim valles addixit, longo tractu diffusis, ipso situ amennisimas, & terra, coelique genio fecundas, atque amabiles. Quibus addidit in reditus annuos ducenta aureorum mil-lia, infuper, & oppida duo, quorund incolæ tenan-tur diebus singulis Bonzijs deserte cibos omnes etiam coctos, & probè conditos.

In ijs vallibus sumptu publico erecta idolorum fana
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, fana ad tua millia, octingenta, totidemque Bonzio- rum cenobia. Et ne putes eiusmodifana situ & squalore horrida, qualia voluit haereticis, in templis, & arae princeps viritur idolum prae grante, lamina tectum aurea, habet illud tria capita, brachia vero quadraginta, totidemque manus. Hoc idolum ambiunt mille quingenis coloribus, in quibus eminent totidemorum frater; hominum forma, & magnitudine omnes aurea lamina tecta, & gemmis illu- fis. Hae sunt Etnicae munificentiae prodigia; haec in muta simulacra, ipsaque Caecid’hares, veneratio, quam ido huic meo operi inferere volui, vt videant haereticis non esse alienum a natura, ratio- ne, senisque communem omnium nationum, vt homini bus Deo sacris obueniat opulentae hereditates.

Et quia huic errori suo praestedium petierunt a Caesareis constitutionibus, ac decretis, non possum, quin eisdem verbis faciam fatis. Vt concedamus illud ad retundendam insolentem quorum ad Clericorum avaritiam, atque famem, Imperatores olim prohibuisse, ne vel pia legata admitterent, vel heredi- tates asequerentur; vt, inquam, concedamus illud, at etiam fateantur haereticis neculum est, pios dein- de Cesares ca decreta reuoca: non aut in factum or- dinem inurj, aut in superos minus piet viderentur. Legi potest supere cae re Boe:tius I. V. Doctor, & in celeberrima Duacensi Academia quondam Pro- fessor.
fessor, libro secundo heroicarum questionum.

Legi potest & commendari pronunciatum il-
lud Iustiniani. In Ecclesis dorandis optimam esse
mensuram donatarum eis rerum immensitatem.

Est tamen vnum, alterumque, quod Clericorum
nomini, animoque memori inscribi velim.

Primum vt longius absint a nimia rerum cadiu-
carum appetentia. Vt enim Theodosius in nouella
ritè pronunciat. Decet eum qui sacrosanctis deside-
rat inhere re mysteriis, side magis divitem, quam fa-
culturibus adprobari. Alterum ut si rerum potia-
tur, diuitiisque numerent census, meminerint se co-
rum non tam Dominos, quam deconomos, ac dif-
penfatores adhiberi. Eum se credit Augustinus,
qui in hoc argumento mihi erit instar omnium:
est enim Episcopus est nobilissimæ ciuitatis, diui-
tasque haberet propè inuidendas, eas tamen non
tam suas, quam Christi & pauperum esse ducetb.

Nostis, inquit, fratres mei, quia ville ista non
sunt Augustini, & si vos non nostis, & putatisme

Hac D. Augustinus à quo ediles illud: non
affici, non affigiteræ, villis, possessionibus: tum
etiam alterum ex cius calamo hauries: si tibi ex illis
fuerint superflua; ea in Christi pedes, pauperes in-
quam, abijci, effundique oportere. Ita te in primis

monet.

§ 3.
Tertia etymologia nominis Clericus.

Io quodam excessu mentis, ac latitiae viciss Propheta exclamat. Dominus pars hereditatis meæ, & calicis mei. Funes ceciderunt mibi in praeclassis: etenim hereditas mea praeclassa est mibi.

Ex humiliate, paupere, quæ testo in solymax Regiam, duciteque gazas euctus erat David; non humana fortes; sed divino consilio, & amabili prudentia, de qua tamen non gaudet, non exultat, non sibi, luisque gratulatur: sed de hoc vno vel maxime, quod Dominus est pars hereditatis sue, portio calicis, praeclass funes, a quibus immensa hereditas, non ea quæ mortalibus obuenire solet, quæ est exiguirius, angustique soli; non etiam ea quæ Geniiis immortalius, quæ est effusa Cœli vastitas, superum Regia, sedes beatorum: hæc enim omnia vi puillus homini magna videri possunt, ei certe magna videri non possunt, cui nota sit, & perspecta.
Dei magnitudo, quæ quia Dauidi in oculis, in animo erat, de ea vna miris incessit gaudij, & in memorias auras emisit illud. Dominus pars hereditatis mee, & calicis mei; merito dixit calicis mei; tum ut innueret sibi à Domini abundè prouideri de cibo, potuque, deque vitæ necessarijs, tum ut alludeter ad antiquum motem, quo portiones hereditatis in calicem mitti, & ex eo forte extrahi solebant: quo spectant illa verba filij prodigi ad Parentem, Da. mihi portionem substantiae que me contingit; tum denique ut tacitus insinuaret æstum illum diuini amoris, à quo vocatus erat in eam Domini fortem, ac hereditatem.

Huius porro supremae beneficentiae symbolum est calix, qui Cassiodoro interprete dicitur à calore, quod eo vetere calidam biberent: fuit ille calix omnino calidus, non muto, non mero æstuante; sed calore, sed luce, sed igne diuinae munificentiae, qua venit Dauid in Domini hereditatem, in partem beati calicis, & funes extendit in præclaris; vel ut Hieronymus vertit in pulcherrimis; ut Aquila in venustis; ut Chaldeus in dulcedine; ut alij in optimis: antiquo rurfum more, quo hereditas, omnifque terrær portio fune describatur, sique fortunatus dicebatur, cui funes eceissent in præclaris, cui amena fertilis, salubris regio obuenissit.

Atque hæc ad Dauident & præca secula specta-
SPECVLVUM ECCLESIASTICORVM,
revidentur: quod subjungam nostræ ætatis est, Ord-
dinis nostri, cibus nominis appendi potest hæc epig-
graphe.

Dominus pars hæreditatis meæ, calicis mei, quod
facit ad laudem, ad dignitatem, ad maestatem Cle-
ricalis ordinis, cui non terra, non maria, non æther,
oncæli spatia sunt hæreditas, sed Dominus.

Quartant alij, ubique meritantur in terris am-
plissimas possessiones, scribant nomina sua in ter-
ris suis, hic se dicat Dominum à Monte, ille à valle
sibi nomen, famamque faciat, alius à Paludesignari
se velit: Clerico hoc vnum pro nomine, pro hære-
ditate, pro titulo honoris insciatur.

Dominus pars hæreditatis meæ, calicis mei. Ex-
current alij in regiones externas, traiectoant immen-
sa maria, nouos venentur orbibus: Clerico plus latum
vnum illud. Dominus pars hæreditatis meæ, cali-
cis mei.

Religiosus olim è Dominicana familia virginis
Matris amantior in fronte operis sui palmam acul-
pi, & erigi voluit, cui media insideret Deipara : sub-
jecta epigraph.

Ipse mihi salis, si mihi salis.
Quod ille, Virginis, quod Matris indulgens ap-
phinxit amor, hoc Clerico veritas adijecit mutata
duntaxat vocula.

Ipse mihi salis, si mihi salis.

Vadém
Vadem habeo ex eadem religiosa D. Dominici familia, Doctorem Angelicum, S. Thomam Aquinatem, quem omnes schola Theologorum loquuntur & pulpita; scripturat ille iussu Pontificis summii, cuiusarbitrio, legensque viuebat, scripturat, in quam opusculum putum de venerabili Sacramento, cumque accuratè elucubraret, legendum expositum, probandumque, non hominum calculis, aut sententiis, sed certiori divinae sapientiae oraculo, ac suffragio Dei hominis Christi Iesu, a quo has e cruci voces exceptit.

Benedictus, scire si me Thomas, quam mercedem a me petis?

Liberae voces, opulentæ, aureæ, divinae: ad quas in puriore Christi schola, altioreque lyceo creatus Doctor.

Nam aliam Domine, quam teipsum?

Docta, pia, magnifica voces, dignae sedo, dignaeque Clericorum omnium animis imprimatur. Legerat nimium Angelicus Doctor, sententiae quid sibi estet nominis, & quae vis, in visa Clerici vocula, a qua foris Deus, & hæreditas de qua ex vero iactare potes illud.

Ipse mihi satia, si mihi satia.
CAPVT II.
De Tonsura Clericali.

P"Aucadixi de nomine Clerici, ad rem ipsam" venio, mihi quœ propono, quœ Clericum faciant. Ea duuo esse prohibentur. Tonsura, & Corona.

$ PRIMVS.

Vnde Tonsura Clericalis origmem sumpsit?

Ferunt apud Hæbræos plures hominum ordinis divino obsequio singulari quadam ratione mancipati.

Primus eorum fuit, qui toti, in tabernaculi, aut templo ministeria incumbebant; id ens ebantur Sac"erdotes, ac Leuitæ.

Alter eos habuit, qui in sacraru scripturarum custodiem, & interpretationem eun aut deputati: id fuerunt Pharisei, Scribe, Legem erit, quorum cura, primumque labor is fuit, ut populo divina scripturarum oracula praelegent, ortosque ex ipsis difficul
tatem nodos euoluerent.

Tertius eos recensuit, qui e vulgo seletici, in purioris vitae, & altioris sanctitatis exemplum videbantur evocati. Cuius generis fuisse, Rechabitiæ, Esleni, & Nazarae. Ut alios in praesentia omittam, quia nihil faciunt ad institutum nostrum, de Na"zaraeis, ac Leuitis nonnulla delibabo.

Ferunt
AC RELIGIOSORVM.

Fuerunt illi inter Iudaeos facilè principes tum ex nomine, tum ex ipsa instituti ratione, tum ex authore, ac parente sui ordinis, qui nò alius à Deo fuit.

Dicti postò Nazarae, hoc est separati, consecrati, coronati, à verbo Nazar, quod separare, consecrare, coronare significat. Votum eorum autonoma-stìcè dicitum est magnum, quia, vt inquit Philo, Nazaraeus seipsum dedicat: ideo magnum hoc votum appellatur, nihil enim quisquam posset seipso pretiosius, quam possessione tunc ceditur.


Tertia fuit lex de cæsariis nutrienda: ea ceelo iudice lata in hunc modum. Omni tempore separatio-nis sua nouacula non transibit per caput eius, usque ad completum diem quo Domino consecratur. Hacte-nus expressa verba legis, ex qua conficiens illud: Nazarae olim primum commam aluisse, & effusam in humeros cæsariem, deinde post longam, & insignem vitae continentiam capillos poluisse, cosque fucatoribus flammis in sacrificium tradisse, & in ritus fuit declaratio quaedam sanctissimo numini facta,
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, facta, & veluti pignus sanctificationis. Ritus sanè illustris, & diuina lege compositus, atque descriptus; in quo sine dubio fuerunt adumbrata, quæ deinde in Ecclesia Dei, viuus colores, & plenam lucem sunt consecuta: sic enim passeris sæculis deinde sanctum est, ut sicuri Nazaræi capillos rescindere, atque adolere iubebantur ut perfectionem devotionis sue Domino consecrarent: ita & Clerici, iam inde ab Apostolis, Ecclesiæ principibus, insi sunt comas deponere, ut vel ex eo se intelligerent in omni vita Deo consecratos, & noui generis Nazaræos: hoc est separatos, consecratos, coronatos, separatos quidem à vulgo, & communini viuendia, separatos à mundo, Deoque sibi consecratos, & hoc quidem voto maximo, ut enim Origenes, hoc est votum Nazaræi, hoc est votum Clerici, quod est super omnè votum: nam filium offerre, vel filiam, aut pecus, aut præedium, hoc totum extra nos est. Semetipsum Deo offerre, & non alieno labore sed proprio placere, hoc est perfectius, & eminentius omni- bus votis, quod factit imitator Christi. Ille enim de- dit homini terram, mare, & omnia quæ in ipsis sunt. Sed post hoc omnia semetipsum dedidit. Idem qua po- test & audet, molitur Nazaræus, molitur & Cleri- cus: seipsum Deo decouerit, eoque verus Nazaræus, separatus, consecratus, coronatus audit; sic enim se- parati, & consecrati summa laus & corona gloriae. Sed
Sed ad aliam huius instituti originem transeo, nec enim de illa consentit inter authores.

In re antiqua, & dubia suus cui sensus, suum est, judicium, modo à religione, & pietate non aberret. Sapit enim hic, quisquis piē sapit.

Ita sapere le autumant qui hanc nascendis Ecclesiæ ceremoniam reuocant ad ritum consecrationis Leuitarum, quem his verbis exprimit Scrip'tura. Aspergantur aqua lustrationis, & radant omnes pilos carnis suæ: quod ad mores traduci sit. Gregorius gravi vs flet eloquentia. Pili carnis inquit sunt quaelibet superflua humanae corruptionis. Oportet ergo Leuitas pilos carnis radere, quia is qui in obs' quis divinis assumitur, debet ante Dei oculos à cum exitis carnis cogitationibus mundis apparere. Vide et Leuitarum pilis radi prescepti sunt, non euelli: rassis enim pilis in carne radices remanent, & crescunt iterum, & recidantur: quia magno quidem studio superflua cogitationes amputanda sunt, sed tamé sunt ditis amputari non possunt, semper enim caro superflua general, que semper Spiritus ferro follicitudo inis recidat, haec estius Diutius Gregorius, cuius rationis momentum infra fusiis expendemus: interim quid sentiant alij paucis audiamus, sunt enim quihunc ritum spectatas credunt ad morem Prophetarum, quos ut plurimum ad purioris animi judicium, & magnarum rerum significations rafis capitibus fuise scriptura.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, scriptura meminit. Ita quondam Ezechiel cum à coelo vocaretur ad fundenda genti suæ oracula, & Dei voce per amplissima regna spargendas: hæc à superis audijt. Et tu fili hominis sune tibi gladium acutum radentem pilos, & assumes eum, & duces per caput tuum, & per barbarum tuam. Iubetur gladium acutum, suæ nouaculum per caput, & barbarum ducere, id est barbarum, capillosque radere.

Ita deinde Zacharias è minoribus Prophetis vimus, longa post sæcula, obscurò solò erutus, & luci rediditus; inuentus est rafo capite, colore viuido, nihil omnino laetus à praeteritorum annorum vetustate, sepulchrique iniuriis.

Ita denique Elia, Elia magni disiculus, spirituum hæres, crebi domitor, & tot prodigiorum stupendus artifex, & ipsa rafo capite suitu: quod ipsum indicarunt petulantæ illæ puæorum voces.

Ascende callæ, ascende calæ. Ego porro caluities in eonaturæ vitium arguit, sed Prophetæm morem ostendit; in quem conuitio dum incurrìt in solertiæ greg puæorum, maledictionis fulmine percussæ, etiam in vmys dentes incurrir. Exgressam inter duos Vrsi de salvo, & lacerae erunt ex eis quadrangina duos.

Ad hoc Prophetarum more, rituque sacratiore nonnulli voluit deductam Tonsuram Clericalem, quæ sententia, si vero proxima est, plurimum conducit ad hujus ordinis dignitatem, ac sanctitatem; arguit
arguit enim Clericos ccelo propitio, auroque supe-
rum benignore electos esse, vt aliquando Prophet-
tarum more, genioque divina edicant oracula,
spargantque in vulgus omne, Dei sui voces, quo quid
illustrius, quid sanctius conferri posset, non video.
Alic tamen ali o consilia flecut, putantque, Ton-
suram capitis emana esse ex insigni iniuria illata quod-
dam D. Petro Apostolorum Principi. Cum ille
Antiochiae dicaret ad frequentem populum, insana
plebecula in contumeliam Christiani nominis ei
capitis verticem abravit, quae iniuria ei ad decus ver-
sa est aeternum: primum enim ipse cum turpitu-
dinis notam omni diademat potiorem ratus, in
omnii reliqua vita similem capitis, & crinium habi-
tum retinendum esse censuit: tum etiam in legem
abijit, ut Clericus omnis sibi verticem raderet, &
cum suo capite consentiret. Ita quod D. Petro de-
decori, & ignominie suisse videbatur, suauis Dei
praedicta honori, summamque gloriae cessit. Eius
insigne, notamque vertici impressam dum gestat
Clericis, meminerit etiam Christi opprobrium in
capite, in animo, in amoribus gestare, in eoque pri-
ma nascens Ecclesiae lumina, authores fidei, pro-
geniores religionis imitari. Et haec dicta velim de
ipla institutione, a qua ad illius rationes delabor.
Rationes, ob quas Clerici imponitur tonsura.

Iam inde à temporibus Apostolorum inuallis ille ritus, ut Clerici attonderetur coma: & hoc quidem sine vilia scripta leges, solo visu, & consuetudine. Cum enim Apostoli legatione pro Christo fungerentur, & aperti coeli praconium facerent, Christiani omnes in eorum exemplo, & traditione conquirebant, nimirum erat illis mens alia, genus alius, quam sit is, qui haereticos nostri temporis in transuerunt agit: hi enim litterae malè inhaerent; & scripture typos amant, mutisque characteres; illis Apostolorum vita, & exemplum viua lex erat: maiorumque traditio sidem faciebat, ad quam tamen etiam aliquando accesseret summorum Pontificum, ac Conciliorum decreta, ne quod de mente Ecclesiae dubium suboriri posset. Videri potest de hoc argumento Concilium Carthaginiense iv. canone 34. Agathense c. 20. Aquifranense c. 1. Lateranense sub Innocentio iii. c. 18. Denique Tridentinum sessione 23. de reformatione c. 6. quibus addi potest Ss. Patrum authoritas; vitae, morumque regula, & testis venerandae antiquitatis: D. in primis Dionysij quem pubescentis Ecclesiae vidit, & amavit. D. Chrysostomi quem adolescens Ecclesiae genuit, & luci dedit: aliorumque

*De Ecc.*

Hier. p. 4. c. 3.
AC RELIGIOSORUM que Patrum luculentà super ca re testimonia pro-
ferri possint, sed ea mihi omittenda putavi; neque
enim hic fueram disputationem instituo, sed po-
tius apis matutinae more, modoque ex ills Sanéto-
rum Patrum arcolis, floculos lego, quibus Clerico
suaeulentem virtutum coronam parem, & con-
texam, quod vt mollius faciam hujus institutionis
rationes inquiro.

PRIMA RATIO.

Dinitolim ex antiquis nó nemo comas laxio-
res ventorum, & autè tenuiosis ludum esse
imo ludibrium: ego vero mollitici, leuitatis, ac va-
nitatis argumentum esse pronunciabo: adeo enim
in illis ludit, sibique illudit leuicusculus adolescên-
tum animus; quibus indici potest ea lis, quæ olim
Ceio testè, Ioue arbitro, & indicc, capra barbaræ
ab hicco mota dicitur. Ita habet non inelegans a-
pologus, de quo Poëta.

Barbam capellæ cum impetrascent à Ioue,
Hirci mcerentes indignari ceperunt,
Quod dignitatem feminæ æquassent suam,
Quibus è folio Jupiter.

Sinite, inquit, illas gloria vana fruti,
Et v türlare vestri ornatum munieris,
Pares dun non sint vestrae fortitudini.

Hac vatis ore, calamæque respondit Jupiter,
itemque diremit; at non æquè dirimi potest ea lis,

D 3

quæ
SPECULUM ECCLESIASTICORVM,
qua adolescentibus, imo quod miraris ac ligeas,
nonnullis Clericorum intentari potest: quod com-
ptos habcant capillos, & madentes, de quibus ad
speculum disputant, certantique etiam ad horas,
non sine nota fuerint, cui nihil molle, nihil
quod feminam olet concepitur, sed virile, factum-
que robur relinquitur.

Fœminis certe gloriae ducitur, si comam nu-
triant. Hoc enim eis integumentum, & diuimum
veluti peplum natura dedit, vt præcipuam mulie-
bris mundi dotem, adeo propriam, vt vix mulier
naturaliter calua fieri posset, vt docet Hippocrates,
& tota medicorum schola. Viris autem iltam mol-
litiem, capillorumque luxum eadem parens natura
negat, nec concedet nequam, nisi sedam a de-
praeatis animi affectionibus, virilis animi sit in-
clinatio, qualis ea fuit, quæ Lydias populis olim in-
cubuit; his erat effusa cælaries, & comœ molliores,
quas Perfarum Rex reseindit, cum iussisset, aut tribu-
to redimi; admirantur tributum, & ingenti ære
spolia capitis redemerunt; quod insignis: multitiae
ac vanitatis fuit. Vt ab ea quam longissime absint
Clerici, iubentur comam resecindere, capillorum
luxuriam abijcere, & cum ea quidquid in animo
mollitie, aut vanitatis interesse potest, vt ijs apprima
conueniat effatum illud magnæ mentis. Regnum
mundi, & omnum ornatum faculi contempsierunt
amorem
AC RELIGIOSORVM.

amorem Domini mei Iesu Christi, quem vidi, quem amavi, in quem credidi, quem dilexi.

SECUNDA RATIO.

Prima rationi conscripta est & altera, quam subjicit. Tonsura tacitum Clericum superflua, terrena, refecare, quorum symbola sunt capilli; sunt enim superflua naturae, imo illius excrementa. Vit in mundo magno, & sublunari duplex est habitum copia; quidam humidi & calidi, qui solis aestu locis humentibus excitati, in rorem, in pluuiam soluntur; dicunturque Philosophos vaiores: alij sicci & calidi, quos eadem vis est terrelemento ad ignitare impressio numerum materiam dulcit, vocanturque exhalationes. Ita & in homine, qui parus mundus est, quidam sunt habitus humidi, opportunum ad conciliandum somnum, aliaque naturae munia; quidam sicci, quin pilos, vagues, & cornua excrescunt, orienturque ex fuliginosa, & terrae quadam exhalatione, quae cutis spiritum impedit addensatur in minuta corpuscula; quos capillos vulgo dicimus. Ex quo etiam consicius & visitori fore capillos, quo major fuerit istorum habituum, & excrementi copia.

Quod corpori, hoc & animo, suae illi excrementa sunt, sua vitia, sue affectiones pratae, quas una cum capillis deponere iubetur Clerus, cui ne sola à me sit fides, ab Augustino pondus, momentumque
Caput radere signifcet cogitationes terrenas, & superflues a mente ressecare: quia sicut capilli non sunt pars corporis, sed quae dam superfluas procedens & corporis humore: sic bona temporalia non sunt nos- bus naturalia, sed aliena, & superflua. Vnde facer do- tes minimum partem capillorum in capite retinet, ut per eorum abrasionem se minimum terrenorum sollicitudinem agere designent.

AC RELIGIOSORVM.

tur, eratque vulgare, & notum abdicationis signum,
siue illud voluntate propria suscepistis, siue alieno
imperio adactus admisistis.

Eoque pertinet illud Chlotarii, qui captis dolo Clo-
domeris filiis, ad Clotildem matrem Arcadium
misit, qui una manu forficem, altera nudum en-
sem praferret, faceretque optionem, ut quid vellet
illa filiolis suis eligere: stupuit illa, haestisque pa-
rumper ances quid cui praferret. Patereturne in-
fami forficem regionem exstendi, vnaque
spem omnem amplissimi dominatus; an ferrum
in carissima pignora, innoxiaque certices immit-
teret. Vbi datum aliqui distortion, dolori, lactymis,
dero pent' strictum ensem prehendit, forfices abie-
cit, mortemque filiorum longe amantislicorum,
totius praetulit. Ita caput iniusto, impioque ferro
dedere tenera animula, spes regni, matris amor, ac
delitiae, in primo axatula florae, erat enim septennis
virus, decennis alter: sed illud in saevo ambitione, ac
crudelitati datum est, hoc pietatis, ac religionis.

Bulgariorem Rex cum recens Ecclesiae Catholi-
cæ adiunctus esset, ut aliquo indicio suam erga se-
dem Apostolicam submissionem, ac devotionem
testaretur: resectum propera manu crinem legatur
Apostolicis tradidit in data sidei tesserae, & si-
gnum feruituitis: adiecitque haec verba digna cedro.

Omnes Primates, & cuncti populi Bulgariarum

E terra,
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, 
terra, cognoscent ab hodierno die me serium fore 
pot Deum Beati Petri, & eius Vicarij: hoc est suc- 
cessorum eius. Ha fuerunt regia voces, testes ma-
gna mentis, quae seque quodammodo purpura, & 
corona exuit, vt sidem indueret, & insignem erga 
Christi Vicarium pictatem proderet.

Et hoc ipsum Clerici testatum volunt, vbi cri-
num secant, capillum que abijciunt: se se libera & 
expedita mense ini deuouent sanetæ sedi, ita illius 
seruitutri mancipant, vt omnino paratos se offens-
dant, & regna, & imperia, & primas orbis dignitates 
ponere, imo spem omnum ea aliando recupe-
randii vna cum capillitio resescare: quod sane du-
bio ardui est animi, & humana omnia infra se de-
spicientis.

Vidit olim Gallia, & luxit Chararicum cum 
adolescente filio, Clodouarii iussu attonsum, & il-
umb quidem Presbyterum, hunc diaconum conse-
cratum: sed & illius iras exceptit, & huius voces au-
dit: ita enim de illata vi querenti Patri, respondit 
silis. In viridi ligno ha frondes succisa sunt, nec 
omnia ariscunt, sed velociter emergere, ut cresce-
re queant. Vtinam qui hoc facit, tam velociter inte-
ret. Libera voces, quæ & illi, & Parenti vita, ac 
sanguine steterete: indices tamen non sponte susce-
præ, sed per vim, ac iniuriam imposita seruitutis. 
Non is Clerico est animus, non ea voxy, ltrò sefe 
abdicat.
AC RELIGIOSORUM.

abdica mundi regno, ut altius, augustius, divinitus Christi regnum inueniat: libertatem faculitatem privaret, ut Christi iugum, ac servitutem admissions: servitutem dico omni libertate potiori; ut enim di- feret Ambrosius.

Pretiosa haec servitus qua virtutis constit expensis. In Ps. 118. Ser. 16.


Pretiosa servitus, quia tantus sanguis pretio comparata. Gloriosa autem libertas, quam null servitus culpa, nulla peccatorum vincula constringit, nulla flagitiorum onera, nulla criminum commercia, degeneris nexit servitus addicit. Eius notam cum tonsura clericali in corpore accipit, age, labora, enitere, ut ad animam visque persuadat, eiusque servitum faciat, quem pro te, cum liber est, servus esse dignatus est.

TERTIA RATIO.

De potestas & alia Tonsura ratio ex ipso modo, senexque Antiquitatis: inualuit enim ea confutetudo apud nonnullas nationes, ut qui fidem alteri obligaverant, eam resecu capillo traderent: eratque ritus ille, pignus & arrha datae sdei, caque longe certissima.

E 2

Ita
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
Ita Longobardi, Francique eo more vis ad vltima fere tempora, vt mihi author est Hildebertus Cenomanensis Episcopus: qui agens de foedere inter Rothrocum Cenomanensium Comitem, eiusque parentem sic loquitur. Ac ne simulari loqui putaretur, abscondos de capite suo capillos matri sua transmissit.

Vbi quisin Clerum aequiscit, una etiam vocatur vt minister sit, vt dispensator mysteriorum Dei: quarum autem inter dispensatores et fidelis quis inventatur. Vt is esse, et inueniri debet Clericus etiam data sive, sacraque foedere sese astringit, capillum secat, & Ecclesia, tranquam bona matri transmittit in pignus, & arrahm suae fidelitatis. Quod si illum rationem non improbas, nec hanc, vt opinor, improbabis.

QUARTA RATIO.


Nos adeant: inquit, & reminiens consualis, & compallia nostri, non vestibus pietis superbi: sed horrentibus cicalis humiles: nec clamam de curta lini, sed sagulis palliati: nec balsam, sed vestis succiniti: nec improba attensus capitis fronte erimi, sed casta infirmitate capillum ad cutem cast, & inaqualiter semitos, & destituta fronte prerafs, & ornatus pulicis.
Ac Religiosorum.

dicetis inornati. Hactenus Paulinus de Tonsura Monachorum, quae nonnulla ad Clericalem transferi posunt, et ea quae peccaminis testis, humanitatis nota, lucetis indicium sit.

Certè etiam apud Gentiles abrásio capitis symbolum fuit, lugentis, atque memetis animi, quod ipsum veterum monumenta prodidère.

Regulos quosdam barbaram posuisse, & vexores capita raﬄe testatur Suetonius, & hoc quidem in signum magni lucetis, & ingentis mœroris, qui eorum animis incumbebat.

Id etiam consueuisset Arguios mœroris causa testatur Herodotus, quod Lucianus affirmat de Syris, qui funera, fatalemque pompa capite duce re, ac celebrare soliﬁ. Et hic omnium propè gentium mos fuit, si Romanos excepis, quæ quod tunc sa barba, ac capite solerent incedere, in maximo lu cuœ capillum, & barbarum promittereat; quod de Iulio Caesaris hic tradit Suetonius.

Diligebat tunc adeò, ut audita clade Tituriana, barbarum, capillumque summisserit, nec ante dem pserit quam vindicasset, & de Augusto. Cum audisset cladem Varianam in Germania acceptam, adeò, inquit, conseruatum furunt, ut per continuos menses barba, capilloque submissō caput iner dum formibus illideret.

Imo vero etiam apud Romanos, rei mœroris causa.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
causa capillos demittabant, nec illi tantum; sed &
omnes illis languine iuncti, ut has ratione etiam se
in lucrius, iustique doloris sensum, ac communio-
nem venire testarentur.

Neque solum is gentium barbararum mos fuit:
sed & earum, quibus annuente coelo maius aliquod
fidei lumen affulserat, & illae hoc ritu concepsum
animo dolorem exprimebant. Sic mortalium om-
nium patientissimus Iobus, ubi suarum cladium
nuncios accepit, ubi graui ruina oppressas proles,
obrata, ac sepulta carissima pignora: surrexit, &
sedicit vestimenta sua, & teneo capite corrueus in ter-
ram, adoravit.

Sic etiam Israëlitis ore praefago nuntiat Isaias, in-
gentem calamitatem, & ab ea lucrium coelo vindici-
ue impendentem. Vocabit, inquit, Dominus Deus
exercitum in die illa ad fletum, & ad planctum, ad
caluitum, & ad cingulum saeci. Caluitium statuit, ve-
lut indicium immans lucrius, ad quem etia inuitat
Michæas. Decaluare, inquit, & tondere super filios
deliciarum tuarum: dilata caluitium tuum suum aqui-
la. Samariam appellat, & alloquitur Prophetæ, vultu
que in signum imminenti mortoris, desolationis, atque excidij tonderi, & dilatae caluitium: sed in-
fiar Aquilæ.

Aquila iam senio marcellens, & propè conspecta,
yetere plumas toto corpore dimittit, seque de-
caluar,
Ac religiosorum, caluat, depilat, moxque nouas induit: itaque ab effecta, elanguida senectute, fecunda, animosae iuventutie redditur, ideoque symbolum est peenitentiae, & peenitentis animi, qui ad dolore, luxuriue vitae malae anteaque eo descendit, ut veteres plu- mas, id est praevos mores, & inueteratae longo tempore confectudinem deponat; & hoc ipsum molitur, ac facit Clericus uti comam refecundit; est tamen quis animum occuparet sensus, quae dolorem, quis lucet peenitentis, & ad meliora aspirantis animae: renovat, ut aquila, iuuentutem sua, & 'tuit Chrysostomus: veterem hominem deponens, novum, qui in Imp. Creators agnationem renovatur, assumit.

Eadem etiam de causa statuit tertia Synodus c. 22.
Tolentana, ut publice peenitentibus, in primis Episcopos, vel Presbyter cujusdam tendere, ut sic in cinere, & cilio peenitentiam agerent: sed hoc inquiet, etiam laicis commune, nec sine praedia labo, natoque inuri potest: demus aliquid quod & Ordini sacro singulare sit, & omni macula liberum: imo magnarum virtutum ornamentis illustrte. Erit il- lud, si asseruerimus, quod ex veritate dicit potest, ideo tenderi Clericum, ut primum tua, tum etiam aliorem, peccata deplorare disce, pro iisque tantum obnoxiijs divinae Iustitiae, rei quae aeternae mortis, insigni comministratione, ac pietate lugere.

Quod olim a Ioelle docti mystae antiquae legis,
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
de quibus illud Prophetæ. Inter vestibulum, & altare, plorabunt Sacerdotes ministri Domini, & dicent parce Domine, parce populo tuo, & ne des hære.
AC RELIGIOSORVM.

Qui ex auria memoria primus occurrit, is est regius vates, & pastor bonus: quid ille lauabo, inquit, per singulas noctes lectum meum, lacrymis meis stratum meum rigabo. In Hebraeo est naturae faciam lectum meum, stratum meum liquefactor, eo nimium impete, eo torrente Aveet lacrymæ, ut poenitentis ora non tenuiter irrigare, non modicè lectum eluere viderentur: sed ea copia diduci, ut in ijs quodammodo natura, ino mergi posser: tantum potuit ab admiso scelere poenitentia, quam audiant, inquit Chrysothomus, qui lectos habent argentos, quals erat lectus Regis, non ex gemmis conflatum, non ex auro contextus, sed ablatus lacrymis.

Hæc aurea fandi copia Chrysothomus, qui eodem lacrymarum fontes ijs aperiri vult, quos eodem peccati fortes commaculant.

Sed antiquæ & verae D. Augustini querela, multi enim sunt, qui flenda faciunt, & ipsi flere nesciunt: quis, inquit (S. Doctor) super deditus, flagitijs inuoletus lauat per singulas noctes lectum suum? nescit flere qui flenda committit, & cum sit ipse lacrymabilis, non habet pœno lacrymæ suæ.

Quod si non putes ipsis te querelis peti, quodiam ante laxaris amaros illos poenitentis animi latices à quibus amas fiauiores, eos tibi fundat amor, & in finum duobtæ mentis immittet, utque immittat uterius, dic age cum Augustino, Da mihi Domine, euidens.
Speculum Ecclesiasticorum

Aug. 1. med. 86.

42. SED AUTEM ANIMA, qui sive amoris tui, irriga lacrymarum fonts.

Thren. 2. qv. 18.

Ipse quoque lacrymam tuae in me testentur amorem; ipse prodant, ipse lo-
quantur, quia tu se diligis anima mea, dum pro anima dulcedine amoris tui nequit se a lacrymis continere.

Benè ait, ipse loquantur lacrymae, nam inter-
dum lacrymae pondera vocis habent, idque se ite
monuit Hieremias. Deduc quasi torrentem lachrymas,
per diem & noctem non des quietem tibi: neque ta-
ceat pupilla oculi tui. Vbi illa pro se locuta fuerit, &
lachrymas tanquam penitentiae, amorisque voces
in cælum emiserit, tum etiam pro aliis loquatur,
& fluenta solut.

Ita soluit non semel ferator optimus, qui rutilā
visus nunquam, fleuisse super. Lazar mortuo, &
alte sepulcro illacrymatus est: Civitatæ Hierusalem à
peccatis obrutæ, & à pœnis obruendæ lacrymas in-
fudit. Iudaæ infandum, & post homines natos inau-
ditam prodigionem meditanti humentes oculos
resoluit, turbatus enim est spiritu, hoc est interprete
Chrysostomo, lacrymatus est tantum potuit vel
vinicum fleus, ut ipse Deo lacrymas elicuerit insigni
prodigio vel amoris, vel commiserationis.

Ita deinde a magistro bene doctus discipulus;
vocatus a Iesu Paulus, in copiosis lacrymarum fontes
crupit, ut vel ouium sibi commissarum maculas
detergeret, vel arentia, duraque corda mollaret.

QUINTA RATIO.

Vt olim, critique in æsum Tonsura nota humilitatis, animique demissionem, et opprobrium Christi inter Mortales amantis, et quia ierant Apostoli, iij Clerici, et Monachi studio humilitatis eum habitum eleguerunt, quæ vilium esset, et despicatissimorum hominum, et hoc quidem ut inanissima mundi pompe, nuntium se remississe testarentur.

Et vero abrasionem capitis dedecoris, et infamie signum fusisse prodidit tota Antiquitas, sacraeque litteræ varijs in locis tradiderunt. Vbielato hominum supercilium, et insolente superbia, ad iustas iras, vindicemque manum evocatus est Deus; hæc fere vel intentare, vel immittere folet supplicia, quæ & malo.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, 
malorum opposita sint, & mediam faciant: ita nimitum a natura, ab arte comparatum est, vt sicuti contraria contrarijs curantur, & calida frigidus, frigida 
calidis temperantur: ita effervescent superbia, insigni 
aliqua abiectione, probroque demittatur, penitusque frangatur. Sic olim Israëlis luxum, vanitate, 
& coelis ipsis insurgentes animos edomuit, 
vindex Deus, monuitque priusquam faceret ore factidico magni Prophetae: Inducam super omne dor-
sum cæstrorum, & super omne caput caluitum. 
Quibus verbis calamo notatum duo symbola impendientis calamitatis, ac humilationis: scilicet faccum, 
& caluitum: ita nimitum communi nationis illius senfu receptum illud, vt pro offered Caesaris, ho-
noris insigne eis et, ac gloriam: decalutio abiectionis, & ignominiae: quod ipsum in leges quoque 
cualit: haec enim ad peenas, quibus fontes afficiendi 
effert, etiam rationem capitis ad probri, & ignomi-
niam cumulum addiderunt. Sic in nouella 58. Leonis 
Sapientis Imperatoris statuitur, eos qui languinem 
animalium comedunt, esse ad publicam ignominiam 
ad cutem vigne tonsura notandos: sic in Martyribus damnatis ad metalla factum restatur D. 
Epist. 77. 
Cyproianus: hi enim ludibrii causa abrasionem cap-
itis patiebantur: praterea ipsis tonsi, & radi videntes 
motiones, & abiecissimi quique mimis inducibantur 
in theatrum, vt in omnium oculos, linguas, pro-
braque
AC RELIGIOSORVM
braque incurrent: Eos Nonnius Marcellus appellat Caluos mimicos.
Cum is est hominum sensus: Monachi, & Clerici, quorum aures, & animis infonuerat il- lud Apostoli. Nos /ulti propter Christum. Huibus Tonturemodum secuti, qui suscepserunt a rationi, studioque demissionis Christianae conveniret.
Ad prima illa tempora memori mente recur-
rat Clericus, tum ad seipsum redeat seipsum exami-
net, atque executat, nam eo consilio, ea mente ton-
suram admittat, ut sit in eo demissionis index, & clara professio humilitatis?

SEXTA RATIO.

M Item aliud vertit magnus Dionysius, qui
ab Apostolis purioris sapientiae fluenta ha-
ferat, docet: illae capillorum tonsuram significare
vitam puram & candidam, multo vitiis & artificio
fucatam; impedimentis omnibus nudam, & spolia-
tam, in qua libera mens, & unde expoliat, & capi-
pite velur arce, ac domiicio mentis, magnarum-
que cogitationum Deum authorem suum spectet,
atque ad illum ardent studia contendat; & hac
tatio facit ad mores, & praecipit virtutum do-
cumenta. Accedat.

SEPTIMA RATIO.

E Ritilla conscientia vocati Clerorum, illius-
que ordinis commoda, dignitatemque com-
mendabit.
S P E C U L U M E C C L E S I A S T I C O R U M,

mendabit, commoda quidem ex eo, quod in illum
ordinem quisquis assumptus est, eausiille ex hoc
mundo velut turbulento mari, & in tuto, tranqil-
loque portu spei sue, ac desideriorum anchoram
fixit: Inauit olim ille mos apud veteres, quiv qui
è naufragio enataet, caput raderet: habet mundus
furias suas, habet & charybdes, scopus habet, ad
hos allia iuuentus naufragium frequenter patitur,
ad illas ad hærescit, tantaque sed periculoosa, sed fatali
vertigine incautulitur, qu primum in vitiorum
omnia barathrum demergatur, tum in salutis
diferimen, æternamque damnationem praecipus
ruat: ab hac & illo reuocat Ordo Clericulis, dum
è mundi voluptatibus, & saeculi obsequijs, vocat
in Dei cultum, atque obsequia, quibus cum fueris
semel mancipatus, liber euidis. Erit ad illius sta-
tus commoda pertinere videtur: hoc ad dignitatem;
quod tumtura libertatis nota, & insigne sit
Christianæ nobilitatis. Apud Romanos certe co-
mam ponere libertatis indicium erat, salutis, ac no-
bilitatis, & hine qui a servitute libertatem conse-
quebantur raso capite pileum excepient

Quod illis olim, hoc in pretentia Clericis vsu
venit, abeunt illi a dura & abiecta mundi seruitute,
transseunt in suauem ac decoram libertatem filio-
rum Dei, vtque accepta libertatis nota sic transseant,
rao capite pileum Clericalem admittunt; vnaque
insigne
ACRELLIGIOSORVM.

insigne Christianæ dignitatis, ac nobilitatis; à quà etiam in Civili iure, ac legibus Imperatòres Augusti, Clericos, Reuendarissimos appellarunt.

Et hæc quidem de Toniura fusiis per se qui pla-
cuit, tum vt pateret quis fuerit sensus Antiquitatis, tum vt non leuerit perstringerem Clericos illos ciri-
ratos, calamistratofque, qui non sine iniuria sui or-
dinis, notaque bonæ famæ muliebrem in morem
coman alunt: quos etiam suæ ætate arguit D.Hie-
ronymus gratius morum Censor. Sic enim illos
pingit, & pungit. Crimes calamistra vestigio rotan-
tur, digiti de annulis radiant, tales cum videris, spon-
sos magis estimato, quam Clericos.

CAPVT III.

De Corona Clericali.

In ipsa adhuc Ecclesiæ cum Simon Magus, cum
videret ab Apostolis, heroibus nostris, emanaté
tonsum quoddam instituti genus: invidia quadam
animi excellere cupientis, & potentem Christianæ
religionis dominatum. imminuere: novum & ip-
se Toniura genus ex cogitatur, & pro corona effigie
perfecta, quadrum induxit, de quo meminit vene-
rabilis Bedæ, magnum Anglicanæ Ecclesiæ lumen.
Is nimium omnibus ætate genus fuit eorum, qui ab
Ecclesia defecerunt, vt illius ætati essent, & veluti
ridiculae.
S P E C V L U M E C C L E S I A S T I C O R U M,

ridiculae quaedam simiae, quae pios titus est non ex-
primereunt, essingere tamen conarentur. Ut explo-
dantur illi, simulque probetur pia illa Romana, &
Catholicâ Ecclesiae institutio, nonnulla subiun-
gam de Corona, de eius nomine, authore, solidi-
que rationem momentis, quibus ea niti videtur.

S. PRIMVS.

Quid sit Corona, & unde dicta.

DE Corona dicere meditanti, succurrat pri-
um quid ea nominis sit, & cuius etymolo-
giae? tum cur ea vertici Clericorum impressa?

Ad primum, quod attinet, Authores in varias
abulet, diuidunturque sententias.

Isidorus coronam dici putat a choro, quod effi-
eta sit ad ordinem, & imitationem illius chori, qui
olim circum aras ducebatur.

Festus coronam appellatam credit, eo quod co-
honorem cum, cui imponitur: itaque corona dice-
tur quas cohonora. Hæ sententiae ex eo forte
nonnullis displicebunt, quod non placeat illa aspi-
ratio, si enim ab illa, prodiet corona, cur eam depo-
fuit? vt in ea sententiarum pugna leniorem partem
sequamur.

Dicernus cum Carolo Paschali, Corona nomen
deductum à voce grecâ xopâ, id est summitas ar-
cus, & vertex orbis: hæc enim etymologia consta-
lonat.
nat magis, consentitque cum ipsa coronae figura, qua sphærica est. Sed parum est quid nominis, de eo certent grammatici, iternaque inter se moueant: nobis de reipsa erit disputatio; unde, & qua ratione corona in Clerici verticum ascenderit?

§. 2.

Quæ corona institutio? quæ ratio institutionis.

Væ hoc paragrapho, & sequenti ducturus tum intelligi velim de Coronaturn Clericali, ac minima; tum sacra, & Sacerdotali paulo laxiore, tum etiam Episcopali, ac Pontificia longè omnium amplissima; de quæ primum quæri potest, quis illius author? tum quæ ratio institutionis? Satis constat inter authores Catholicos, Coronas initias ipsæ Apostolis petita, & communì traditione in posteris omnès ætates continua serè deducita: quid quid hie reclament haeretici nostrì temporis, novatores, & venerande antiquitatis inimici. Videri potest super eæ D. Dionysius, Chrysostomus, & Baronius tomo primo ad annum Christi octauum supra quinquagesimum, quem dum consulis, transeo ad ipsam institutionem, illiusq; rationes inuestigo.

PRIMA RATIO.

Redunt nonnulli Apostolos Ecclesiæ Principes, ad commune omnium gentium confœtudinem respexisse, apud quas Sacerdotes divinæ...
S P E C U L U M E C C L E S I A S T I C O R U M,
nis rebus operabantur coronati: unde & reque seque
sunt appellati. Censebant nimium illi rem diuin-
nam & melius hieri, & numinigratiorem esse, si pu-
licus rerum administrer corona esset redimitus.
Erat autem ex corona aliae, atque aliae pro cuiuis
que nationis ingenio, atque affectu. Athenis qui-
dem aurea, Roma florea; nec has, nec illas ama-
runt Ecclesia primiti, paupertatis amantes, & lon-
gioris ævi; imò extenuatis candidati.

In auro diuitiae, & luxus: in floribus labilis, &
fluxa pulchritudo; nec hane, nec illas secati victu-
runt Apostoli, factorumque diuiniorum Mystæ,
 sed illas efformabant pilorum abscisione, id est ab-
iudicata rerum labentium cupiditate, & enasis fusii-
libus cogitationibus, quæ mentem inficiunt, &
quas, ait, sapientes, per capillos significari. Ex quo
consecis sacrosanctæ Religionis nostræ admini-
stratos, non fertis, sed virtutibus coronati oportere.
Sed de his fusius deinde dicamus.

S E C V N D A R A T I O.

Ali est de hac quaestionis sententia, quæ nihil
è profanis ducit, sed è sacro fonte puriores la-
tices haeret ac propinar. Est Albini Placci, & ali-
orum, qui Coronam Clericalem ab Apostolis in-
ventam, & excogitatum esse contendunt ad imita-
tionem Spinea coronæ, quam Deus homo, Iesus-
Christus, generis nostrî instaurator optimus in die
despon-
AC RELIGIOSORVM

desponsationis sua circumstulit, ut Episcopi, Sacerdotes, Clerici meminerint esse se sub spinoso capite sub quo membri non conuenit esse delicata.

Meminerint deinde, se Christi imitatores esse debere, & velut secundos humani generis servatores, qui proinde boni communis causa, salutisque mortalium minimè horrenti spinarum, id est, difficultatum aculeos, probra, contumelias, verbera, mortemque per ferrum, & ignes, per quae acerba quantumuis supplicia exigendam.

Certè hos animos quaerit, & amat ipsa corona Cleriscalis, animos Christo servatori suppare, quos vel in ipsa voce legere poteris: dicit enim Græcis παπυρῶν, à Graeco νόμῳ, quod pretium redemptionis significat: et si enim Sacerdotes, atque Episcopi pro humano genere pretium redemptionis, de suo quasi ære non pendant: tamen potestates clauium, sibi commissarum pretium illud è diuinis Christi gazis depromptum, alics applicat, iœque dicitur, & sunt secundi generis humani servatores, quos prodit, & populo visendos oftentat ipsa corona, in- dext accepta potestatis, notaque magnarum virtutum, quibus Clericorum animos ornari oportet, & hinc ad aliàs rationes delabor.

TERTIA RATIO.

Diximus Simonem Magum pro figura sphæ- rica quadram inuenisse, & frorum Clerico- rum
Speculum Ecclesiasticorum, rum verticibus impressisse: quam enim potius: homo erat sordidus, qui etiam Spiritum Sanctum pecunia venalem credebatur, ideoque amabat figuram quadratam, & habentem angulos, quia, ut feret D. Bernardus, ubi angulus, ibi sordes. At Ecclesia sphæram ambit, & suorum capitibus incidit, quod ea angulos non patiatur, adeoque neque & sordes.

Quis est olim D. Chrysostomus, cur olim sponsi, in solemn nuptiarum pompa coronati incedent, & respondit id factum esse in pulcherrimum pudicitiae argumentum & hominem. Ideò, inquit, corona ipsonuntur capiti, ut victoria signa sint, quod utidelicet antea libidini impenetrabiles, ita demum cubiculum ingrediantur.

AC RELIGIOSORVM.
nitatem. Et hoc primum pulcherrimae virtutis est
decus, accedit alterum, pro quo sit.

QUARTA RATIO.

Corona symbolum est veritatis, quia ut figura
sphaericam angulos non habet, ita nec veritas: ut
docet aduersus Stephanus Episcopus Tornacensis.

Inter figuram sphaericam, aliasque omnes hoc
interest, quod aliæ angulos admittant, & in iis oc-
cultos quasi simus, ac diuerticula. At vero circularis
simplex est, aperta, explicata, nec angulos patitur,
ideoque veritatis hieroglyphicum est.

Ex illo sensu, indicioque de natura veritatis fa-
estum exstimo, ut Hebrai sapientes ineffabile Dei
nomen circulo inscriperint supponendo camelis
tribus, Iod. docebant enim ex arcana sua, sacraque
theologia bonitatem esse in centro, veritatem in
circumferentia.

Ita porto se res habet, Dei bonitas est in centro,
imo ipsum centrum, a quo duci debent omnes li-
nex humanorum actuum, & ad diuinam verita-
tem tanquam ad illius circumferentiam flesti: hoc
vno certe recti, felicis, beati erimus, si omnes vitae
nostra lineae, dies omnes & anni, cogitationes, ver-
ba, opera à diuina bonitate eau centrum ducantur, ad
eamque reducantur. Si pro circulo, circumferentia-
quæ vita mortalis sit ipsa diuina veritas, si extra il-
lam, ne lineam, ne vitae punctum trahamus. Hoc
certe
S P E C U L U M E C C L E S I A S T I C O R U M,
certè docet, ac testatur corona capitis nostri, index & notae veritatis, quae non sint se falli mendacibus huius mundi pollicitationibus, ut à summo bono, summo vero, id est, Deo defletat.

Q U I N T A R A T I O.

Vit olim inter Academicos agitata illa questio, quæ figura foret omnium perfectissima? itum est in varias sententias.

Pro quadratatetè Philosophorum nonnulli, quod ea firmitatem designaret, ut contra circularis inconstantiam. Vnde sapientia in quadrato harense, fortuna globo pendens à veteribus pingebatur.

Pro spherica tamen pugnauit Aristoteles, & tota Peripateticorum schola, saniorque pars philosophorum: & merito.

Primum enim figura circularis omnes alias suo finu claudere, & continere potest, ipsa vero à nulla alia claudi, & circumscibi potest: deinde figura spherica omnium prima, adeoque perfectissima: primam esse ex eo conuincit Philolophus, quod una linea contineatur, alia vero omnes pluribus componatur. Vnum autem, & simplex pluribus, & composito prius esse debet.

Denique cuilibet linea rectæ aliquid semper addi potest, aliquid detrahi, circulari vero nihil addi potest, nihil detrahi, & inde illa imperfectæ, hæ perfectæ est, imo symbolum aliquod perfectionis.
AC RELIGIOSORVM.

Ethincad institutum meum redeo. Sicuti Cælo, 
vpotè primo, & perfectissimo corpori tribuitur 
figura circularis: ita & Clericorum Ordini, vpetò 
primo, ac perfectissimo corona vertici inciditur: vt 
ex ea pateat, cum è vulgo euocantur in eum statum, 
simul intuitari at singularum aliquid, & extrem 
perfectionem.

Et si enim omnibus communes illæ Christi voces, illa cohortatio. Estote perfecti, sicur Pater vester 
celestis perfectus est. Maximè tamen Clerico, virilis 
quæ Apostolicis propria, quiplo met oraculo primæ 
veritatis lux sunt mundi, & partii soles, quibus ut lu 
cente exemplo bona vitae, ut ardebit ætútus charitatis, 
etiam corona, veluti partii sole imponuntur, 
multa illustriores illis pulchra vetustatis regibus, 
quæ ad prodédam imperii sui majestatem, & splen 
didissimæ gloriae magnificentiam radiis soles præ 
pro corona vtebantur. Erant illi tenues radii, & 
emendatus deforis fulgor: at Clerico intrinsecus 
est fons luminis, virtus in animo. Stūdiumque perfec 
ctionis in amoribus, quod etiam in verticibus hon 
noratis, velut sublimibus polis circumferunt, divini 
ño sane, ac cælesti augurio, cum è mirabili saluatoris 
elogio lumina sunt orbis terrarum.

SEXTA RATIO.

N

On sine cautæ, & consilio magnae mentis 
scriptis olim Beatus Petrus regale essè Sacer 
dorium.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM.

dotium, quod iam inde à primis sæculis ad hæc vloque temporâs audiit.

In ipsa naturâ lege primogeniti familiarum, earum quoque erant Sacerdotes, & si quidem illæ magnæ essent, & amplæ; etiam Principes, ac Reges: In lege Moysis Synagoga Iudæorum dicitæ regnum Sacerdotale, vel ut Hebreus legitr, regnum Sacerdotum, quod vel maximè conuenit Ecclesiâ: in qua ex vero Sacerdotes etiam Reges: tum quia Christus eis Author, Sacerdos est, & Rex vnuiuerit, tum quia victima, quam factis manibus immolat, regalis est, ac diuina, tum denique quia summa ei indita potestas, summus etiam in animos dominatus. Regibus certè huius ævi quidquid dignitâs, maiestatis, potentiæque fortuna acripsit, ea vel luteis urbium septis continetur, vel in foâ mortali non corpora seque explicat, atque effundit: at Sacerdotalis, euadit ad ipsâs animas immortales, ilâque coelum vel aperit, vel claudit: quæ regia, diuina, ac summa quædam est potestas, de qua magnificè S. Ignatius: Sacerdotium, inquit, summa est omnium bonorum, quæ in hominibus consistit: catena enim bona est terra, lutoque petita huic auo breui feruntur: at Sacerdotium suas è coelo haurit opes, commissis sibi clauibus regnî coelorum, à quo Sacerdotes omnes coronati incidunt, vt & regiam, & Sacerdotalem dignitatem præse ferre videcantur: regiam dico, non quæ à ma-

Vt mihi videatur amabilis, & Augusta libertas magni Pontificis Innocentii III. qui ad Imperatorem Constantinopolitanum scribens, ut offeredet quantum Pontificia Sanctitas, Caesarum maiestati prætaret; hanc cum luna, illam cum sole componit; coque trahit illa verba Geneceos. Fecit Deus luminaria magna, luminare maius ut præfisset diei, & luminare minus ut præfisset nocti.

Illud in prima huius vniers molitione Deus, hoc in eius separatione Deus homo, fecit: luminare maius, scilicet Pontificem, qui præfisset diei; id est immortalibus animis, atque æternitati, quæ occasion non videt; luminare minus, videlicet reges, ac Caesares, qui præfissent corporibus, & nocti huius vitae mortalis: ut quanta est inter solem & lunam, tanta
SPECVLM ECCLESIASTICORVM,
tanta inter Pontifices & Reges differentia cognoscatur. Haec et nunc magis quam pro Ordine loqui putes; e(profis)us regibus vnum producam, qui de profanis sacraque maiestate profetaret, qui dixisset. Is est Rex Agrippa, qui ad Caium Caesarem inscriptit.

Anos, inquit, Prouosque Reges habui; & ex his etiam aliquor summos Pontifices: quam illi dignitatem pluris faciebant, quam regiam, tati quanto Deus antestat homini, tanto Pontificatum regno excellenter: ad illius enim curam diuinas res, humanas ad huius pertinere.


Nec iam, inquit, eos stella sed Angelus suscipit, qui silecit adorando saepe fuerant Sacerdotes cum supplicatione, etiam numeribus oblatis.

Ita Regibus obscurata stella, Sacerdotibus Angeli, magnae illae mentes, & supremae coelorum Intelligentiae: vt ex eo conficias quantum stellam inter & Angelum interstit, tantum Regem inter & Sacerdotem interesse.
Ac Religiosorum.

Ad hoc ipsum discrimen revocari potest & illud, quod olim pro Sacerdote maior Deo, superiisse, litteratur victimae, quam pro Rege, si forte tam hic, quam illae deliquisset: Ita enim ferebant verba legis.

Si Sacerdos, qui cunctus est peccauerit, delinquere faciens populum, offeret pro peccato suo vitulum immaculatum Domino. At vero si peccauerit Principes, offeret hostiam Domino hircum de capris immaculaturn.

Hac expressit olim Moses, ut ex dignitate victimae, exprimeret ipsam Sacerdotis dignitatem: unque lub oculos poneret, quanta ab illius peccato inferretur clades, quae feliicit in eo non haret (quod ipsum solum graue foret). Sed ad populum quoque transt (quod est largi grauiissimum.) Erifit haec extenus pro regali Sacerdotio, & corona dignitatis symbolo, atque ornamento: venio ad postremam pro ea rationem, in quae etiam finem facio.

Septima Ratio.

SPE\218CULVM ECCLESIASTICORVM,
aec cupiditatem, quam in luce & omnium propè
oculis esse posistam viderent. Habet enim suaues,
& miras illecebras vel vna tantum obiinenda gloriae
recordatio. Hebrae quondam bis leguntur coro-
am in caput extulisse in praelorum effusa laetitiae
argumentum.

Lyraus.

Primum quidem cum à Deo legem tabulis in-
scriptam acceperunt, tum enim ita omnibus incel-
serunt laetitij, vt vix ipsi se legerent, tanto tamque
mirabile superum benefici præ cæteris mortalibus
obstriecti : in cuius indicium coronas sibi texuer, &
laetis imposuere verticibus : & hæc vna flores sertis
festiva dies : altera fuit cum à longa, & immarti
Ægypti seruitute, in libertatem avocati, & terræ
promissæ iam proximi.

Ascenderat Israël in montem Amana, è quo pro-
misstæ regionis amœnitate, ybirtatem, ac delitas
oculis haurire poterat. Vix sub aspectum venerat,
scilicet terra træctus, totque votis experta regio,
cum in laetitiae signum sibi sertæ facit populus om-
nis, eaque circum tempora duxit ; vt latior, & or-
natior promissam sibi haredatatem adiret : fi tan-
tum potuit in populo, cæteroquin dura, ac ferreæ
ceruicis, vel vnum illius soli prospectus ; quid non
poterit in Myltis lacratoribus, certa fide, speculæ
iam usurpata cóeli regia ? poterit certè, quod illud
olim in Israélæ potuit, & merito amplius : Sacris-
dotis
dotis animo, frontiique regiae inscribuntur haec verb.
Labia Sacerdotis custodiunt scientiam, & legem
 eius requiram de ore eius: neque enim eius animo
contineri, celarique debuit, sed in os elabi, atque ascen
dere, & per illud sacratiori, fandi copia in popu-
lum derivari: eo quippe fine Dei legem accipit Sacer
dos, vt & ab illa coronam mereatur accipere.
Huius atque illius indicium est corona, quam capi
te circumget stat: legis videlicet amor, ac custodia,
spes gloriae, ac libertatis, ad quam obtinendum si la-
borcum, pugnare, sit opus, ad eam animos facit coro-
na, quae in medio vita curse, & periculis laboriosis,
in furentium tyrannorum barbarie, in quotidiam
fudoribus, in sollicitudine omnium Ecclesiarum,
dulcisima æternae gloræ memoriam, ac recordato-
ne mentem reficit.

Eandem ob caufam improbus Dæmon, emula
tione quodam divinæ sapientiae, simul quippe,
in Mithrae sacris excogitavit, in quibus gladius, &
corona proponebantur, vt infandis illis superstiti
tionibus initiati, & mithrae, vt dicebantur milites,
corona recordatione, nec ferri aciem, nec horribiles
alias corporis vexationes formidarent.

Ita in divinis Mystis sibi necessum est, cum ob-
erravit animo corona æternae gloriae, cum in verti-
ce infederit aliquod illius veluti expressum vesti-
gium, piam mentem extimulabat ad altiores de

beata
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
beata vita cogitationes, ad illius amoris aëitus, ad
luctam sacratiorem, ad brauium ijs promisium, qui
sub corona Clericis politi certarint fortiter, vice-
rint feliciter, gloriosè triumpharine.

Et haec sym, quæ de corona dicenda mihi occur-
rerunt, supereft modo, vt quoniam ea nota est exi-
miae amplitudinis, index honoris, pignum sanctita-
tis, eloquium venerationis, per illum vos orem, at-
quæ obtestor: vt sub corona constituti, ea dignivi-
tam omnem exigatis.

Ita suos uli obtestari magnus Augustinus;
Per coronam tuam, hoc est per facro sanctum mu-
nus Sacerdotij, per venerandum illum, augustam-
que dignitatem, cuius argumentum est corona.
A leipso, ab Ecclesia, a Deo procul excelsitatem Pro-
culianus Episcopus Donatista, quem ad se, ad Ma-
tris Ecclesiae gremium, ad Dei misericordiam teu-
cat Augustinus, obsercatque his verbis.

Per coronam nostram vos adiurant vestri, per
oronam vestram vos adiurant nostri. Vtnimtur
obi, officioque tuo reddaris: ita per eandem coro-
nam te tibi reddi volo, quisquis ab ea per profliga-
tos mores, & indignam hoc ordine, graduque vi-
tam abijisti.
De tempore, & die ordinationis.

Hæc nunc dixi de Tonfura, & Corona Clerici, a qua Clericus audit, superest modo, ut elabar longius, gradumque faciam ad Ordines, quibus iniari solet, admitteque ad ipsas aras, divinaque ministria.

Prius autem quam aliquid de sacris Ordinisibus attingam, occurrant nonnullae circumstantiae, quae ad eorum vel dignitatem, vel sanctitatem plurimum conduce concriventur. Eae portor sunt tempus, & dies ordinationis ab Ecclesia prescriptus.

§. PRIMVS.
De tempore, quo ordines conferri solet.

Sæpe ad tempora Simplicij Papæ, dicitur Romani Pontifices ipso mēle Decembri ordines contulisse. Incoluit deinde coniuncto ipso iure firmata, ut darentur per sabbathas quattuor annorum temporum, in quo duo videntur digna luce, accurataque centura.

Cūr enim diuinā prudentia, quae Ecclesiān moderator, ac regit, & ad ea quae Sacramentorum sunt, veluti manu ducit cur, inquam, e tota mensium serie, quae vno anno cuoluitur, quatuor tempora designavit?

Ne.
Ne temere, casuve factum putes, ne humano iudicio, calculoque decretum: sed certo, ac destinato divinæ præsidientiæ consilio, ut etiam ab illis temporibus sua sacris ordinibus dignitas accederet, aequa reverentia.

Vt seque viueri Dominum ostentaret Deus, ut probaret effatum illud. Meus est orbis terræ, & plenitudo eius: ex omni genere primitias sibi offerri, consecrarique voluit.

Qui primus ex humano connubio nascebatur puer, ipsa natum iure Domino dicabatur; ita illi gratia hominum primitiae, nec eorum tantum, sed & brutorum animalium, sed & plantarum, aut frugum.

Quod in illis, hoc & in temporibus observatum. Habet annus quatuor omnino tempertates, ex his Deo optimo max. tantum ætate, temporiliique Domino veluti primitiae quaedam offeruntur.

Ineunte vere, adultoque Martio, cum primum enæci, & vitereceperint omnia, solemne trium dierum ieiunium indicitr, ut illius tempertatis auctor, supremaque Domino gratiores veris primitiae dedicentur.

Accedente deinde Junio, cum alior exurgit aestus, solque purior incumbit vertici, tres rursum alii dies ieiunium factantur, ut suas quoque Domino primitias aestas ipsa debeaut. Suas etiam vices Autumnus
AC RELIGIOSORVM. 65

Tumnus habet; suas legit temporum exuias, vbi
fructus vbera manu, copiaque leget.

Denique suum & tristis hyems locum obtinet
auraeq; gelidas tempellas sui consonas dicit, seu-
roque ieiunio consecrat.

Hae sunt temporum primitiae, in quibus ex Ec-
clesiae instituto dantur ordines, vt iij qui illos admi-
serint, sciant se et toto hominum generi quasi pr-
mitias Deo offere oportere; in quo certe plurimi-
mum est dignitatis, ac religionis: Certè si frugibus
suus effer sensus, si brutis sua mens, si temporii sua
consilia, gauderent utique se non profanis, sed fac-
ris visibus addici, non homini, sed Deo consecrati.

Ea lege gaudeatis, qui ad sacros ordines diuinò be-
 neficio fuerit assumptus.

Et hæ prima ratio è quattuor illis temporibus pe-
tita; accedit deinde & altera quæ luce clarius ostendit,
qui esse debeant qui ad ordines euocantur.

Consecrantur ij vere vt virtutibus ceu folijs, &
floribus tegantur, & niteant. Consecrantur aestate, vt
eminentiior charitate, ceu sole excosti, dignos ce-
lo proventus faciant.

Consecrantur Autumno, vt fructus bonorum
operum demetant.

Consecrantur denique etiam hyeme, vt cole-
stam spiritalis vitae annonam, ac sementem in lon-
ga patientia, per aspera persecutionum frigora,
confer-
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, 
conseruent tamen in gremio prouida mentis, iij-
que fruantur in Domino.

Duci potest, & alia huius institutionis ratio ad 
Clericorum mores efformandos, ad præclara ma-
gnarum virtutû ornamenti, quæ quatuor illis tem-
poribus notari quodammodo, describant, videntur.

Ea petuntur à virtutibus, quas Theologi Cardi-
nales appellant, quod in ijs velut in cardine verta-
tur vita. Sicut ætem poorsæ ordinatiois mones-
tur Clericus, ut ijs sese virtutibus ornet, ac muniat.

Sit in primis illis singularis prudentia, quæ do-
ceat, quæ perscribat quid in una quaque re sequen-
dum fit, aut fugiendum.

Sit æqu, rectiæ tenax iustitia.

Sit temperantia appetituum domina, passio-
num Magistra.

Sit in rebus arduis fortitudo, quæ quantuamuis 
duræ, ac difficilia vel molliet, vel frangat.

Et hæc quidem sunt animi decora, quæ sub qua-
tuor illis temporibus tegi voluit suavis, & amabilis 
Dei prudentia. Sed & alius occursit, quod ad Ec-
clesiam præsidium plurimum conductet.

Quatuor annè tempora nobis exhibent, offe-
runtque quatuor Euangilia, quæ iam inde nosãe, 
quæ pervidisse, quæ deinde tueri ac defendere debet 
is, qui eæ dignitatis vocatur, ut facris aris per susce-
ptos ordines affliat.
AC RELIGIOSORVM.

Vt nihil in presentia attingam de dignitate scripturae sacrae, quam Chryseis in omnem, excepto oportere velut oracula de Caelo missa. Beatus Cyprianus De Sancta Missa, & adorabilia verba. Vt ista, in quam missa faciamus, taceamusque etiam S. Bonifacij Episcopi, & Martyris, qui petit, ut locupletam virginem aequi fibi literis describi Epistolam S. Petri, ob honorem, & reverentiam scripturarum, producam nonnulla monita Sanctorum Patrum quibus initiatos virent, atque obtestantur, ut ad dieum litterarum lectione, diligentie meditazione nunquam recedant.

D. Hieronymus qui vitae omnes, etatemque in evoluendas scripturas attingerat, suaque doctus experientia dicereat, quantum in iis elset momenti, tum ad vitam sanctius instituendum, tum ad effermandos fingendos Christianorum mores, gravi illud monitum suis litteris inscriptit. Divinas Scripturas sapientius leges. Imo nunquam de manibus suis sacras lectione deponatur, dixit quod doceas.

D. Hieronymo pondus addet Ambrosius, ille fortis.
68 Speculum Ecclesiasticorum, fortis, hic melia & suave, ut solet, eloquentia, quae sic habet. Celestium Scripturarum eloquia diuere, ac poli re dehemos, toto animo, & cor de versantes, ut succus illius spiritualis cibi in omnes se venas animae diffundat. Quibus verbis infinibus magnus Praefult, Mystias omnes, factiscitque deputatos, & ictus nos & propis fame etertos fore, nisi caelo laplas animi vites affidui illa scripturarum lectione refi ciant, ac recrurent.

Ad illa sanctorum monita, grauesque praecipitones addi possent & exempla, quibus momenti plurimum ac ponderis accederet. Sed hic per transennam tantum hoc argumentum attingo. Plura qui volet legat Mystagogum R. P. Ludovici Cresfollii: opus facie, varium, doctum, pium, in quo necitas, quid mireris magis, an argumenti dignitas, an stylo nitorem, & elegantiam.

Profert ille Honoratum Maffiliensem Episcopum, qui affidua lectione, ita diuina scripturarum oracula peruiderat, ita animo, tenacique memoria comprehenderat, ut à Gennadio dictus sit Arma rium scripturarum. Producit deinde Nepotianum, de quo illud Diui Hieronymi testimonionum. Le ctione affidua, & meditatione diurna peclus suum bibliothecam fecerat Chriftii.

Hier. Ep. 5.

Affert denique & illud summi Pontificis de S. Antonio de Padua oraculum, quo audisti Arca testamenti,
Ac Religiosorvm

In Vita

S. Anto-
nij Cal-
vian, col.
14 T. 10.

Santini, quasi copiolo mentis suis fini testamenti cum verumque complexus esset, adeo concio tota, quam excepta Pontifex scripturae sacre floriscilis al- perfia, imo contexta: nimirum ex abundantia cor- dis os loquebatur, ea qua oculis, qua animo sacra- tum scripturarum lectione hauserat, eructabat.


Non sic legere, non sic loqui docuit Ecclesia, morum magistra: illa ex ipso ordinum fuscipien- dorum tempore, docet quid legere, quid loqui, cui potissimum studio incumbere debeas, nimi- rum scripturarum, & Evangeliorum historiae, tan- quam emissis & ecelo litteris, atque monumentis. Sed ista haec tenus à tempore petita. Accedamus propius ad ipsum diem, quo iubet Ecclesia ordina- tiones scribi, est illa libbatum; quae causa? quae myfterij ratio, ex ea ad institutum nostrum deriua- ri potest?

13

S. 28.
De Sabbatho, in quo ordinari solent Clerici.

VT quæ sub eo lateant arcanæ eruamus, atque in lucem emitramus, agitanda primum erit quæstio, de voce sabbathi; tum, de eius in sacrís paginis commendatione, à qua Ordini nostro deus, non exiguum addetur.

Genuina etymologia nominis sabbathum.

Anc vocem sabbathum à sabbo, id est Baccho deducēram olim crediderunt Ethnici, ut mihi autore est Plutarchus.

In ea opinione venerunt ex eo, quod Iudæos adducērent inter sacrificandum varijs comportationibus deditos, hinc eos Bacchi cultores, & à Baccho, qui sabbus dicebatur, sabbathum dicitum esse crediderunt. Error est, cui occasione dedit infana Iudaorum temulentia.

Ex vero autem vox illa sabbathum originem habet ab Hebraeo sabbat, id est cælfuit, vel requievit, inde sabbathum, quies est, atque operis intermissio.

Hunc orbem uniuersum, elementa, Cœlos, & quidquid ijs aut tegitur, aut voluitur, molitus erat Deus diebus omnino sex, non amplius: a quibus ab opere nouo data quies, & oportuna cessatio; cae
AC RELIGIOSORVM.

quia die septimo, quam inde sabbathum audijt, auditque modo. Ab illa quies benehicit ei Deus, hoc est laudavit, commendavit, approbavit. Vel si mauis benedixit, id est, sanctum, & festum esse decrevit in aetas omnes longe consequentes. Hoc enim Adamo primum ab ipsos auctore venierit, datum est in mandatis ut dies septimus facer, & festus esset, dicatusque recolendae memoriae illius beneficij, quod in orbis fabrica acceperat homo. Quod praecptum deinde ab ipso Moyse non tam datum est quam instauratum: facile enim cum ipsa seculorum inclinatione, sit aliqua morum pietatis, inclinatione, quæ ut origitur, noxis praecptis est opus. Ea Dei nutu, justique Israël indixit olim Moyse his verbis. Videte ut sabbathum meum custodiatis, quia signum est inter me, & vos in generationibus vestris. Ex voces divino oraculo edita: miram in Iudaeorum animis indidero sabbathi religionem, cui ne desisset, etiam sabbathulm de suo addidero: cum enim nescirent quo momento, aut inciperer, aut desineret sabbatum (momenta enim temporis & oculos nostros, & cogitationem fugiunt) hora vna citius auspiciabantur cultum sabbathi, & hora vna tardius finiebant; adeo in eius observantia, cultuque religiosi suere Iudaei: a quibus certe habet vnd reuolrecat Christianus, qui dies Domini cos, festosque ita vel parcè colit, vel prodigav violat. Alterum
Alterum in quo sacram Sabbathii aetimationem testati sunt Iudaei: est; quod ab illo dies omnes hebdomadex nominandos censuerint: ita enim eam in suis dies descripsere. Prima Sabbathi, secunda Sabbathi, tertia Sabbathi, quarta Sabbathi, quinta Sabbathi, sexta Sabbathi, denique Sabbathum, ut in singulos septimanae dies suae transiret Sabbathi reverentia.

Ad eis observationis normam Gentiles hebdomadam quoque in dies diuisere: coloque suorum Deorum nominum praefice voluerunt. Prima dies audiit dies Solis, secunda Lunae, tertia Martis, quarta Mercurij, quinta Iouis, sexta Veneris, septima Sabbathum; vana certe superstitione. Sibi enim persuadebant, Diis illis omnia deberi. A Sole spiritum se haurire opinabantur, a Luna corpus, a Marte femur, a Mercurio sapientiam, a Iouis temperantium, a Venere voluptatem, a Saturno tarditatem, quae si num rebus omnibus consiliis pondus adderet.

Vt horum omnium memoris gratiique videarentur, dies omnes, quibus aetum hoc mortale descriptur, eorum nominibus proba, improba notandos cive censuerunt; vana certe, & futuli ratione, quam vt est sacrificatis, Clerique tabulis eraderet Ecclesia, primum Hebdomadex diem Dominicum appellavit, quia Domino sacrum, reliquis Ferias dixit; quia suos Clericos omni die celare vult, &
AC RELIGIOSORVM. ab opere seculari feriari, visquedum affergeret Sabbathum, hoc est longa quies aternitatis.

Et hæc ad Sabbathi notionem, cultumque faciunt, ad quibus redeo ad sacros ordines, quero, cur iij Sabbatho potius, quâ alio quouis die conferantur.

Rationes cur ex Ecclesiæ instituto ordines dentur in Sabbatho?

PRIMA RATIO.

Quies ab opere servili.

N oculis, in manibus est ratio, dies Sabbathi mysterio servit: docet enim Clericum, cum primum ad ordines ascendit, debere ab opere servili quiescere.

Quam iniquas ea sunt opera servilia?

Non ea credite, quibus implicantur manus, & obruentur humeri: sed potius ea quibus male distinctur, & occupatur immortalis animus: ea inquam ad quæ trahitur impotent tyrannide passionum nostrarum, de quibus Ambrosium audi facundè differentem.

Est, inquit, qui cum paucioribus prescit, pluribus Ambros. Dominis, & gravioribus servit; servit enim propriis passionibus, servit cupiditatibus suis, quarum domina-
tum, nec nocte fugere potest, nec die, quia intra se Do-
minos habet, intra se servitium patitur intolerabile.

Vt autem abeamus ab illo servitio, ab illis Do-

K

minis,
SPECULUM ECCLESIASTICORVM, minis, seu potius tyrannis, qui opera feruilia liberæmenti imponunt, monet ipsa dies Sabbathi, quæ sui nominis etymologia quietem indicit; primum à passiones carumque operibus, tum etiam à curis, nimiaque sollicitudine retum huius sæculi, vitiæque mortalibus, quæ ut dissecatamus, etiam virget Paulus, vas electionis, Gentium Doctor, nemo, inquit, militans Deo implicat se negotiis secularisibus.

Ea porro sunt vitae negociationes, tractationes vulgarium rerum, quæ ad victum, ad rem familiaris, ad commutabilia fortunæ bona pertinent, unde exstitit avaricia labes, aliæque animi cupiditates inflammantur. Ijs fæse implicare non debet, quae Deo militat: miles enim, qui sub aliqo Princepe, stipendia meret, nec mercaturam curat, nec agriculturam exercet, nec fæse abjecit ad opificium, aliæque domesticas curas. Imo nec de victua adeo laborat: minimum ea cura penes est Duces, ac Principem: militis est armis iütedere, spectare prælia, victorias meditari. Unde & militibus olim vetitum fusisse coniugium probat Tacitus, & suo ævo célibes fusisse author est Tertullianus: ita nimium fieri oportuit, ne qua familiae cura distraheret, ne vixoris aut prolium amor, à bello renovaret. Mens enim, devota praesidis non debet alis cognitionibus occupati, inquit Cassiodorus.

Quod si eos qui mundo, terrisque militant, æc-
bus secularibus peccitus abstinere necessum est: multò magis hi, qui ceelo merent atque æternitati, rebus inanimbus contemptis, abiecēaque cura secularum, sacris tantum operari, & amore Numinis curae coelestiae, proculque a terrenis recedere deben. Ad eos enim spectat illud Iaiae. Recedit, recedite, exite inde, pollutum nolite tangere: exite de medio eis, mundamini qui fertis vasa Domini.

Vasa Domini serunt, inquit D. Gregorius, qui proximorum animas ad aeterna perducendas in sua conversationi sida suscipiunt. Apud semetipsos ergo quantum debeat mundari, consciant, qui ad æternitatis templum vasa viventia in suo proprie spon- sione portant.

Quod si forte ab illo secessu, & negotiorum secularium turbam, quæ verè animos inquinat, & polluit (quis enim vt aureo ore Chrysologus, Per rivi- torum gurgites impollutus incedit? quis carnis negotia, extra causas, actus mundi sine querela peraget?) si te, inquam, ab illo secessu, ab illa quiete, & ordinatio- nis tuae Sabbatlo auocar. impotuitam amicorum turbam, fit aliqua sanguinis commune, & vt videtur necessitudo quædam, dixi eum Romano sapienti. Non roaco ad ilias ineptias, ingens negotium in manibus est. Negotium dico Coeli, salutis, æternitas, & immortalis Dei.

Quod si sapientis illius voces, & propè Christiana
76 SPECTULVM ECCLESIASTICORVM,
na oracula, amici, parentesque plus a quo imortu-
ni non audiant, sponsum appella, & de cœlesti sede
euoca. Audient heroinam illam diuinam exutam
omni rerum abiecerunt colluie: exaggerabit il-
la, atque opposeret animi sui, tuitæ votum, dicet-
que: expoliavi me tunica mea, quomodo induar illa?
laui pedes meos, quomodo inquinabo illos?

Hæ sunt voces, iustaque excusatio, quam præ-
exit sponsa, id est, mens Deo, & sacris atis decueta.

Expoliavi me tunica mea, ea inquam, quam à primis
parentibus Adami, & Eva acciperam. Fecerat illis
Deus tunicas pellicas, & induerat eos. Meriti pel-
licas esse oportuit, & mortuorum animantium
exuías, ver quia à peccato mortui, & bestiarum in-
star ad pastum abijci, & huius ævi mortalis curis
vacare debuerunt, etsque unum cum tunica pellicae,
cum vestibus mortalitatis erant in posteros emissu-
ri. Verum eas félici forte exuit sponsa, exuit ani-
mus Deo facer, ideoque cum illa Æleétulo quietis
suæ, ac Sabbathi: iterum ingeminerat illud. Expoliavi
me tunica mea, quomodo induar illa? laui pedes meos,
(affectus, inquam, & abieceri animi propensiones);
quomodo inquinabo illos? quomodo ad pristinas for-
des, ad amorem vilium rerum, tristationemque re-
dibo; ab ipsis iam inde piæ, ac beatæ spoliatus, & va-
dique lotus, per me, per superos, redibo nunquam,
nunquam abieceri tunica induar, nunquam lotos
pedes
AC RELIGIOSORVM. pedes inquinabo. Hae decrcta magnae mentis, hae quies, hic Sabbathismus.

SECVNDA RATIO. Quiies, et secetius spiritalis.

Alterum ad quod nos tacit, vocat Sabbathum ordinationis nostrae, est orium spiritale, secetius opportunus, & pia dierum aliquot solitudo, ad quam etiam nos ipsa natura, ratio, necessitas, majorum exempla allicere videntur.

Naturam ipsam co propendere cuincit illud, quod etiam illum amarii Ethnici.

Romanus Ortator Tullius non existimauit eum esse liberum, qui huic otio non vacaret, mibi, inquiebat, is liber esse non videtur, qui non aliquando nibil agit. Eam poter libertatem ut affequetur in Tusculanum suum secedere solitus; ut qui Romae Reipublicae fuerat, in suo Tusculo suus esset: ita enim scriptit olim. Moror in Tusculano meo semi-liber. Nimimum a Reipublice curis, ab aetate negotiorum, aliquid de natura libertate quodammodo decessitat, quod ad illo secetius accedebatur.

Ciceronem imitatus Seneca de seipso ita loquitur. In hoc secetius meo recondidi, & foras clausi, ut Ep. 84, prodesse pluribus possem, nullus nisi per orium dies exit, partem noctium studiis vendico, non vaco somno; sed succumbo, & oculos vigilia fatigatos, cadentem

K 3
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, 
et que in opere detineo. Sece, si non tantum ab homi-
nibus, sed etiam ab rebus. Primum a meis. Postero-
rum negotium ago, illis aliqua, quo possent prodesse conscribo.

Ea Senecæ fuit secessus illius ratio, ut postero-
rum negotium ageret, ut aliqua conscriberet, quæ
possent prodesse, nobis autem alia longè, potiorque
causa, non enim postorum, aut temporis huius
negotium agimus: sed nostrum, sed æternitatis, nec
ea meditamur, aut scribimus, quæ alius, sed quæ no-
bis feros in annos prodesse posseunt. Quæ vero sint
ea discer ex S. Paulino Epistola ad Securum, sibi fa-
miliarem, quæ ita habet.

Ep. 1.

A foris repenturenotus, ruris ortum & Ecclesiæ
cultum placita in secrèsdomesticis tranquilluscelebraui,
vt paulatim seducito à secularibus turbis
animo, praecptisque celestibus accommodato, pro-
cluis secutus. HVM, cum in contemplatum mundi, comitatumque Christi,
iam quæ de finitima huius proposito via demigrave-
rim. Hæc sibi secessus illius commoda propostruit
viri sanctus. Primum fuit Ecclesiæ cultus, dum enim
piis exercitationibus excolitus Praesulam animus,
& Ecclesiæ ipsam in præcipuis suis membris ex-
coli est necesse.

Alterum fuit insignis animi tranquillitas, ut
enim aduerso ventorum impetu turbantur maria,
jisque tacentibus subsident, & conquiescent. Ita
animus.
animus insolente illo negotiorum, forique spiritu concutitur, atque agitatur, coq, sedato, sibi, & tranquillitati redditur; itaque pacato mentis finu celestia præcepta mollius, ac felicius excipit, & ad contemptum mundi, Christique comitatum excitatur.

Eandem secessius illius causam habuit, attulitque D. Hieronymus Epistola ad Celantiam. Ita habeto, inquit, solicitudinem domus, vt aliquam tamen vacacionem anime tribuas. Eligatur tibi opportunum, & aliquantulum à familiæ spiritu opportuam locum, in quem tu velut in portum quas ex multa tempesta curarum te recipias, & excitatos foris cogitationum fluctus, secreti tranquillitate componas. Tantum ibi sit divina lectionis studium, tam crebra orationum vices, tam firma & presa de futuris cogitationum temporibus. Reliquasque temporis occupationes facile has vacactiones compenses. Nec hoc idea dicimus, quæ te retrahamus à tua, imo id agimus, vt ibi discas, ibique mediteris qualem tuis præbere te debeas. Haec nus D. Hieronymus, cum quo fentiant alij SS. Patres, qui vt hunc secessium, uti quemque liberae mentis amarunt: ita & de eo locuti magnifice; vt non sollem exemplo inuitarent, sed etiam verbo.

D. Gregorius Nazianzicus, qui sepius in secedeurit solitus, & seipsum inspicere et, atque explorare, illam solitaris mentis exercitacionem appellat. In morbis animi medicinam.
S. Aper Tullensis Episcopus, familiare secretum tacitum, quod etiam ipse pia confutudine petebat.


D. Leo non a tiara Pontificia tantum, sed a doctrina et vitae sanctificatione magni solitudinem illam inscribere solebat. Aulum mentis, in qua(mens) divina vacet sapientiae, et omni strepitu terrenarum silente curarum in meditationibus sanctis, deliciis laetetur aeternis.

S. Leo
Ser. B. de
Isiunio.

Iaías in divinis scripturum oraculis, otium ilud dixit esse Sabbatum delicatum: Ad illud te vocat, immò cogit illa dies qua primum sacram insigne sancta nos honoribus: fuit illa Sabbatum, quod vel solo nomine te quietis illius admoveat.

Erit illa quies, animi medicina, ut enim corpus ipsum lapis ætatis, ac temporis vitium contrahit, noxiosque humores, quos arte medica, opportuntique pharmacis accutari necessum est: ita et animus cupiditatum suarum ignibus; seu febris æquat, vitiumque patitur.

Ei potro remedio erit illa ipsa exercitatio, quam propone, ne eas respondeat, neve te ab animi robore & valetudine Nazianzeno firmiorem credes, vús ille.
ille hac medicina, & tu vtere: erit etiam illa pro secreto familiaris, quo arcana mentis iam sparsa collices, & ad seipsa reuoces. Erit & officina celestis, in qua fingas, & excudas sicutum siedi, galeam salutis, gladium spiritus, quo & hostem petas, & omnia eius tela, vel eludas, vel frangas. Erit officina celestis, in qua ardeat, atque auctet ignis divinorum amoris, ad quo deinde Christum in teplo efformes, qui forte ad librere vitam, geludique rigidit pectoris male fuerat deformatus. Erit aula mentis in qua libero pede, liberis, inquam, affectibus ambules, & Deo plenius dedicis fruaris aeternis. Erit denique Sabbatum delictum, in quo parentur esse, coquatur panis, in cuius fortitudine ascendas, non dico velque ad montem Dei Orbe, sed ad celum velque, ad fedem gloriam, chronum beatitudinis, Sabbatum æternitatis.

TERTIA RATIO.

Sabbathisimus, seu annua veneratio prima consecrationis.

Am inde à prima huius universt molitione be
nixit Deus diei septimo, id est Sabbato, cum
que sanctificavit, id est festum, ac solemnem Ada
mo, posterisque esse voluit, veste in ætates longè
consequentum abirem memoria creationis, quæ etiam
omnino decet diem illum quo primum per manus
Pontificis inaugurati sumus: ex vero enim in illa
die.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
nouam in Christo creaturam, ut dieter-
tè incultur Paulus, & ipsa loquendi ratio, iam inde
à primis sæculis, à factis historiographis usurpari
folita. Vbi enim recensent illi getta summorum
Pontificum, vbi factas Episcoporum, Presbytero-
rum, Diaconorum ordinationes: vulgo vtuantur
hac voce; creavit Episcopos per diversa locatores,
creavit tot Presbyteros, Diaconos, ut haec loquendi
formula insinucent eos ex illo die quodammodo
creatos, & recreatos esse, atque omnino in nouam
transfusse creaturam. Quod si ita est, dies illæ bene-
dactus, facer, ac festius esse deber, annuæque solen-
nitatem recolendus, ne vnquam tanti beneficii me-
monia ex animo dilabatur. Et certè iam inde à pri-
mis annis is videtur fuisset tener, & lacteus fœnsus pie-
tatis, quæ sacrae mystææ, & diem illum sedulo co-
lere, & fæ ad omnem munere sui partem inftaurare.

Appello prima Ecclesie lumina, augustaque no-
mnia, quibus diem illum albo, fæliciæque calculo
notauerunt Sancti Patres. Græci enim dixere ἐος ὅτι,
id est, fœstum, Latini diem natalem. Leo magnus,
Natalizium diem, & annua festa Pastoris, S.Amb-
brosius natalem Sacerdotij. S. Augustinus diem so-
lemnem Episcopatus: diem anniversarium ordina-
tionis. Gregorius Turonensis solemnitatem natalitij.
Hilarius Papa natalis festiuitatem. Petrus Chryso-
gus festa natualitiae.

Censebant
Censebant nimium igitur Patres lucem illam sibi natalem, qua in sacros ordines fuerant ascripti. Et merito, si enim ea natalis censeris debet, qua habes esse, multo magis ea qua bene esse fortitut es. Et hic alterum exurgit benefici caput, ex quibus plus debes, quam illi.


Et magnus ille ab Areopago Dionysius eam vim Sacerdolij Christiani esse prodit, ut Pontifex Deus fiat, inter homines divinos, & numine sacro-sante plenus: quæ persuasio non tantum ab Ecclesia, virtute sancti recepta ex pio quodam excessit mentis, gustuque divinorum, verum etiam ad barbaros visque dimanuit, eorumque animos aua-

L. 2 gusta
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
guista quaedam illius ordinis maiestate commounit.

Nicephorus gratis author scribit TheotIMUM
Scythiae Episcopum à virtute, & mirifica dignitatis
amplitudine in ea fuisse opinione, vt paullim ab
Hunnis appellaretur Deus Romanorum.

Imo iam inde ab exordiis mundi inualuit ea ap-
pellatio, vt Sacerdos Deus dicetur. Clemens Ro-
manus ex Apostolica traditione refert iuustum Seth
vocatum esse Deum quod religionem præstaret, &
primus Sacerdotio fungeretur: primum enim coepit
inoicare nomen Domini, adeoque primum Sacer-
dos, primum in terris Deus.

Ex quibus omnibus id tantum confici velim,
diem ordinationis, diem Sacerdotij natalem esse: in
ea quippe desisti quoddammodo esse quod eras, &
esse coepisti quod non eras: factus enim, vt cum
Apostolo loquar. In Christo nova creatura, vete
ter a
transferunt, ece facta sunt omnia nova.

Ea porro nouitas, is divinorum natalitum splen-
dor facit vt eum diem aeternemus nobis vere fuisse
sabbathim, id eft sacrum, feftum, solennem, cui vt
olim sabbatho beneficiat Deus, & quem omnino
fanctificauit.

Vt autem ea Dei benedictio, & ab illa ducta
sanctitas duret in seros annos, iimo excitetur, &
augatur magis, vifum est eum diem antiquiaria
deoratione recolere, vt sì fortè lapidé temporis ali-
quid
AC RELIGIOSORVM.

quid de prima illa sanctitate exciderit, reparetur. Eam rationem afferit D. Paulus ad Timotheum, quem in hunc modum inuitat. Admoneo te, ut re-
suscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem
manum meaeum.

Sicut sopitus ignis, & sub obscuro cinere latens
fenest imminuitur, atque interit: ita igneus ardo,
ferroque encheus, qui in die ordinaciónis excita-
tus fuerat, facilè tegitur multo temporis cinere, a
quo nisi suscitetur, obruitur, & omnino perit.

Suscitatur autem annua illa devotione, & grata
primi illius sabbathi memoria.

Ad eam antiqui Patres tria olim contulisse le-
guntur, quae R. P. Ludovicus Crefolinius in suo
Mythagogo, ea quae catena solet dicendi copia, fu-
sius explicat: ego paucis attingo.

Primum enim, qui natalitia celebrat sua, divin-
nis factis operabatur, & tanquam nouus Aaron in
sancta veniens, non quidem fulgentibus in gem-
mis inscripta Tribuum nomina: sed religioso in
pectore admisla populi Christiani vota deferebat.

Tum facram et pulpite habebat concionem, in
qua diserta lingua, accendo spiritu de Sacerdotij pre-
stantia, de munere sibi impositi magnitudine, de
Ecclesiae dignitate multis disserebat.

Tum denuique re divina perfecta, & votis rite,
pieque solutis, inibatur consuetudinem, quod non tam

L 3
effusa
SPECVULVM ECCLESIASTICORVM, effusa vini copia, & varius ciborum apparatus, quam liberalis, & innocua modestia condiebat. Id epulum, & quæ ex eo fluébat honestissima, ac suavis reliquæ diei hilaritas, à D. Chrysologo nominatur Sacerdotum gaudia. A D. Leone communis letitiae appellatur: ita ad omnes omnino fideles illius diei festivitas emanabat. Vt ab illis ad eum adiuvati patiaris, vrget ipsa dies sabbathi, quæ te primum Sacerdotem, nouamque in Christo creaturam vidit, suspexit, amavit.

CAPVT V.
De Sacramento Ordinis.

IN hoc argumento duo mihi tractanda proposui. Primum sitne in Ecclesia verum ordinis Sacramentum? tum quis ordinum numerus, & quæ numeri ratio?

§. PRIMVS.
Sitne in Ecclesia verum Ordinis Sacramentum?

In Lib. de Cap. Babyl. c. de Ordine, Vtherus, qui ab ordine suo transfusa dissecerat, & in immans è chaos confusionemque perditæ mentis totus exscellerat; insolenti, temerarioque ausi negauit ordinem inter Ecclesiam Sacramentareponi oportere.

Calvinus
Caluinus, etsi plerisque in locis duo tantum Sacramenta statuisset videatur, Baptismum, & Cor-
non: tam in libro quarto Institutionum, agnoscit C. 14.
Ordinationem esse Sacramentum, verum illud
quidem, non tam in fidibus omnibus commune.

Ego cum hoc aut illo congregi nolim, nec enim
cum haereticis contendere hoc loco fuit animus,
sed tantum libellum pium meditari, & excudere.

Quod ut allegauerit, id statuam, quod inter Catholicos extra controversiam est. Ordinam esse verum
Sacramentum.

Illud probat, quin decente ratio; est enim symbolum,
seu ritus externus annem habens promissio-
nem gratiae, & quidem ex mandato, atque institu-
tione divina: quae tria ad verum Sacramentum &
requiri, & sufficere in confesso est apud omnes. Pro
ritu, symboloque externo habes mamum imposi-
tionem, de qua Apostolus ad Timotheum. Cum I. c. 4:
impositione manuum Presbyterij.

Pro divinae gratiae pacto, ceteraque promissione
spendet idem Apostolus dum ad eundem Timo-
theum ait. Admoneo te ut refusitis gratiam Dei,
que est in te per impositionem manuum mei.

Pro mandato, divinae institutione illud acci-
pec, quod in actis Apostolotum habes. In quo-
cos Ad. 29.

Ad haec illius Sacramenti institutionem addi
potest.
SPECVLVUM ECCLESIASTICORVM, 
potest ipse sensus Ecclesiæam inde à prima origi- 
ne: legetur ille est Sanctis Patribus, æquibus duo 
tantum produco. 

D. Chrysostomus facunda ut soler mente, au- 
reaque calamo, libro tertio de Sacerdoto hæc scri- 
psit ad illius ordinis fidem ac maiestatem. 

Sacerdotium in terra peragitur, sed in rerum ce- 
lestium classem, ordinemque referendum est. Atque id 
perquam merito, quippè non mortalis quæsium, non 
Angelus, non Archangelus, non alia queæsio creatæ po- 
tentia, sed ipse Paracletus ordinem eiusmodi instituit. 

Agnoeat hic Lutherus, & suspiciat Sacerdotij 
charactere, & gratiam, cuius artifex est ipsa Dei 
potentia, qua vna hunc ordinem orbi nostro effer- 
re potuit, damnetque ignaviam, imo, & perfidiam 
fiùm, qua hanc cæ se munieris olim impositi digni- 
tatem abiecit, fœdèque per errores suos profittuit. 
Sed ne longius, æ Sanctis Patribus vnum adhuc au- 
diamus, is crít D. Gregorius, æ rebus præclare gestis 
ominiç magnus, qui hoc de ordinis gratia pro- 
lit testimonium.

Is qui promouetur bene foris ungitur, sit intus 
virtute Sacramentorum. 

Denique pro coronide adjicio Concilij Tridenti- 
tini definitionem, ac decretum, quo dicitur anathema 
ci, qui ordinationem aut negarit esse Sacramen- 
tum, aut figmentum quoddam humanum esse 
pronuntiari.
AC RELIGIOSORUM.
Mitto eætera, quæ eam in rem fusius inter se disputant Theologi.
Quis autem est septem ordinibus in Sacramentis reponendus sit? Alterius est fori, & schola Theologiae, cui relinquor; quia hic nõ ago Theologum, sed eantum quæ ad mores conducunt, sequor; id tamen affirmo paucis; quod communi Doctorum calculo constitui solet.
Sacerdotium, Diaconatum, & Subdiaconatum esse Sacramenta, ideoque inter maiores, & factos ordinis numerari.
De aliis autem sua sit inter Theologos lis, atque contentio, ego in præsentia ijs consulted superi deo; quia ad meum institutum nihil conferre videntur.

§. 2
Quis sint Ordines, & unde petatur eorum numerus?

Omnumis Doctorum sententia septem recenset hac serie: Ordo Sacerdotij, Diaconatus, Subdiaconatus, Acolyti, Exorcista, Leëtoris, Ostitarij.
Si ex me quæras unde desumatur ea serie, is numerus ordinum audies quod in quaætione non absimili olim Judœi audierunt. Agitabatur inter fidæles ea quaætio, deberentne gentiles Christiani circumcidi, legemque Moysis obseruare? coætum super eæ re Jerusalemis concilium, anno æ Paschone.
M Christi
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

Et hoc Ecclesiae, Petrique pronunciatum Antiochiam retulit Paulus, & Barnabas, qui illicò omnes velut oraculo de Coelis emisso acquieuerunt.

Et tu pariter acquiescis est neces, ubi intellexeris Ecclesiam, qua divina sapientiae specula, id est sedes, columna & fundamentum est veritatis, septem omnino ordines recensere. Vbi animo me mori, oculis etiam, si voles, ingressus fueris aegypti-sium illum, lacrumque conclusa, seu concilij Carthaginis quarti, seu etiam Tridentini, legeritque quid in eo sentiant, quid loquantur eocati est toto orbe Patres: septem iij ordines numerant, tu si sapiis nec pauciores ama, nec plures scitare: sed in septenario numero conquiessc: & certè quidni tuitus conquisces: si enim, vt bene arguit Theodorus Epistola ad Leonem Papam, si, inquam, Paulus precò veritatis, tuta Sancti Spiritus ad magnum Petrum concurrerit, ut ijs, qui Antiochiae de legibus institutis contendeant, ab ipso afferret solutionem: multè magis nos, qui abieciti sumus, & pusilli ad Apostolicam vestiram sedem currimus, ut Ecclesiarum vulneribus.
AC RELIGIORVM.

LATIN

Sic ase. nec una quaerediturus Dorotheus, quae adeplurescum fuerintia dirigitur.

Leorismusseque legere in nocturnis officiis,

ab Episcopo libetro fuerit lac verborum formulam.

prohibebas qua his clarissima salutat.

Acepte et fore ad Deo relatores, habentur.

fidehcr

Sed longius clario ab argumento ad institutum facem ordinatam, querentur: 

et Episcopus traditur: factura sedlata, cum haec et etea mo-

cumgradum faciemus. Infinus ordine officiis singulorum. Ab inimico ad

obturum. Sed obturum ab argumento ab argumento; ad institutum facem ordinatam, 

et Episcopus traditur: factura sedlata, cum haec et etea mo-
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, fideliter, & veiliter impleueritis officium vestrum, partem cum iis, qui verbum Dei bene administreu-runt ab initio.

Exorcista (qui latina voce adiurans, increpans dicitur) incumbit manus super Energumenos imponere, exorcismos Ecclesiae legete, & daemones è corporibus, velit ex alienis hospitij expellere. Ideo-que è manu Episcopi librum accipit exorcismorum adiectis ad cum, ceterosque hisce verbis.

Accipite, & commendate memorie, & habete potestatem imponendi manus super Energumenos, siue baptisatos, siue Catechumenos.

Acolyto (qui latine ceroferarius, siue accenfor luminum dicitur) hæc imposita cura, vt luminaria ad sacrificium prepararet, & teneat: maximè vero cum praelectione Evangelium: in super, & vrecelos cum aqua, & vino Subdiacono tradat; quod vt sedulò faciat, ab Episcopo vnà cum alijs hæc audit.

Accipite ceroferarium cum cero, & sciatis vos ad accedenda Ecclesia luminaria mancipari, in nomine Domini.

Subdiaconi pius in Ecclesia labor est, oblationes in templo Domini à fidibus factas suscipere, calicem, & parenam ad altare Dei deferre, ideoque calicem vacuum, paternamque de manu Episcopi accipiens audit illud, audiant & alij.

Vide te cuius ministerium vobis traditur, ideo vos
vos admoneo, ut ita vos exhibeatis, ut Deo place- 
re positis. Vbi hac excepte ore Pontificis, tum sa-
crum ab codem accipit amictum hac verborum 
lege.

Accipe amictum, per quem desiguntur castigatio 
vocis, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti.

Tum deinde manipulus in brachium sinistrum 
immittitur, animoque, ac fidei memoriae commi-
tititur monitum illud.

Accipe manipulum, per quem desiguntur fructus 
bonorum operum.

Induitur deinde tunica; illudque haurit auribus, 
Tunica munditatis, et indumento laxitae induant 
Dominius.

Denique accipit librum Epistolæ, et dum 
vna cum alijs manu tangit; hac audit.

Accipite librum Epistolæ, et habete potestas 
alem legendi eas in Ecclesia Sancta Dei, tam pro 
vitis, quam pro desuntibus.

Accessit enim ad officium Diaconi Epistolæ le-
ctio, quæ tamen ab eo in primitiva Ecclesia non 
uit visura: sed tum deum cum Diacono Evangeli 
lectio est præcripta.

Diaconi (qui habiæc Leitura; latine ministri, 
fiue assumpti, fiue omerentes appellantur) debit 
ex munere sibi impositi dignitate, asfistere Sacer-
doti, sacta altaris mysteria peragnosti; imo & Evan-
gelium
Speculum Ecclesiasticorum, gelium populo prelegere. Hinc & illi excipient ab Episcopo haece verba.

Accipite potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei, tam pro vivis, quam pro defunctis. In nomine Domini.

Sacerdos denique (qui & Presbyteri, id est senioris nomen accept) officium est immortalis Deo, ineffabile, sacrosanctum divinumque sacrificium offerre, & sacrificas inter aras corpus, & sanguinem Christi consecrare, qui ad id munere, & dignitatis hac ab Episcopo forma initiari solet.

Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, missamque celebrare, tam pro vivis, quam pro defunctis in nomine Domini.

Et hæc de numero ordinum dicta sunt ex oratione officii: subdamus quæ ex alio capite rationes occurrunt.

§. 3

Rationes aliae deducunt ex mysteriis numeri septenarii.

Eritis fortasse nonnemo, qui hunc numerum ordinum referri volet ad ea mysteria quæ in se completitur numerus septenarius. Ea fœse, & operose deduct Philo Iudæus libro de mundo opificio. Ex illo paucæ petamus.
AC RELIGIOSORVM. 
PRIMA RATIO. 

Septenarius numerus est Sacer.

Pamum, quod ad huius numeri lucem, gratiamque facit, est quod Antiquis sanctus sit appellatus; quod eius visus etiam in factis frequent, eo quippe superi, Deusque visus est delectari.

Vbi magnus ille multarum gentium Pares Abraham feminus inire voluit cum Abimelecho: 
secatis septem agnas gregis seorsum.

In pretium putei, & circumbacentis agri dederat Abraham Abimelecho opinos greges, quibus deinde addidit; & secreuit agnas septem.

Si queras cum Abimelecho. Quid si bibi voluere septem agna ipsa, quas ille secreuis seorsum? audies ex Abrahamo, ut sicut mihi in testimonium, in signum iniit foederis, & sibi datae, acceptaeque tesseram.

Et merito in sambulum foederis, quod sacrum, & inviolabile esse debuit offeruntur septem agnas, innoxia animalia, numero sacratiore, ac divino, cuuius mysteria iam inde peruaerat Abrahaim: nec enim credibile est secreuis seorsem agnas, nec pae- 
ciores, necque pluralis nisi eo numero magnum fidei, 
foederisque Sacramentum portendi censuisset. Ha- 
bes ex eo, numerum septenarium secreuisse firmare 
dx fidei; accipe, quod infuper & religioni ferior.

Genuerat Hebraeus sub humani Egyptiorum 
seruitu-
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
seruítute, vbi eam divína manu opitulante excussit,
in perennem accepti benefici à memóriam iúitus est
Deo seruatorí iimmoláre Phásae, edere pașchálem
agnum, & septem diebus azyma cómedere: ita
enim serehánt verba legís. Septem diebus azyma
comedés. Ecce septenarius numerus, qui gratitudi-
ni, qui religioni præscribitur: ut po[s]e[s]ymbolum
gratitudinis, ac religionis. Adjíciámus & alterum
quod ad institutum nostrum plurínum conducit.

Vbi Aaron, filijque initiandi fuerunt Sacerdòtio,
hac inter cæteros titus Móysi præcepit Deus. Se-
ptem diebus conscribás manus eorum. Sacra seilícet
vsectione, qua ad diuina deliniri, & patari manus:
nimium iam inde Sacerdòtio, altárie sacer, &
deuotús erat ille numerus septenarius: ut prouíde
mirum videri non debeat, etiam septenarió ordi-
num numero Ecclesiam deletári.

Sed abeamus à Sacerdòtio; veniamus ad vícti-
mas, & illas cedem numero amatí Deus.

Fuit apud Hebræos solennis dies, & festus tu-
barum, in quo vt alios ritus omittam, per dies se-
ptem offertendi agni, annculii, immaculati septem:
adeò hoc número graníum numen, ut eum sibi &
in diebus, & in víctimas describendum esse censué-
rit. Quod si volés hunc numerum ab aris ad arma
transferri, & ipse vindexcelerum Deus transitulísse
vítus. Ut Ierichontinam civitatem, Israéli, Deo-
que
AC RELIGIOSORVM.

que rebellam subigeret ut vtrix superum manus, hoc numero ut machina murali visus; iussit enim septimo die Sacerdotes tollere septem tubas, quarum visserat in Jubilazo, septiesque circuitre cuitatem, & tubis clangere. Mirum dicit, visque, immunes illae turrium moles, ingentesque murorum minae, ad clangorem tubarum septem concussae, conqualitate, dirutæ, insolentem fecerent ruinam.

Sed etsa haecenus de mysterijs numeri septenariani, superest ut paucis ea ad ordines tradecamus.

Quisquis ad eos admisit es sum Ecclesiae Matris, cum Christo Parente, cum Authore Dei fecundus pepigisti, fidem obligasti, etiam solenni voto si ad sacros ordines transiusti, tibi commissi, tibi traditi thesauri Ecclesiae celi clausae, divinae gaza meritorum Christi, eorum dispensatores suscitantur autem inter dispensatores, ut fidelis quis itineriatur.

Fidelis erit, inquit Theophylactus, si herilia bona sit non vindicet, & attribuat, ut non veluti Dominus res tractet; sed veluti aliena, & herilia dispenset: non sua esse dicens, quia sunt heri; sed e diverso quae sua sunt, heri esse.

Fidelis erit, inquit Bernardus, si necessitatis, si utilitatis proximorum rationem habeat; si ex Dominis suis nutu, ac voluntate, quae sibi muneris, & ordinis sunt, faciat, non vanæ gloriolæ, ac turpis lucri gratia. Vt enim pulchre Bernardus ad Eugenium,

N
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
Vbi necessitas urget, excusabilis dispensatio est, uti
utilitas provocat, dispensatio laudabilis est, uti
titas dico communis non propria, nam cum nihil borum est,
non planè sìdelis dispensatio sed crudelis dissipatio est.
Ne cius aliquando reus arguaris, sìdei datæ mo-
et vel ipse numerus septenarius ordinum, quibus
initiatu es.

Monet deinde gratitudinis, ac religionis, erat vt
olim Hebræus in sæculo, in Ægypto, id est æra
peccati fruuitute, ab ea te eduxit Deus, voluitque vt
comederes azyma, ederes pashalem agnum, ad
cum immolandum per septem ordines eucatus:
proponunt illi, censefentque septem dies consecra-
tionis tuae, quia, ut inquit Hugo Victorinus, septem
sunt dona Spiritus Sancti, alium diem habet sapien-
tia, alium intellectus, alium consilium, alium fortitu-
do, alium scientia, alium pietas, alium timor. Ecce qui
sibi, quam amassi, quam sancti, divinique surgant
dies illi septem consecrationis tuae, qui cum aurea,
sacraque luce, celestium donorum influentias ve-
hunt, donaque septem Spiritus Sancti, quibus vt
gratus viues, vrget & ille tuorum ordinum nume-
rus, qui etiam te victimam habet, facitque, imò si
necis Athletam, pugilemque Christi, qui Ier-
chontiam cuiitatem, munidum in quam, à Deo
superifique auresum edomet, atque subijciat verbo
oris sui, clangore Evangelicæ prædicationis. Certè

Domine Deus in tuo nomine fiat hæc creatura iam chrisma, & habeatur ut chrisma, forma crucis, signum frontis sacræ titulus bellatorus, in hoc chrisma muliebræ auditus, purificetur visus, ut talibus stipendijs Christi militæs decorati, atque ambrosio rore madidi, imperanti serviant, non suadenti, & signati chrismate sancto signiferi esse mereantur caelestis.

Sic orat Ecclesia, sic exorat Mater, & ab illa vitiatione Presbyteros suos in Athletas efformat, & in campum pulueremque gloriosos emitit. Sic quippe ore magnifico telettur Ambrosius.

Occurrat Presbyter, concius es quasi Athleta Chri- sti, quasi lucentem huinc ecclesiæ lucem appellantur, professus es lucem in tibi certamina, qui lucet, habet quod speret, uti certamen, uti corona.

SECVNDA RATIO.

Septenarius numerus à maiestate nomen habet.

Alterum, quod in eo genere statui potest, est illud, quod septenarius numerus à maiestate nomen habeat. Primi nominum impositorum, ut potest sapiantes vocarunt hunc numerum & tætæ se basi, ab insita maiestate, honestateque.
Majestatem ex eo petit Philo Iudaeus, quod Author naturae Deus postquam unius erat hic mundi perfectus est, opera laborumque sex diebus, diei septimo honorem addidit: benedixit enim diei septimo, et sanctificavit illum. Sanctum, inquit, appellare dignatus est, ut esset festus, non unius populi, regionisve: sed in unius sum, omnium omnino populorum ac regionum. Itaque septemari seftuitas sola digna est, ut dicitur popularis setstuitas, et mundi natalis.

Ex hoc septemari maiestatem ostendit Philo, et ego ordinis nostri dignitatem ex ipsis sem mutuabor. Erit enim Sacerdotalis ordinum ritus eiusmodi, unde ducantur alta nomina, nomina plena gloriae, decors, amplitudinis.

D. Judas Apostolus in sua canonica iis omnibus, qui sacrificari assistent, vel præficerentur, tribuit maiestatem. In uelitur in eos, qui Religionis nostræ ministros pro nihilo putarent, et ait, maiestatem blasphemant. Concedit illis insuetum quod-dam genus amplitudinis, suspiciendam authoritatem, celsissimam dignitatis sedem, verbo vno maiestatem S. Gregorii Pontificem correundem munus, gradum qui nominat gloriae locum.

B. Euphrasium sacratos ordines appellat dominum altitutinis.

D. Thomas Eminentiam gradus. Quattuor Angelicus

Ex illo sentio de dignitate, ac maestate ordi- num Ecclesiae, factum ut in linguae sancet institutione: vox eadem Hebræa & Sacerdotes signifect, & Principes.

Hic ego paucis tectum queri velim, quisquis ce- lò propitio in eum gradum per ordines tibi viam fecisti: & tamen in ijs vitam agis ad vitia pronam, ac precipitem, abiecitam, & illonam tuae digni- tatis in quo certe, non tibi tantum: sed & aliis ma- lum creas, vt enim vere Sidonius Apollinaris. Est L. 7. in Conc. bec quaedam vis malis moribus, ut innocentiam multitudois deuenissent, seclera paucorum. Ita esti Clericos inter, & sacris imbutos sint quam plurimi:

N 3

non
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

Hebraei, & Rabbini suo in Regem amorini-mium indulgentes, credunt fuisset gutta sanguinis è vulnere Iosæ Regis defluentes, quas pro sua in Re- gem obseruantia, religiosè in templo custodiiuit Ie- remias, & babylonici hostes contumeliosè diffi- parunt.

D. Hieronymus interpretatur de lapidibus pre- tiosis, qui in Sacerdotali veeste colluccebant, & quos profana manus attigit, euulsit, & barbarico fu- rore disseminaluit.

Opportunius glossa per lapides sanctuarij intel- ligi vult Sacerdotes. Hic enim (vt inquit D. Grego- rius,) in platearum sunt capite ex honore sanctitatis: at vbi cam per scelela posuerint, desinunt esse la- pides sanctuarij, margarita sanctæ, fiuntque rudes, & impoliti lapides platearum, in quarum capitibus abiciuntur, & conculcuntur: atque vetinam ita con- culearentur, vt sibi tantum exitio essent, non etiam alijs offendiculo. Sed ingens est illud malum, iij qui Ceelo
AC RELIGIOSORVM.

Cælo indice positi sunt in capitisibus plantarum, ut docerent, qua angusta via, qua virtutum, quæ cæli seminiter tendunt exemplo suo, quam via lata, quæ ducit ad perditionem. Audi D. Bernardum huic malo, vel alia solet piæ ingemiscendi: audi inquam, & in viam meliorem redi, si forte ab ea declinaste.

Lapides, inquit, sanctuarium, id est Sacerdotes sunt in capitisibus, id est in introitu latarum viarum, docent enim populos per prævia exempla, ingredi vias latas qua ducunt ad mortem, & demergunt in profundum inferni. Quod quam alienum sit a tuo instituto, quam dissentaneum ordini tuo, videris ipse, qui coronam in capite gestas indicem regiam, lacraeque maiestatis.

TERTIA RATIO.

Septenarius numerus virgo.

A Liud est, in quo septenarium numerum praeter omnem comminat Philo; hoc nimirum quod solus inter numeros virgo sit.

Probat e duplici capit. Primò quod septenarius numerus nec vllum numerorum ex fœgignat, nec vicissim ab aliquo eorum signatur.

Secundo quia die septimo nec quiæquam gignere, nec gigni natura dedit.

Eam ob causam Pythagorici numerum hunc assimilabat Virginis fine matrenatae, quia illa nec partu edita est, nec unquam partiet. Ea fuit bellona, fœc
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
fiue Pallas, quam eo Louis cerebro exortam Poëte erectes fabulantur.

Et hoc ordinibus sacrarum conuenit quam optimè, varias ob causas, è quibus prima duci potest ex eo, quod ordines illi hominem disponat ad Sacerdotium, cui omnium gentium, omnium sæculorum calculo germana caéstitas. Appello vel ipsum Ethnicorum fidem. Vesta nonnisi Virginibus sua sacra committeret; Apollo scit à suo limine profanos arebat, & impuros: ita ad sua oracula nonnisi Sibyllas caéstitas eximias cultrices admitteret.

Iouis Sacerdotes in Creta caftam duxere vitam, vestatur Euripides; hinc illud Ouidij

Caflus Iouis ade Sacerdos.

Cybeles Deorum mater nonnisi cuiratos Sacerdotes suis sacrarum adlegebat, vt si minus virtute, at solum necessitate adequi se le conterent. Idem ferè de cæteris Ethnici ejus judicium, quibus id in primis fuit persueatum castos esse debere mystas, vel hoc vno nomine, quod sacrificijus assisterent: quo in genere vt antiquum, ita mirum illud, quod refer D. Augustinus, ut cum Euangelij praedicandi causa in Æthiopia vagaretur incidisse in populos Idololatras, & partus naturæ monstruosos; carebant enim capite princepe membro, & sede malefæstatis, oculolque in peæus abicerant. Horum mystæ quidem coniugati, ea tamen erant continentia,
AC RELIGIOSORVM.

vt nonnisi semel in anno xxores suas attingerunt, quo die etiam sacrificio abstinebant. Horum continentiam vbi suscepit, & amavit Augustinus, tum aetu quodam orationis, & stylo concitate mentis in Christianos inuchitur, coiique pungit. Grandis, inquit, Christianorum miseria, ecce pagani Doctores fidelium facti sunt, & peccatores, & meretricies processerunt, fideles in regno Dei.


Grande certe & deplorandum est malum, ingenium, ferreusque stupor, castitatem sui sacrificulis diabolus precipit, & auditur, Christus sui commendat, ino & precipit, nec auditur; diceses continentiam gehennam esse Sacerdotum, cum solatium, & in mundi, carnifice aetu refrigerium esse debuit.

Dicuntur olim Patriarchae veteres, fere ad putecos, & fontes aquarum matrimonio inuenisse; sic O

Isaac,
Speculvm Ecclesiasticorum,

Isaac, sic Iacob, sic Moses, iuxta puticorum laticeps, & puriora suntium coniugia influeri, non casu non fortuna, sed destinato divinae prudentiae consilio, ne inter aestuantis concupiscentiae ignes, sed potius inter expiantes coelestis gratiae fontes matrimonii contaxissent, videreitur.

Quod ills hoc sacrarioribis mystis visu venire solet, his eclici, sacroque connubio Ecclesia, sponsa obucnin, non ad æstus, & incendia carnis; sed ad de- fecatos angelicæ continentiae fontes, à quibus mundi ad divinia mysteria accederent.

Et hinc est altera ratio, quam afferit Isaias: mundamini, inquietabat, qui fertur vasa Domini. Si mundos esse voluit Isaias vel eo tantum quod ferrent vasa Domini, quam enim vero munditiem exegisset si non vasa Domini sed ipsum ferre Dominum exaudisset? Certè si vasa sacra, si austa ciboria, si anathemata religiosa, hierotheæ veneranda, eum animi nitorem requirunt, quanta magis, qui ipsis capitum Dominus? non patitur ille impuris manibus, polluto corde circumferri.

Notum illud, quod scriptis edidit D. Gregorius Turonensis. Impurus Diaconus cum argenteam turrim, sacram videlicet hierotheam, in qua venenandum Christi corpus continebatur, ad aram ferebet, indignatus esset mundi ferntor flagritiosissimus ills tenere manibus. Ipsi turris per medium aeræ cuoluit.
AC RELIGIOSORVM.

euoluit, & diuinitus ad altare contendit; nudum & inanem relinquens Diaconum quem ante pudor, & continetiam reliquerat. Quidni enim improbis illis, pollutilisque manibus se ciperet Salvator optimus, qui suum sacro panis velo in amoris scenam elabitur, & ministros suos in ea velut actores exhibet.

Et haec alia est causa, quæ pudorem illum amat, virgineamque mentem consentaneam ipsi numero ordinum, quod ijs initiati religiosi, ac diuinis operibus perpetuo occupentur : ideoque, ut dicit D. Ambrosius. Mundiores debent esse ceteris quia actores sunt Dei; non comici, aut tragici, nisi forte velis esse tragediam amoris, ac caritatis, quæ tragicam illam, ac cruentam scenam aperuit in Calvariae theatro, & modo incententam ostentat in sacro sancto missæ sacrificio, in quo Ecclesiæ ministri actores sunt, & gemenam illius tragédie imaginem exhibent, ne tam antiqui, tam noui actus memoria vnum quam cuanescat, sed in dies, in horas restitetur, & honosum oculis obieciatur: ijs enim solus in Christo lust diuinus amor, & modo etiam ludit.

Accedit, & alia ratio, quæ nitorem illum, pudicitiamque conciliat, quod sacri mystæ Deo sunt proximi; aut certè proximi esse debeant. In corruptrio autem, facit esse proximum Deo, proximum coelo: ut enim rectè D. Ambrosius. In coelo patria est castitatis.
CAPVT VI.

De Vestibus sacrís quibus induuntur Ordinibus initiati, & quid ex portandant?

Primum amem de divinis officiis, quibus Ecclesiae ministri mancipantur, præmittam nonnulla de vestibus sacrís, sive quibus ad aram prodir eest nefas. Et hoc quidem eo consilio, ut intelligas dum iis tegitur, & ornatur corpus, etiam animum virtutibus tegi, arque ornari oportere. Sunt enim ex vestes, aperta virtutum symbo1a, ad quæ reuocari potest illud Prophetæ regij. Sacerdotes tui induant insigniam, & sancti tui exuleent. Imo si voles etiam sunt arma, quibus probè textus, in campum erumpat Athleta Christi: & in Ecclesia hostes depignet actiter, vincatuque feclicer.
De hac pugna, amorumque genere loquitur Apostolus, dum hae ad Corinthios, posterasque aetates emittit. Induit eam amaturam Dei. Quae sit 1. Cor. illa dedicam ex Apostolo, ad sacras vestes trans- feram; si tamen prius pauc[...]

De Veste Leuitarum, & Sacerdotum Antiquae Legis.

Hæc olim Mosi Deus dedit in mandatis, (Exod. 28.) hoc vestem sanctam Aaron fratri tuo in gloria, & decorem. Dicitur ear vestis sancta, tum quia oleo consecranda; tum quia dicata divino cultui, tum denique quia non nisi a sanctis, id est Sacerdotibus usurpanda. Subjicitur deinde, quod ad decus facit illius ordinis, et illi vestis in gloria, & decorum, qua ministratuum Domino, quasi sacrorum munerum. Et quia vestis erat alia, atque alia, subdemus nonnulla, quæ & opportunam Antiquitatis memoriam renouent, & nouitatis arguant huius aetis hereticos, qui sua templam & aras, ut haras amant, & squallidum, ac sordidum ministrorum fiorum pallium.
Quid superhumerae sive Ephod?

Diuina prudentia, quae amat vnici decorum domus suae, sacro Moyses calamo, accuratoque penicillo describit, ac depingit, quae Aaroni, quae post terius successibus velit esse indumenta.

Primum est illud, quod latina voce, superhumerae, hebraica Ephod, appellatur, de quo magna inter Authores lis est ac contentio; ex eo orta, quod vetat D. Augustinus: Ephod unum quidem nomen est, sed non unam rem significat.

Aliis enim: Ephod dicebatur armaiolum quo Sacerdotes ad interrogandum Deum vtebantur: aliiis thuribulum, quod & D. Hieronymo placuit: aliiis denique simulacrum, ita Gedeon creditur aedificasse, & crexisse Ephod ex auro puro, quod & idololatriae occasionem dedit, & Israelem in ruinam traxit. Haec de una voce disceptatio, pugnauque ex eo nasci potuit, quod hebraea lingua vt secunda sit, ita multas habeat radices, & quibus dum ducit, una cademque vocula, in varias, pugnantesque traditur significations, quas accuratus excutere non est huius loci, meique instituti, sit interpretum, iste labor, curaque; ego in prae sentia, & sentiam, & lo- quar cum communi Doctorum opinionem, dicamque Ephod esse vestimenti genus, quod superindu-
mentum seu in orbe, superhumanum et superioris pallium vocari potest. Erat porro aliquid, atque aliquid: minoribus Sacerdotibus ac Leuitis,imo, & Laicos si quando admitterentur ad sacram: erat Ephod linea vestis. Ita Samuel ministrabat ante saeculum Domini, puer: accipiet Ephod linea.

Ita David posita purpura, scaphroque exultebatur, saltabat coram arca Domini, & ipse accipiet Ephod linea. At vero Pontificale, cum sacra quodam maiestas in se debat, aliquid omnino, & mirum quantum excellentius visebat. Ephod: de quo hoc scrip turae pronuntiatum. Facient super hume.

Exod. 28, v. 62. rale de auro, & hyacintho, & purpura, coccioque bis tineto, & hyssopo retorta, opere polymito, opere textili, cui gratiam conciliabat amena quae dam colorum varietas, ex hyacintho, coccio, purpura, et petita, ad quam accedebat aurum pretium fulgorque: cui dixi lucem addebant, nitoremque: duo Oceani sidera, duo terrae oculi, duo gemmae, seu lapides onychinii, in quibus insculpta nomina siliorum Israeli legebatur.

Vna, vt quoties inculcerent in oculos ea heroum, Patrum quae nomina, toties animo recurreret grata, & formandis moribus opportuna, sive, magnarumque virtutum, quibus illi, in omni vita erant, memoria.

Altera, vt duodecim tribuum Israélis, quorum hi authores, ac progenitores extiterant, in sacrificiis meminissent.

Tertia, vt ipsa populus, qui suorum Parentum nomina Sacerdotis humeris incisa vsurparet oculis, moneretur ipsi eodem insistentium esse vestigiis, quae heroes illi magni priderint triuerant, viamque fecerant ad eximiam quandam in Praesules obseruan- tiam, in superos pietatem, in Deum opt. max. reli- gionem.

Denique, vt vel ex eo nostrum Praesul, ab sub- jectas animas, earumque onera humeris valentibus esse deportanda. Et hae ab insculptis illis nominibus ducentur morum documenta.

Alia à candore, nuncque qua praestabat in mino- ribus sacrorum ministris.

Primum enim lineum illud Ephod, symbolum, & indicium poenitentis animi; vt enim vestis linea affixa aqua à fœdibus eluitur : ita mens peccati luteum, ac maculas multo lacrymarum imbre gemoque oculorum fonte expurgatur, ita de illo cessit, ita locutus est D. Hieronymus.
AC RELIGIOSORVM.

Quod Ephod illud lineum, atque candidum figuravit, testat candidum esse posse, qui per præten-tiam nomen Domini invocans nigredinem peccati diluerit.

Alterum quod à lino virtutis probandæ sumitur argumentum, est candor animi, sincera quædam ingenuitas, & insignis morum castimonia, de qua Venerabilis Beda, Accinguntur, inquit, Sacerdotes tunicis lineis, vt cassitatem habeant, non sericiis, non 8. laneis, quæ ex animali mortuo sunt; ne scilicet castitas aliquid mortuum sapiat.

Denique linea tunica indicium fuit longæ patientiae, quia vt linum innumerum suiipsius patitur detrimenta, vt candorem illum induat, secatur enim, macerratur, flagellatur, tunditur, disfingitur, peæetur, torquetur: sic animus, vt candorem illum niuec, castæque mente assequatur, labore multo teri debet, & atteri: sed hoc calamo notasti suffecerit; veniamus ad rationale, quod oracula explicabar, & longam futurorum præsagitionem, cuius modum, ac rationem inquiremus.

§ 2.

Quid esset Rationale?

Hæc est altera vestis Pontificis, & sacratissima pars ipsius Ephod, id est superhumeralis, omniumque vestium Sacerdotalium.

P. Audijt.
SPECUVM ECCLESIASTICORVM.
Audiatur hebraeis chosen, at græcis λόγων, a latinis rationale, quod quasi mentis, ac rationis particeps, responfa atque oracula redderet, figura fuit quadrangularis constans tela duplici, vt quatuor ordines gemmarum admitttere posset, ac sustineret: vel vt opinatur Rabbi Salomon apud Abulensem: vt inter illos duplicatae telae sinus immitteretur nomen Domini tetragrammaton in aurea lamina artificiosè elaboratum: censet enim Rabbinus ille, summum Sacerdotem non tantum in fronte (quæ magnæ mentis est ianua) appensum gestassè ineffabile. De nomen: verum etiam in pectore, in corde, amoris sententia, et quæ officina: sit illi tua opinio, quam nec omnino improba, nec etiam improba; in re obscura suus quandoque Rabbinicis inuentis dari potest locus, modo ad vanas, & inanis observationes non deflectant, interim elabor ad ea, quæ rationaliter appensa, vel inscripta:
Appensi videbantur quatuor ordines lapidum.

V. 17. In primo versu erat lapis sardius, topazius, seraphenus.

V. 18. In secundo carbunculus, sapphirus, & iaspis.

V. 19. In tertio ligurius, achates, & amethystus.

V. 19. In quarto chrysolithus, onychinus, & berillus inclusus auro per ordines suos.

Hæc scriptura testify Deo iudice & arbitro, quem vitam audiant Caluini, Lutherique assclæ: qui cum
cum sint Epicuri de grece porci, aras non amant, sed haras, & in cultum templorum, ac Sacerdotum squalorem, & situum; nec fuit aut fine nause, & stomacho a uream illam Ecclesiae Romane in sacra supellectile maiestatem; saltum eam elegant in mystis antiquae legis, & ex ea aliqUid dignitatis, ac splendoris ad novam gratiae legem accedere potuisse fateantur; sed descendo ad ea quae gemmis illisincripta. Eran illa nomina filiorum Israeël, quae portabant Aaron in rationali indicij super pecus suum, quando ingrediebatur sanctuarii memoriale, coram Domino in aeternum.

Et hacte scripturæ verbis, & fide; quæ nascitur Questio, an gemmis illis duodecim inscripta fuerint nuda nomina filiorum Israeël, an vero gentilitia eorum signa, ac stemmata?

D. Hieronymus credit tam in duobus onychinis, quam in 12. gemmis rationalis, incisas non ipso nominum litteras, sed notas quasdam, & signa hieroglyphica, Ægyptio more: ea vulgo arma, insignia, & stemmata gentilitia vocitamus: quæ sententia si vera est. Tribus Iuda cum suis exhibebat speciem Leonis.

Dan cum socijs tribubus effigiem volantis Aquila. Ephraim bouis, Ruben hominis.

Malum alij sufficiently pura, puta nomina singularum tribuum, quod certe cum ipsis scripturæ verbis magis.
SPECVLUM ECCLESIASTICORVM,

magis consentire videtur; vt vt sit hic non disputo;
neque enim interpretem ago; sed ex ijs scripturae
hoc scilicet aliquid ad mores delibo, & e illis con-
scio sumnum Sacerdotem, bonum Praefulem
ac Pastoralem hac usque nominum serie admoneri, ut
animarum sibi commissarum nomina circumge-
feret, non humeris tantum eorum oneribus veluti
succollando: verum etiam in corde, hoc est in a-
moribus, in sedula memoria circumferendo.

§ 3.

Quid Vrim & Tammim Doctrina & veritas in
Rationali; & que ab illis futurorum
presagio?

Doctrina & veritas inscripta Rationali, ex-
primitur duabus vocibus hebrais Vrim, &
Tammim, de quibus tanta inter Theologos, ac In-
terpretes est controversia, ut mirum sit in duabus
voceis adeò fuisset hominum ingenia; dubia sem-
per, nutantia, & incerta quo calculum iacerent.

Rabbi Abraham ex suo sensu, ac iudicio, statuit
fuisset duas laminas, autem vimam, qua indicium
esse diuinum amoris, argenteam alteramque, quae
signum puritatis, ac castrimonia, quam in suis Mythis a-
mant, voluntque superi.

Rabbi Salomon fuisset nomen tetragrammaton
quod & in corde suo ferre debuit sumnum Sacer-
dos,
AC RELIGIOSORVM.

dos, & cura, studioque pastorali in aliorum corda, animosque inferre.

Rabbi ben-esta sphæram cælestem amavit, cæm-
quœsum Sacerdoti in rationali appenam voluit, eo superum consilio, vt ad cælestia erigeret seæ, & omnes animi motus, ad cæli, diuorumque motus, ac nutus componeret.

Arias Montanus, & Procopius voluunt fauifæ duas gemmas eximij cujusdam nitoris, non ex ijs, quas in littus euoluunt maria, quasve parit terræ sinus: sed à divina manu singulari quodam beneficio in sacros vtilis productas, & Moyses in manus datas, vt tuo splendoris, lucenti claritatem, & veritatem referre viderentur.

Cui tententia aphis est ea qua æ Anaftasio Nice-
no tribuitur, & Prim, ac Tummi habet pro Ada-
mate miri nitoris, & elegantia: cujus eximia vis erat ad effectus futuros populo demonstrandum. Si enim summo Sacerdovi sancta sanctorum subuenti; nigreceret ille lapis, lucernaque contraheret, arguerebat à peccato pollutum fauifæ populum: sin autem è contra albeseret vt nix, ostentatbat, quæ in populo mundities, quis candor esset animorum. Quod si sanguineo colore tingi videretur, portendebat ina-
to caelo fulmina, & Xyges Israelis; & secus, si infolito splendoris emicaret, omen erat propitio Numine magnum aliquod, & singularis benefi-
cium
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
cium esse conferendum: Ita Zachariae dicitur su-
pra modum illuxisse, ut portenderet imminere orbi
Baptistam aliquem, lucernam agni, & auroram, in-
dicem folis, hoc est divini verbi orientis.

Oleaster, Lyranus, Abulensis autem Vrin, &
Tunnum suis illas ipsas duodecim gemmas ra-
tionali insertas; quae si nitescerent, ostendebant po-
pulo placatum, & proprium fore Numen, seu in
castris harceret abfccinas, seu arma in hostem fer-
ret; si autem obscurarentur illae, & aliquam sui lu-
minis delectionem paterentur, iam inde portende-
bant aliquid finiftri Israeiris capitibus impendere.

Et hoc coelo indicet miraculum, cui alius addunt
hebraei litteras, ac characteres his lapidibus inscri-
ptos prominentes, & insigni prodigio ita coire, ita
inter se commiseri solitos, ut in ijs responfa legi-
res, ad ea, quae Sacerdos divina oracula investigans
a Deo petisset.

Ita Davidi euenisse credunt, cum Ephod appli-
cari voluit, Numenque consulti, deberetne in vnam

2. Reg. 2. 

Ce Civitatibus Juda ascendere, necne eo enim lo-
ci, ac temporis credunt respondisse Dominum: ale,
hoc est, ascendere, quam voculam indicem oraculi,
testem divinar voluntatis censent effermatam est tri-
bus litteris, quae illic ex Ephod, est gemmis emine-
re, ac quodammodo produire videbunt. Vna fuit Ain
ex nomine Simeon, Altera Lamed ex nomine Levi,
tertia.
tertia He ex nomine Iebuda: quod si verum est; insignie profecto miraculum fuit, sin minus, ingeniosum est Rabbinorum commentum.

Cui non absimile est illud Hugonis, qui contendit fuissē charāctēres rationalis inscriptos, quos cum Pontifex commisceisset, in ijs legebant expressā responsāorum, quae à ccelo exigebantur, de quō lectōrem iudicem, & arbitrum facio.

Cyrillus in collectaneis procul ab ulla gemmarum gratia, coelestiumque prodigiorum benefi- cio, docetque Vrim, & Tummim, doctrinam, & veritatem Sacerdotis pectori non fuisse inscripta, sed magis animo: putat enim ea fuisse cognitionem spiritualēm divinam, lumina, quae Sacerdotis mentem & vim intelligendi mirum quantum acuebant, cum pectoris suo rationale appendere, diceres illi divinitus insitam esse vim animo affundendī coelestēm lucem, & aliores humanis viribus cognitiones, quae etiam in longē posita, in futuros eventus eurrerent.

In hac sententiarum pugna, & obscura antiquitatis nocte, quae arcanā illa tegit, ac velat, tutius est sequi, quod magis obuīum, nec remotum à communi senfu, scriptūraeque fide, atque authoritate.

Erit illud, si dixerimus Vrim, & Tummim, fuisset exvero duæ illas voculas, doctrinam, & veritatem Rationali, divino iussū inscriptas. Hanc interpretationem
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, rationem amant vt germanam, & planam ipsa scripturae verba, nec aliam facilè patiuntur: ita enim scunt. Pones in rationali iudicij doctrinam, & veritatem.

Hist ori
tur, niteræque debuit. Sacerdotis mortale pectus, & magis ipsi immortalis animus, vt exillis suæ illi ordinis dignitas accederet, maiestasque, vbi populo innotuisset eam esse divinæ præsidentiæ rationem, cas coeli leges, & pacta, vt sacra Pontifici inflet doctrina, quæ incultæ plebis dubia solvere det, dissiparet ignorantiae nebulas, & veritati luci, solique redderet: utpote delecta à Deo sedes doctrinarum, ac veritatis ad effundenda diviniorem coelorum oraculam. Ex quibus omnibus conficiens illud Prima, & Tummin non fuisset oraculum, sed indicium oraculorum, ac accepta à Deo potestatis.

Ea quippe summum Pontificem decebat quam optimè.

Æliano testé apud Ægyptios summus Sacerdos, qui & populi Iudæorum, appensam è collo gestabat imaginem sapphiri, in qua legebatur hiæ Epigraphæ: Veritas. Est sapphirus cæstulei, cælestisque coloris, coque opportuna tabula, sed est; veritatis, quæ est coelo, è Deo est, imo ést ipse Deus, qui & veritas.

Et Pontifex alter veluti in terris Deus, Dei certè Vicarius, idque doctrinarum, & veritatis expressa quædam imagos esse debit.

Visebatur
AC RELIGIOSORVM.  

Visebatur apud Ethnicos sibi simulacrum, in quo honor viri forma expressus, veritati, quae virginis specie singebatur manum portigebat: his medius interaret amor, generis humani corulum, ac delitiae.

Ingeniosum sine invento, quod tacitum monet veritati honore, & amorem deberi, vel si maus, sed (qua nihil in terris virilius) niti veritate, honore, amore; ex quibus fluxit vulgata illa paroemia. Hominum sibi (ad de luabet & Divorum, ac Dei) veritas parit, honor sustinet, amor nutrit. Et hae omnia Sacerdotis ordinem mirum quantum commendant, in quo, una cum veritate, quae etiam, tecte Pythagorae, homines Deo proximos facit, & fides & honor, & amor sibi adlegere: amor inquam, non tantum Dei, sed & proximi cum insigni quodam animarum zelo; quem etiam indicat, vox Vrhir, quae non tantum illuminationem significat, sed & inflammationem, ac zelum, qui populos sibi subiectos ad Dei legem, & amorem accensa.

Vrhir enim hebraice & lucem, & ignem significat, indeque dicitur Abraham educatus de Vr, hoc est de igne Chaldaorum.

Et is debet esse Sacerdos, educere debet commilitum sibi gregem de Vr, de igne Chaldaorum, de flamma vitiorum, de aetu libidinis, de communi vanitatis incendio, quod vt faciat, sit oportet lucerna ardens.
Speculum ecclesiasticorum, ardens & lucens, quals olim fuit Ioannes, de suo scriptura. Erat lucerna ardens & lucens, quae verba suo more dum pie expendit Bernardus: bene ait lucerna ardens & lucens, est enim tantum lucere quam: tantum ardere parum: ardere, atque lucere perfectum est. Quod vt apertius explicet, aqua iudicia lance perpendit eam verborum seriem lucerna ardens, & lucens: non ait lucens, & ardens, quia Ioannis ex fervore splendor, non fervor prodigt, ex splendori; sunt enim qui non e louent, quia fervent, sed magis fervent & luceant, & iis planè non fervent charitatis spiritus, sed spiritu caritatis; quem procul aedifice vult a summis Ecclesiæ Praefulibus: quia aut magnificè scritit ad Eugenium Pont. Max. Monstro sa res est gradus summus, & animus infinis; sedes prima; & vita ima; lingua magniloquorum, & manus oriosa; sermo multus, ut fructus nullus.

§. 4.

Quid tunicæ hyacinthina, mala punica cum tinnabulis?

Territ vestis, que ad sacrum Pontificis ornatum accedebat, erat tunicæ hyacinthina, ad cuius simbras pendebant mala punica cum tinnabulis. Singulis sua voluit inesse mysteria, quæ humanis in symbolis ludit divina providentia. Et quidem à tunicæ hyacinthina, quæ violace, cælestiæ
Ac religiosorum. 123

Sique colore est imitura: monendum esse consitutum Sacerdotem debere illi inclusa animos terrarum, omnique rerum mortalium colluviae superiores, ac plane celestes.

Mala punica, quae vno sub cortice claudabant multa grana, sive viritatem, vel iis mavis variam virtutum exundantiam vno charitatis velo, ac munine probè testam desigabant: tintinnabula, sacro, lemnisque rinnitu dum altantium aureseferunt, etiam animos pulsant, et ad singularem quandam aeterni Numinis reverentiam component: unaque etiam Pontificem moment, quod totus debet esse vocalis.


bram, tantum umbra inter, & opera necesse est interesse. Est umbra simulacrum inanis corporis, il-
udique quaquaversal sequitur; eo crescente cres-
cit, deficiente deficit; ita doctrina, si acceperint opera
altior est, ac potentior, futilis, & omnis boni vacua
illa decesserint.

Testes huius propositionis habeo heroas ma-
gnos, fanes Antistites, quorum hae pronuncia-
ta, hae est pulpitum, cadebraque veritatis oracula.

DIUS Augustinus, cuius eloquentiam, & dicingen-
divam agnuit, ac suspexit Antiquitas; ita pronun-
ciat. Ver obedienter audiatur vocionator, quantacumque
gratiae diei inimicus maius pondus habet; ver a dicitis.

Cum Augustino consentit, & aurea fandicopia
conspirat Chrysostomus, cuius ea vox de bonis opes-
ribus, & purioris vitæ exemplis. Hæc est ratiocina-
tio, cui contradici non potest, quæ sit per fæcta; quæ
per verba effunditur suæ temper tæstatis, ac
contentio; si non omnibus, at quam plurimi reclamat.

Factis ne usus omnium reclamat; quia ut diser-
tet D. Cyprianus. Efficacius vitæ, quam linguæ testi-
monium est: habent opera linguam suam, habent fa-
cundiam suam etiam tacente lingua. Et haec de bene
exemplo multo inecifmonora illa, & loquax tintin-
nabulorum ferio, quæ oram sacra vestis adiambe-
bat; ab illa ascendo ad facram suarni Sacerdotes
iam, de qua etiam questionem instituo.
§ 5. Guia tiara, et quae eius inscription?

Primum quam cadam ad ineffabile Dei nomen tiarae Pontificis inscriptum: præmittam paucæ de variis Dei nominibus apud Hebræos vsurpari solitis; tum ad ipsius nominis etymon elaborat.

D. Hieronymus, cuius ætatis omnis addita bonis artibus, studiisque trita, extrema demum senectus hebraicis disciplinis concecta; epistola ad Marcel- 

lam ingeniosa eruit, scriptaque decem omnino Dei nomina.

Primum est el, quod Aquila interprete ac magistro, fuitem significat.

Secundum est eloba, quod Deum vniusque, Parentis in mortem, prouidentem, Regis in modum, normamque gubernamtem, & ad Judicis rationes, calculosque judicantem, ostentat.

Tertium est elohim, quod est pluralis nominis eloba.

Quartum est sabbaoth, hoc est exercituum, & copiarum villicet Deus, ac Dominus, vt enim in illis feste effert, & iactat Regum, Caesarumque potentiae, quæ Regna, & Provincias, armis fatigat, armataque hominum manu terras, ac maria tegit, atque obruit: ita se his omnibus superiorem ostendit Deus, qui ex verò ita copiarum duixit, ita exercituum.
tuum Dominus, ut ad omnem eius nutum se inclinet victrix, corque palmas vertat, quo vertit Deus Sabaoth, Deus exercituum.

Quintum est elion. Hoc est excelsus: non eo tantum quod in excelsis in caelis tuum quodammodo domicilium fixerit: (quo spectat antiquus iurandi titus leuando manus in caelum) verum quia tuum natura, tum agendi vi, tum infinita perfectione, excelsissimus est: natura quidem, quia primum, & summum ens, a quo cæteta entia. Agendi vi, quia causa prima, a qua pender omnis creatar caurarum secundarum series. Denique perfectione, quia Deus summus, & infinita perfectione.

Sextum nomen eie ascerie, hoc est sum qui sum: & hoc singulare, ac proprium Dei nomen, in quo a creaturis discernitur, quibus pro nomine est illa inanis vocula. Non sum. Deus, inquit S. Dionysius est suum, suorum, & rex seculorum, quia ipsus est esse existentibus, ipsum esse existentium, & existens ante secula, de nobis dicitur. Dies mei sicus umbra declinauerunt, omnes tangunt aequo dilabimur. De Deo, Tu autem idem ipsus es, & anni tuis non deficient, tu autem Domine in aeternum permanes, & memoria tuum in generationem. & generationem. In quem locum dext S. Augustinus. Aeternitas, inquit, est Deus substantia, que nihil habet mutabile. Ibi nihil est præteritum, quassium non est. Nilin est suum.
rum quæsi nondum sit; quia non est ibi, nisi est. Quam
Dei opt. max. notionem ab Hebræis haussisse vi-
dentur Aegyptiis, apud quos in fronte templi hoc
legebatur Dei emblema. Ego sum quod futurum est. Velum meum nemo unicam
revelavit.

Septimum Dei nomen est adonaij, id est Do-
minus.

Octauum sadai, liberale, munificum, suave,
amabile, maternum, lacteum nomen, quod non-
nulli trahunt ex articulo sebin, & Dai, hoc est abun-
dantia, & cornucopia.

Finxerunt olim veteres elapfas e coelo Nymphas,
quas cornucopias vocabant, quod vberem cornu,
hosculos suos, diuitias, voluptates, nomen, faram,
honores, bona omnia in mortales euras effuderant.
Fingentem est a vero alienum; e vero illud. Deus
est nobis in stam cornucopia; eum quæ fecisti, & ha-
beri vulct; imo si voles mollius aliquid, & amabi-
lius. Est sadai hoc est mamma; cuius etymon
deducunt Hebræi à radice scad, id est mamma; ita-
que sadai est Deus, & totus mammæus.

Antiqui vates, quibus animus, & calamus in
docta commenta faciles; ac facundus erat: naturam
effingebant hoc schematico. Erat ei species, quæ:
Deae esse soleat, liberalis, amöna, & prope diuin;
sinus apertus, & patens, e quo prominebant, & de-
fluebant.

E mamma grauida, diffusaeque vberi lac emanat, quo primis in annis, teneraque ætutula palcatur, & alatur insans (nec enim alio cibo capi potest, ac sustineri infantia) quæ si forte in gemitus, in lacrymas solutur, mox cas affutæ lacte diluit, mergitur gemino mammorum fonte, itaque inter vbera sopitur, & filet omnis ætutus, omnisque lacryma penitus exarescit. Quod illi ætutula propenâ mater, quod vbera, quod mammæ faciunt, hoc nobis in omnitia facit Deus. Infirmœ est, quæcumque nobis in hoc mundo vertitur ætas, infantiæ est, ali debet, & fueri diuino vberis, ceclesti lacte, diurnæ inquam miferationis, quæ nobis aperto, patentiæ coelo depluit. Hoc lacte diluitur, hoc fonte mergitur.
AC RELIGIOSORVM

mergitur, hoc torrente rapitur omnis mortis, edaces curae, dolores quantumuis acuti; haec inter vbera coniugieetus animus, aetemque deponit.

Quid si ex me studiosius inquiras, quae sint illa Dei vbera, quae mammæ. Attende quid olim explicatis coeli valuis, viderit discipulus ille, quem diligebat Dominus.

Fui, inquit, in Dominica die, et audiui post me vocem magnam, tamquam tuba, dicentis, quid vides? Et conversus, et viderem, vidi septem candelabra aurea: et in medio septem candelabrorum aureorum similis filio hominis, vestitum podere, et praecipitum ad mammillas zonam aurea.


Candelabra septem, sunt septem Ecclesiae, septem Episcopi, quos inter medius aspexit simul filio hominis Christus Iesus, ad cuius emulationem factum, et etiam Romanus Pontifex,isque viribus, versus, sollemni ritu, pompaque sacris operatur, circum se in altari habeat septem candelabra. Est nimium in terris Christi Vicarius, medius inter septem candelabra, hoc est Episcopos omnes, quibus eminet, unde praestet. Sed qua zonam? quae aurea?

Aretas zonam esse vult symbolum divinae ele-

R

mentiae,
Spectulum Ecclesiasticorum, mentia, quae iram pectore conceptam stringit, ac retinet.

Rupertus notam regiam dignitatis.

Albertus divinae sapientiae; Abbas Ioachim pie tatis; Chrysostomus castitatis; Ribera charitatis, cui consentio, ideo enim aures, quia aurum est nota divinae in nos charitatis. Sed ad rem propriam, quae tandem mamma? Viegas credit, duas a Christo pendere mamillas hinc misericordia, inde iustitiae; dextra fluat, et exsugit lac indulgentiae, et miserationis. Sinistra funditur lac iustitiae, et correctionis, hoc acerius est: siatus illud; et hoc, et illud infantis, id est homini salubre.

Peterius alio vertitur, et ait, duæ in Christo mam millæ, sunt mens, et voluntas, illa cinæta est auro sapientiae, haec charitatis, utraque lac homini fundit; illa doctrina, haec gratia vberioris.

Ecce quo potamur lacte, quibus pastimur vberibus.

Magnum quiddam, et illustre sibi dixisse visus est Iesu Christi, vbi in alto mentis excessit, et prophetice spirito de Ecclesia cecinit. Erunt Reges nutritij tui, et reginae nutrientibus tua; suges lac gentium, et mamilla Regum lactaberis: magnum, inquam, et illustre altam spectes, et ea quae in Orbe aspectabili miramur pusilli mortales; at si coelos suspicias, si divinæ caritatis aestus, si Deum ipsum qui tuo inclinat amor,
motii, nonum illum; & Augustum, cælestis, diuinum audies. Erunt cælites nutritiis tuis, & beatae mentes nutritæs tuæ, fugæ, lac cœlorum, & mammilla Dei laetaberis, quod si illa lacetatis, age illum vinces, sanctèque deperis, stringe, amplectere, & illum audi, si te laetuerint peccatores ne acquiescas eis. Si munidus te lacetatis, si putidā caro, si voluptas, ne acquiescas ei: non sunt illæ nutritæs tuae, non est hæc mater tua, sed noverca. Deus tuus est nutritius, est mater, est mammilla, illi caput, os, animumque inclina, & inter illius vbera, amores, dico requiesce. Sed his cælici delitiis datum est fatis, ad alia Dei nomina transcamus, ex iis.

Nonum est in suæ abbreviaturam Iehoua, quod decimum est Dei tertio opt. tert max. nomen, nomen tetragrammaton, nomen ineffabile; de cuius etymologia disputatur inter Æbræos, & ex illis Theologi nostri.

Oleaster illud deducit à radice haua id est contedere, unde houa contritio, & Iehoua contritor esset, ac dicereetur.

Id nomen Omnipotenti Deo conuenit quam optime; ut qui Pharaonem, & Ægyptios duracapta ac ceruices elatas, divina vi, manuque contruerevit: ad quem spectat illud epinicum Mosis, Dominus quasi vir pugnator, omnipotens nomen eius.

Magis aridet aliijs, probaturque hoc ipsum non-
SPECULVM ECCLESIASTICORVM

men deiriari à radice hàia: quod significat, est: quo
vno portèditur ipsa Dei essentia, ipsa essentìæ abyss
us, & pelagus inexhaustum: quod erui non po
test, & in lucem datur aequus quia hane vocula, est.

Sic Aristoteles vel ipsa duce natura, cum Dei
definitione suum esseret. Pronuntiavit, esse ens, & exi
stens: quia Deus a se est, & ab illo extera: pelagus
est, principium, & fons omnium essentiae: creata om
nia velut irruui ab illo deductui. Ita Trismegistus de
Dei nomine dum querit, ait. Deus enim nomine
non eget, est enim ens sine nomine. Et haec per transfe
nam de variis supremae illius ac divinæ maiestatis
nominibus dicta velim, ad institutum meum, a
quo paululum digressum sum, revertero.

§ 6.
Cur ineffabile Dei nomen in fronte gestaret.
Pontifex? quæ religio, qua vis in eo
nomine.

Exod. 28.
V. 36.

I tae forebant verba divinae legis. Facies et laimi
nam de auro purissimo: in quas sculptes opere cala
toria, sanctum Domino.

Exhibebat in area nobili, aurea luce, ac pretio in
scriptam hanc epigraphen, sanctum Domino. Vel ut
hebraea habent, cures Laiheua: sculptae sanctitas Ie
beua quasi diceret. In sculptas lamiae hoc emblema:
Sanctitas Domino, quam enim potius inscriberet al
tissimi

Reuerentiam ex eo colliges, quod e Judæis nemo nus omnium, illud nomen effari, & eloquii auertet unde quod factum, ut si cuipiam factas paginas evoluenti occurreret illud: non exprimbat linguæ sed alta punebat mente, & in eis locum substituatiam, aliam Dei sui appellantem, qualis subisset, adonai, aut elobim. Tota fit apud illis diuinii illius nominis reuerentia, tota religio, quam ne speruli alicuius, nedarum superstitiosis damnare audae, audi & illud, quod non sine stupore, ac turbore excipere potest ætas nostra, qua augustum, sacratissimum, & summæ venerabile Dei sui nomen

R 3
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM

menita prodigo, & impio ore sapis effundit, audi
inquam, & si potes in omnium aures, animosque
sparge illam sancti illi nominis reverentiam.

Septuaginta Interpretes, quorum in exponendis
scripturis mens Deo plena, & calamus Spiritus San-
eti seu scribae velociter scribentis, si inquam Inter-
pretres, dum ex hebraeo grece dictioni scripturam
reddunt, ubi incurrit nomen illud tetragramma-
tron, eo (quod summae modestiae sicut, ac veneratio-
nis) omisso, supponunt deos, aut ei affine nomen,
a quo non ita sibi timeat animus, calamusque vere-
cundus, & pius.

Imo quod amare magis, ac imitari studias, ipsi
Apostoli primipili, primaque lumina nascentis Ec-
clesiæ eadem religione duti, etiam suppresse eam
Creatoris sua appellationem, & pro ea, in posteros
emisere aut Dominum, aut alium illi cognatum
nomen, quod auribus tutius, ac facilius accederet.

Ex hoc autem more, inditaque religione, primum
manavit illud, vt in Iudaïis nemo omnium nostrum,
qui pronunciari deberet; ex quo Lucanus sumps-
matis occasionem summì, ubi de Deo Iudaorum
agens, dixit. Incerti Iudaæ Dei.

Alterum deinde ex eodem fonte fluxit, ut vni
summo Sacerdoti liceret illud effere; & hoc qui-
dem in factis tantum, aut solenni benedictione, aut
cum subiret sancta sanctorum.

Aliud
AC RELIGIOSORVM.

Aliud quod addi potest ad boni senis, & magni
Simeonis laudes, eit quod ille omnium vltimus
hoc nomen pronunciari; cum & Christum sertu-
torem in vnas accept, & ora resoluit in cynneas il-
las voces. Nunc dimittis sertum tuum Domine. Ab
illo tacuere ceteri, dices imposita linguae vincula,
ne se explicarent in Dei nomen, quae Dei filium
non confitebantur.

Postremum quod illius religionem auget, &
apud posteros commendat: eit quod illi ipsi Iudei,
si quando solemn iuramento extorqueri debet
veritas, & obtestandum Dei nomen, nunquam ips
sum vllurpenter; sed eius duntaxat litteras haec fere for-
mula. Intro per Iod be, vau, & Iod, quae sunt litterae
quibus componitur ineffabile, & tetragramma-
ton nomen: tanta eos inuasit reuerentia, tam ama-
bilis stupor diuinorum, quem vtinam induerent
actes omnes longe consequentes.

Venio ad præsidia nominis illius, ad virtutum
decora, ad gloriam miraculorum illi quodammo-
do adnatum.

Vbi infelix Cain fraterno sanguine suas infecit
manus, vbi tam nouum, & insolens sels crubuit
terra, seseque in pœnam paruit: posuit Dominus Gen. 4, 15.

Cain signum, ut non interficeret eum omnis qui inue-
nixisset eum. Hic in scholas, & pulpita cuadit unca que-
fio; quod illud signum? nonnullis placet fuiflo
ynam
Speculvm Ecclesiasticorum, vnam est litteris divini nominis Iehova, scilicet litteram He, que littera tutela fuit, ne quis eum attingeret, ubi incisum frontis celeste nomen, veluti testēram, agnouisset; quae sententia si vera est, etiam in eōs annos fratricidae præsidio fuit vel vna sacrosancti nominis litterula. Tantum in ea est momenti, ac ponderis etiam apud eos, quos omnibus suppliciijs, ipsique inferis præslicita vita iam addixerat.

Quod si improbis inde quæritur a peena libertas: probis certe ingentia quædam virtutum enascuntur ornamenta. Iuuat vnius alteriusque meminisse.

Lex naturæ vnum in paucis habuit patientem, imo patientiae miraculum: Is fuit Iobus, in quo lux sit divinii amor: erat enim vir rectus, & secundum cor Dei. Quod ita illi patuit, vt insigni caritatis prodigio & nomen illi mutaret in melius, & vnum est suo ineffabili nomine litteram detraxerit, quam illi inderet, ea fuit littera Iod: cum enim antea dicere vel, id est Prophetæ, audiet postea Iob hoc est Prophetæ Dei. De quo nonnulli, necio, an vere, pie tamen philosophantur, dum volunt ab illa divini nominis litterula accessisse singularem illam patientiam, aliaque præclara magnum virtutum ornamenta.

Cui affine est & illud, quod in Abrahamo pleisque commendat. Illi primo nomen Abram id est
pater excelsus, deinde Abraham, hoc est pater multarum gentium: unde inqui, ca propago, ea generis longaui sires, quae Deo etiam sponfore, et stellas aethere toto sapras, & arenas ad littora fusas aequaret. Si ilius autem sidentque concedas, suadebunt ab insta et divino nomine littera He cam omnem fertilitatem emanasse, sed ita liberius fortissim instanter, quam verius: sit peues illos fides, & dictorum authoritas, tis ego pondus nec addere velim, nec etiam detrahere.

Transit ad vim aliquam miraculorum idem nominis Iebova quodammodo conjunctam. Virga Moysi prodigiosa fuit, & insignium miraculorum effectrix: nam & maria dividere, & sufficere fluentes aquas, & altius caelo nimbos, grandines & fulmina deucare, & toti propae naturae imperitare: sed unde ea vis indita, unde tantum in naturam immo & supra naturam imperium: Toisatus referre in admirabile nomen Iebova, quod ipse inscriptionem presebat, etat enim quadrangula, & in singulis angulis vnum huius nominis litteram ostentabat.

Ille ipse Moyses à prodigiis virtuoque in orbonotus, Ægyptium legisit occidisse, non manu, non ferro, sed vt ex Rabbinis referrent Clemens Alexandrinus solo nomine Iebova, quod ipse intimo pectore alque spiritu pronunciat: adeo illi nominis perium Ægypti pectus, & in vitam mortemque ius fuit.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

fuit: sed hoc inquiis triste, ac funestum est; aliud accipe quod lætius ac mollius appeller.


In corum oculos, imo & inuidiam incurrretat ea fama, visque miraculorum, quæ dum in vivis esset, patrarat Christus, nec vt vellent, ea ignorare, aut diffiteri poterant. Veritati, quæ luce meridiana clarior elucebat, cedendum erat: at non omnino cedet invidia, & linor edax, dente carpert, tangetque quod absumere, & exsorbere non poterit, ictabit enim
AC RELIGIOSORVM.  

enim commentum illud Christum ijs portentis, ac prodigis supra cæteros mortales claruisse, vel hoc vno tantum, quod nomen Iebouta alijs ineffabile ipse vnus estari posset. Tantam ei vim inesse crediderunt etiam ad patranda miracula. 

Et hac dìcta velim, non vt ijs ex me fīdem aüberam, authoritatem concilium sed tantum vt ex his intelligat prudens lector, quæ apud Antiquos fuerit divini nominis opinio, quæ fama, quæ religio.

§. 7.

Tiaræ bysina sacri capitis ornamentum.


Ioannes Vilalondo credit fuisse falciam, seu vitam, qua Sacerdotes, & reges coronari soliti. Olim enim Imperatoribus, nol aliquo diadem, quam vitta bysīna cingens, & fringens caput, in dorsiūm effusa, vt videre est in Antiquis Cæsarum imaginibus. Et hoc forte a scribi potuerint in parsimoniae illius aetatis, quæ à luxu, fætuoque vestiūm erat aliena, et quæ degenerarunt sēcula consequencia, quæ suorum regum, Cæsarium quæ capite auro, 

S. 2
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
geimmiisque non tam ornarunt, quam onerarunt.
Sed ista quæstio, querelaque est alterius fori, disce-
damus ab illa, & in præsentia dicamus Tiaram,
Cidarůmeque Pontificum, in pilei formam effor-
matam fuissent: ita enim illam depingunt, qui ius
seculis fuere proximi, & oculis videre potuerunt
faciam illás Pontificis in vestis, Tiara, maiestatem.
Iosephus certe curiosus Iudaicae Antiquitatis in-
terpres & scriptor, faciam illum Cidarum ita descri-
bit. Pileolo qui & ceteri Sacerdotes verebantur,
super quem alius extabat ex hyacintho variatus,
hunc aurea corona tripli ordine circumdabat, in
qua spectantur calyculi (sive folliculi florum) aurei,
quales videmus in herba, quæ hyosciamus dicitur.
Hac Iosephus, quem cum alii conciliare potes,
si dixeris illi pileolo etiam adiecitam fuissent fauci
byssinam, quæ Cidari dependeret. Sed his ego stu-
diosius non immoror, magis amo opportunam ex il-
lis, morum, vitaque documenta.

Primam hominum aetas, caæque magis inoxia, &
simplicitatis amans, nudo capite incellit, verticem-
que apertum & foli, & aquiloni, & omnibus in-
uriis æris obiecit.

Posuerat moliiraria sacula caput texere, vel valetu-
dinis causa, vel ex medicorum placitis, ac persuasione
Hippocratis imago pilei umbella tegi foliis,
cuius ratio hæc in nonnullis redditur, quod omnium
primus
AC RELIGIOSRVM.

primus caput pileo velarit: an ea causa ex veritate fit, riciulo, hoc riciulo, pileum etiam servire dignitatem profanarum factarum, ut de illa taceam, de hac pauca subnecetemus.

Tiara tripli ordinem assurgebat, ut effeceret eminentiorem Regibus dignitatem, de qua illud aurea eloquentia Chrysoformus.

Sacerdotum principatus est, ipso etiam regno venerabilium, ac maius. Ne mihi narres purpuram, neque diadema, neque vestes aureas, umbra sunt istae omnia, vermisque flosculis leviora.

Ac ne videatur hae inani verborum instants, non autem rationum momentis, ac pondere in medium proferre, causam subjicit sui illius pronunciati. Quamquam inquit, nobis admirandus videatur thronus regius ob gemmas affixas, et aeternum, quo olim est, tamen rerum terrenarum administrationem sortitur; nec ulterius potestatem habet auctoritas; oculis illud; auriflorum, & pretium, gemmarum nitor, & gratia, sideribus ipsis famula, aliterque regia fortunae phalerata cum facient, & in corpora mortalia, in res absque, & luteas auctoritatem inijciunt, at non eundem ad immortales animos, ad Ceili gazas, stellatas aeris, diuorum beata tecta, ad quae tamen ascenderit Pontificem suprema auctoritas: quam vbi cum regia componit mellita eloquentia Ambrosius, ait:

S 3

magis
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

magis Sacerdotium regno, quam aurum plumbopre-
lucere. Est nimium altissimi Sacerdos, velut medi-
colum inter & terram, Deum inter & homines,
quod ipsum in sede Petri, cathedraque veritatis
agnuit. INNOCENTIUS III, & hoc ex ea oracu-
lim edidit. Qui est inter Deum, & hominem me-
dius constitutus, citra Deum, sed ultra hominem;
minor Deo, sed major homine. Hanc sibi ab illo or-
dine inditam maestatem agnouere magnae
mores, Insula, Pedoque dignae. Vt ceteros tacessam, vnus
erit instar omnium, ille Leontius Tripolis Lydiae
Episcopus, de quo Baronius in suis monumentis.

Euocatus ille fuerat ab Eusebia augusta, femina
alti spiritus, & insolentis superbiae: ca nimium oc-
cupare solet augustas animas, inepta sectris capita;
quae plus aequo attollit, cum deprimere debuisset,
ac modestia legibus subdere, ut ad eas revocaret
Augustantam, moneret: quod es cet inter Purpuram,
Pedumque discrimen: ita paucis fertur respondisse.

Si me ad te venire volueris, debita Episcopis reuer-
rentia servata, ego quidem ingreditur, tu autem sta-
tim de sublimi isto solio descendens, reuerenter mibi
obviare procedas, & caput meum manibus supponas
benedictionem acceptura: ac deinde ego sedeam, tu
reuerenter ales, cum inffero, dato signo sessura. Si ha
tibi conditiones placuerint veniam ad te: sin alio
modo, non tam multa dabis, ut nos honore Episcopis
conue.
conuemente neglexito; diiniti Sacerdorij institutum vio-
lemus. Hae Leontius scriptit, hae dixit pro ingenita
sibi libertate; sacrique ordinis; ac tituum omnium
observantia; ob quam vulgo dicitus est Ecclesia re-
gula. Et quia crut fortasse vnum aliquus qui pro se lo-
quentem Episcopum non audet; audiat ille; & ab
Augusto Caesarum longè maximo, dicat; que E-
Episcopis, qua Ecclesiae Præstilibus debita sit obser-
vantia.

Constantinus Imperator, quem vt Augustum,
suspectit Orbis, vt Parentem amavit primum ena-
cens Ecclesia, ita cum Episcopis seer geslicit in omni
congressu, vt & ipsis assergeret, nec sedet ipse, nisi
prius illi confessorint. Nouerat nimium Augustus
Imperator pro ingenita sibi à Deo mente, qua-
tum Purpurà à Pede pastorali diffaret.

Novit etiam, nec sine periculo suo, celestique
prodigio scutit Valentinianus Imperator: cum e-
im Martino Episcopo assergere deedignaretur, de-
repente, e fella vindex ignis erupit, à quo ne incen-
deretur, ne in cineres iret totus, asserterse vel inuitus,
ita flammae ceseit, qui dignitati Episcopali non cef-
serat; & cui assergere prius erubuit, ad eius pedes
supplex accidit, adeò verum, illud, quod tanto ante
Ilias animo prauiderat, & de Praelatis noue legis
cceccinerat. Reges vultu in terram demissò adorabant Isai. 49.

Ad
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
ipsius divinitatis, numerique austerissimae adire
videretur. Primum enim illustrat animi demissione
seculum in terras prostravit, tum ab singulis
gradus pedentem adrepsens eos humanissime
oculatus est, tum vbi ad oppositam sem Hadriannum
aduenit, demisit ad pedum oscula, tum denique in
paternum eius sinum, praelidiumque domni Petri, se
liberos suas, & florentissimi regni fortunam coniicet.
Habet in eo Gallia, quod Regum suorum submissionem,
& in sanctam sedem obseruantiam amem,
suspiciat, & in posteras omnes ætates emitat. Ha-
bet orbis nuncius, quod probet, imitetur, ha-
bent & iij, quos e dignitatis benignius eulum cue-
xit, in quo immensam, & mirum quantum profu-
sam æterni numinis in se liberalitatem demiren-
tur, & studantique sub insula, sub tiara, ita vitam om-
nem exigere, mores componere, ut nihil sibi, quod ä
facratiore illa maiestate abhorrense videatur.

§. 8.

Annulus pontificis dignitatis, postestatis, &
coningij insigne.

Ad facræ vestis decora, accessit annulus, vel
Rationalis ornamentum (vt in Hebræis Ponti-
fishibus) vel digitorum gratia, (vt in Romanæ Eccle-
siae Presulibus) hujus & illius rationem hic indaga-
mus, vt ex ea aliud ad institutum nostrum deriueatur.

Omnis
Omnis ætas, omnisque ratio annulum censuit esse dignitatis insigne, imo notam nobilis prospææ, veluti testes animi de Republica bene meriti. Romani recte publico quondam edicto cauere, ne quis è vulgo annulum indueret, nisi re bene gestâ ex senatus consensu isi ei honos deferretur. Hoc vero decus primò delatum audio legatis exterarum gentium, quæ cum Romanis secus insinuerent, ac deinde equestri ordini, denique iis omnibus ac solis, quibus obtigisset pro salute patriæ, & agere, & patria fortia, quod Romanum erat. Inde Augustus Cæsar, vt suis militibus adderet animos, & spes ampliissimi favoris etigeret, omnibus aerei annuli vsum concepsit, & Titus Lünius secundo bello contra Carthaginenses, memorat equites Romanos ab Hannibale ad Cannas caesos esse ex numero, vt caesorum annuli tres integros modios opplecerint, quos omnes in triumphi speciem, & victoriae partæ monumentum Hannibal Carthaginensibus transmisisset. 

Fuit deinde & annulus imperij nota, & hereditas adeunda tessera, unde Imperatores morti proximi, annulum suum ei concedere soli, quem ipsi heredem instituissent. Ita Augustus Tiberio donasse legitur. Ita & Pharaoh annulum tulisse de manu sua, & interfuisse digito innocentis Iosephi in signum attributæ eis regia potestatis.

Fuit
AC RELIGIOSORVM.

Fuit & aliis nationibus suus annulorum visus, &
honos, vt ad Carthaginenses redeam, illud in eis
futurum singulare (quod Plutarchus in Hannibalis vita
memorat) vt tot digitis annulos inferrent, quot
ipsi praelia subjiciens, quot de hoste victorias reporta
sissent. Anabant nimium veteres illi, quibus in
oculis erat virtus, in animo gloria, hac virtutum
decora, hac rei praclare gestae monumenta.

Volunt alij annulorum esse perfecta, & paterna
reconciliationis argumentum, quod ex Evangelio
constat: vbi enim ad sec, ad parentem reddidit Ado-
lescens ille Prodigus: genitor miseratione plenifi-
mus cum perdito filio veniam dedisset, cum stola
prima iussit continuo dari annulum in manum eius.
Luc. 15.

Verum vt hae sat ex variarum gentium mo-
re, rituque, apud quas alius, atque alius fuit annulo-
rum visus. Certè communis sentia, & opinio pro-
bibat annulum, aritham esse, & pignus sponsalitium.
Solebat enim sponsus, sponsae mittere annulum,
quem pronubum vocabant, vel pignoris loco, vel
in symbolum amoris.

Is tecte Plinio, sua actae ferretus erat, & sine gem-
mæ: nimium ei pro gemmâ, pro luce, soleque erat
amor, ferro, hoc est duris afluecere solitus: ideo-
que institutum olim fuit, vt in digito medico sin-
tra manus gestaretur, quod in co digito vena esset
ad cor ipsius, amoris sedem recta pertueniens. Cuius:

T 2

L. 35.
Nat. hist. c. 1.
Speculum Ecclesiasticorum, rei luculentus auctor est Agellius, ait enim lectis, apertisque per anatomen corporibus, repertum esse neruum quendam remissimum ab eo digitó ad cor hominis tendere, properteaque eo honore vitium esse dignum, vt qui continens & quasi nexus cum principatu cordis videretur.

His ita ex totius Antiquitatis sensu, ex Authorum fide, ex veritate constituitis, veritatem erit illud effatum: Annulum in Pontifice, in Praefule dignitatis, imperio, reconciliationis, faciique consociationis symbolum esse.

D. Ambrosius cenfuit annulo ornari Pontificem, vt ipsi signent alios. Alludit ad annulos signatorios, quibus notæ ijs rebus imprimebantur, quas tutas, & securas volebant. Et hæc potestas nostris Pontificioibus communis, vt qui electos signant ad vitam beatam, coque signo liberos, ac securos de salute faciunt.

Quod si quandoque quae hominem est inconstantia, & summa infelicitas, a patroco secelere, ijs infesti superi, iratum numen, parata toto ætheræ fulmina, interueniunt Episcopi veluti conciliatores divinæ mentis, & pacificatores potentissimi ad excitanda diuinis in manibus concitate iustitiae fulmina.

Sed
Sed ista ad auctoritatem, ad summum in mortales, ius imò ad aliquod in Cælestes, Deumque ipsum, imperium faciunt, hoc ad amorem testificandum conduct.

Episcopum inter & Ecclesiam illud intercedit vinculum, quod sponsum inter & sponsam videri potest; & eo fine conceditur annulus, quem Tertullianus etiam pronubum appellat, vtpote pignus amoris, & individuae societatis: debent enim Episcopi curam Ecclesiae, seu sponsae habere, eiusque bonum, ac felicitatem in corde ferre, vt illam quasi virginem caftam exhibeant, seruentique Christo saluatori.

Fuit igitur inter veteres recepta coniugata, ut L. 91, maritus suæ vixori custodem apponeret, quem Apuleius, segmentorem appellat, quod ut vmbra corpus, sit matronam ille sequeretur. Non sìe boni, & fideles Episcopi: quibus Ecclesia sponsa, eius ipsi custodes esse voluit, nec alienæ fidei committunt tam sacram Christo deposi tum. Et iure sane æquisimo, vnus enim Pastor, alij mercenarii; vnus sponsus, alij sterili familiae additi; qui sua querunt, non qua sponsae: at bonus. Praeful qui sponsi nomine gaudent, eiusque vim amicam, & sua amoris incendia patitur, adharet sponsae sœ latetem, resi det in Ecclesia fibi commissa, ex purae caritatis legibus omnibus in eius bonum, ac felicitatem disponiit, vtque
De Virga Aaronis, & baculo pastorali.

Vulgò iactari solet illud: Honos alit artes, quod quam verissimum est, si moderata sit illius cupiditas, si se rationis gyro coercet patiatur: at si se effrenx gloria, inanisque iactantia libidini committat, si ea se finat acripi, tum vero non artes alit, sed lites mouet, alit dissidia, & ingentes animorum excitat disensiones.

Ne discedam ab argumento mihi proposito, graus olim in tribubus Israël orta est contentio, de supremit Sacerdotis officio, ac dignitate, dum eam sibi quisque arrogare studet. Core, Dathan, Abiron, & Hon superba in Moylen, & Aaronem extulere capita, & vt est inolens sui que impotentis regnandis libidi, per fas nefasque, in sacra iura innullare, in aras cuadere, & concedam à superis vni Aaroni dignitatem eripere contantur. At vindex ece lo Deus, cuius oculus, manuique mortalibus semper imminet, vt clatos deprimat, abiestos eleuet: Core, Dathan, Abiron subito, ac repente terrae hiattu absorpsit: viuis erumpit, inferrius dedit, corumque aseclas vitae flammat deuoravit.

Hoc
AC RELIGIOSORVM.

Hoc vbi duinae insitiae datum est, tum ne qua in posterum moueretur quaestio; sacratam illum Sacerdotij maiestatem fortis committendam esse constuit legislator Moses, iussitque singulas tribus, vel potius singulos tribuum Principes, virgas suas profiterre, eique nomen aceribere, ac deponere in tabernaculo foederis, ut cuius virga atida, & exfluca germinalet, is unus Sacrorum Princeps, Sacerdos, Pontifex habereetur. Annuere omnes duinae fortis, ac consilio, virgas extulere, statuere coram Domino; a quo contra naturae vim, temporis leges, & pacta, germinavit, ac floruit vnius Aaronis virga, eoque prodigio Sacerdotem vel ipso ccelo iudice, creavit.

Fuit ea virga Aaroni, quod nostris Præsulibus est Pedum, & baculus pastoris, videlicet index acceptae a Deo, authoritatis, potestatis, doctrinae: fuit deinde alia à virga Mosis, qua Ægypto plagas intulit, qua mare, diuisset, qua tot annuent ccelo, & stupecente terra, prodigia patravit. Fuit denique amygdalina, vii & ceterarum tribuum virgæ, imo ex eadem amygdalo decisa, ne quod in ea ab aliis dispositum esset, cui id miraculum aceribi posset. De L. 6. c. vitra paulo aliter sentit Rabbi Salomon apud Galatinum, illum audi. Virgilla, qua Moses, & Aaron miracula faciebant in terra Ægypti, & postea in desertu floruit, ab eo arbor excitatus quam Deus ostendit.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

ostendit Moysi in desertO, vt aquae amarae dulces
fiarent.

Et haec arbor excisa fuit ab arbo1e vita, qua in
Paradiso sita erat, Angelorum manibus, quam
miserunt Adam, cum illae misseret filium suum Seth
ad Paradisum, misericordiam Dei imploraverunt
de suo peccato. Dixerunt Angeli ad Seth, vt planta-
ret hanc arborem, qua quamprimum fructum fac-
eret, misericordia Dei in eum descenderet, aper-
renturque porta coelO, qua obseraret erant. Hanc
aute1em arbre1em, seu potius ramum accepti Seth,
plantauitque in deserto, quam postea Moses in
deserto inventit, & ex ea virgam suam excidit, ideo-
que virga Dei dicta est; cum autem venisset Israel
ad Mara, neque illius aquas (erant enim amarae)
libere posset, Deus ostendit illi hanc arborem, vt
aquas illas redderet dulces. Et haec est arborilla, in
qua Moyses serpente aeneum posuit, per quam
Deus vniuersum orbum salutem facere instituit, &
mittere misericordiam suam super Adam, cum ve-
nerit Rex Messias: tunc enim haec arbor fructus ge-
stabilis; quibus secund0 aquae amarae efficientur
dulces, purgabuntque primum peccatum, omnia-
que delecta quae fecerunt, factur0, sunt homines.

Inuit nimirum hic author eam esse arborem, vt
desumpta crux feruatoris, vt qua generi nostro salus,
ac vita. Verum cum ea redoleant Rabbinorum fa-
bulas,
AC RELIGIOSORVM. 133

bulas, ac commenta, ipsi fidem nec habeo, nec haberi volo. Magis probo suisse de vulgari, & obvia arbore decerptam virgam, seu secipionem, qua aut viatores, aut Paetores ouium vti solent.

Ea porro tripli miraculo claruit, ne quis fortunare illi, diuinareque fortis fidem negare auderet.

Primum enim virga arida, & sicca, se exone-ravit in turgentes gemmas, baccalque; tum etiam eodem tempore, nullo naturae ostio ex ipsea baccae se explicantur in Flores, tum denique illi ipsi flores, in fructus vberes, maturos, & quasi multo sole bené cœstos conuerti sunt; quæ omnia negas, ãet naturam, nisi vis altior accessisse.

Et hæc narrata miracula, vt Aaroni cederet ea simmi Sacerdoti dignitas, ac veneratio, quae vt in posteros quoque trasmittat, cenitet Abulensis eam virgam ad annos, & sacula durante, meliore succo plenam, ornatam floribus, fructibus fecundam, tum vt esset ævo longè consequenti reiam gestæ monumentum, tum vt illius famillæ decus, atq; or-namentum, & veluti tessera qua dà diuinæ electionis.

Sed erit aliquis naturæ curiosus indagator, & diuinorum mysteriorum sedulus interpres, qui ex me quaeret. Cur è tota arborum propagine, electa sit vna amygdalus, è qua decerperetur virga tot prodigiijs illustris. Ne crede id casu factum, ne eaca, & præcipiti manu, decifium ramusculum, erat alia
Speculum Ecclesiasticorum, alia manus, earis superiores, quae manus regres, viti & abiectas fortes. Ea Dei fuit, quaeAmygdalum præ carteris arboribus elegit. Sed cur inquies Amygdalum?

Est in natura, est in divina mente ratio: ex illa hæc. Amygdalus prima inter arbores florit, prima baccas, & flores ostentat, unde hebraicè dicitur Sca ked, hoc est euigilans, quod omnium prima post longam hyemem, euigilet, & floreat. Nimium hyems est plantis, quod homini nox filens, & quasi mortua. Diceres adulta hyeme exstuccas, exanimes, emortuas arbores, & plantarum genus omne, vel saltum crederes longo, & letali sommo sepultas, adeò nullo vitæ latentis indicium edunt: at vbi primum lenis aura, zephyri molles, vernique solis favor, & radij alpirare, & appellere cepirut, tum vero fopitas vires excitant, reconditas hybernii succi diuitias educunt, effundunt se in germina, in floeculos aperiunt, & in fructus spargunt vberimos.

Ita prima omnium erumpit, seseque excitat Amygdalus, inter arbores veluti primogenita: imo, quod in ea miriris, etiam emarcescit ultima, nec folia deponit, nec florum honesta etem, atque ornatum, nec fructuum natuas opes amittit, nisi postrema. Et hoc indicat in Aarone ius quodammodo primogenitature, & Sacerdotij longè quam perennitate, de qua ore florido D. Ambrosius. Virga Aar-

voniæ.
AC RELIGIOSORVM. 155
nonis, inquit, quid aliud ostendit, nisi quod nunquam
Sacerdotebus marcescat gratia, & in summo humili-
tate habeat in suo munere commissæ sibi poestatis flo-
rem. Et hac Aaronem spectauere prodigia; qua
subdam etiam posteros.
Monuit enim virga amygdalina, quæ debeat
eesse Pastorum vigilia, est enim illa vigiliae symbo-
lum, ut apertè liquet ex imagine olim Ieremiae ex-
hibita. Ait ille non sine stupore, ac miraculo. Vir-
gam vigilantem ego video, vel ut alij vertunt, vir-
gam amygdalinam ego video, quod & hac, & illa
oculata sit, & vigil, docatque eum vigilem esse
opertere, cui Deus eam concesserit.
Eft præterea amygdalus index patientiae sinqn-
laris, cum enim prima frondat, floreatque, etiam
prima rigidos adhuc aquilones, nimbos graues,
grandines asperas patitur. Et Praeful, in cuius manu
Aaronis virga, pastoralis baculus, patiens fit oporter,
& obduratum aduersis pectus serat ille pro fide, pro
religione, pro ceelo. Deo quæ acertramis persecutio-
num hystes, graues tyrannorum aëtus, atque tem-
pellates, neque tamen ex ipsis decuti patiatur, aut a-
mænam sibi viridicatem & frontes, aut virtutum
magnarum flores, aut bonorum operum fructus
amittat, sed ceelo, atque exterminati referuet.
Deinde amygdalus suadet in Praeful studium
penitentia, utque cum venia vtaer ea voce, mortifi-
cationis:
V.2.
SPECULUM ECCLESIASTICORVM

cationis: est enim amara amygdalus, & amara
pœnitentia, fructus amara.

Denique virga, nota est authoritatis, & index alti
rioris imperii; quod venerantur, & adorant illu
tres animae.

Testis erit luculentus Patriarcha Iacob, qui in
extrema vitae periodo, cum discessum est senili cor
pore iam ambiret anima, hereterique propè in ex
tremis labris, adoravit Deum conversus ad lectuli
caput: vel ut septuaginta vertunt, adoravit faši
gium virgæ eis, scilicet Iosephi filiis sibi longè ca
tissimi.

Quae autem fuerit ea virga, alta nox, & doctæ
tenebræ: sunt qui velint suiæ virgam iudiciam
qualis esset sol abat. Ægyptiæ. Referebat ea sceptri spe
ciem, in cujus vertice visièbatur ciconia in proge
nitores annosos semper pia; & misericors, idæo
eque sylbenum miserations, in bæl autem hippopotamus
fiue equus marinus, in parentes quos
enecat, crudelis, & impius: quæ sylbenum Iudicem
monebant, ut ad procul amouret immites ani
mos, & misericordes accerseret. Crediderunt alij
virgam illam Iosephi, quam adoravit Iacob, sce
ptrum suiæ regium, cui imminebat vigil, patens
& explicatus oculus; index & sylbenum vigiliae,
qua Reges, ac moderatores decet.

Contenderunt alij eam virgam suiæ esse nuda
quercu,
AC RELIGIOSORVM. 157
quercu, qualis Plutarcho teste, Regibus olim, ac Principibus suit: in cujus vertice explicabantur tot folia quercus, quot ipsi regnavissent annos, quot si
fuisse imperijs provincias addicisset.

Verum vt vtsit de ea Iosephi virga, qualis qualis
demum ea fuerit, eam certe cultu, & adoratione
quadam dignam putavit emortens Iacob.

Scebat nimium, & senili, prouidaque mente
hauferat, quod in ea decus, qua amplissima do-
minationis authoritas, quam etiam in filio colere,
venetari, imo & adorare debit ipse parens.

Et hie Aaroni virga, Pede, baculoque pastorali
debitur cultus: est enim illa index, & nota accepta
a Deo potestatis, est virga Iudicis, virga regni,
sceptrum eius dominationis, qua non in fortunis
haeret, aut corporibus, sed ad ipsos quoque immor-
tales animos ascendit, vt supra ostendere me me-
mini. Ideoque cum Jacobo sene quisquis bene la-
pit, adoret saeitigium virga pastoralis, & in ea diu-
nam quandam potestatem agnoscat.

PARS SEACVNDAs.

De rentibus Clericorum ac Sacerdotum
noue legi.

D

iuina prouidentia, quae amat decorum do-
mus sux, cum in ministris suis, ipsoque cultu
corporis seruari voluit: Moylenque per quadra-
ginta V 3
S. PRIMVS.

De Veste Clericall.

Alii Clerici vestis est in visu, vitaque com-
munia in sacrificij ministerio, de haec di-
census infra fusius, de illa modo paucis.

In habito corporis, vetiam in alius, medium te-
neas est necesse: sita enim in medio virtus, vicitum
ad extrema rejejitur, vt ea deuites, ac fugias; pone ni-
mium in vestem luxum, & forses horre, habeque in
oculis, ac animo, quod de D. Bernardo iactari solet.

In vestibus semper ei paupertas placuit, fordes nun-
quam. Etsi Monachus est, mundi, turbaturque
fugiens, & amans solitudinis, ac cella religiosae: ta-
men & fordes aeterni, & laeticientem vestimentum
pompam aequè damnare: & merito, nec enim

in vit. l.
3. c. 2.
Aeulo carat, ac macula, computorum illa quaestia nobilium indumentorum venustas, nec a censura immuvis, ac libera est inamoenae quae damn vestitus species, pavor, ac horror insignis.

Eo certe quo vivimus aeterno pauci ab hoc peccant, ab illa notantur quam plurimi, in quos vertitur antiqua illa melcei Doctoris querela. Cernitur in nonnullis Sacerdotibus vestium cultus plurimus, virtutum, aut nullus, aut exiguis, quam labem sua etiam atari inustam gemit, & aculeata oratione pungit D. Hieronymus, ait enim. Omnis his cura de vestibus, si bene oleant, si pes laxa pelle non solleat: animus autem qui in primis curis esse debuit, ponitur in postremis: hoc nimium mortalibus virtum est, & peruerfa naturae inclinatione, a qua si possimus reuocate, nostra cura est, ac laboris.

igitur ad institutum vt redeamus, quid antiqua rulcritis, quid nostra tueri debeat, videamus.

Vna, alterave exurgit quaestio: quis amandus in veste clericali color: quae deinde materia: quae forma?

Est enim qui formam quandam religionis habuerunt a ceteris discreti proprio genere indumenti, solitique ut ait Josephus, albi at incidere. Exultabant nimium eum colorum facere ad simplicitatem, & animi cando demorandum: verum vt lapsu temporis in alia quoque judicia labuntur homines,
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, homines, visus ille color parum consentaneus factó ordiní Clericáli, color enim candidus aut affectabatur a philosophis ad vanam sapientiam ostentationem, aut Dynafrarum erat proprius, & eorum, qui omnium rerum abundantia florent, quod latitiae, gloriae, triumphi color habetur, & eximiae felicitatis. Vnde apud Hebraeos nobilis dicebatur ben chorim filius candidorum.

Neque etiam primis Ecclesiae temporibus placuit niger, & atratus color, hic enim tum pertinent, vel ad fæcem populi, quem Fabius Quintilianus Pullatium circulum appellat: vel ad monachos, quos ab omnino humano confortio seiusgantes toti erant in celestium rerum comminatione, a qua eti non alieni forent Clerici, at vestis, tamen distinguia, discerniique valuerint; quod vel asequerentur, arrisit medius quidam color: Is fuit violaceus (qualis etiamnum in vltra est in Curia Romana) & hic in exordio noae legis paslim virgini solitus. Postea tamen cum Monachi ad Hierarchia Ecclesiastica communionem admissi fuerunt, atque in Clerum rite, & pie cooptati, mystæ plurimi pietatis, ac de missionis amantiore, non eorum modo virtutes admirandas; sed vestis quoque genus, color quam amore caperunt. Nec immittero, est enim niger color modestiae significandæ opportunus, index lucis, ac penitentiae. Quam etiam præ se ferre debet ordo Clericalis.
Er ist haec tenus de vestium colore. De materia subijciamus pauc.a. Nihil in ea lautum, ac molle sit, nihil structum exquisito artificio, nihil vmbilicis tumidum, aut follicinete copia superfluum, nihil ad sacculi elegantiam compositum: lancea plerumque sit vestis, non bombycina, aut serica delicata: nihil fortè hanc exigeret singularis quodam persona, aut dignitatis ratio, cui modum statuet denota modestia, decus ingenuæ mentis; quæ supra fortè assumi nihil omnino patietur. Eò quia materia, pretijique, quod in veste quæri potest, memini, non postum quin adijciam illud; splendida, & insignis quodam instructu visenda indumenta potius face re ad probrum, & dedecus, quam ad splendorem, ac dignitatem: omnibus enim hoc a natura institutum est, ut eadem, ac damnum, quæ seu à persona, seu à stato aliena videntur: quo in genere lepidum illud, & acutatum, quod memorat Ionillus in vita S. Ludouici: & ex illo Crefolius nofert. Robertus Sorbonæ, (qui Parisijs templum sapientiae, collegiwmque instituit, cui, & nomen fecit) cum olim ageret cum Ludouico nono Christianissimo Gallia Regem. Vide abruptum exquisitus ornatus quam modestia, ordinique ratio patetur: Ionillus Dynasta clarissimus, idemque faceto, & liberior ingenio, vir, cum hominis vestem lautiorem intuerece, accedit proprius, & sibrium regij palu- damenti
162. SPECULVM ECCLESIASTICORVM

damenticum illius Doctoris vestem compositit, contiunxitque; & ad hominis contumeliae publice pronunciat: Sorbonium pallium pretio, & pulchritudine regiam clamadem exaequare. Hic primum, vt in re noua accidere solet, subortus rius, plausufq; Aulicorum, dein grauior Sorboniae cenitra: denique pudor, qui in ova, vultumque Doctoris illius ascendit, modestiamque etiam in vestre preferre docuit: bonus sanè magister pudor, & opportuna schola: verecundia, quam etiam ab aula in lyceum referas. Sed ne sius de materia vestris; de forma etiam nonnulla subdamus: nam & in hac peccare quis potest, imò & reipsea peccant longe plurimi; qui non natiuo, sed peregrino, non clericali, sed sæculari habitu vtruntur, non sine nauo, & probro sti ordinis: quies enim Clericum, quies fiscis initiatum agnoscat in vestri breviori, & concisa; quæ vix genua tegit, quis in thorace, caligisque nudi, quales etiam viro coniugato vsui esse possunt? Nemo certè, nemo vns omnium, Clericum esse pronunciabit, quia solis oculis credet: qui enim pronunciaret; certe vt ex vellere quis, ita ex veste Clericus agnosci debet. Ea ex præmìa Ecclesiæ institutione, ex SS. Patrum oraculis, ex Sacramentis Conclitorum (Lateranensis, & Tridentini) decretis, talis estis debet.

Vide an sacratioribus illis summorum Pontificum.
cum constitutionibus, ac statutis acque scendendum potius non sit, quam aut imperito vulgi iudicio, aut vanitati & maliitiei quorum dam Ecclesiasticorum, iuniorum maxime, quos non tam pietas, & virtutis studium in ordinem immisit, quam pingues beneficia pruentus, & amor non dico ecclesiasticæ, sed otiosæ & vacui a curis vitæ. Vide, inquam, & quibus parendum magis attende: vnaq, excipe fulmen illud Sophonias Prophetae, in eor, qui cum Deo sacrifict, profano vtuntur amicatu, Visitabo, inquit, Sophon. super omnes, qui induti sunt veste peregrina. Eos arguit, quibus cum Numin honesta similam, dignitatem, concolorum vestem coseffisset, sinitimarum gentium imitatione, induebant purpureum ornatum, aut simile quipiam peregrina, prof anaque manu elaboratum: quos ait Deus se visitaturum, id est gratius, ac feueret punitorum, quantò magis, in ea qua viuimus lege: lege inquam gratiae, in caritatis, in qua vel ex veste peti deber, que viue- diratio, que norma sanctitatis eos damnabit, ac puniet, qui non propriis, & professioni accommodatis, sed peregrinis, & alienis velamentis vtuntur. Sed ilia parcius: Vitum bonum eæ minæ non tangunt, sed nuda, & aperta veritas, institutiæque ratio allicet, ac demulcet.

X 2 §. 2.
De Calceis quos induunt sacris operaturi.

Es in homine insima pars est corporis, ei pro indumento calceus, ad quo incipiam, & gradum faciam ad aliam factarum vestrum scriem: & quidem primo excutiam cuius rei symbolum sit calceus; tum altius ascendam, & quaram, quem Sacerdos sacris operaturis induere debet calceum, ut illa so pede transeat in montem Dei, & colles aeternitatis.

Primis illis facululis, & auitae memoriae symbola in pretio, in amoribus fuere: his enim latentes animi sensus, & praecella magnatum virtutum documenta tegebant: & quidem ut harcam in argumento.

Calceus symbolum erat libertatis: si quis vel a natura, vel a fortuna, vel aderit marte serius factus est, incedebat ille pedibus nudis, ut ipsis proderet captiuitate, miseramque, sub quia iacebat, servitutem.

Imminebat Israeli grauis, & timenda servitut, immancque iugum Agyptiacae captiuitatis; ut cam ostenderet divina miseration, quam humanis malis praeludere amat, illud Iaiae dedit in mandatis. Vade, & solue sacrum de lumbis tuis, ut calceamenta tua tolle de pedibus tuis, & fecit hic, vadens nudus, & discalceatus. Tenuit ea viuendi ratio, ut multis
multis placet) tres omnino annos, & Israelis mille
randam feruitutem portendit. A qua vbi diu ge-
muerunt, tandem libertate donandi, audierunt il-
lud. Caleoamenta habeitis in pedibus vestris. Qua-
si tacite id innueret Deus, haec tenus oppressi iacui-
tis sub infanda, & miserabili feruitute, nudo pede
incefsitis, modo calcios, vnaque libertatem indui-
teb: & hoc ab illis bonum.
Est deinde & alius. Calceus symbolum dicitur
vsuacpionis, posieisionis, imperij.
Habuit nimium omnis etas, omnis propo natio
sua signa humanis in contractibus. Apud Hispan-
os olim chirotheacum proiecito, notat cratiam
aditae posieisionis ut testatur Pineda.
Ex quo ritu in castra, in actes abijt illae mos, veti
dux aliquis vrbem obisficer, eaque suis munita
vallis, consilia propugnaculis, frent militum vi, ac
robore, dditionem negaret, aduersus bellis dux, in-
tra vbris illius septa chirothecam proijceret, illoque
ritu se cam vrbem suam facere testaretur.
Ex illo Antiquitatis senatu, & dominij symbo
Rabbi Emmanuel explicant illum psalmum locum.
Ad alligandos Reges eorum in compedibus, & nobiles p. 149
eorum, in manicas ferreis. Erant illae maniaci, chiro-
theaic militares, quas qui in hostes eijcit, ijs iam le
dominari palam ostendit.
Quod Hispanic chirotheca, ho Judais olim
X-
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM
fuit calceus. Si quandoque adeunda erat possedio,
si usus firmandum, si acquirienda regna, qui in ea calceum
immisisset, eorum ius, ac possedionem adire
censebatur. Ita quondam propheta regius, regni sui
limites, finesque dum extendit. In Idumaeam, inquit,
extendam calceamentum meum, id est potestatem,
dominium, ius regni. Contra vero si quis calceum
deposuisset, hoc ipso ius adeptra possedionis depo-
suisset videbatur. Ita divina lege cautum est, ut sfrata
der defuncti fratri semen excitare nollet, ducetur
cum mulier ad portas civitatis, ad quas olim eius dic-
ci solitum, ibique eum calceis exseret; in faciem
spueret, sique omnium priuaret.

Accedit & alia ut calceo symbolum, & argumentum effusa latitiae, ut e contra dissalceatio
massoris index, & nota lugentis animi. Ita suadent
facere pagina, ipsaque prima veritatis oracula. Erat
Ezechielis defuncta vox, eam lugere verum Prophetae
ideoque audite, Corona tua circumligata est ti-
bi, & calceamenta tua erunt in pedibus tuis.

Et hae in foro calceorum symbola, at in sago,
& militia, alia ab illis petita documenta, videlicet
constantiae, fortitudinis, & inuietis animi: Qui nudi-
dis est pedibus, illae subtramide, & pedetentim ince-
dit, ne offendat, ne cespitet, maxime si per aspera, &
ardua petrarum loca fuerit procedendum; at qui
bene calceatus est, expedito, & illatio pede etiam
per abrupta, & inuia furtur.
AC RELIGIOSORUM.

Sed haestenus Antiquitati concellum est satis, ab hoc luteo, & mortali corpore, transeamus ad animu, ut enim illi, ita & huic pes suus, suus est calceus.

Pest animi est cius affectio: ut enim hanc corporis molem portum, & circumferunt pedes; ita & animum sua affectiones efferunt, & quidem omni pedite, omni quidem omne & aquilone velocius, ut qui etiam in vno momento ripient ab ortu in occasum, ab una solis domo in aliam, ab orbe in novos orbem, & terra in ccelum. Ne potro malè ripient, suus illis debet esse calceus, quod eoceariantur. Eo te induit atque ornat prouida mater Ecclesia, cum ad aras ascendis.

Cum essec in seculo, faculartibus implexus curis, nudum eras pede, quia feraus tuarum passionum: vbi te in sua ministeria vocavistis Deus, calceo donavit, & libertate filiorum Dei, voluitque ut subieris te effret appetitus tuus, & tu dominarcris illius. Cum essec in seculo, idumcum eestenderas calceamentum tuum, ubi terra fons erat, atque posse: at vbi venisti in sordem Cleri, calceo te Deus extulit, ut ipse effret hæreditas tua, tua posse: ut exultabundus cum Propheta diecre posses. Dominus

pars hæreditatis meæ, & calicis mei, tu es, & Deus meus, qui restitues hæreditatem meam; ccelum inquam, à quo per peccatum, excideram: erat illud hæreditas mea ad quam animo, & votis redire contendam,
168 SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
ten
dam,\textit{ubi calceos}, pios inquam affectus excitabo,

terra, lutoque superiores: ab ijs capta veluti iam

ecelestis patriæ possessione; immisitque in cœ-

um calceis, immolòves, & manibus, exclamabo

more impatien: \textit{quid mihi est in cœlo, & à te quid

volvi super terram.}

Cum esses in saculo, dies propè omnis eratina-

nis & vacua, dies nubila ab alta tristitiae mole,

que tories animo incumbebat, quoties aliquo te se-
lere pollueras: at vbi dignus effectus es, qui aris

seruires, & Deo; tum liberà mente, securaque con-

scientia vultum explicasti, & cepisti primum gau-
dere in Domino. \textit{Non in saculo, inquit Anselmus,

sed in Domino, id est non in iniquitate, sed in verita-

tae, non in flore vanitatis, sed in spe aeternitatis.}

Eam certè concepis vbi ex Ecclesia instituto cal-
ceum accipis. Ecce quæ ab illo tibi sunt, & quam

preclara morum documenta, quæ dum spectat,
amatque in sponsā, animarum sponsus; exclamat,

quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis filia

Principis.

Hic mihi injicitur diues argumentum, quæ siti-

la filia Principis? & quæ illius calceamenta? de his

sua inter Sanctos Patres lis est, eaq; adhuc sub Judice.

D. Chrysostomo eiusmodi calceamenta sunt

vita optima, morum integritas, & illibatus huius

mortalis auii tenor.

D. Hic.
AC RELIGIOSORVM.

D. Hieronymo, calceamenta sponsae, est ipsa castitas, & intactus pura mentis decor, cuius grellus omnes, affectus omnes defecati, mundi, pulchri in calceamentis filiae Principis, vel yt habet alia lectio, filiae Aminadab, id est populi sponse offerentis. Virginitas enim non necessitatis est, sed libertatis, non praecessit, sed consilium.

Diuo Anselmo calceamenta sponsae, est austeritas penitentia, quae corpus edomae, & affectiones omnes praees debilitant, penitusque frangit. Aliis calceamentis sunt ipsa Dei praecpta, & si voles e-tiam consilia, per quae mens libera, & amore sponsae excitata currit: ita ab ipsis currere doctus, qui cecinit. Viam mandatorum tuorum curri cum dilata-tiis cor meum. Recte aut curri, nec enim in via virtutis lento, plumdeo, interruptaque pede eundum est; sed velociter, sed alato, sed continuo, nisi in e langui recepta, imo & penitus deficere velit.

Aristoteles, cujus pectus naturae veluti armarium nominaret iure possim, in problematis suis quaerit. Cur deambulationes breues, & interruptae magis defatigare solet: Respondet hanc est natura, hominique constitutione rationem crui posse, quia dum substilis est, reficitur in corpore spiritus animales, quibus omnis motus peragi debet; at si longior currit, augescunt magis, atque excitantur. Est vita ad virtutem, ad immortalitatem currit, in eo si hacies,
SPECVLVUM ECCLESIASTICORVM,
haeris, ipsa mora lentescit, torpecit, imò evanescit
spiritus charitatis, à quo omnis, melioris vitæ motus;
afsi in cœptœ tramite semper progræderis, ipœ
temporis, curtisque lapṣa animatur magis, atque
efferæscit.

Casliodorus ea sponsæ calceamenta credit esse
mortis memoriam, quam ex eo trahit, quod cal-
cei è pellibus mortuorum animalium confuætantur.

Et hæc Interpretes fundunt in illa sponsæcal-
ceamenta, de quibus ad extremum adijciam D.
Gregoriæ sententiam, cui calceamenta est ipsa Euan-
 gelij prædictio, de quæ illud Isaïæ, 

Isa. 11. 
9. 7. 

super montes pedes annunciantis, & prædicantis pa-
cem, annunciantis bonum, & prædicantis salutem.
Sunt iœ pedes Apostolici, qui non humiliadrepunt 
foło, non valles amant, non abiecta sectantur, sed 
figuntur in montibus, in desiderijs collium æter-
norum, ad quos aspirare docuit Ezechiel dum ex 
sponsi voto, oreque ad sponsam ait: Cælæauit te hia-
cyntho, violaceo, ceolœtique colore calceos, id est 
affectus imbui, tum vt vita tua, & spes omnis terris 
superior, in calis esset: vbi & ipsœ sponsus; tuus a-
mor, ac delitia: tum vt præcellos, ac regios ani-
mos indueres, concolores hiacyntho, qui regius esset 
color. Vt hæc sunt virtutum magnarum decora;
quibus tegi, ornare quæ mens debet, dum corpor
calceus Sacerdotalis inferitur.

S. 3.
§ 3.
De Amicu Sacerdotali, cæu galea salutis.

Sacerdos ubi amicitia capiti suo iniecit, ita superos omnes, Deumque orat. Impone Domine capiti meo galeam salutis ad expugnandos diabolicos incursis. Hic mihi erit agitanda una quæstio, nodus unus dissolventur, quæ sit ea galea salutis? existimo cum ea conuenire, de qua Paulus ad Ephesios ait: *Galeam salutis assumite: sed etiam de hac sua est inter Authores controversya. Sunt enim qui vertunt siccipionem, salutarem. Vox Hebræa est iesca, quæ salutem significat: quasi verò galea non modo salutare, sed ipsa quoque salus esse videatur.

D. Hieronymus, qui profundo in scriptura pedem fungitur, textusque varios explorat, ex Graeco textum explicat, *πείρατος* galeam salvatoris, vt inter Apostolus Salvatorum nobis esse deberet pro galea, quæ capit nostrum ambiat, seruet, tueatur.

Et igitur de nomine quæstio, de recente ipsa fatis inter se consentiunt Interpretes: galeam illam esse spem salutis; seu eam esse vales decus illud animi, virtute in theologiam, seu etiam ipsum Salvatoris, quem vt spem habes, vt galeam assumis.

Contra hanc insolentiam, impio rebus, celerata voce incurrir, & arrietas Lutherus, & Calvinus; qui cum seipsi exuissent galeam Salvatoris; galea bona:
172. SPECULVM ECCLESIASTICORVM, spei, & desperationem induisset, altem; admississent in animum, can quoque in salvatorem ipsum transferre voluerunt.

Lutherus certe, homo ad omnem impietatem natus, ad omne feculum proficissus, hanc labem, & maculam inurit Seniatoris nostro, vt eum aleret ominum desperassem, & a se procul abiecisse galeam salutis, neddum ea caeteros ornasse. Hae sunt ipsius verba, qua stylo notare placuit, & huic membranae ferre rententur impressere, ad aeternum ipsius ignominiam. Nisi dixerimus, inquit, Christum simul summæ iustum, & summæ peccatorem, simul summæ mendacem, simul summæ veracem, simul summæ gloriament & summæ desperantem, simul summæ beatum & summæ damnatum, non videre possimus, quomodo a Deo sit derelicus. Hoc impudens, & audax Lutheri facinus, haec impia vox, atrox blasphemia in Christum, Dei filium, Seniorem longe sanctissimum, in quam certe peccat contra naturæ leges, & pacta, contra prima Philosophiae principia; contra placita Theologia, contra torrentem SS. Patrum, contra conscientiam & veritatem. Attruit enim in yno Christo re etiam ipsa conuenisse, & conspirasse summæ contraria.

Eft illud Aristotelis pronunciatum, est illa facinoris Philosophiae vox: contraria ab eodem subie, & se semutu expellunt; ita frigus expellit calorem ab sua sede, & calor frigus euiicit.
AC RELIGIOSORVM. 173
Contra hanc naturae legem, Authorum sidem, rationis lumen, componit Lutherus in uno Christo summam justitiam cum summum peccato, summam veracitatem cum summum mendacio, summam gloriam cum summum desperationem, summam beatitatem, cum summam damnationem.

Videte quod sceleris portentum, quod monstrum hominis: qui non tantum omnes naturae leges infringere audet: sed & ipsi Scuetaori, ipsi Deo insultare, & immannissimi sceleris collusione secluda.


Christus diros etiam in anima cruciatus damnati, ac perditi hominis sustinuit. Et quia ad has voces, & aures lacerantur, & animi perhorrescunt, vt stuporem illum, factumque horrem Timet, tam impie propositionis rationem adijecit. Desperatione obtutus ab invocando Deo defitir.

Tractat
Speculum Ecclesiasticorum,
Traiecti in locis Calvinius illa Christi exsepiatur
verba, Eli, Eli, Isama sabaethani, Deus meus, Deus meus
et quid dereliquisti me? ab illis verbis iterum clamavi
voce magna, exsepiatur, vitam que posuit, velut pia
cularem hostiam pro salute generis nostri. Calvinius, qui pro digium illud amoris suspicere, ac venerate
rati debuit, impie ad flagitium detorquet, dum vult
ita clamantem desperante, & desperatione obtu-
tam animam exhalasse. Sed scedamus ab iis eccle-
rum monstris: adhæreamus magnis illis Diius, Paulo,
& Hieronymo, ipsumque Christum fatemur nobis esse galeam salutis, qua in hac vita milita,
tia, inter aduersos hostium cuneos, estusque armo-
tum, tulti, & securi simus. Quod folatio, quod ho-
nor debet esse sacrorioribus Ecclesiae ministriis, qui
vna cum amictu, Christi praecidium, quasi salutis
galeam altis capitibus imponunt: & simul cum
eo spem aeterna vitae, ac beatitatis. Et hinc transco
ad alteram sententiam, quae galeam salutis contends
dit esse spem firmam aeternorum. Varias apud Ant-
iquos sustulit, speculum.
Romanis Florculus speci bonae symbolum fuit,
maxime vero lilij gratia, candorisque; quem in va-
riis nummis expresserunt.
In numero Imperatoris Claudij, Publil, Titi,
eminebat Dea, quae pallam laua sustinebat, dextra
iactabat lilium cum hae epigraphae: Spes publica.
AC RELIGIOSORVM.

In Titi Claudiij nummis spectabatur eadem Dea, hoc ascripto lemmate. Spes Augusta.

Denique in Hadriani nummo Dea lilium etabat hac adiecta inscriptione. Spes populi Romani. Ita lilium amavit Romana pubes, & ijs fese in spem meliorem eexit.

Huius rationem offerit natura, altiorque culmus quo asurgit, se humili solo erigit, & floris suis honorem lilium explicat, odoremque diffundit.

Alterum bona spei signum tuit eadem Antiquitas, & luci dedit, fuit illud Anchora de qua vas electionis Paulus. Fortissimum solatum habemus, qui confugimus ad tenendam prosperam spem, quam sicut anchoram habemus animae tutam, ac firmam, & inciduntem esque ad interiora velaminis, ubi praecursor introitus pronobis Iesu.

Hoc mundo, velut irato mari iactamur, alternos aetum patimur, & impiorum malevolentia, velut adverso vento, procellisque agitamur. Hos inter fluctus, timendosque turbines, spem habemus sicut anchoram animae tutam, ac firmam.

Eam iacimus, non in arena, non in profundo: sed in summo: est enim illud discrimen inter spem bonorum, & malorum: quod hic spei sua anchoram abijciant in terras fluctuantes, leues arenositas, demergent in profundum fluctus aquae, id est vitae, fortisque mortalis: at illi spes omnes suas
Speculæm ecclesiasticorum, suas iacient in summò, in cóelo, Deoque figúrum.
Aliud divinæ spíci hieroglyphicum est gálea, illud à militia, armisque petíturn.
Ext caput sedes omnium sensuum, est domicilium magnæ mentis, est officina altissimarum cogitationum, quod ideo tegi debet, & armari gálea salúti, id est fan ēt spíci; quæ cum gálea recte componitur: quod enim hæ capiti, hoc illa est animo.
Caput cæterà corporis membra servat, mouet, regit, tutet, ideoque plurimum intereat ad hominem totum vt illi benè sit: si enim ei ab inflicto vulnere sit malè, si ferro cadat, eodem casu concidunt omnia membra.
Caput hominis est ipsa mens, cogitatio, intention, amor: ab illis ducuntur, & pendent actiones cæteræ: debet proinde illa mens, & amor obtégat gálea salúti, spé diuiniore, quæ cogitationes, omnæque animi, & affectionum impetus in Deum flecat, verletque velut in finem, scopumque beatitatis. Et hoc orat, atque vitam exorant; Sacerdos cum ait, Impone Domine capiti meo gálem salúti, ad expugnandos diabolicos incursus.


V bi manipulum brachio inerit Sacerdos, sibi vberem, ac propitio cóelo elabí postulat copiosos lacrymarum imbris; vt impetret, hæ supplices vútur.
vitur oratione. Merear Domine portare manipulum spletus, & doloris, ut cum exultatione recipiam mercedem laboris.

Lacrymas amat, ambitque sacratus Mystes, conficius tum vitae male quondam actae, tum iniquitatum populi, cuius vicces hac in parte agit. Et vero quid aliud eo loci, ac temporis efflagitet, cum fese apparat sacrificio, quod pro eluendis vniuersi maculis offerri solet. Certa quotquot teria penitentes tulit, quotquot pro se, pro alijs Oratores coelum aspectit, ij omnes in lacrymas fuere effusissimi.

Iudaeæ Davidem seculi indulgentem primum est passa; deinde lacrymantem vidit, & indoluit: audiet enim non sine morosis sensu regias illas penitentis animi voces. Lauabo per singulas noctes lectorum meum, lacrymis meis stratum meum rigabo. In Iesu nunc. Natucre faciam lectum meum, stratum meum liquesfaciam. Dicerès cius oculos abijisse in fontes, torrentes, imò & ipsa lacrymarum flumina, ac propè maria, quibus non cluitur modò, sed innatat, sed immersitur.

Istdem deinde meritus & Petrus de quo quum illud, fleuit amore. Non meminit Scriptura humilis confessionis, quae tamen non absuit, non gemitum, & singultuum animæ dolore fatiscens, non auferae penitentiaæ, quae in cinere, & cilio dormiæ. Sed tamentum spletus, nimium vt bene Chrysostomus.
SPECTULVM ECCLESIASTICORVM,

softomus. Linguam pro currebant lacrymis, ex quæ pro voce, pro suspirijs, pro salutari erant penitentia. Vide quod qui pro se, pro suis olim delictis in versus lacrymas exciserint; vide modo qui etiam pro aliis facti coelo supplices, & oratores.

Habuitenascens Ecclesia Paulum, inter Apostolos ultimò genitum, cumque amauit vt Beniaminum, vt pupillam oculi. Et hic in lacrymas profusas: crederes illi vni incubuitis aliorum omnium sceletarum, ut ea suo sanguine, factaque imbre detergeret. Ita enim de se ipsse loquitur. Per triennium nocte, & die non cessauit, cum lacrymis monens non unumquemque reliquam. Quem locum aquis oculis duxit Chrysoftomus, & æqua iudicij lance pensat; atque nito similes exclamat. Ex quonam fonte tanta eorum fluentera, ut ex illius ocular lacryma?

Vbi fontes omnes in ius quodammodo, certamenque cum lacrymis Pauli vocavit, putaturque iis iam cessisse, & palmam dedisse, tum ait. Quem nam fontem vis comparare cum his lacrymis? eum ne qui est in Paradiso, qui irrigat universam terram? sed nihil dicessequale. Audet Chrysoftomus torrenteaureæ eloquentiae, Pauli lacrymas fonsibus omnibus anteponere, etiam ubertate fluendi, & palanti agrorum irrigat. Namque in Paradiso surgentis Ecclesiae, erant Pauli lacrymae; quod fons ille est Paradiso in reliquam terrae superficiem emans.

Hic
Speculum ecclesiasticorum,
dammodo ipsi exspectantur descendere, et quod tanta
vis lacrymarum sit, ut putentur oculi in flueto res-
solvi, et in lacrymas effundiri.

Ad eam profusionem nos tacitè inuitae mani-
puluses, quem brachio circumferimus. Et prisci Sa-
cerdotes hæc de causæ sudario vtebantur, nos mani-
pulum de quo Amalaricus. Propter effusionem lacry-
marum tergendum sertur sudarium, quod Beda
mappulum, nos manipulum dicimus. Eo vsus Anti-
quis, & nobis erit duas ob causas, quæ vt excipiatur la-
crymas, quas interfaca mysteria, decusio, piusque
animis fenitus elicit.

Alter, vt Ecclesiae ministros cuocet ad socios ge-
nitibus, ad singultus poenitentiae, ad lacrymas pro
peccatis populi vberim effundendas. Est enim
iam inde a primis saculis, & Prophetarum calamis
hæc scripta Sacerdoto lex. Inter vestibulum & al-
tare plurabunt Sacerdotes ministri Domini, & di-
cent: parce Domine, parce populo tuo.

Parce enim uero, parce lacrymis: sunt enim il-
læ veluti spongia ad eluendas vitæ perpetam actæ
maculas. In codice, inquit Chrysostomus, scripta
sunt peccata tua. Spongia peccatorum tuorum lacry-
mae tuae sint. Effundite lacrymas, & poteris ea delere.

Sunt lacrymæ herba cauliflora inflata, quæ vés-
est Seruorum suorùi denerpatas ad foris quotidie pur-
gant. Ita-Augustinus saepe docet, et expeientia.

Sunt
Sunt lacrymæ, ut elegantè Petrus Cellensis, naufragium virtùrum, portulque naufragatorum. A
uis peccatis, cujus elatis, ac tumultuantibus vndis tibi videbaris naufragium facturus, & vero fecisses,
nisi lacrymarum eluìte, cujus meliore naufragio, il-
lud ipsum sæclus obruitès.

Sunt denique lacrymæ pro baptismo altero, quo
maculæ iam inde à primo vitæ limina contractæ
detergantur: ita immanem illam Petri labem, in-
fanda periturn, & abnegati per summum nefas Do-
mīni, illatamque coelo inuriam eluerunt illæ ipsæ
lacrymæ. Felices, inquit Leo, felices, Sanètæ Apo-
stolet, lacrymæ tue, quæ ad diuendam culpam abne-
gationis, virtutem sacræ habuere baptismatis.

Non illius tantum, quod in aqua peragitur, sed
etiam, quod florepetus, ejus, quod fulo sanguine perfi-
citut. Non paterer e calamo meo in chartam efflu-
re propositionem illum, nisi pro ca vadem, ac spon-
forem haberem D. Chrysothomum, qui quot ore
yllabas, tot orbi voluit sacratissis eloquentiae fonts.

Hic pro aurea facundiae suæ licentia, lacrymas
pecientis animæ cum baptismo sanguinis cópo-
nit. Da mihi hominem aliquem in quem conflu-
erit omnis ea peccatorum eluìtes quisque, eum frater
facit, is eam effluo Christi caefa, cruentum, vitaæ; per
supplicia extorta, detergere potest: tanta vis in sa-
guinem, sanguinis, quæ baptismo vel ipso coelo Iudice.

Z 3

Dicam:
S. 5.
Stola Immortalitatis.

Bi stolam sibi circumponit sacram ordinibus initiatum, ita superos, Deumque compellaret. Redde mihi, Domine, stolam immortalitatis, quam perdidi in praesuricatione primi parentis. Natura, Deusque in prima univeri molitione hominem ediderat à corpore omnino nudum, probè tamen ab innocentia, seu vesti, stolaeque rectum.

Ab hac erat illa amœna se dé, ea propè beata Paradis regio, in qua molles aure, zephyrilenes, purus, & defæcatus aèr; blanda omnia, & amabilia. Nihil erat quod corpori graue, & noxium, quod valetudini, vitæque immortalitati Structum appellare posset. Hæc bona Adamo dederat orbis infantia, tota
totae lactea, dolis, malis necis, in quae quamdiu hae-
satis incertum.

Beatus Ephraem eum habitur, ut velit solum il-
sum innocentiam statum, vnum tantum diem du-
rum, creatus enim homo die veneris hora nona ma-
tutina, Paradisi pulsat hora tertia pomeridiana, qua
& peccavit: brevis, & modicaeque voluptas: una
dies, quae & hominem solum vidit, & misericorum
luxit; Paradisi colonium, & hospitem habuit, & exu-
lem, extorquensque emisit.

Toftatus credit Adanum altero à creatione
die, id est sabbatho peccasse, & amœna regione de-
pulsum. Persius Paradisi Dominum & cultorem
facit ad octo dies, quibus tenuit innocence, tum
octavo peccati reum, & sua sedis exulém.

Alius quadraginta dies numerant: ut quia lapsis
deinde faculis secundus Adam in deserto fuit qua-
draginta diebus, dicatur & primus tanto temporis
intervallo in Paradisi delitiis fuisse. Alius moram
faciunt longiores, & ducunt in annos: volunt
enim tot annis Adamum in Paradiso fuisse, quot
in terris Christus, adeoque annis trigintatribus, cò-
que amplius.

Hæc sententiarum Authorumque inter se pu-
gna facit, ut res adhuc sub lite sit, & in alta nocte:
Interea dum aspirat dies, certiorque lux veritatis af-
fugat, media gradiamur via, dicamusque quod
vero
spectulvm ecclesiasticorum, vero propius est, Adamum octo diebus in Paradiso fuisse.

Addamus deinde, quod extra controuersiam est: peccato illi adhaerisse infana poenarum montra, statim enim cum inuasit labor, sudor, soli malignitas, morborum infando cohors, mors denique ipsa, ultima miserabilis vitae meta, & centrum malorum omnium.

Cum ab innocentia suus esset Adam, & Dei, nec morbum de nomine noueat, nec mortis telum: illum in corpore velut mali officina peccatum euocavit, & hanc Deus in orbem intexit: sensit enim illud Dei vindicis fulmen, Pulvis es, & in pulverem reuerteris. Ab eo cessit concedea vitae immortalitas, & constans beatioris aeternitatis, & succedit amara mors, & inconstans, ac variis morborum eluuiis: quae vitam vel miseram facit, vel omnino perdit.

Et quia tanti mali, & autae clavis meminit Sacerdos, optatque quas potest in pristinum gradum restituit, supplices ceelo manus extendit, oratque: Redde mihi Domine stolam immortalitatis, quam perdidist in praevaricatione primi parentis, & quae illi prima fuit, posteriique omnibus prima esse debut.

Vbi adolescens ille Prodigus abijt in regionem longinquam, & ab ea qua luxuria, qua fama, qua miseriae exsultat, ad fec, ad parentem redijt, ab illo audijt: cito proferte stolam primam. Eam nimium abiecerat.
abiecerat in seclix adolescens, paterna substantia,
bonorumque mirum quantum prodigus: immemor iniuria, memor clementia, paternaque com-
mificationis iterum, iterumque ingeminar illud
bonus pares. Cito proferte stolam primam. Quae
sit illa? ne crede eam esse vnam, qua corpus mor-
tale tigitur; sed & aliam maxime qua immortalis
ornatur animus; qua summam apud superos in-
tenit gratiam.

Eam è terris in coelos ipsos dum effecerat Christus, superis omnibus, de beatarum sedium accolis
excepto illud. Quis est ille qui venit de Edom, tine fru-
vestibus de Beira? ille formosus in stola sua, gradiens
in multitudine virtutis sua. Quis ille si quæris, dite
ces ex Augustino. Hie est, inquit, ille candidus,
rosus, hie est ille, qui non habuit species, neque deco-
rem. Insfirmus in lako, fortes in stolo; uitis in cor-
pusculo, armatus in prælio; fixus in morte; pulcher
in resurrectione: candidus ex virgine, rubicundus in
cruce; fuscus in opprobrio, clarus in coelo.

Si tursum quæris unde ea species, ca lux, quæ si-
dera vincat, quæ superos omnes attonitos habeat?
intelliges esse à stola immortalitatis, quam deuicta
morte, calcatis inferis induerat. Si demique cur victi
inferi? cur ad pedes abiecta mortis, audies, quia latus
in sanguine tue pallium sium, & stolam suam fuso
cruocediluit.

A a
Erat.
SPE\b\c\:UL\b\b\: ECCLES\:IA\:ST\:IC\:OR\:VM.

Eratura mortale corpus, quod ab immenso
illo sanguinis profusio immortalitate donatum
est, erat pallium Ecclesie, quam corpore suo iunxit,
inquit Isidius ut esset sine labe, sine macula, sine ru-
ga, & quam aliquando immortalitate reddet. Eam
dum expectat, & pie ambit Sacerdos, lauet & ipse
in sanguine vicit, in sanguine Christi pallium suum,
& ab illo vitam hauriet, & stolam quam petit imm-
ortalitatis.

Hæc olim forti mente, mortuoque calamo ad
Ephesios Paulus. State accinetti lumbros ve-
feros. Nimium iam inde ab ipsiis Ecclesiae cunis,
primaque infantia, bella moueri sensit, aduerfaque
vidit armam; in qua ne inermis, & imbellis incurr-
teret Christianus miles, arma cudi, atque expediri
iussit, & sua quemque statione consistere. State, in-
quitt, accinetti lumbros. Hæc prima facta militia lex,
in eam quisquis venit, ne se se terris abijeciat, ne se-
gnis, lentusque sedeat. Sed silet in pedes.

Imperatorem stantem mori oportere censuit
ex Antiquis non nemo; ego vero Christianum mi-
litem & stantem viutere, & stantem mori oportere
verius dixero; & certe etiam dixit Apostolus.

Ne quis porrà animo proiectior, eam stationem
detrectet, ex eoque damnare audiet, quod hosti
obvia
AC RELIGIOSORVM.

obiuia se, quod periculis, aduersaque ferro pateat: arma, cingulumque producit magnus in Christi militia heros, & generofus Athleta Paulus: illudque ab eo accipit: Sacerdos sacris operaturus, vel vt in hac via mortali peregrinus, vel ut coelestis sponsus, vel denique ut maius ut miles, ut Christi pugil futurus.

Hinc illae voces plene animi, ac pietatis: Præcinge me, Domine, cingulo puritatis, & extinguas in lumbis meis humorem libidinis: ut maneat in me virtus continentia, & castitatis.

Quamdiu in hoc orbe pedem figis, terra tibi exilium, patria coelum est, in hoc tendis per auii, & inuita, per ardua locorum, ac difficultatum, quas ut superes cingulo opus est.

Certè ex diuino nutu, ac præcepto Hebraeus eos fuit, cum ex arido Aegypti solo, durasse sertutute excederet in terram Chanaan, terram lacte, & melle manantem: Tum enim audìt diuinum illud oraculum: Renes vestros accingetis, & calceamenta habeitis in pedibus.

Quisquis hic agis, & hunc aërem spiras, finescis, terra tibi Aegyptus est, sitiens & arenosum solum, extorrit, & exul regio, in qua longa sertutute, durifque laboris exerceris. Egredere ex Aegypto, elabere ex his vinculis, tecque patriæ meliori, id est libertati, & coelo redde, utique reddas, accinge lum-

A a 2.
Speculum Ecclesiasticorum, bos tuos, & baltheum, vt peregrinus induc, imo volest, etiam vt sponsus.

Inter varios ritus, quos olim in sponsis spectavit Antiquitas, morum, seditque magistra, hic etiam fuit, vt nova cingulum gestaret, coque probè cingeretur: nec vlt illud solvere datum est, nisi marito, ipsa nuptiarum die, toro consigali: quo primum solui virgineus pudor, & marcellere innoxiae ætatis floeulus; quem haecens intæcum, illibatumque atrinexerat, seriaretque cingulum, insignis castimoniam certissimum argumentum.

Habet in eo ritu, quod legat, atque imitetur clericus accinctus cingulo castitatis. Legit in eo duinae: bonitatis inclinationem, portentumque caritatis, à qua eo sese abiecit altissimum Nomen, vt pillaæ homuncoris vnius animæ sponsus esse, & dici vellet, & quidem sponsus sanguinem: nec enim illud nomen sibi fecit, nisi effuso per atrociam suppliciam, sanguine: & illud est quod in iis sponsi typis legere, quod amare debet anima, Christi sponsa.

Habet & illud quod imitetur, etissima cinguli, id est castæ mentis, vincula, arreham amoris, signum datæ, & acceptæ fidei, quam nulla manus tangere, nemum solvere audet. Hoc cingulo teneri voluit Deus tribum Leui, quam sibi præ catteris faceram, & sponsam elegerat, vel ipso nominis indicio.

Levi.
Leui Hebraice idem est, quod electus vel assistens Deo, vel denique, quod mauelim, Leui est meus. Hae enim omnium actat unum idemque nomen, quod non aliquo lingue lapst, hominumque instituto inditum crede, sed singulari Numinis providentia, quae in nominibus ludere amat, et futuris bonis praevidece.

Audiet illa tribus electa, assistens, Deique tota, a singulare studio caelestis, quae in illa eminere debuit: imo & legi.

Erat Rationale Sacerdotis duodecim gemmis illustris, & in singulis singula tribuum nomina, affabre incisa, atque ut cetera taceam, Leui nomen capiebat eximia Smaragdius area, Quae enim potius?

Valeriano testa, Smaragdius symbolum est caelestis, ut qui nec venerem, nec libidinem patiarum. Ferunt enim eius esse naturae, ut si quis cum gestet, & veneri vacet, illic disspatatur, & pereat totus: tantum illius odium etiam in lapide, gemmate sensus experte, imprime natura potuit. Atque utinam in ijs impressisset, quos venire voluit in fortem Leui, nobilem Clerum, Deique haereditatem: tum enim conveniret quam optimè idem nomen Leui, electus, assistens, Dei totus. Eric autem is à caelestis, qua illi inscribet Deus, meus es, & meum tibi appingetur nomen.

Aa 3: Fuit
190 SPECTULUM ECCLESIASTICORVM

Stulte celebribus viris ab insigni virtute illustri, in diei nominis communi

DAVIDI quondam in xeorem cessaret Michol ex

Salome placito, verum ut varia regum studia, du

busque fuerat, contra pacta, legesque consueges,

filiam suam alteri virum tradidit, cui nomen Phal

filiol Lais; postea verò inclinata in Davidem me

liorem fortunam, Isboseth in eo parente aequior, for

tern suam Michol Davidi reddi voluit. Tulli eam

à viro suo Phaltiel filio Lais, sequeturque eam

cum suis plorans usque Baburin. Hec est summa, &

hrenis historiæ series, in qua Sancti Patres, qui om

nes Scripturæ apices explorant, studiosè quærunt,

cur primum ille cum xore acciperet dictus Phal

iti; cum vero eandem Davidi redderet Phaltiel ap

pellatur? Caietanus ait: Phaltii quidem, ut Sauli ce

deret, acceptis Michol in consuegam, ab ea ta

men omnino abstinuisse, & intactas, libatæque

fertualis tori leges.

Quæ continentia castæ mentis, adeò superis

omnibus, Deoque placuit, ut ab illa venerit in con

fortium, partemque diuini nominis, & qui prius

apud mortales Phalti vocabatur, apud immortales

Phaltiel audiret: quod ad summam continentæ

laudem facere voluer. Ita nimirum cele o amabilis,

imo adorabilis caſtas, quam etiam cognovisse visus

est David, qui ut Posteris ad illius amorem accen

deret; ita ore regio monebat.

Hebraeos augstum illud, duinimumque nomen ei idem est ac fortitudo, & victoria. Hae calitati manus, & palmas concedit: est enim ea fortis, & viatrix, coque fortior, qui aperto marite, explicantisque copios ferro, & igne vires edomat. Sponsorem habeo sapientem, cuius ex voces. Melior est pa
tiens viro forti, & qui dominatur animo suo expugnator orbium. Et omnis ponderatio non est digna continentis animae. Ab illo robore purae mentis intu
luit illae mos apud Romanos, ut si Imperator curr
tiumphali vectus, inter festinos plausus, & accla
mationes, inter spolia, hostiumque exuitias, occurreret vel vni virgini è Vestalisbus, et de via cederet.

Quod virginatatis roborti, laureæque debeatur; maior enim illius triumphus, quam armorum, & sciple, carnisque indomitam vincere augustus est, quam haestatas acies, & inimica armis luidu
gale. Ut proinde mirum videri non debeatur magnus ille Christianæ militiae dux, & antesignanus, vbi suo militari arma parat, det eugulum, quo lumbos,
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
bos, ac renes, luxuriae, venerisique sedem cingat,
obsideat, frater, penitusque edomet.

S. 7.

Alba Sacerdotalis; seu lorida Iustitiae.

Vrandus, aliisque Parthas, qui Romanae Ecclesiasticae mystas vestibus sacratis, seu armis tegits, munificisque volunt aduersus hostium incursus, albam ijs concedunt pro lorica, seu casulis militari, quae corpus operit, ac velat. Neque vero improbari potest ea vestium, & armorum allegoria, prius tamquam probetur, praemittamus paucis de materia, de colore, quo nitet alba oculosque spectantium allicet.

Infelix Adam a peccato non tam corpore, quam animo nudus, vel illius artus a mala conscientia tremulos stirpem, pudoremque qui ijs spargi caeret obregret, conuit folia sicus, & sibi, Euxque coniugi fecit perizomata, malo fortasse consilio, vel vindibus indutus folijus, vernanetem etatem testaretur: sed perperam: verno colore niteret non potest ætas, quæ vel ab uno seclere marcelcit. Etcetè Adami, Euxque statim emarvuit: venit enim Deus ad auram post meridiem, qua parte sol in occasum tendit, vel ex eo occasum illis portenderet; & pro vernantibus folijus, faceret eis tunicas pellicas, has enim præ cæteris aptauerit, vel ex trinsectus bellulina.
belluina vestis etenentur, qui intrinsecus belluinos animos admiserant, vel vt in vestes mollitiam, luxumque fugere docerentur, vel quod malum, vt pellibus mortuorum animalium, & ipsi mortis admonerentur.

Sacerdoti qui noutum hominem induit qui secundum Deum creatus est, alia Diuorum nutu parata vestis, caque non est pellibus, sed e lino. Quod, ut ait venerabilis Beda. De terra procreatum, longo iam exercitio, suum peruenit ad decorum, idque candidissimam castam mentis mortificationem designat.

Lanae vestis s est carne gignitur, linea de terra virgine, haec aris nascitur, illa haris innutritur, & ex animali mortuo detrahitur, ideoque minus est apta sacris viibus, ac Sacerdotibus, quorum vita nullum habere debet cum carne commercium, nihil mor-tuem sapere, ut pie, docetque aduerit Beda. Et haec de materia per transfemnam attigisse suffecerit, ut & paucu de colore subieciisse.

Est ille candidus, & nius, index candidæ & sinceræ mentis, testis latitiae, exultationis, imo & beatitatis. Ita quondam eo colore sua vestimenta tingi voluit Seruato: optimus, cum in monte Thabor, refelidit facies eius ficit sol: & vestimenta Mosei eius facta sunt alba ficit nix.

Ita deinde celestis genij ad sepulchrum Magda-lenæ pro Domino sollicitæ seque obiecerunt, vt co-

b b candidæ.
candore luctum, atramque vestem monerent esse deponendam. Ita denique ab eadem coeli niue candescere voluit Agnus puras illas, virgineaque mentes, quas D. Ioannes in excelsu vidit stantes ante thronum, & in conspectu Agni amictas stolis albis: quas enim aptius induerent beatitatem iam consecutae? certe si in hac mortalium vita, dies catenarum calculet albo signari placuit, non displicebit eodem colore tingi ætuum omne beatitatis.

Et ista de colore Alba Sacerdotalis dicta velim, ut myfita cum eo simul assumat candidos mores, exultantes animos, & geltantes spe praecoepta iam beatitatis. Quod si ab illa niuee mentis latitia, etiam ad luctum aliquem rapi re velis, & in Alba Salvatoris tui opprobrium videre, ac lugere, non ero ab eo alienus, facileque patiar te Alba indui, ut recurrat animo vestis alba, qua per summum nefas, ac ludibrium insanum Herodes Christum, ut amentem militari turbae obiectit irridendum: sic enim etiam venies in partem illius ignominiae, in quam e loci ac temporis Dei filius, coeli honos, ac deliciæ visus est incurrissè. Sed quia hæc Alba, apud Antiquos etiam audit, militaris camisia, ab ea calumnum alio duci permettes, & ad castra, sacramque aciem detorqueri.

Vbis acer militiæ tyronem cingulo Paulus astrarix, tum loricam expedit, camique Iustitiae, ac aequitatis
tätis, qua pectus, cordis, & vitae sedem muniat, hostiique reddat imperium: state, inquit, indui locum Instituor, ut perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Ets illa viribus deus, & ornamentum humanae mentis, domiciliumque in voluntate fixit, illamque suo quasi ponderes co inclinat, ac trahit, ut quod ratio, quod æquitas, & iura postularint, id cuique ex recti, bonique leges concedatur.

Eam Iuris periti partituntur in commutatiuam, distributiuam, legalem, & si pateris, etiam vindicatiuam.

Commutatiuam est, quae privatum cum privato ita nectit, ut suum huic, & illius cedat.

Distributiuam Rempublicam spectat, & capita, fontesque publicæ beneficiaria ita dirigat, ut non fluant in immeritos. Et haec maximè cadit in viros Principes, Judices, ac Magistratus.

Legalis eiuem cum Republica ita iungit, ut illius bonum velit, ac procuret, tamquam illius pars, membraque magni corporis.

Vindicatiuam animadverterit in delinquentes, & æquam fceleri peenam constituit.

Carnuale bonum spectat. Inquit, neque adeo angulius quidquid ibi limitibus conscrieri potest, sed quod legis, & aequitas symbolum aliquid perficere quattuor omnum iurium generis, Nissus Tigis, Euphrates: quibus quattuor praetamantiam in Nilo Taurinae, in Euphratianum viriuntur, hinc etiam praelia Parthicae in acerna relinquit; teneuntur, sed effundatur quaestuum, & somnis omnibus, & quibus quattuor quidquid est, quemquam ultrimum.
calamo excidisse: & certè si excidit, amabili Dei prouidentia dicitur excidisse, vt in eo pulcherrima virtutis imaginem expressam agnosceres, & antiquum alicud Iustitiae monumentum.

Iustitiam inter, aliaque virtutes hoc interest, quod haec vni quodammodo supposito suo student, vni seruiant, & consulant: at Iustitia alius vacat quam maximè.

Prudentia dictar, quid tibi, in quaque occasione faciendum, quid sequendum, quid fugiendum.

Temperantia, iram, & libidinem, aliaque insolentes animi motus, estusque regit, ac coecet.

Fortitudo timorem expellit, & nimiam abiecit animis demissionem erigit, ac sustinet. Itaque a Prudentia, Temperantia, Fortitudine vni tibi est bene: sed a Iustitia alius quam optimè, necque enim triplum, tumque bonum hae attendit, sed aliorum iura, commodum, facultates aspirat, & tuetur; atque a fe quodammodo abit, ut in alios transeat, corum saluti, incoluitati, bonoque prospectiat.

Ne verò vni mihi sit fides, iiuat audire quid de casentiar, quid loquatur Ambrosius. Euphrates, inquit, Latine secunditas, atque abundantium fructuum numerat: praeferens quoddam insigne Iustitia, que omnem pascit animal. Nulla enim virtus abundantium videtur habere fructus, quam æquitas, atque Iustitia, que magis alius, quam tibi prodest, uti-
tates suas neglect, communia emolumenta præponens;
Quod ne cuique dissonum, & abhorrens videatur, rationem aliam subnectit, discrimenque nobile.
Quia, inquit, ubi prudentia, ibi & malitia; ubi
serenitas, ibi iracundia; ubi temperantia, ibi intemperantia plerumque est, aut alia vitia sunt. Vbi autem
Iustitiae, ibi concordia virtutum est ceterarum.

Haec tuaui quodam eloquentiae fluxu in Iustitiae
laudes derivatus Ambrosius, est quillo ad mores,
vitamque bene componendum accipis; quod prima
Iustitiae ratio, æquitasque officium est, publica
iura, commodaque priuatis anteferre; nec nunc
spectare sed multa. Ad hanc æquitatis normam al-
lusat nomen Rabbini, quod populi Doctores, con-
trouertiarum arbitros significat. Rabbi enim He-
braice, id est multus, a radice raman, hoc est
multipliari, quod Doctor, & Judex quodammodo
multipliari, multus esse debeat, vt ab illo multis
bene sit. Et hoc quidem ex Iustitiae lege.

Sed est magna huius saeculi labes, ac macula,quis
ferè quisque commodis studet, nec publicis indul-
get, nisi aliquid in rem domesticae, fortunamque
augendam deducere posset videatur: quisquis is est,
nouerit se æ prima recti, iustique regula digressisse.

SECUNDA LEX IUSTITIAE.

Est & altera Iustitiae lex, quæ ferè est prima nascituri. Ea est eiusmodi: ne in foro, in iudiciis,
AC RELIGIOSORVM. 199

in onerum, ac beneficiorum distributione vlla personarum ratio habeatur.


Antiquis oculos iustitiae symbolum fuit, quod huius, & illius magnæ foret consensio. Est oculus speculum naturæ, res sibi objectas exhibet, & animo reddit earum species, ac simulae; quam vt silet liter referat, amat certam in obiecto distantiam, si enim hoc nimium remoter contigerit, non videtur; & contra, si nimis propinquum, si oculo imminens fuerit, non perciptitur. Vult nimium oculus sibi conveniorem, & a quinam in rebus objectis distantiam; quam nisi dederis, nec tibi eas vide re, atque intueri dabit.


Pauperes a Iudicis oculo longius abstinent, quam vt videri possint; diuites autem proierius adiunt, & incumbunt, quam vt & ipsi percipi queant, hinc cacutur,

Speculæs est, qui speculi in morem facies intuentium excipit: opacus est, qui nullius ora, tumultum in se imprimit, exprimitque: Et is debet esse Præces, Iudex, & fidelis dispensator beneficiorum Dei: apprime opacus, qui nec diuitis, nec pauperis imaginem ibi apprimi patiatur, nec ab hac, aut illa a sua statione dimumi. Vt cum æque mentis constantiam assequatur, meminerit se semper esse sub oculo supremae iudiciae, & illo spectante, consultandum, deliberandum, statuendum est: quia Dei iudicium est: in quo nihil esse potest aliquid, nihil abhorrens ab æquitate.

Audio Constantinopolis, eo loci vbi Principes...
Prouinciarum ius dicunt, superne videri Imperatoris suggestum, e quo veluti per cancellos spectare, & audire poscit, quid rerum in Camera agatur. Ex qua persuasione fit, ut qui iuri dicundo pra- sunt, semper anxij, trepidique consistant, quasi in oculis, & auribus Imperatoris constituti. Si ad continendos animos, & aequam Iustitiae lancem tantum afferre potest imminens vnius Principis etiam mortalis, oculus, quantum aequitas accedere poterit, si Iudicis oculo, auribus, animo, semper incubuerit, vigil, apertus, explicatus divinæ mentis oculus, in cuius luce, soleque patsecit forum omne, explicantur lites quantumuis obscure, & intricata, aperiuntur consilia, ac iudicia, & quisquis est occul- tus sensus animorum? Et haec de oculo Iustitiae; erit enim fortasse non nemo, qui cum cecam esse malit, quam malè oculatam. Et vero maiiores no- stri Iusticiam pinxerunt virgine velatis oculis iusta lance omnia ponderantem: cuius moris aemuli Thebani Iudicum suorum imagines in foro abs- que manibus & oculis coussentibus effinxeræ. Convinct oculi, ne in eos admittantur æternae illæ phaleræ, hominum ora, vultusque à quorum intu- tu connuere, & annuere solat animus, & a rectæ semita discedere.
Sunt deinde sine manibus, ne vel munera ca- plant, vel ijs subdictiæ capiantur. Is enim solus, aut-
C.c thore
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, thore Themystio: Verus est Index, Verus Princeps, qui auro est inexplorabilis: & qui, vierit Bion Philosophus, studet in magistratu discedere non diuor, sed clarior.

Quo in genere nostro seculo illustre fuit exemplum Thomæ Mori Judicis aquilinii, Inuictique Martyris. Huic olim vidua, cui litem adiudicaret, obvulit polum aurem, accepit illud quidem, sed ut erat ingenio facili, ac faceto, illud vino replens ei praebuit, ac reddidit.

Ita nec autem tenere, nec auro teneri potuit incorruptus Index, cuius ipsum & unaque totius rationis pro auro, & pretio fuit. Er talis est debet, inquit Petrus Rавennas, Iuris minister, ut in eius manu nullius auctoritate per legem sit, aut vaciller libra Iustitiae, nullo pondere sese deprimi, utraquam oporteat, patriatur.

TERTIA LEX IUSTITIAE.

Ea est, ut non persona, non dignitatis, non potentiae, non fortunarum ratio habeatur: sed ne sanguinis quidem, & amicitiae corum, quos nobis natura coniuxit, & caros fecit. Plus enim tribuendum est iuri, quam sanguini; huius æquitatis lege rem in Deo rerum omnium moderato, rem in Christo suprema mortalium Iudice, ac Sacerdote videamus. De illo cecinit olim Prophetæ regius, misericordiam & veritatem diligat Deus.

In
Ac religiosorum. 

In Hebræo legitimus semes Vmaghen Tēhoua, Sol, &c. scetum Deum.

Componitur Deus cum sole, ac scuto, & certe quam aptissime. Sol ille spectabilis orbis oculus, ex æquo surgit, lucet, calet, ardet omnibus, etiam impiis, nefandis, sacrilegis, quos coelum odi, ac decestatur; scutum vero non modo caput tegit ut galæa, non pectus tueitur ut thorax, non crura velat ut ocrea, sed quaquaversalin tueitur, ad omnium membrorum tutelam, & incoluitatem.

Eum se mortalibus ostentat Deus factus omnibus quod orbis sol, quod militi scutum, nam & malos esse aequos perfundit tamen beneficientes suæ radiis, & suo praesidio tueitur, si forte respicient; & suaues, arque amicas divinas iustitiae leges amant, ac timere discant.

Eandem æquitatem & prönum in omnem affectionem Christus ostendit: vidi enim D. Ioanni in medio candelabrorum aureorum, id est Ecclesiærum, quæ sunt veluti candelabra aurea in domo Dei. In horum medio consistit ac haræt, vt omnibus communis sit, & ad nullum accedat proprius, a nullo longius recedat.

Eandem æquitatem aperit illud eloquium, quod Servatorem in æternum secundum ordinem Melchisedech. Cur iniquis, secundus Melchisedech, non autem.
autem secundum Aaron? ita ad rem mea reddit. Quia vt Melchisedech nullo cognitionis tangatur affectu, utpotet dictus fine patre, fine mater, fine genealogia: ita & Christus nullo sanguinis senso poterat commoueri. Et hinc quoque factum, ut siquid qui nullo trahuntur affectu, dicuntur illi: lapidibus, rupibus, saxis verius existit, quam ceterorum hominum more, viae progenite.

Virg. Genuit te cautibus horribus Caucasus.


C. 16. v. 1. Sola rationis ducta, sola patris aeterni voluntate, trahi se fuit, ut in hunc potius quam in illum divinæ gratiae fontes, coelique beneficia dudcat. Quod fatis, superque truit, ubi de Ecclesia capite, de summo Præside, ac Pastore quæstio incidit, eam dignitatem superis æmulam, imò & inuidiendam, naturæ non dedit, & confanguinitati, sed Petro, quo cum nulla illi crat sanguinis communio. Ita fecerat olim Mosæ Israëlis Legiferator, & Principes, cum enim fübi vita, officioque cedendum videt, Principatum commisit Iosue, qui crat ex alie

-
na tribu, igitur Ephraim, Pontificatum vero non in duos filios, quos ei natura dederat, sed in Aaronem transfuit, ut sciremus, inquit D. Hieronymus, Principatum in populos, non sanguini deferendum esse, sed virtute. Secus omnino sit hoc quod spiramus suum, plurimumque enim officia, beneficia, dignitates, sanguini, conceduntur, non vitae; & qui plus aeris habet, quod in patronos effundat, & male prodiat, illa opima beneficia inuenit, & in Crucifixi patrimonium inuolat; contra quod ratio pugnat, & Sanctorum Patrum veneranda authoritas, e quibus (ne omnes sequar) exstat illud Diui Gregori Nazianzeni oraculum, dignum cedro. Sacrum imperium, non fortuna prada, sed virtutis praeium est. Et hoc Ambrosij: Non generis nobilitas, sed morum eligatur gratia, & virtutum prerogatvia, quia, ut divinè ille ipse Prelul. Preferenda est religio necsitis studium, pietas propinquitati. Ea enim est verapie tas, quae praeponit diuina humanis, perpetua temporali bus.

Qui eam non præfert, sibi primum sceleus accrescit, suis cladem, Ecclesiam ruinam, quod & sumnum est malum, & genus amentiae intolerabile: Quia, ut verisimile S. Valerianus, multitudo genus est aliis se esse lucrum, & sibi paraesse supplicium.
AB hac sueus ubique erit animus, semper liber, recti, iustique tenax, & si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinæ. Nescit enim time-re: aut labii, quisquis ius tue esse diceret. Vt proinde iure meriullimo dixerit Simonides Philo-
phus. Virum iustum esse quasi cubum, qui ad omnem volubilis fortunæ motum, firmus, fixul-
que obsitit: non vertitur, aut voluitur, vel solet rota, ad omnem aerae filium, calumque incipiantis
fortunæ. Sortitur eam constantiam, inuietumque arduæ mentis robor æ momento, ac pondere le-
gum suarum, quibus seipse confirmavit, & adversus inconstantia tela, veluti loricæ iustitiae induit: ut
nulli cedat, nullius vim, incurræque extimescat.

De legibus aui sui, vel potius de hominum iu-
diciis, ac mollitie questus est olim Solon, rogatus
enim quid esset lex? subiunxit. Araeæ tela, si quid
in eam leuisculum inciderit, arctè retinetur, si quid
autem gravior immisllum sit, recissa, penitus, fra-
ctaque tela elabitur: nimirum araeeæ tela impli-
catur, muscae gracilis, non carneæ elephanti moles.

Ita tum temporis, inquinbat sapientissimus So-
lon, Republincæ accidisse videbatur, debilitata iam,
abiecat, ac prostituta iustitia, legum vis omnis, &
nervus fractus esse credebatur, si quis enim in leges
peccasset, carum vinculis tenebatur, si modo levis,
AC RELIGIOSORVM.

nullius momenti homuncio foræ, si unus aliquis, opibus, amicisque vacuus; at si potentior unus aliquis, si amicorum gratia, ac suae septus, si multo auri pondere gratior, excidebat ille legum vinculis, nec ipsis quamuis esset res, & noxius, teneri poterat, quia lex ipsis erat, armae tela. Verum hoc conuitium, habebat legibus inuri non debet; sed hominum vitio, ac malevolentiaeascripti: certè à natura, à ratione, à Deo, aliquan legibus vis indita, alia viris iustis, & iniquis Ecclesiæ Præsulibus est firmitas.

Eorum exempla, qui volet, consulat antiqua sœcula, & primas nascendas Ecclesiæ cunas.

In illis legetur Nathan unus aliquis, qui liberà mente, voceque explicata Daudisi suum fecit in os obiectit, & leges æquitatis ac pudicitiae sùo per nefas languim, violatoque toro opusuit: Legetur Azarias Sacerdos, qui Regem Oziam; Helias Thebites, qui Regem Achab; Ioannes Baptistæ, qui Herodem increpuit, iustitiam immaculatas fraternalis servares leges. In his audem Chrysothomus, & Ambrosius duo Iustitiae fulmina, ille Eudoxiam Augustam, hic Imperatorem Theodosium perculit, docuitque quantum intercessit Cælarem inter, & Episcopum, & quam iustà, infraetæque in magna Præsule in delinquentes severitas. Et haec olim Ecclesiam decora, sacrae militiae principes, quibus timiles
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

similes multos, imò & omnes esse vult D. Bernardus. Ita enim scribit ad Eugenium Pont. max. Eos amo, voloque Præsides, qui Regibus Ioannem exhibeant, Ægyptis Mosis, fornicantibus Phineen, Heliam idololatriis, Heliscaum avaris; Petrum mentientibus, Paulum blasphemantibus, negotiatoribus Christum: Ecce, quam optat in iis feueritatem, & in reos aniamduesionem, quam neque purpura velet, ac tegat, neque sceptrum elidat, neque vis illa, & authoritas retardet, aut infringat.

Hos inut promeritur aculeos in Petro, & succedens agnoscit D. Ambrosius; quærit enim cur alijs Apostolis retæ fœlici iacere, eoque piscari datum est. D. Petro, eique vni præterea hamus in mari, in horto gladius concecius?

Pro Apostolis, quibus vtrò iubente Domino explicantur retia, respondet. Bænè Apostolica instrumenta, piscandi retia sunt, quæ non captos perimunt, sed referunt.

Pro Petro autem, quia Praefulum est non fœlici reti peccatores illæsos, & incruentos capere, sed etiam pungere, & hauni lingua, denteque cruentatae, cum ita fert necessitas, & ideo soli Petro permittum in horto gladium educere, ferire auriculam impij satellitis, eamque rescindere; quia Praeses totum est, non tantum verbo, sed & ferro peccandi licentiam coercere. Eo etiam vtantur in Petri sede succeso.
successores, alijque Praefules cunctis erit, ne in
cos iactetur illud, quod in insignem Hebraorum
desidiam verbum est. Non est inuentus ensis, &
lancea in manu totius populi, excepto Saail, & Ion-
atha fili eius. Non est inuentus gladius Iustitiae in
manu Praeatorum, qui putrida, & noxia corpori
membra resecaret, & hinc serpit, serpentque ma-
num, & Ecclesiae univerae perniciem creabit.

Sed erit forte si unus aliquis, qui me ex eo ar-
guet, quod nimia Praefules, ac Sacerdotes altissimos
armem seueritate, mallem ipsi lenitatem, & illam
ipsa malum si eae duci quis patiatur; at si hanc ex-
cutiat & violett, seueros animos, & iuustae vindices
appello, ac volo. Eos certe etiam voluit Helia
Prophetae magni discipulus parentis optimi & spiri-
tuum hæres Elisaëus, qui id vnum ab illo petit,
fiat in me duplex spiritus tuus. Quis ille queris ? 4. Reg. a
seueritas est, & lenitas: haec poenitentes, & suppliantes
excipit, ac sinu sese ut pusionem suum blanda
mater; illa rebellis, & insolentes arguit, ac ferit ut
grauis censor, & index.

Hæc magnarum virtutum decora, Praefulum
que ornamenta digito notavit Deus, ubi est maceta-
ta pecude iussit duas partes Sacerdoti reseruari, ar-
num, dextrum, & pectunculum. Quid in armis
forritudine signatur actionis ? inquit D. Gregorius:
Quid in pectunculo (quod amoris est lcedes) nisi
D d

paterna
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, paterna caritas figuratur? Et hæc & illa Sacerdotalis est muneric, necessitatemque est, ut tam hanc, quam illam in omni vita exhibeat: hanc quidem in filios, quos nutrit, & lactat ut indulgens piaque mater, illam in seruos contumaces, quos pro meritis punit, ut seuerus pater, justus iudex, & regali Sacerdotio, ac potestate donatus.

Erat enim & armus, cibus regius. Ira quondam Samuele tese, & arbitro, Sauli datus armus in epulum. Leuavit enim cocus armum, & posuit ante Saul. Erat tamen magnum omnino discrimen inter armum qui Sauli, & regibus appositus, & qui Sacerdotes, hic enim cedebat armus dexter, quo prodebatur fortitudo, non ea tantum, qua alios vincet, sed ea quaeque quae semper, quae longe maxima est: at Sauli datus est armus sinister, quia eis ipse regia potestate hostes superavit, subiugavitque, ipse tamen à seipso victus fuit, nec fuit victor, quod genus fortitudinis factum est, non profanum: ideoque Sacerdoti maximè convenien. Sed hactenus fatis de animi constantia, ac fortitudine, quæ Institutæ cognata est, sociaque paternæ: lenitatis; a quibus ornatus Praeful audiet, quod olim Basilius magnum apud Nazianzenum. Duorum lapidum naturas imitabatur: factus erat percutientibus adamas, dividentibus magnes.

Hac Gregorius de Basilio in oratione funebri:
Erit enim uero Basilius, erit, & quidquid est Praeful Percutiuentibus Adamas, ab animi robore, & constantia, iniuicta & forte indomita, ferro, quod cedere necegit: at dissidentibus, atque errantibus & via veritatis, tamque spectantibus magnes erit, cuus influentias & amica vira trahetur, in ouile Christi reseat ouicula palabunda, & perdita. Et haec sit exuiae, haec corona gloria, quam tibi portendit Alba Sacerdotalis, quam superinduis, ab illa ad casulam venio.

§. 8.
Casula erit pro scuto fidei.

Quandus, qui sacras mystarum vestes ad militem, & arma detorquet, pro scuto fidei casulam, seu planetam objicit.

Ego in praesentia in eius sententiam ibo, ut ex ea describam quod sit illud fidei scutum, quod Sacerdos armatus hostium tela, vel cludit, vel retundit, sibique viam sternit ad victoriam, ad trophaea, ad lauros aeternas.

Fuere Antiquis alia, atque alia fidei symbola. Theophyloacto fides est oculus. Est oculus speculum naturae, & fides oculus est ac speculum quoddam diuinitatis: cum enim quamdiu in via sumus, tendimusque ad terminum beatiatis, fide, cuo oculo superiore, ac diuino percipimus, eiusque arcana, mysteria, & secreta consilia penetravimus, Lucerna pp. 118.

D d 2 pedibus
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
pedibus meis, verbum tuum, & lumen semitis meis,
imquebat olim David.

Aliud fidei symbolum est manus, quæ apprehenditur vt tessera, & arrha fidelitatis: ita qui alteri manum dedit, fidei quoque dedisse censendus est. Ex eo fluxit solemnis ille ritus, vt qui Deo fidei addixisset, eiusmod quoque nomen in manu, tanquam obuia, patenti, & explicata fidei tabula inscriberet. Ita Isaiæ testa, fecer olim Hebræus cum in captitatem babyloniam foret abducendus: ne simul cum solo animo, religionemque mutasse videretur, Dei opt. ter max. nomen manibus incidit. Hic scribet in manu sua, Domini sum ego.

Ea scribendi ratio, fideique nota ab Hebræis ad Christianos longius emanavit. In primis Ecclesiae initijs, cum esseret studium religionis: aestuatque recens effusus Christi languis; fideles, quibus altior erat animus, cernamque pro fide iam praecorporum, cædente serro vel fronti, vel manui suaussimum, & amabile Christi nomen inscribant; vt mihi author est Procopius, & ipsis octus testis: Quæ fidei tessera, notaque religionis etiam peruserit ad Iaponem extremit orbis incolas, quibus viatatum, & solemnne est, vel crucis notam, vel aliquidum Iesu nomen fronti imprinere, sic ea natatio æmula est aitæ pietatis.

D. Paulus in panoplia militis Christiani profidei
AC RELIGIOSORVM. 213

dei symbolo scutum offert. In omnibus, inquit, surre
mentes scutum fidei. Er merito pro scuto fides educi
tur, ducamus illud est veterum monumentis. Dum
castra metaretur Israël, starentque tribus in quattor
acies diuinae, singulis sium erat scutum, insigne
fidei, symbolumque religionis, etiam nostrae, in
Lyran credimus.

Tribus Ruben pro scuto erat hominis figura in
area, cuo campo rubro picta, & eminens. Et iam
inde exhibebat vestigium aliud. Incarnationis
divini Verbi in qua dux naturae, divina, & humana
tot inter multis dislitae, nouo, & propè insolenti
amoris prodigio in vnum æterni Verbi personam
conuenere.

Tribus Ephraim in scuto taurum extulit in cam-
po rubro, & cruento: & ille Christi patientis figu-
ra fuit: duc tus enim vt nova caritatis victima, &
in ara crucis, cua area crueltae foedæ pictus, crudel-
ter deformatus, & concisis.

Tribus Iuda leonem in scuto habuit sparsius u-
barum comis in area, cuo campo viridi exultabun-
dum: & ille imago fuit Christi resurgens: vivit
enim Leo de tribu Iuda, & victor à morte, ab infe-
ris rediit. Denique tribui Dan cessit Aquila, regia
volucris, in area, fœt campo candido expressa, & co-
rona illu stris: & illa symbolum fuit Christi asc-
cendentis, cuis viam nescire se fatetur sapiens.

D d 3 Ignoro,
SVE\[l\]VM ECCLESIASTICOR\[V\]M,
Ignoro, inquietat, viam Aquile in caelo, hoc est, ut
una voce Interpretis, viam Christi in sublimi ascen-
cenditis. Et haec fuerunt scuta, quae imitabunt olim
quatuor illae tribus intercæteras facilè Principes, &
in ijs augusta sive in nostræ Symbola: sed cur, inqui
es, in scuto expressa: hic est cardo propinque mili
quætionis; in qua id statuo, sive nobis est quod
militi scutum: hoc corpus omnem tegit, & immis
hastium tela excipit, retundit, ac frangit. Et hoc
ipsum animo praefat sipes, idèque, inquietat o-
lim Paulus: in omnibus sumentes scutum sive,
in quo possit omnia tecta, neque simi ignea extinguere.
Quod ipsum praefago spiritu longè ante cecinit
regius vates, at enim: scuto circumdabit te veritas
emus, & sive veritatis germana foror, imò si voles &
ipsa veritas, à qua probè tectus, non timebis à ti-
more nocturno: hoc est à spectris, & horribilibis
imaginibus, quæ plerumque somniantibus obere-
rare solent; vel, ut vult Hieronymus, ab errore in
sede, & hæresi, quæ timor nocturnus dicitur, quia
lucem fugit, & noxem amat sibi concolore; vel
ab oculsit insidiis, ut credit Euthymius: vel deni-
que, ut alii, ab extremo iudicio; cui secanam aperiet
nox concubia, adultæ tenebræ. Dies enim Domini,
quæ situr in nocte, ita veniet. Et ab hoc tamen non
timebis, quia sive, ut aequae comes timor, ti-
morem illum, horroremque sumptus nostros
expeller.
expellet. Primum in orbe timor Deos fecit, inquiabat ex Antiquis non nemo; qui vocem haec exivit, id est a timore dictum voluit. Qui hunc Dei timorem a side haurit, non timebit ille a timore nocturno.

Neque a sagitta volante in die. Seu illam esse voles vanam gloriam cum Bernardo, seu divina, & aperta percula cum Chrysostomo, seu amem ridentis fortunae lucem cum Bellarmino, ab ea certe non timebis, quia scito circumdabit te veritas eius.

Neque etiam timebis a negotio perambulante in tenebris: seu illud cum Hieronymo credas esse pestem, lucemque malignam in tenebris ambulantem, moestoque funere singulas domos notantem: seu cum Chaldaeo interprete, velis esse mortem, & mortalitatem, ab ea certe non timebis.

Imo neque ab incursu, & demonio meridiano. Ex quo nonnullus inuasit ea opinio demonas esse qui manere, suboriente luce; alios qui meridie, adulataque die; alios denique, qui vesperi, inclinata tam luce, nocteque homines impetant; vel alios esse qui perficere ab oriente, alios qui a meridie, & hi valentiores, iij fuerunt qui quondam euerterunt domum iliorum lobis, & una ruina eos oppresserunt: flarunt illi a meridie, ita cenuit Origenes, & quod ut dicerem, dicam potius cum Euthymio demone...
nem meridianum eum esse qui acedēx, & luxuriae praecipit perculit ille Dāvidem, & euerit magnum illum heroem ipsam meridiē, quo non solis huius amicam, & innoxiam lucem immittit, sed inimicas, noxiales veneris, ac libidinis faces incendit: si ipsi diuinorum iudiciorum fidem iucundumque timoris obieciisset Dāvid, non eam ab illis cladem perpeius fuisse; tu ne eodem démonio meridiano incaelefas, & pereas, sume in omnibus iucundum fidei, in quo poteris omnia inequillimi tela extinguere.

Ille certe sumere te docuit prima lux, quam aliquando aperīritis. A pud Lacedemonas erat vūx, moreque gentis illius receptum, vt pueri recens nati scuto deponentur: forte vt iam inde ab illa ætātula, dieque prima martios, & ferreos haurientānimos, diurisque laboribus afluxerent, dum eos nascentes, non mollis anser, leuesque plumæ, non cūnae graciles exciperent, sed rude ferrum, iucundumque militare, quod deinde adulta iam, ac pubescente ætate Lacedemonies mulieres, quatum decus, & elogium hoc fuit, Sole Lacedemones partūnt, illae, inquam matres, illæ viragīnes eum filios suos in arma, in adversas hostium acies, emitterent, illud ipsum iucundum, quod nascenti sedes, ac torus fuerat, offerere, offerreque filiis, & addere illud dignum Lacedemonum materis. Aut cum hoc, aut in hoc. Pauculæ voces, sed animi, sed roboris, sed gloriæ plenissimae.
Te, inquiæbat Lacæna mater, te fili in hostem emitto, pro patria, pro fœcis, & aris pugnatum: unum è duobus à te peto, & hoc quidem vel iure meo, vel patriæ lege, ac caritate: aut cum hoc seculo victor redi; aut in hoc seculo protuorum salute fortiter occumbe. Vt enim te abiecerit seculo, imbellem, inglorium, profugum recipiam adducætum: nunquam, si modo ea fìm, quæ esse velim Lacæna mater. Hæc illa paucis ad filium.

Eadem tibi in aurem & animum effudit pia Mater Ecclesiae. Lubet illius diei, lucisque meminiæ, quæ tibi primum fuit, & qua ad sacrâm ædem, sacrosque fontes delatus es.

In ipso templi limine hanc tibi primum quaestionem Sacerdos mouit. Quid petis ab Ecclesiæ Dei? cum ab ætatula infans esses, pro te fari potuit, debuitque Patruus, & hæc reddere: sitem. Eam nimium petebas non voce, sed animo, sed futuris adultâ ætate votis, vt ea tibi esset in hac vitae militia pro seculo, quod vt te nascentem excepta, ita & viuentem tuebitur, morientemque coronabit, si modo illud audis, & feruas. Aut cum hoc, aut in hoc. Aut cum hoc in alta pace viuiæ, si ita viuere concehitur: aut in hoc fortiter occumbe, si tyrannus pro religione, pro fide, pro Deo iugulum petit, in hoc inquam & Ecclesiæ Matri, & æculo reddere; futterus in morte, quam in vita gloriosior.

Ec

Sed

Quod ipsum confirmit, ubi agit de libertate Christiana: Bona opera, inquit, non faciunt virtum bonum, neque mala malum: sed sola incredulitas. Ex illis duobus pronuntiatis, has ducit, trahitque conclusiones malus omnino logicus.

Prima, nullam habendam efferationem meriti, nullam bonorum operum curam, studium virtutis omnino nullum.

Altera, peccatis omnibus quantumnis atrocibus aperiendam esse viam, laxanda, frana, si enim sola fides necessaria est iusti simus; certè neque spes, neque caritas, neque religio, neque castitas, neque temperantia, neque fortitudo, neque prudentia, neque virtus alia in necessarijs ad iustitiam, ad beatitatem est reponenda. Cætera enim, ait, omnia liber simus, neque praecipita, neque prohibita. Itaque Luthero iudice, & doctore, furta, rapina, curis, homicidia, fratricidia, parricidia, fornicationes, incestus, sacrilegia, blasphemia, & si quod aliud aut in terris, aut...
aut in inferis esse post peccati genus, si quæ secelerum monstrà, ea libertima sunt, neque prohibita: hæc enim conclusio ex illa Lutheri propositione deduci potest, ac debit, vt facile aduerter à logica etiam vel leueret tinctus: quod quam à natura, à ratione, à communi hominum sensu, ab humanis, diuinissque legibus differtaneum sit, nemo non videt.

Sed quia erit fortassis unus aliquis, qui has conclusiones, à vero, bonoque alienas, meas esse vollet, non Lutheri; ideo ijs omissis produco alia illius principia. Quamquam, vt dicam ingenuè quod sentio, sentitque probus omnis, ea non maxime sunt, sed ipsiusmet Lutheri: qui enim vt cum Philospho loquar, statuit eiusmodi antecedens ex quo necessitate quadam, conformique argumentationis regula, ea trahatur consequentia, nè ille non antecedentis tantum, sed & consequentis auctor est habendus: Verum ne istis implícimur, cum in aperto, in luce omnium sit impia mens Lutheri: eam certè alijs locis sòle clarius exponit, ita enim habet.

Quod si cœlum apertum sìderem, idque culmo solummodo de terra sublato mereri possem; culmum nequaquam vellem tollere. Nollet ignauus, iners, impius, culmum, paleanve leuiorem è terra tollere, vt cœlum mereri, cœlum sibi omnino clausum recludere posset, adeo horret, fugitque vel ipsum meriti.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
meriti nomen bonaque opera odit, ac detestatur. 
Infælix Lutherus, verè culmus, palæaque ex area 
Domini excuslæ, & igni æterno referuata.

Ab ea haeresi longius excedit. In colloquio Ille-
biano, ut omnia bene de superis merendi princi-
pia, ansamque omnem tollat, decem Dei præce-
petae in medio tollit, erat ex divinis tabulis, ex orbe 
eliminar: imò, quod stupeas, ac detesteris, ea facit 
malorum omnium securigine. Tolluntur, in-
quit, de medio decem præcepta, & cessabunt om-
nes haereses. Nam decem præcepta sunt fons ex 
quo velut securigine omnes haereses emanatunt.

Hæc sacrilego Lutherus orat, hæc mente nimium 
quum quantum libera, & præceptis vletis teneri necia cuo-
muit: ut euereter sacras leges, superum præcepta, 
quæ animorum nostrorum vincula sunt, & Rei-
publææ bene constituta nertius: quem si dissoluus, 
va omnem generis nostri societatem, quæ sine le-
gestat non potest, dissollas, dissipas, perdas est ne-
cesce. Sed Lutherò parum est Rerum omnii 
pellaere, dum sibi expeditam, & facilem ad 
pecandum viae faciat. Et certè facit qua verbiis, 
quæ rectam ipsa: illa audiamus. Vbi Dei ter opt.
ter. max. legem, vbi tantum naturæ sensum, dicta-
menque recte rationis ista fusilit, tum habenas sce-
leri laxat, & in vita totus effunditur, imò qua voce, 
qua scriptis alios omnes ad eadem audenda sce勒a 
inuitat,

Er quia homini etiam in pura, putaque natura constituto, & rationis compote, hab voces durissimae videri poterant, ne minus verbo suaderet quam vrgeret exemplo, pudenda secelera, quæ olim secretis confessarii auriibus depofuit, in lucem effert: non ex æstu doloris, ac poenitentis animæ, non ex studio Christianæ demisiionis, quæ olim Augustinus: sed infana quadam, atque intolerabili instantia, effroute vultu, inutruco calamo, quæ aliis facere est.
SPEeVLVM ECCeLSIasticorum, cem pexferat ad secilera quantumuis atrocia: sic ergo de seisple loquitur, & scribit, Doctori Staupitio scep confesiun sum; non de mulieribus, sed vero atrocia, & solida facinora. Fornicationes, adulteriar, incertus faculagos, praepositam libidinem non repot in peccatis, non dignatur humilis, & verecunda confessione, sed ies silentio, menteque secilera suprressus, tantum exponitat rocia, & solida facinora; & in ies repot omnem sanctimoniam.


Quod si infantis illis Lutheranae dementia, & impietatis opinionibus, obijcias irrefragabilem scripturae fidem & authoritatem, si illud D. Iacobi oraculum. Vis autem scire, o homo, infant, quoniam fides sine operibus mortua est. Si deinde & illud ad pondus adjicias, quod subiungest. Tu credis, quoniam unus est Deus? benè facis, & Demones credunt, & contremiscent: nèque tamen vel ipso Lutheri calculo,
calcule, ac sententia daemones sancti sunt, nisi coelos enim inferis mutare, & omnia susque desque vertere velis. Si inquam haec, aliaque loca his affiniae opponas, ex quoque eunca ad facie tatem non sufficere nuda, putamque fidem, nisi cam bona opera consequantur: Lutherus vna manu nodos illos omnes soleure se credit, vna regulam metiri, ac detorquere: hanc enim profana, & infana scripturarum intelligentia regulam statuit. Hec tibi norma, & regula esto, quam in Scripturis fœris intelligenda sequaris. Vbicumque iubet scriptura bona opera facere; tu id si intelligas, quod iubet prohibere bona opera facere. O contortam, o infamam, o impiam Lutheri regulam: o falsum hominis ingenium, o mentem infanam, o deliria aberrantis cerebelli. Quis enim adeo barbatus sit, & inops animi, atque intelligentia, qui non videat haec inter se pugnare: vnam, eademque paginam, eadem omnis nò verba, & scripturae oracula idem prohiber, idem iubere: idem dum iubet, prohibere. Nemo certe est, ne grammaticus quidem, qui vel ipse nominum notionem aduerterit, qui non illic indicabit, hic pugnam esse verborum, idem & retum difficultium: sed est ille hierarchorum genus, secum ipse pugnant, & cum natura, cum veritate pugnare videntur, & lucem tenebras, bonum malum, amarum dulce pronuntiant, & omnia suèque desque sit lege mistent, & percertunt.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

Nobis autem, quibus aperitur purioris fidelitatis, patet sancta ipsa scripturarum oracula, alius est sensus, alia mens, & intelligentia. Certumque illud D. Iacobi pronunciatur: sicut corpus sine spiritu mortui est, ita & fides sine operibus mortua est. Ut illa vivat, adde spiritum, & bona opera adjice: fides enim vidua est, quæ operibus non nubit, & male credit, qui credit tantum; & sicut, ut pietas meditatur.

Bernardus inutiliter flores apparet, ubi non sequitur fructus: sic gratia recuperanda, & acquirenda gloria, quæ illius est fructus, inutilis est fides, quam non ornant, & frugi fruticum ipsa reddunt opera. Eam frugem, cum fidei operumq; nectarum instiunt vestis illæ duplices, quibus omnes domestici mulieris illius fortis induuntur. Omnes domestici eius vestiti sunt duplicibus, inquit de ea sapiens. Vestes duplices, una operis, altera mentis, ut explicat Rabanus.

Quod si ea quæque indutis, erit tibi fides pro seculo, à quo præsidium in hac vitae mortalibus militia, & decus ac ornamentum in immortalibus, beatæ quasi sede nanciscaris.

Fuit olim securum insigne quoddam gloriae, ac honoris, ex quo faciamus, ut Imperatores suos milites pro re bene gesta donarent securum, ipsique milites cum mecum esset, bis coronas, parta demum victoria securi coronabantur.

Ab illo ritu, legesque militari haud in Ecclesia dia- dema
AC RELIGIOSORVM. 225
dem capitis, illustreque scutum, quod quasi vertici beatorum immemis appingi solet. Probabilis illud
magnos illos heros, & grandes animas in hac
breuitatibus aui militia pragnasse fortiter, vice visi
sestissimus, palmamque tulisse in longa illa, & beata
aeternitate. Ut & tu aliquando inter laureata illa
sanctorum agmina certaris, scutumque celeste,
augusto vertice gestes: vide te tibi vis, & caque aca-
titate, a gratia, a bonis operibus viua, sit pro scuto,
tibiqbe dicitur credas. Aut cum hoc vive, aut in
hoc morere.

§. 9.
Liber Evangeliorum in manu erit
pro gladio.

CVM reliquis fere corpus omne ab armis
probè tectum sit, ne inermis, & iners sit ma-
nus, ei pro gladio, quem vestit, dari solet liber
Evangeliorum, gladius spiritus, qui, interpretate Apo-
stofo, est verbum Dei.

Ut arma Christiano militi commendent sacræ
paginae; maximem tamen gladios extollunt, & lau-
ditant, eos tque ferè tres.

Primus est gladius Goliath, cui hoc lemma
ascribi placuit. Non est huic alter similis.

Fuit Goliath carnea moles, & immanis veluti
eoloffus, qui per seimmam imputemiam insulta-
bat castra Israelis: quibusc non est inuentus vinus
aliquis.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
aliquis, qui manum manui, pedem pedi conferret;
tantum sui vel stupidem, vel metum excitatur.
In communi illa trepidatione, cauque, non ar-
morum, sed animorum, aequit ouium pastor vnum,
isque pusillus David, qui in campum descendit,
venitque in singulare certamen; armis quidem im-
par, viribus & lacerrorum toris multum inferior:
atanimo, & in Deum fiducia longe superior. Illi
pro armis fuerit quinque lapides, quos e limpio
torrente sibi delegit in fundamentum primum, ac deinde
in hostem misit. Lapidibus illis, si Philoni credi-
mus, inscripti nomina quinque Patriarcharum,
seilicet Abrahami, Isaac, Iacobi, Moysis, & Iose.
Vbi in arenam ventum est, e pera, qua de collo
pendebat, eduxit lapidem unum, cui commissum
erat Iose nomen, bono fane, ac seculi omine, Iose
nen Iesuni & Salvatorum significat, vriam inde
nollet David, nollet Israel omnis, a vero Iose, ab
vno Iesu & arma, & victoriam esse repetendam.
Vbi a lapide solo insitus Goliath, caput e ademptum
ad gladio proprio, isque in monumen-
tum victoriae appensus in tabernaculo, & in tro-
pheum nobile erectus.
Aliter gladius, cuius etiam meminisset scriptura, est
gladius Saulis, de quo hoc est elogium. Sagitta
Lotonae, munquam sed etiam retrosum, & gladius Saul
non est reversus inanis.
Iaculator
Iaculator omnino peritus fuit Ionathas, qui sua tela ita toruit, ita vibrauit, foeliciter, ut nullum excideret, nullum excuteretur, sed insigne illa vel hostia, vel scopo ad quem collimabat.

Peritus etiam, & felix Saulis gladius, qui e praedio non est reuersus inanis; sed plenus sanguine, & madens cruenta hostium ceede.

Tertius gladius, quem ab acie, ab invidia, ab hostium strage, & victoria praecipit Antiquitas, est gladius Gedeonis. De eo hae in somnis e Madianitibus vanus aliquis acceptit; quod statim proximo ex posuit, ut Oedipum iunixiret. Hae fuit amœna imago somniandi obiecta.

Vidi somnium, & videbatur mibi quasi subcinerus pannus ex bordeo volui, & in castra Madian descendere: cumque peruenisset ad tabernaculum, percussit illud, atque subvertit, & terre funditus coaguit.

Non fuit illud somnium naturale, quod instaret vis, aut speciebus, rerum sensibus acceperis euenire solet.


Evangelij liber, Deique verbum, quod docta, sacraque manu geltat Diaconus, erit illi pro gladio, quo aduersas Ecclesiae orthodoxae acies petat, dissipet, perdât: est enim gladius spiritus, verbum Dei. Eo armatus Iisaias bellicum canit, & de Messia vaticinatur, effertque vim illius verbi. Posuit, inquit, os meum quasi gladium acutum.

Sunt qui cognitionem linguæ & gladii ducent ex quadam similitudine huius cum illa, exhibent enim linguæ speciem gladii virtutque partem acuti, & è palato, tanquam è vagina fœce exercit, atque in vocem explicat.

Malim tamen eam ab insita vi, atque efficacia derivare: in martio pulvere nihil adeo stragem edit, atque gladius. Quamdiu eminus agitur: siue tormentus maioribus è nitrata nube Mars tonet, siue minoribus densa globorum grando depluat, siue tenso
AC RELIGIOSRVM

29

non venias fletum ecque ad tempus, Heli. Pauli voces, nec concinate orationes Hyllus,

omnium, quemque eorum habiti, et eris ex voce in}

omnis, vel omn. foliaceae, fit diabol. minuendo quin

in eorum offensionem. Hos Dominum redit.

Et cum eorumman Domini parente, et eris ecce, in

Heli. Pauli voces, nec concinate orationes Hyllus,

omnium, quemque eorum habiti, et eris ex voce in}

omnis, vel omn. foliaceae, fit diabol. minuendo quin

in eorum offensionem. Hos Dominum redit.

Dicitur olim magistris Legislator.Moeb.Aegyptis, quos prae-

eruptum intercellula gladio, omen quin de hoc

Sappho, exparit petuit: olim gladio, uriae

Pent voice. Credi etiam, Elynam ad Pauli voces

exspectat. Et quippe Magos, qui eum per

intelligi non defiet, sediamere, Domini redit.
230 SPECULUM ECCLESIASTICORVM, in oculos Elymae Magiamisius, ei & lucem, & sollem hunc aspectabilem adegit. Melius aliquantis illum actum cum fœlice Praefide, qui Paulo disputante de iustitia, de castitate, & de iudicio futuro, tremebantus totus ultrœ audire noluit: adeo acies illius gladii, & oculos, & animos feriebat. Vt porro vox tua ita feu ad terorem, feu ad salutem fieriat, confonet voci Pauli, de qua ita magnificè Chrislomus, Cæcum est tandem sit ad vsium exposition, non eam habet persuadendi vim, quam Paulus est tam breui Christi idem vulgando affecuts; vt ad se terrarum orbem traheret universum. Trahes ipse, si ubi cum Paulo, cum Christo lingua sit gladius, & vtraque parte acutus.

Vitæs hic Ioanni exultans in medio septem candelabrorum aureorum. Vox illius tamquam vox aquarum multarum; ecce vt profundum insonet Dei verbum.

Erant ei in dextera stella septem; ecce lucem, ac splendorem divinae vocis.

De ore eis exebat gladius vtraque parte acutus; ecce, vim, & energiam Evangelica praedicationis. Quis ille gladius quœris? Theodoro Abbatu apud Cassianum, ancipite gladio pugnat Christianus miles, qui æquo est animo ad lata, & tristia, ad prosperam, audentiam; fortunœ, ad laudes, & vituperia.

Is fuit olim patiens lobus dextra, finiftraque pu

gneare
gnare doctus, & vincere; dextra quidem, cum esset in amplissima fortuna, septem filiorum parens, pes claudio, oculus coeco. Sinistra vero cum filijs orbis, bonis omnibus exustus, afflito, exeso, lacerisque corpulculo saniem raderet, & aduersae fortunae piæ insultans, diceret. Si bona suscepiimus de manu Domini, quare mala non sustineamus?

Is deinde fuit & Ioseph in prosperis patri gratior; fratrum amantior, Deo superilique accipientor. In aduersis castimoniae, siveique retinens, & illatae quondam iniuriæ immemor. Pugnarunt Heroes illi, principes animæ per arma insitie à dextris, & à sinistris, & ita pugnet est necesse, qui coelo, & beatae aernitati pugnare gestit, ac vincere. Sed & aliis est gladius ances, & vtraque parte acutus: gladius, inquam oris, & operis: eo certat, qui non voce tantum Deo militat, sed & opere, exemploque vita sanctioris.

Epistulae ad Principes

Ep. 16. ad Princ.

Ep. 83. ad Occa.

Ps. 49. 7

212 SPECULVM ECCLESIASTICORVM, cum operam auctam afferam, tunc propterea conscientia suae, tum ex partibus boni Oratoris petitem esse illa quidem, quia Erubescit quanmuis praecella doctrina, quam propria reprehendit conscientia, frustraque eius lingua praeclara pauropatatem, qui Christi divini tumet. Ex hoc autem, quia rhetores, inquit, definiunt Oratorem qui sit vir bonus, docendi peritus. Perdit enim authoritatem docendi, cuus sermo opere desrruitur.

Quod si in profano Oratore, qui auribus tantum blanditur, & plerumque auram captat popularem, cum eximia docendi peritia, parem vitae integritatem exigunt Rhetores, negantque eum esse, qui hac aut illa carterit: quanto magis tam hanc, quam illum in sacro Oratore desiderabunt? de quo aureum illud effatum eloquentis Chrysoftomi. Magnus praecox veritas in coelis homo, in terris Angelus, homo quidem in coelis a natura, quia a virtute, a morum castitatu, ab elatione puriori, in terris Angelus fuit. Et is esse debet, qui manu Evangelium praebet, qui ore facundo explicat, tonanteque est pulpitro. Et hoc quidem, quia in sublimi quodam, arduoque vita gradu constitutus est, in quo si mores dignitati susceptores non exhibet, cadem illi Deus, qua olim peccatoris. Peccator autem dixit Deus: quare tu enarras Inscriptias meas, & assumis testamentum meum per os tuum?

Epipha...
Epiphanio teste, cum Origenes Ierosolymis diceret ad consortiam populi turbam, suauique ac fortis, ut alias solebat, tona gentem, fortissima incidit in hunc Davidis locum, et subito obmutuit, nimirum vocem interclustit dolor, erubebat anhelitus, alta suspicia fatiscitam animi, et ingens vis lacrymarum, quae in genas, in ora pluere, et verba vix concepta mergere, atque obruere.

Ingens erat auditorum turma, dextra magni illum oratorem sequi, et amare, erant enim in com magnae ac potentes verborum illecebrae, et ingens neruus eloquentiae, quem subito illo lucet, lacrymisque accidi viderunt, nec ipse gemitus, et lacrymus, tamere potuerunt, sed et tuo infuderunt oratorem. Memento ille non ita pridem, cum Alexandria esset, non tam sponte, quam tyrannorum minis, paucula thuris grana Deorum simulacris incendisse: hinc illi gemitus, illae lacryme, illi singultus poenitentis animae: quae fusi per summum probrum obijci audiebat illud.

Quare tu enarras injustias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? Quod illi quondam, hoc et tibi modo si in eadem ess tua, scylaque peccatorum, et tamen profano, impieque ore & Dei tui injustias enarras, & testamentum assumis. Et hoc est secundum caput, ex quo conficio precones divini verbi pugnare debeere animi gladio, oris felicet, et operis. Hos.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM.

D. Gregorius Nazianzenus oratione funebrii N. Basilius vocat ambigües, ambidextros, qui & vita certant, & eruditione, ab hac aures pulling, abilla commouent animos auditorum; magnamque reportant victoriam, quam praesago spiritu longè ante cecinit propheta, dum ait: Cadent a latere tibi milia, & decem millia a dextris tuis. Latus sinistrum est reconditum quodam rerum peritiae, cum nitore orationis, dicendi et copia; ab illa cadunt milia, hoc est multi dant manus, & animos concedunt facundae linguæ: at vero a dextris tuis, id est a morum innocentia, ab integritate vitae, a luce, solque altioris animi, ab exemplo bono cadunt decem millia, hoc est longè plurimi, neque enim ea vox qua lingua finguetur, & auras inanes verberat, vim habet ad concutiendos hominum animos, sed ea quæ virtutis est, & reibene gestæ, hac & auditoris etiam longè positos evocat, & arnabilis triabit virtutum illecebra, facitque vt quem exemplo suo praeventem viderint, sequantur quam audissent.

Vt enim dictet Bernardus: Hoc est dare vocis suo vocem virtutis, cum quod suiades, prius tibi cognosce res persuasisse. Quod quam verum est, sibi societatem sui auctor summam volunt, imo & verbo, & facto docuit Ioannes Fernandius, Comes sociusque S. Xaverij. Hic in Iaponia, inculta regione, & te nebris obsita diu hæc erat, exiguo, imo nullo propè fructu,
fructu, seipse verterat partes in omnes, & omnem differendi facultatem, qua tamen pollebat quam maximè explicarat, sed fardis auribus, & obduratis animis: ad verba, quæ incassum sepius effuderat, addidit exempla vitæ sanctioris, insignissimum patientiæ. Die enim quodam cum in triuo ad confer tam turbam, concionem haberet Sacer orator: Iaponum venus aliquis cæteris petulantior in faciem eius expuit: videri poterat, & verò etiam erat in folens facinus, & immans quædam iniuria, à qua expectari poterat, & fulmen concitata iam orationis, & tonitru vocis, & irae vindices. Eas tamen non dedit animus seipso & omnibus iniuriis superior. Modeste enim, & ipsum deterret, & solium orationis cursum tenuit, neque verbulo sibi illatam iniuriam eluit, neque asperiore vultu latentem in mente sensum ostendit. Ea viri modestia, & patientia ad cam horam Iaponicus oris non visa, ita commouit, & rapuit spectantium animos, ut & sit bi quisque diceret, & alii praedicaret. Non posse à verò, bonaque aberrare doctrinam, quam ea patientiæ firmassent exempla. Exinde Fernandium suspiere, amare, audire Iaponos, & bonis eis praecipionibus acquisere; adeo verum illud Senectæ: Longum iter per praecipit; breue, & efficax per ex empla: quia honores amplius oculus quam auribus credunt. Ita (vt alios praetereaem) credidit ex Auditoribus.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
toribus vnum aliquis, qui dimissa concione, domum
ad Fernandium venit, cognitisque probè legibus,
instituisque Christianis, Amaugucianorum om-
nium primus Christianus efficitur. Ab hoc fonte,
atque initio ducta est postea tot Iaponum ad Chri-
tiana sacra conversio, ut apparet quanto sint po-
tentiora ad persuadendum virtutem facta quam
dicta. Sed institutum tertium teneamus, videamus
dicta. Sed institutum tertium teneamus, videamus,
qui teneat alius, SS. Patribus gladius ancep.

Hugoni de S. Victore, gladius Christiani militis,
Pastoris boni, aniceps esse debet, ut bonos à malis,
ones ab haedis diuidat, atque discernat: refecetque
membra putrida, ne tua tabe, quod reliquum est
corporis, insipient; ideoque bonus Pastor Bernardo
medicus audit; quìt corpus ferset, membro noci-
xium acie nouaculæ fecat, & opportunam medici-
nam adhibet. Scion, inquis, boni, fidèlesque Propo-
positi languentium sibi creditam animarum curam,
non pompam: medicos sì, & non Dominos agnos-
tes, parant confessos adversibus phrenesim animæ, non
vindictam, sed medicinam. Hanc quidem si patria-
tur aeger sibi corruptum sanguinem elici; illam si
remedia respuit nefasius salutis, tum enim plus vin-
dex alteram anciptis gladier aciem expedit, & a cor-
porcE Ecclesiæ rescindit ac separat. Hoc gladio opus
ca qua viuimus tempestate, cum bonis mali, Ca-
thropolis hæretici permixti visuntur.

Eucherio
AC RELIGIOSORVM.

Eucherio gladius aniceps dum inæstitia conceditur. ille corpus ab anima diuidit, & suas infestas poenas: illi quidem breues, ac fluxas; huius æternas decernit. Hunc gladium maximè timere docuit Christus. Nolite, inquiete, timere eos, qui occidunt corpus, ut post hæc non habent quid faciant. Omendam vos quem timere debatis. Eum timete, qui potest & corpus, & animam mittere in gehennam, ita dico: vos hunc timete. Aliis pro gladio ancipiti placet actio, placet & contemplatio, vtrâq; valere debet miles Christianus, qui armata manu celû petir.

Iulio Cæsari quondam exhibita statua lauro vi renti, redimita, qua dextra rotabat gladium, sinistra calamum regèbat: subiecta erat hæc epigraphe:

Ex re troque Cæsar.

O Stendebat illa Cæsarem & manu, & mente, & calamo, & ferro, & arte militari, & libera libus disciplinis plurimum valere. Ita necessarium est, ut factorum minister & actione pollerat, & altissimarum rerum contemplatione, sibi &c. cum Iacob & Liam & Rachelem felici connubio tum gat. Lia Hebraice laborem significat, Rachel quitem,sit tibi labor in actione, quies in contemplatione; est mutua quodam, huus ac illus necessitudo, non enim potest oculus dicere manum opera tura non indigo. In oculo vis perspicendi, in manu agendi facultas est, quæ, ut inquit D. Gregorius Nazian.
SPECTULVM ECCLESIASTICORVM

Nazianzenus, inter se quasi temperata esse debent, quia nec contemplatio per se animam perficit, nec philosophia occupata in agendo satis est vile, sed haec illa juncta sit oportet.

§ 10.

Quomodo gladium illum spiritus, Dei verbum, vel retunderer, vel infringere conati heretici.

Vm satis intellexissent omni axo heretici, gladio spiritus, verboque Dei jugulum suum peti, errores accidi, malosque dolos, ac fraudes eludi; eo vires omnes intenderunt suas, ut illud vel retunderent, vel infringere, vel si id illud non possent, certe adulterarent quam maxime: quod ut facerent, primum aut omnes, aut plerosque scriptura libros à sacrís paginis expulerunt, aut fecerò mutilarunt, aut detruncarunt, aut denique ex suo genio, privatoque, ut aiunt, spiritu sunt interpretati, itaque falsa veris, profana sacrís, humana divinis commipi, et simulque deque vertere omnia: de singulis pauci attingamus. Simoniani, Manichaei, Albigenes vetus Testamentum, quantum est, librorum sacrórur sere, ac catalogo sustulerunt; & profabulis anilibus habuerunt. Theodorus qui dam Mopsuestiae Episcopus, Prophetas omnes reecit, & procul amandaeit.

Nicolaitae psalmos Davidicos habueret ut profa-
na cantica, poeticos aetatis, ac deliria. Hebræi in suo Talmud librum Iob in interquillinium cum authore suo abijci voluerunt, & prostitui.

Lutherus Vir gulae, & abdomini natus in continentibus sermonibus madida iam lingua, ebria mente, nutante calamo Ecclesiastem abiecit, quod cum Salomon in extrema senectute multorum amoribus iam depravatus conscripsisset, nec aduertit cum Hebræis, & Hieronymo eum exarafse, ut & vanitatis, quam hauserat, & poenitentia, quam spectabat, in eo posteris daret argumenta. Castalio repudiavit cantica cantiorum, eaque voluit scripta, non Dei spiritu, sed estu quodam impotentis libidinis, quæ in molliculas amoris voces, & illecebras effluisset. Vt hic sua hæresi patrocinium, nomenque faceret, argutè notavit in canticis, ne semel quidem exprimi augmentum Dei nomen, quod amen alij libri facri resterit sunt. Verum aduertitse debuerat datum illud divino amoris: in aliis enim scriptura voluminibus egit. Deus cum synagoga vt ancilla, ideoque ea nomina protulit, quæ reuerentiam, quæ timorem incutiebat: ut vero in canticis cum Ecclesia sponsa loquitur est; ideo supprexisit ea nomina, quæ maiestas, quæ timori servire debuerant, expoliuit autem quæ amoris in nos suo, diuinaque indulgentiae. Porphyrius Danielem impugnapit, non ratione, sed maligna, & pertinaci mente, calamoque
Speculvm Ecclesiasticorum, moquc Caluiinus ne alijs ea in parte cedere videre
tur, etiam & ipsce malignum vnguem in sacros libros immisit, ex ijsque Ecclesiasticum, & libros Machabæorum erasit. Et hi fere sunt, qui veteris testamenti tabulas qua voce, qua scriptis elidere, & autoritatem ijs detrahere conati sunt: ita nihilum in ijs ludit & a pers constans hereticorum inconstantia, & acrioris, mendacijsque cenfura libido, quae etiam nouum testamentum inusit, ut nihil esset ab ea liberum, & intactum.

Augustinus, contra quem acriter pugnat, Euangelif, omnia Euangelia impugnuit, caque non a viris Apostolicis, sed ab impotribus scripta clamitavit. Alogiani tres Euangelifitas receperunt, Mathem, Marcum, & Lucam; Ioannem ex eorum numero esse noluerunt, quod eorum heresi contrarius esse videretur: ita Euangelif illius lucem, sollemque horruerunt nocturnæ, & abiecti tenebriones.

Ebion, & ipsæ impius hereticus, solum Mathem ex Euangelifis probavit. Cherinthus solum Marcum, Marcion Lucam, eumque vnum; denique Valentinus Ioannem tantum admisit; ceteros a fide, a veritate alienos esse pronuncianit. In huius partes inclinavit etiam Lutherus, Gerdon, & Tarianus Apostolorum acta pro apocrphis habuere.

Ebionitæ D. Pauli Epifolas damnarunt, & ipsum Paulum, qui primae veritatis oraculo auditivas electio-
electionis, per ludibrium graculum hominem, a-
tque apostatam vocitarunt.

Lutherus Epistolas Divorum Iacobi, & Iudae in-
sacris admittere renuit; quia ijs videt se, suamque
fidem examinari.

Et haec quidem sunt, quæ haæreticorum infana-
carpendi libido varijs in locis sparsit, ego hic colle-
gi, vt in ijs haæreticos inconstantiam legas, ac dam-
nes; simulque agnoscas eos a malo spiritu regi, qui
vt primus divinarum vocum oracula mendace ling-
gua, autunque temerario violavit, ita & haæreticos,
aßeclas fuos violare docuit.

A prima orbis molitione cum esset homo in Pa-
radislo voluptatis, assuit ci serpentis inuidus, & Eura
parentini nostrae haec paucia locutus. Cur præcepta
nobis Deus? Hebraice etiam præceptae
dubie loquitur, & quasi interrogando: Deus au-
tem non sic: ex vero enim affirmatur, & præceperat.
Eua iam infecta hoc serpentis libello, eius quodam-
modo spiritum hauit, & omnium prima sacra
Scriptura verba adultetauit. Subiecit enim. Præce-
pit nobis Deus ne comederemus, & ne tangeremus il-
lud. Hæc postrema verba addit de suo, vt auger, &
exaggerer duini præcepti inclementiam, quo ve-
tabantur non tantum comedere, sed & tangere.
Hoc autem indulgens Dominus non inhibitetur.
Addit deinde & alterum mendacium: ne forter

Hb

moria-

Sentiebant illi et veteri Testamento, maximè vero Prophetarum oraculis, multa, eaque illustria peti argumenta, quæ in posteras ætates effertent Mesiaæ aduentum, vitam, mortem, aliæque sive nostræ capita, quæ vt postfundaret, in hoc vno desideratunt, ut opus illud sacrüm, quantum erat adulteratum,
fertant, eaque loca expungerent, quae fidei Christianae mysteriorum auctoritatem aliquam conciliari videbantur. Laborarunt in illo opere, totis ferè quadringlentis annis, & eo quidem, ut toto orbe, vix inueniri possent exemplaria duo, quæ inter se conuenirent, adeo pertinax in malo labor, leuis & inconstans falsitas; à qua cum Judaæi audirent quam pestilé : omnibusque in scholis, ac pulpitis vapularrent, tandem anno Christi octavo supra quingentesimum in Palæstina, vrbe Tiberiadis concilium è perissimis Rabbinis coegerunt; in quo primum inuenta puncta, quorum author, & princeps sui fuisse dicitur Rabbi Aaron, & Rabbi Aser: sed neque ıjs punctis notari potuit, & affigi veritas, quæ etiam ab illis vitium passa : adeo nihil tutum ab inuria, quod humanum sit, nihil ab inuidia, & aemulationis malevolentia immunes esse potest, nihil ab hæresi, & insigni Judæorum perfidia intac tum, sacrum sit licet, & iniolabile. Prouiderat tamens longè ante divina misericordia; ducentis quippe & triginta annis antequam in orbe, hoc visceretur Deus homo, Philadelphis hebrææ Bibliæ græce reddita, opera, ac labor septuaginta duorum Interpretum. Eran t Iisraeli Tribus omnino duodecim, & singulis electi viri sex à prudentia, à doctrina, ab hebrææ, grææque linguae peritia inter fuos facile principes, conuenere illi in Insula Pharos, quæ

H h 2
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, imminet Alexandriam Aegypti, et modo celebris est nomine, ac fama septuaginta duorum Interpretum, in quorum memoriam quot annis in Insula Pharos indicuntur festi dies, ad quos non Judaei modò, sed Christiani per longa maria, et perculos oceani tractus ensuignant, vt videant, ac venerentur ea locorum vestigia, in quibus primum elixit germana, & vera Scriptura sacra interpretation; tantum potest in bonis mentibus amor veritatis, & sacrorum librorum veneratio; quae vt omnium animis altius insidet, vnaque corundem interpretation, fides, & authoritas clarior eudat; non erit importunum huic membrana inscribere, quae co loci, ac temporis miracula spectavit, stupuitque orbis vniuersus.

Primum fuit eiusmodi, quod duobus diebus non amplius septuaginta duo illi seniores totum vetus Testamentum ex Hebræo in Graecum idiomata transscripterint; mirabili fane, stupendaque celeritate, quam non attingat vlla visingenij, vlla manus expressit, vllus calamus effingat, nisi quem regat, abripiatque Dei digitus.

Huic miraculo accessit & alterum; quod eis loco eiscent dissit, nec inter eos vlla, aut verborum, aut calamum communio sufficerat: tamen sacra Biblia expressit, & posteris edidere; non eadem tantum fide, eodem sensu: verum etiam, iisdem omnino verbis.
verbis, inó & charáctere, typíque adeò similibus, vt iuratus etiam affirmares vna manu, vno calamo exarata omnia. Quod prodigium cum plausu, sacróque stupore tum patuit, cum expedito opere inter se conuenere omnes, & suasinguli Interpre- tationes; quasi totidem symbola contulere. Nimi- tum eorum spiritus, intelligentias, manus, calamósque moderabatur mens altior, ac divina, vt & idem conciperent, & in tabulasmitterent.

Secus omnino faciunt heretici, apud quos, tot sententiae, & explicationes sunt, quor capita; quibus in peccam venit, quod olim adiscantibus tur- rim Babel; confundit Deus linguas eorum, & vt claro cothurno Chrysostomus: quia absu, sunt vocis, & Scripturae unitate, castigantur diversitate.

CAPVT VII. De divinis Officiis.

Bi sacra ornatus vestes iteretis Sacerdos, & sa- crario solemni pompa ad aras educitur, vt immortali Deo sacrificium offerat accinentibus hinc inde alterno choro musicis, a quibus, ex pio Ecclesia instituto, diurnum, nocturnumque hora- rum penium exoluitur. De hoc, & illo mihi et breuis disceptratio, in quae me damnes amice lec- tor, quasi actum agam, styllumque duca in ar- Hh 3 gumento
SPECULVM ECCLESIASTICORVM.

gumento satis, superque trito, me me, inquam, inauditum accuses, & carpas: nec enim actum agere, aut in alienam messem falcemmittere, aut ab alis decantata repetere est animus.

Scio viros magnos, scriptoresque illustres longè ante me ceris incubuisse, & doctis membranis inscriptisse multa de Missæ sacrificio, siue ex seniti schola, altiorisque Theologiae principijs, siue ex sacrorum rituum norma, ac regulis: sed nemo, quod seiam, eo collinamuit, vt exillis ea tantum delibaret, quæ facerent, vel ad formandos mores, vel ad insignem Myftarum nostrorum sanctitatem, ex ipso Missæ sacrificio, divinísque officijs, velut est natura, & causæ visceribus eruendam: quod vnum tamèn vt haec tenus spectauerit, ita in jis, quæ bone genio ducce subscirebam, spectabo, & in vnum illud incum- bam totus, & educantur Ætæus veneranda Antiquitatis monumenta, & in fronte sacrificantium praclara morum documenta imprimantur, quod dum aequux laboro, tu mihi beneuolos ani- mos concede.

PARS PRIMA.

De sacrasfætio Missæ sacrificio.

Eo primum quartum potest quid nominis, tum deinde quid rei, tum demique quæ illius ceremoniae, qui ritus opportunit ad mores ex lege divina, & sacrorum munemum decorc essingendos?
Situe Missa novum, an Antiquum nomen?

SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
illa minus instructus; dicam tamen, & ex Antiquitatis fide nonnulla eruam testimonia, quibus ea
calamnia diluat, parceque Missae nomen, non
ee est inuentum, sed a maioribus nostris v
surpatum.

Vt nos arguerent nouitatis, ipsi Notatores sunxerunt Missae nomen, primum a D. Gregorio exo
giratum, & in sacras tabulas admissum: eft tamen
insignis ea calamnia inusta nomini, bonaeque fa
ma tanti Pontificis: ex vero enim Missae nomen
iam inde & primis faculis, ipsaque prop& nascentis
Ecclesiae infantia audiri captum, producamus in
medium luculentat veterum super eae testimonia.

Clemens Romanus, qui passus anno Domini
secundo supra centesimum Epistola teria memi
nit huiusce nominis, Sacrificare, inquit, & Missas
celebrare non licer, nisi in iis locis, in quibus Episcopus
proprius iussit.

Ei consentit Eustathius, qui vixit anno Domini
duodecimo supra centesimum: ita enim habet. Om
nem basilica semper cum Missa debent consecrari.

Consohat Alexander, qui Eustathius suceedit, vi
guitique anno Domini vigesimo primo supra cen
tesimun. Hic in Epistola a Orthodoxos, capite
quarto, & canone: in Sacramentorum apud Gratia
num, ita loquitur.

In Sacramentorum oblationibus, quae inter Mif:
sarum
AC RELIGIOSORVM

fatum solemnia Domino offerentur, Passio Domini
miscenda, ut eius corpus, & sanguis conscitur:
Passio celebretur.

Hoc fuit decretum, hoc oraculum magni Pontificis, e quo haec ad fidei nostra lucem audiant
nouatores. Primum oblationes à fidelibus primis
illis faculcis fieri solitas, ne nos in ijs & nouitatis,
& auritiae insimulent; tum Missarum solemnia,
& in illis Christi corpus, & sanguinem confici credant,
edocti testimonio, calculoque venerandae
Antiquitatis.

His addi possent longa serie secuti summi Pontificis. Telephorus. Hyginus. Pius primus. Soter,
aliqve quos studio breuitatis omitto, ne cartham
onerem multis testimonijjs, in argumento satis
obuio, & noto. Videri potest super ea re Gratianus.
Et Romanum Concilium sub Sylyestro anno Domini
vigesimo quarto supra ter centesimum. Car
thaginea secundum Anno ter centesimo nonage
simo septimo. Arelatense tertium Anno quadrin
gentesimo quinquagesimo tertio, aliaque Concilia,
in quibus leges antiquum, & venerandum Miss
num, & solum, consensumque totius Antiqui
atatis, cui reluctari ut nouum est, ita insolens, atque
intolerabile.

Certè ex haereticis huius ævi fatentur plerique
omnes fidei dogmata, ritusque ac institutiones tribus,
SPECULVM ECCLESIAS TICORVM,
bus, quatuorve primis sæculis illibatas fuìt, licet
postea labente ætate, collapsas velit, non ex verita-
te, sed ex suo genio: de quo vt in praesentia non
querar, assumo tamen quod vitro mihi concedi-
tur, & cum primis illis sæculis auditum sit Missæ
nomen, non novum, sed antiquum esse concluso:
finioque cum illustri D. Hieronymi testimonio,
qui & ipsa aurea illa, & incorrupta sæcula spectauit;
ita porro sentit, ac loquitur.

Notandum autem, quod est impius post mortem
pes veniae non est, sunt tamen qui de leuioribus pec-
caris, cum quibus obligari defuncti sunt, post mortem
possum absolu, vel penit. videlicet caæsiati, vel
siorum precibus, & eleemosynis, Missarumque cele-
brationibus.

Quæ notio, & etymologia huius nominis
Messæ?

Catholics inter, & hereticos non tantum de
antiquitate vocis est quæstio, sed & de ipsa
notione, germanaque etymologia.

Calvinus vir vt perspicacis, ita maligni ingenij
contendit Missam appellatam esse à mittendis in
medium muneribus, quasi symbolis quibusdam,
vdne fieret sacra cena, itaque confundit Missam
cum Agape primorum Christianorum, in qua pau-
peribus epulum parabatur. In hanc sententiam iuitt
Calvinus,
Calvinus, ut etiam iret in tacita dictione, scperdetque suo more Sacerdotum auritiam, quibus in Missæ oblationes dari solent.

Kemnitus alio vocat etymon vocis illius Missæ; aitque esse Deum, arcem, & robur Antichristi, id est Papa, quod ut suadeat, addit mira quadam prudentia factum ut Missæ nominem cum Deo Antichristi coenuerit. Hic à Daniele appellatur Mahuzim Dei c. m. (inquit Prophetæ) Mahuzim in loco suo venerabitur.

Hanc doctrinam primum impuro ore, impudenti lingua euomuit Lutherus, & patenti faucium hiatus exceptit Kemnitus, & in reluctantes auras emitit: sed errat impius, & nimium quantum errat.

Primum enim quæ cognatio, quæ affinitas ac similitudo Mahuzim cum Missæ? nulla sanè, nisi quam effingit Antichristo cognatus animus. Deinde Rex illæ qui colët Mahuzim dicitur co loci futurus Rex Aquilonis, contra quem ibit Rex Austrî, ipsique Romani aciem mouebunt; non igitur Rex ille est Papa, qui Romæ sedem, domiciliumque fixit. Ut ergo illa missa faciamus, ad sententias quæ vero propriæ sunt accedamus.

Albericus censuit Missæ vocem è Graeco deducetam: sed nusquam apud Graecos huius nominis est vsus, ijs dicitur Liturhia, & Synaxis. Verosimilius illi, qui derivat ab Hebraeâ lingua, sed & inter eos opinionum est pugna & dissenio.
Petrus Viegas Missam trahit ut ab Hebraeo vocem MFSah, qua panem azylum significat. Eo quo Christus in ultima cena, qua panem azylum in corpus suum vertit, cuius memoriae ut excederet in longa futurae ætates, etiam ipsum nomen retineri placuit mutata litterula, ut pro MFSah, Missa dicatur, omnis aspiratione be, quae aliquid habet a spiritus, alienæ ab hoc sacrificio, in quo summa sanctitas, et magnæ divini amoris illecebræ.

Aliis tamen magis placet Missam derivari, a MFSah, id est oblatio, & hac interpretatio conuenit quam optimè: hic enim Christus, ut Apostoli orate, verbaque loque tradidit semetipsum oblationem, & hostiam. Ea primum oblatæ fuit in cruce cum innocentissimus agnus ad occisionem dutius est, tum deinde in atriis Ecclesiae Catholicae immolatur, ut tridenni Patres cum omni Antiquitate definierint: de ea divino spiritu Paulus una, inquit, oblatione consummavit in aeternum sanctificatos. Vna vocat oblationem ut apicem omnium sacrificiorum, religionis florem, & perfectissimam divini cultus rationem. Et hæc quidem ex illa opinione, que ex Hebraeo fonte deducitur voluit Augustum Missæ nomen: nonnullistamen magis sapit Latina scaturigæ, quæ eo dicit, ut probet effluere à verbo mitto. Sed cur ab illo iniquus: hic iterum herret aqua, dubiaque mens quo se hactant: ut enim
in alijs secunda sunt hominum ingenia, seseque in diversas opiniones effundunt: ita & in hoc argumento latius spargunt.

Hugo de S. Victore putat iudicium Missam appella-

ti, quod in ea totius populi precxis, & vota in ca-

culum mittantur, & puris Sacerdotiis manibus im-

mortali Deo sitauntur, veluti per Legatos, & totius

generis nostri internuntios. Qua de re auro orationis

flumine Petrus Chrysologus. Sacerdos, in-

quit, versatur inter altaria semper peccatorum

causas, dolores populi suscipit, fert, offert, ingerit

precex, accipit, refert, restituit impetrata, ex homine

totius in Angeli substitutur. Vide quam nova, quam

augusta, quam divina propè metamorphosis: in

Missae quodammodo definit est, quod tamen es,

à nature, homo; & à gratia, incipis esse, quod non

es, Angelus, id est humili generis apud superos

nuntius; mediator, & interpret quodammodo

caelitium monitorum, qualem se descripsit olim

Moses. Ego, inquit, sequester, & medius sum inter

Deum, & vos: ut annuntiarem vobis verba

eius: quod veluti exponens S. Hieronymus cum

attingit illud Malachiae oraculum in quo Sacerdos

Angelus Domini exercituum appellatur. Angelus,

inquit, id est nuntius Dei Sacerdos verissime dicitur,

qua Dei, & hominum sequester est, eiusque ad popu-
pulum nuntiat voluntatem. Hoc sanè maximam,

Ii 3 &
 Speculum Ecclesiasticorum, & singularem sanctum hominum dignitatem, amplitudinemque illustrat: ut qui non orantem sint populi, sed ipsius quodammodo divinitatis.

Quod ipsum Sacerdotij munus veluti proprium agnoscit D. Paulus, & de seipse ad Corinthios sic prædicat. Pro Christo legatione fungimur. Verè legatione functus est Paulus, qui in ipsam, sibi regiam admittit, inde rediens divina ad nos retulit oracula: verè legatione fungitur & Sacerdos, qui ad aras, divinaeque sacrificii sublimius omnis mundo eminet; Legatus universitas, cujus proprium est in augusto sanctuario, vt ait D. Gregorius Nazianzeus, sacrum Deificationis munus obire. Sed de hoc suo etiam loco sustinet; reverter ad nominis etymon, a quo paululum digressus sum.

Magister sententiarum, notum in scholis nominem, autem huic divino sacrificio inditum Missæ nominem, quod ad illud è coelesti proscenio, Beatæ, Dei, throno mittitur Angelus, qui praefertur. In eam quoque opinionem descendit D. Chrysostomus, aliique Ecclesiae Sanctorum Pater, qui coelestium spirituum choros, illo maximo tempore divinum sacrarium complegere crediderunt. Sic enim quodam in loco dixerit Chrysostomus mensæ Eucharisticæ prædicator in paucis magnificus. Per id tempus & Angeli Sacerdotis audent, & coelestium potestatum universus Ordo clamares.

Rupertus Abbas, quem olim Legia suum habuit, & in celeberrimo D. Laurentii Coenobio Religiosum in paucis amavit, ac deinde Tuitiensii Monasterio Patrem ac Præfulem dedit: existimat diéam esse Missam: quia in ea, accidentium, & specificationalium velo tegitur victima de cælo missa, & in cœlum transmissa.

Pater aternum est celeslī, beatæque sedè, & sìnus quoddammodo Diuinitatis ina Christum in mortales oras emittit, inflicted que ad ipsa Sacerdotis verba: vt olim ad Isiæ voces solém state fecit obliviteum quasi suæ velocitatis. Tum deinde eundem Christum,
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

stum, eum hostiam superis acceptabilem, & propi-
tiando numini peridoneam in Ibellatas arces, aurea
recta, beatarum mentium domicilia Sacerdos ipse
transmittit, ab illa vtnus, eiusdemque victima mi-
ssione in terras, emissione in celos Missa & nomen;
& pondus, & sanctitatem & veneracionem accept.

Bellarminus non minus à virtute, doctisque in-
genij monumentis, quam à purpura, galeroque il-
lustris Missam nomen inuenisse putavit, à missio-
ne, siue dimissione populi: videntur in eam opi-
inionem manu ducente illa verba, quæ ad sacrificij
calce adiectis Sacerdos. Ite, Missa est, quasi diceret,
abire iam licet, peractum omnino sacrificium.

Ita quondam in profanis gentilium sacrificiis subj-
ciebat sacrificium hac extrema verba. Licet, id est,
ire licet, vt non nisi cum bona venia populus exce-
deret. Et hac de ipso nomine paucis agitat, suffe-
serit, modo ad rem ipsam proptius appello, deque
sententia iam allatis Lectorem Ignoscam, & arbi-
trum facio: sibi quan volet, eligat.

§. 3.

Quæ Missæ institutio?

Multa sunt, quæ pium hoc ac diuinum sa-
crisicium mirum quantum commendant.
Primum author, a quo manavit, tum deinde tem-
pus quo peragi placuit, tum etiam locus, tum deni-
que
que personal, & circa eas habita ratio, modusque institutionis.

AVTHOR.

A Vthor est Deus immortalis, Dei Filius, Deus homo, reparator generis nostri, al quo necessarium est hoc sacrificium mira sanctitate, ac venerationem. Habent artes, ac scientiae ex seipso lucem aliquam, sed eam quam plurimum augent ex authorum nomine, fama, dignitate.

Grata est eloquentia, & potens ad demulcendos animos; at gratior quia fluit a Tullio, Oratore Romanus, viro in primis exposito.

Profunda est Philosophia, & quia ignota, ac latentes veritates eruit, admirabilis; at mirabilior, cum eam aperit Aristoteles, purior, ac perspicacior naturae ocellus.

Vtilis est medicina, & corporibus reparatoribus, fouendi &que vitae nata; at utior, quia Galeno, & Hippocrates et Principibus gaudet.

In honore est Iurisprudentia, quia legum inuentrix, moderatrix Reipublicae, iusti, rectique tenax; at in pretio magis, quia Bartolos, Baldos, Iustinia, nos habet inuentores, magna, & augusta nomina.

Imo vero artes ipsae mechanicae ab authoribus suis gratiam, splendorumque mutuantur: ita Scriptura fabrilem artem in operis, ac serri commendat ab inuentore Tubalcaim.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM.
Quod si profanæ illæ scientiæ, atque huic ætio mortalitatem viles, ex eo nomen obtineat, quanto magis ea, quæ ad diviniorem sapientiam, ad superum cultum, ad Dei ter opt. ter max. religionem ducent, Authori suo debent, quidquid adipiscuntur sanctitatis, utque maiestatis.
Laudatur Abel, qui primus omnium legitur Deo latisse, primitias frugum obtulisse, & quia Abel erat, hoc est innoxia, candida, grataque celestibus anima, ideo respexit Deus ad Abel, & ad munera eius.
Laudatur Enos, qui primus inuocare cœpit nominem Domini.
Laudatur Abraham, excelsus pater, & multarum gentium pabens, qui filium, quem inum sibi natura dederat, obtulit, ferro supposuit, & amantiibus: docuitque quid pro Deo audeat, & posset Pater.
Sed vel maximè laudandus est Iesus, qui docuit, atque extulit, quod nulla vinquam fenit utas. Se nimirum ipse hostiam fecit, &que obtulit etiam pott fata, acerbamque crucem; nec cum vita, spiritaque mortali, victima placando numini opportuna deficeret. Ab illo divini amoris essent, autori taique maiestatis, necessum est huic sacrificio immensum quiddam accessisse gratia, amoris, dignitatis, maiestatis.

TEMPS.
A C R E L I G I O S O R U M.

TEMPVS.

A Ceedet & à tempore sua laus; ac commen-
datio. Erat illud Paschae, quod Judæis cele-
berimun, quo praeteritorum beneficiorum me-
moriam reuocabantur, & quo prima futurorun da-
bantur auspicia.

Tempus erat & illud quidem nimum breuis
ætis supremum, dies decretoria, dies vltima, qua se
in filios explicare solet. Parentis amor, qua vltimas
Testamenti tabulas condere, qua filijs, ac heredi-
bus bona legare, qua grauiissima negotia agitari, &
expediri solet: & tamen cum in ea effet vitæ
periodo, in ijs angustijs, inter vitæ mortisque con-
finitia, nostrum tamen vel maximè memor, & amans
letus Mille sacrificium petagis, & peragendum
proponit in eum omnem, ne amori, nec effulge cari-
tati dies vlla, æculumve finem poneret.

Fuit Antiquis epulum amicitie, quod teste A-
thenæo dicebatur: frugis, extremum & finis a-
mitiae: in eo hospes pateram presfaret manu, sibi
sanguinem in vena elicere, largè fluentem excipere,
& ex eo primus bibere, ac deinde eæteris conuitus
prælibandum offerte. Dicebatur autem id con-
nuntium, amicitiae finis, vel quia amicus in extrema
dabatur mensa, vel quia non potest ultra propechi
amicitia, neque se vio copiosius effundere, quam si
sanguinem, in quo est vitæ sedes, effundat. Fuit illud
Kk 2 huma-
SPECVLVM E CCCLESIASMCTORVM, humanz• amicitia, qualecumque argumentum: at hoc divinæ est caritatis, quod in extrema vitæ cena Christus exhibuit; sibi fuget suisque mirò prodigus. Et hæc à tempore laus petita.

LOCVS.

Ne minor à loco dabitur ornatus. Fuit enim conaculum grande stratum, pro quo non erit importunum aliquam rei tum gestæ seriem exponere, calamumque ad ea loca reuocare.

Cum imminenter solemnis Agno Paschali dies, discipulos suis emitit Serrator optimus. Ite, inquit in ciuitatem ad quendam, et dicite ei: magister dicit: tempus meum proper est, apud te facio Pascha cum disicipulis meis. Hic in scholas, & pulpit vocari soleat quaestio? quis illæ, quem Christus anonyma voce appellat quendam? Hieronymus, & Beda respondent eo loci, & temporis, quo novum parabatur Pascha, quo cena Eucharistica, atque eponym agni, neminem nominatum esse, certo consilio, ac decreto, & omnes ex eo intelligerent non vnum aliquem, sed omnes omnín mortales ad novum à Christo Pascha deuocari.

D. Ambrosius aliis sententiam, calamumque ducit; & ex vulgata illa, trita, abiecta, anonyma voce colligit appellari quendam, quod pauper, ignobilis, adeoq; inter homines inominatus efficit. Sine nomine, inquiri, designatur, ut pauper, & ignobilis est immetur.
Verum quod bonus tanti Doctoris venia dictum sit, videtur illud parum consentire cum ipsis quae subiecit Sacri Historiographus, virum illum quemdam, habuisse cena culum magnum stratum: certe homunciones inimæ fortis, & ad extremas prope paupertatis angustias ac fordes abiecit, non solent offerre cena culum illa magna, strata, aulaeis vestitas, non ad necessitatem tantum, sed ad luxum ac dignitatem, incolunt illi humiles cafas, abiecata testa, & nudo fere teguntur Ioue. Nec sic ille homo quidam. Certè si de hospite exemplo, nobilique testo non in anis sit coniectura, eum opulentum & inter suos magni nominisuisse conficiemus. Et hoc in luce est, in nox, & silentio illud quis fuerit. Ita voluere Historici sacra, qui eius nomen obscura vocula suppresseret; ets qua nihil crui potest, nisi doctis coniecturus.

Nicephorus credit hominem illumuisse Inqui- linum carum ædium, quas D. Ioannes Evangelista à Caipha, in monte Sion, ingenti ære coernerat, venditis, quas in Galilaea habebat amplissimis facultatis. Hæc authoris illius coniectura, qua quod nuntatur argumento, non video.

Theophylactus autem hominem illum quemdamuisse Simonem Leprosum, eumque Lazari Patrem, apud quem sex ante dies cena rat Servator optimus. Neque hoc cum loco contentit; hic enim

Kk 3 Bethania.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
Bethaniam fixaret fedem, ille autem Ierusalymis.
Ideoque si fuis in dubio conjecturae detur loc-
cus, dicemus virum illum quemdam esse in Judaeis
vnum aliquem, eumque prædiutem, Christo fa-
miliarem in paucis, ino & discipulum, sed occult
atum; Isææ potuit aut Iosephus ab Arimathia, aut
Nicodemus aliquid. Certè quisquis is fuit, Christo
fuit ab amorebus & secretis: ei quippe dicitur, Ma-
gister dicit. Hec ad discipulum vertuntur, tempus
meum propri est, mortem in Ianuis est; & haec pro-
dunt hominem admissum ad secretorum Domini
fui Arcana, vel qui ea vel ets verbulo caperet. Et ipsa
pro instituto fatis. Venio ad illud, quod spectai
quam maximè. Cur Deus homo, qui primam lu-
cem in paupere tecto, viliique stabulo aspicere vo-
luit, qui vitam omnem reliquam ijs paupertatis
angustijs arsetari, ut ipsa ex vero queri posset: vul-
pes fueras habent, et volucres caeli nidos, filius au-
tem hominis non habet, ubi caput reclinat. Cur, in-
quam, si filius hominis adeo paupertatis amans, ac
retinens, in ultima cena, in occasu vitae, in mortis
limine, coronatum grande, & stratum, sibi, sibi-
quæ delegaret?

Ne tibi persuade id temerè, casuque factum: fed
destinato consilio, certaq; illius prudentia; quem
neec casus, nee fortunæ cœcitantis impetus regit
& abripit. Erat nimium eo loco celebranda pri-
mum
mum cena Eucharistica, erat edendus verus Agnus, erant augusia, potentiique manu creandi Mystæ noui, ac Sacerdotes, erat exhibenda cena diuini amoris, debutit profecenium esse nobile, ornatum, augustum. Egrecte eruit, & cœnaculi opulentia, ac dignitas in tota illius suppellectile, pro qua hoc erit instar omnium, quod calix, quod um vius Servator noster, calix inquam, qui primus pretioso Christi sanguine imbui, rubere, calere debutit, effici etus effert et lapide pretioso, cui pretium, lucemque addebat auri fulgor, nitorque. Visitur ille Valentiae, ad illius diei, ac beneficij monumentum. Patina vero, quæ factum Christi corpus sub albicanti panis specie exceptit, & illa est consimili materia affabre faæta Genuæ feratur. Ea nimirum esse debutit Eucharistia ferculi dignitas, & cœnaculi opulentia, ac maiestas.

Valcant modo haætici nostri temporis, quibus profana fana, & ææ, haæ sunt. Non ea Christo sacrificant fuit, non inculta testi moles, non stabulum egens, nudum, immundum; sed cœnaculum grande, fratum, aulæs ornatissimum. Elusmodi certe esse voluit, vt illud spectaret etates omnes longe consequentes, & ad illius instar, sua diuinori huic sacrificio testa molirentur. Senserunt illud maiores nostri, & principes animæ, quorum pius labor in eo sudaut, ut sua sacrís adibus staret maiestas, sua suppellectile effert opulentia.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

Hos inter enitucere Iustinianus Imperator, qui cum animum adiecisset ad diuinam aram, quam magnificentissime extruendam, quidquid terra, manique pretiosum, quidquid in orbe arum fuit, id omne augusta voluntate, & munificentia contulit. De quo iuuat audire Cedrenum. Fecit sacram mensam ex auro, argento, & omni gemmarum gener, & ligno, & metallo, & aliis rebus omnibus, que terra, aut mari, tot denique in orbis in pretio sunt.

In Iustinianum.

Eiusdem pietatis, animique fuit Placilla Augusta, quam D. Gregorius Nyssenus insigni laudis praebentio exornat, dum ait cum Placilla extinxat, & velut sepultum altarium ornatum. Credes ab illa vitam, & spiritum acceptisse, & cum illa mortuam, & confepultum.


Quos hic sisiterem lubens, vt vel leui salteti oculo spectaret, quis fuerit sanctorum sensus, quis spiritus nascendi Ecclesiae, quae maiestas, quam
AC RELIGIOSORVM.

Eriam suscipere, ac vereri debuerunt, vel ipsi Ecle-
sis hostes, quos inter Foelix regij thesauri custos sub
Imperatore Iuliano. Hic cum in templum Antio-
chenum venisset, ad sacræ Ecclesiæ vasa diripien-
da, videretque ingentem ciboriorum copiam, &
calicum, & complurium donatorum tum ma-
gitudinem, tum elegantiam, stupore attonitus,
& propè amens exclamauit. Ecce quam sumptuosis
vasis filio Marie ministratur.

Hæc illi stupor, & sacræ opulentia admiratio
expressit verba, vtiam & piam mentem impressis-
set, vt sacrilegas manus, at templis, ab aris, at sacrís
vasis abstinuisset. Verum avaritia, libido, iniustas
vranimum iuva & manus, ad furum, ad rapinas, ad
sacrilegiæ soluere, vti etiamnum soluit haereticis
nostri temporis, qui altaria e suis maioribus probè
veffita, & ornata, nudare, spoliare, diripere con-
fueuerunt, dum non ferunt æquis oculis aures am
illam Ecclesiæ Romanæ maiestatem, quam tamen à
prima Christi coena initium duxit. Sed illi non sunt
de peculio Christi; at potius de gregis Antichristi.

RATIO INSTITUTIONIS.

V

Idimus Christum primum nouæ legis Sa-
cerdotem litaæ calice nobili, ac pretioso,
superfæt vt breuieta attingamus qua ratione, qua ri-
tu; is certè satis, qui liquido demonstraret tum que
foret illius sacrificiij dignitas, tum maiestas Sacer-
dotum.
dotum, quos eo loco supremus factorum opifex Christus facris initiare voluit. Primum enim a mensa surruxit, & sedere iussit abiecit homunciones, ad fortunam paupertetmos, ab arte piscatores: tum deinde linteo praecinxit se, & aquam eorum pedibus infudit, lauit, tersit, & fortè osculo dignatus est.

Quis, inquies ille, qui à cena surgit, affergit piscatoribus, & ad pedes prostratus eluit?

Christus est restaurator humani generis, in cuius manu posta nostrum omnium, mundique fælus vniera.

Christus est author tot mirabilium, patrator tot miraculorum, cuius nutus audient irata maria, cuius voces cum silentio excipiunt alias sardis, & insolentes Euri, ad cuius imperia patefunt Inferi, & mortuos, ac sepultos, luci, vitaeque reddunt.

Christus est cui ministrant Angeli, purissimæ illæ coelorum intelligentiæ, que etiam pauesent, & contremiscunt ad nutum eius.

Christus est Patris æterni dilectus omnino Filius, Deus ipse, eiusdem etiam individuae consors naturæ, potentia, maiestatis, sapientia. Deitatis participes, cui sol & luna, gemini orbis ocular, minora sidera, æquale gemmaxque lucent, & surgunt astra matutina; cui immenfa, gratissime terræ moles, eflusa maria, liquidus æther, ipsaque elementa, & totus orbis supplex ac venerabundus accidit. Et hic tamen
AC RELIGIOSORUM.


Ab illa die, luceaque sacratiore, quo ad initiando-rum pedes vitus est prostratus Deus, manuavit in Ecclesiæm, in posteras ætates, in regias mentes mag-nus ille de Sacerdotio sensus, ingens æstimatione, de-monstratioque honoris, cuius argumenta spectauit omnis Antiquitas, aureaque Constantini æcula, ip-soque in primis authore, cuius hoc petiæ, hoc demul-
Speculum ecclesiasticorum, 

ionis est argumentum, dignum omni memoria.

Cum ageretur Concilij Nicaeae Synodus, ipsi religiosissimus Imperator, tamdui pedibus instituit, donec omnes Patres confeditent, & tunc, ut historici verbis utar, non alias sedere sustinuit, quam sacr sanctus Sacerdotum chorus annuisset. Nec ceteris altiori folio, sed sede humili, ac depressa etiam infra pedes, ac vestigia Sacerdotum. Hae Augustus, & pius Imperator, qui senferat etiam Dominum ad piscatorum, & initiandorum tantum pedes aliquando in genua accidisse.


Secundum altitudinem tuam, Deus, multiplicasti filios hominum: vel ut explicat Chrysostomus, eunastri, estulisti: imo vteleuares, efferresque magis, teipse depressisti. Vt non videatur mirandum illud, quod de Sacerdotio dixit Isidorus Pelusiotae, efficunt
AC RELIGIOSORVM.

duinum quidam. Et omnium quae inter homines ex-
L. 2. Ep. peruntur, velut extremam metam. Quo cum con-
uenit & illud S. Ignatij, inuicti Martyris, Sacerdo-
tium, omnium honorum que in hominibus sunt, api-
cem esse, & cum Tertuliano, honorem sanctificatum
ad Deo.

Et is sensus fuit aurex illius ætatis, à quo si defe-
cere posteri, non eo factum, quod Sacerdotali di-
gnitati aliquid decesserit, sed quia multum de Sa-
cerdotum vita, moribus, sanctitate detractum est.

$ 4. 

Quid Missa, & quae eius partes?

Ex Missa actio Sacerdotalis, qua ex Christi in-
stitutione in eis Passionis memoriam, panis
& vinum in eiusdem corpus, & sanguinem conuer-
titur, & illa sub iisdem speciebus Deo immortali
pro viuis, ac defunctis offeruntur, & consumuntur.

Eam Theologi distincterunt in tres omnis partes. Prima est ab initio ad Offertorium visque: &
hac olim dicebatur Missa Catechumenorum, quia
illis licebat illi parti interesse; non sine causa, prout
doque Ecclesia, eum bonae Matris consilio.

Primum cuin per intumitum disponebantur,
eorum animi, & ad divinam capellenda parabatur,
tum deinde collecta, etsi etiam oratio, piae, in Deum
elevatio: tum etiam prelegebantur Propheca, a-
L 1 3

liave;
SPECULVM ECCLESIASTICORVM.

iiave Scripture sacra oracula, quae ipsos nole oportebat: tum Evangelium proponebatur, & in eo prœcipua viventis, ac patientis Christi mysteria; tum denique festis solemnioribus adjiceretur sive symbolum: & hoc quidem ex prima institutione, ut Catechumeni in sive, in Prophetis, in Evangelica historia institueruntur. His igitur peractis emittebantur; nec enim licebat ulter sacrificio interesse.

Altera pars est ab Offertorio ad ipsam Communionem, & ea complectitur consecracionem, quod primum, princeps, ac nobilissimum illius sacrificij decus.

Tertia denique a Communione ad finem, & ea quoque pro acceptis a Deo, superisque beneficijs grati animi memoriam continuerat.

Hic ad Theologis agitari solet, eaque solemnis quaestio, in qua potissimum actione divina illius sacrificij ratio, reposita esse videatur: sunt qui velint in deo Hoftiae oblacione: sunt qui in Consecracione: sunt etiam qui in Communione: sunt denique qui in ips omnibus perfectum, suisse numeris absolutum sacrificium esse contendunt: ita in diversas abeunt, scindunturque sententias: ego malum in una Consecracione residere. Verum quia eam evolvere non est huius mei instituti, verbo tamen indicasse suffecerit. Maneat ea quaestio, ealium penes Theologos, agitetur in scholis, silente pulpitris.
AC RELIGIOSORVM

pitis; in his enim ca tantum quærimus, quæ ad
mores faciant; quae vero altissimæ commentatio-
ni seruiant, & intellectui tantum lumen aliquod
subtilioris speculationis obijciunt, ea alium in lo-
cum rejiicenda exitimamus. Interea dum illud
nobis concepit; singulas angusti illius, & sacra-
tissimi sacrificij ceremonias, ea quæ solemnis breui-
tate, percurremus: sistemulque in iis maximè, in
quibus tæte offerent opportuna motum documenta-
ta, leget in illis sacrificij præfectus, quæ fit officij,
muneris; ibi impositi sanctitas, dignitas, maiestas.

§ 5.

Sintne probanda Ceremoniae divini huüis
Sacrificij?

Splenumque genius est haereticorum, quod non
probant, maledico dente carpunt, & in circulis
suis vellicant, aut contra detonant in pulpitis; ne
omnes producam.

Lutherus et si non omnino improbet, & a Misfla
abesse velit ceremonias omnes, ait tamen cam
fore magis conformem, confoamque illi, quam
Christus instituit, quo simplicior ea fuerit, paucio-
resque ceremonias admiserit.

Docet deinde eas sine fide, sua nimirum, & Lu-
therana, esse potius irritabula impietatus quam offi-
cia pietatus. Hae blasphema lingua effutijt Luthe-
rus.
S P E C U L U M E C C L E S I A S T I C O R V M,
rus, cui etiam consonat Caluinus, malicorui, ma-
lum oum. Eti enim factatur ceremonias Missa
esse longè antiquissimas, imò ceptili non ita pro-
cul à temporibus Apostolorum: eas tamen appel-
lat. Rubiginem canae Domini: dicitque natis esse
ex quaudam prorigine, & procacitate humanæ men-
ris, quæ se continere non potest, quin in Dei myste-
riis, sacrificiæ ludat, ac lasciati. Hac impio ore
cuomuit Caluinus, atroque calamo notatur.

Sed & alterum est, quod Caluinus stomachum
& nauseam mouet; inferri in Ecclesiæ in sacra tem-
plorum adyta, in ipsas aras vasa è puro auro, argen-
toque conflata, non aspicit æquis oculis, non ani-
mo sustinet diuitem illam, & auream incruentis sa-
crificij opulentiam. Ne portò videatur auritiae studi
dio sacris aris pretiosam illum supellectilem detra-
xisse, nudaæque auro templæ, producit duo loca
Sanetorum Patrum, è quibus errori suo patroci
nium querere, & facete conatur, non facit ta-
men: si ea ex vero senfu, genioque authorum exa-
minentur.

Primum est D. Ambrosij, qui melior, fortique
eloquentiae sic olim scriptis. Aurea Sacramenta non
querunt, neque auro placent, quæ auro non emuntur.

Alterum est Acatij, qui dicitur sic aliquando lo-
cutus: cum accusaretur, quod sacra vasa in pauper-
num vtsus vendidisset: subiecit vir pius: Deus noster
neque
neque dico, neque calicibus eter, quia non comedit, neque habit.

Hae pro tua causa Caluinus afferre se credit, ut pium illum Ecclesiae lucem impugnasse, imo cuertisse videretur, etiam ex ipso fenstu antiquitatis. Vere tamen non impugnat, sed cuertit: sed potius tuetur, ac stabilit: tantumque euncrit illud (quod ipsi vtrò concedimus) licere vbi pauperum necessitas exegerit; etiam sacra vasa confiare, ac vendere, quia ea ad facturium omnino necessaria non videntur, & ea pedibus suis, id est, pauperibus servire Dominus patitur, imo & amat quam maximæ. Et illa vis est; illa nensus Ambrosianæ sententiae, illæ scopus Acatij, illæ spiritus Orthodoxæ Ecclesiae, quæ aflatæ haec dixere, haec scripsere Doctores illi, & posteris legenda tradidere. Atque vtinam eodem oculo, animoque euoluisset Caluinus, qui ex illis Sanctorum areolis, ac flores suis, non nella legit; sed fel elicere, venenumque exprimit, quod incautum lectorem inficiat, ac perdat; similis araneæ, quæ est suam florum gratia, atque odore, insulis, & tale virus colligit, quæ muscas praeteruolantes & suis laqueis irretitas, enter, sitque leniusculos animos suicata illa, ac mendaci doctrina captos, retinet, & toxico suo, non entity, sed fide, Deique sui gratia, celeisque tabulis tollit.

Omittit illa, quæ contra Ecclesiae ceremonias, Maio-
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, maiorumque in ijs traditiones agitant, euoluunt, quæ haeretici nostri torrentis instar, in quo certe pugnant cum natura, quæ insita lumine praebitur in sacrificiis aliquos ritus, alios, atque alios pro corum diversitate, aut gentium recepto more. Pugnant cum Antiquitate, quæ ceremonias illas admitit, imò sub graui praecpto etiam Deo Judice, Moya interprete sibi impositas sensit, vt videre esset in libris Numerorum variis capitibus, quæ pias illas observationes, ac praeceptiones legentibus obvias exhibent. Pugnant & ipsi se cum, dum modò has, modo illas amandant, non tam ex rationis lege, divinisque placitis, quam perusera sua voluntate, maledicendi licentia, & importuna quadam prærigine Ecclesiae Romanae contradicendi. Eam hoc loco fusè persequevi non est animus, tum quia pro mea causa loquitur natura, clamat ratio, & sensus totius Antiquitatis decertat, tum quia in hoc opere mihi cum eius farinæ hominibus litum indicendam non putavi, vt qui tantum ea consècter, quæ ad mores, vitamque recte instituendum conducunt, & ijs prodeat postiun, qui sacrificiis illis modo proce débent, nonnullas esse, quæ voce, ac verbis exponuntur,
AC RELIGIOSORVM.

nuntur, & ha pro seipsum quodammodo loquantur, seipsum exprimunt, & latentem sensum animis vel auditorium, vel sacrificandium immittunt: ideoque de iis parcius agimus. Aliae sunt, quae in actione aliqua positae sunt, quae quia occulta quaedam, arcanaque mysteria continens, nec sub apectum, sensumque cadunt, eas fuisse explicare, arque evolvere mihi consilium fuit: quod ut faciam, a die loco, alijsque augusti huius sacrificij circumstantijs ordinar.

§. 6.

Dies & hora sacrificij.


Erat nimirum plus illis ardor animorum, qui primis

Mm 2

illis
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, illis Ecclesiæ temporibus emineebat, cum omnès Christiani diuinio re munto pleni viderentur; quid- ni enim pleni essent, qui quotidianæ ad augustum Eucharistiae poculum, ad sacram mensam, ad eplu- lum Domini accedebant, ab eoque altiore quodam spiritu aflatii recedebant? viguit illa Christiano- rum omnium confectudo quam diutissimè: nam ctiam tempore S. Hieronymi usus fuit quotidiana: communionis, tum in Italia, tum in regeis ad occi- dentem, incredibili omnium bono ac felicitate: sed tandem aliquando lapsu temporis, labente e- tiam sensim pietate sese remisit illa vis auitæ pietat- is, & elanguit aètus ille animorum: hinc minus frequens esse coepit usus sacrificioris epuli, & quidem, suo suo testatur D. Chrysostomus multos com- municasse diebus Veneris, Sabbathi, Dominica, atque in feste Martyrum.

Sed neque hic stetit ille sertor, ita enim sensim defloruit pia confectudo, ut necesse tandem fuerit Ecclesiæ decreto suo annuam communio nem sanctæ; adeo refrijerat pietas & imminutus ardor animorum, quibus fanè (quæ summa est iniquitas, & stupor inuitus) minus sepe prospicimus, quam ipsi corpori mox in cineres abituero; huc enim quotidianus conceditur cibus, qui tamen illis nega- tur. Hinc inræ magni Praefulis quereleæ, & aculea- ta D. Ambrosii oratio. Si quotidianus est cibus, cur post
post annum sumis? Pungit co loci Christianos, &
vero etiam pupugit Sacerdotes, à quibus ea remi-
sio deo utet mentis, cum enim & ipsi refrigerata
caritate minus aetè sacrificarant, eorum exemplo
& alij ea quoque Sacramenta rarius visu parece-
perunt. Vt saltem ad prima Ecclesiæ capita, sacro-
rum Principes, Sacerdotes, in quam ea confunctudo
reucetur, a maiorum exemplis praedidium, a rati-
one stimulum petam.

Quotidiana illa sacrificij huius oblatio videtur ex
ipsa Christi institutione dimanasse, dixit enim dis-
cipulis suis. Hoc facite in meam commemorationem.

Quae postrema Domini verba ita excepere, vt eam
fibi pieta legem imposiitam crederent, quotidia-
nom ad aram sacrificio litandi. Sic D. Andreas Chri-
ti & in vita, & in morte æmulator magnificus,
cum ad crucem vocaretur, ait, se omni die immor-
tali Deo Agnium immaculati obtuliisse, cujus ex-
emplum lecuti Hierarchæ, & Sacerdotio instructi,
nihil antiquius habueræ, quam vt quotidie rem
diunam facerent. Vt omittam Cyprianos, Ambro-
sios, aliosque sexcentos, at vnum Zenonem Con-
stantianæ Episcopum præterire non possum, de quo
Sozomenus tætatur, quod esti centesimum ætatis
attigisset annum, nunquam tamen neque matutini-
os, aut vel pertinentos hymnos, neque ætæ diuinae mi-
nisterium omississe: non potuit in senili frigidoque

mm 3 corpore,
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
corpore senescere, aut remitti senitus ille pietatis;
atque vtinam in nobis non intepesceret aliquando.
Certe si maiorum exempla sequi lubet, si rationem audire, nunquam elanguescet.

Primum enim hoc suo quasi iure repetit ipsa consecratio, qua interprete D. Paulo constitutur
Pontifex ac Sacerdos in iis quae sunt ad Deum, vt
offerat dona, 
& sacrificia pro peccatis.

Et hinc ad populum emanat, pro eoque militar
altera ratio; cum enim ( vt disseret nonat D. Chry-
sophonus) pro universo terrarum Orbe Legatus,
& quasi deprecatior ex ipsa munere sibi impositi
ratione sit ordinatus, necessarium est vt coeleonere liberet, agatque quam optimè omnes officij sui
partes; non in populum, in Ecclesiam, in orbem
universum iniurias effec, ac videri velit: ita quippe
hic de illo queri, 
& expostulare potest.
Quisquis
Pontificis, aut Sacerdotali dignitate donatus est,

desse te seias, quod perituris, aut periculo proximis
est. Servator vnum aliquis: tibi mundus omnis incumbit: tibi commissis populi latius, 
incoluntias, concredita miserorum vita, dati libelli supplic
ces, quos in ara deponas, 
& obijcia oculis, suprema
que illi mentis, 
à quam inferius nostris modum, 
finemque praestolamur. Nos viscere, ac fatigant ef-
suæ terris acies, infestas Martis agmina, districfitsque
enfus fulgor; nos perdit, ac vastat fixa lues, 

füslerat;
AC RELIGIOSORVM.

euiscerat; exsequuntur miseriae, publicaque calamitates obruit, ad quas pondus immanum addit ex ipso Inferis euocatus Daemon antiquus animarum praedae. In hac malorum omnium colluvia, pelago dolorum, multaque funeste mortis, ac noctis imagine, te vnum, quidquis es Sacerdos, te quem vnum spectat misella turba, nutans orbis, et propé peritum genus omne hominum, tuam illi opem exposcunt, fidem implorant, pietatem obtinentur, sacrificium expectant, quo placetur iratun numen, excutiantur parata ccelo fulmina, et inguenia terris, aut etiam Inferis mala ab eorum certicibus amoueantur. Et certe amoueri possunt vel una ad sacras aras litatione, vel una oblatione agni immaculati, quem tu pauculis verbis, vnoque vita, ac valeris vocis oraculo e cceli regia deuocare potes: & illud improbus, durus, immitis generi tuo, tuo sanguini negandum putas; non putabis enim quo si tecum esse memineris, quem te terra, coelumque esse volunte. Haec est pro se, fuisque incolis oravit orbis, & qui in terris spirant mortales: audite & eos qui expirant, clamant & illi, coque altius quod profundius: cum primum mortale corpus exumus, a Deo vindice in obscuros carceres, & expiatorios ignes ablegatis suumus; ibi haesuri ad extremum debitum: & mitum quantum ab illis flammis arsuri. Eorum vim & incendia mitigere.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM

gare, frangere, imò & extinguerre potes vel vnus oblatione sacrificij : quod quantum erit benefici-
cium vel ipsa supplicij granitate, vel ex beata ater-
nitatis admiracione metiri potes, cui tu viam aperies
& claustros aditus referabis; haec in saeentes auras, &
i pateris aures tuas, & animos erimunt ex ipsis in-
feris defunctorum Parentum & amicorum manes,
quos vt audias, suader, imò cogit communis lan-
guis, & quæ erit debet afflictorum miseratio, quæ
vtnam te in dies omniflæ singularis sitteret ad aram,
vocareque ad sacrificium: Quamquam etiam ad
illud te inuitat ipsa Dei tui reuerentia, cultus, gra-
tia, gloria, cui tantum detrahis, quantum huic sa-
crifício videberis detraxisse. Ac ne meis tantum ver-
bis credas; quid de hoc ipso argumento, officijque
tui ratione senterit D. Bonaurenta, paucis excipe:
hunc in modum diuinè olim monuit. Cum Sacert

[Image 0x94 to 595x842]
pauca de hora sacratissimae Missae descripta: est de hac nonnulla quae per & diffusio hortorum temporum ab Antiquitate.

Veteres olim celebrabant Missam ab hora tertia, quae nobis est duodecima post meridiem, ad nonam, quae ex nostra supplicantia ratione est sexta. sed eo loco, ac temporis ieiunium protrahebatur ad eam vixque horam, occasuumque solis huius, ne mortalem esem aspiceret, dare tque, priusquam immortali, celestiique pabulo refectus esset immortalis animus.

Quandoque etiam mos inaltuit, celebrare post occiduum solem, idque duobus tantum diebus: feria quinta in cena Domini, & Sabbato Sancto: alias etiam adulta, mediaque nocte, ut in Natali Domini. Modo recepta ea consuetudo, ut non offeratur sacrificium nisi ab aurora ad meridiem. Et haec de tempore, ac hora: prope ad locum sacrificii opportunum.

§ 7.

De templo, & loco sacrificij, reverentiaque ei debita.

Inaltuit olim hæresis Manichæorum, quam inde secuti Messaliani, qui tempora omnia & altaria execrabantur: contra naturæ, & rationis placita, communem propè gentium omnium morem, & ipsa celi oracula, ac præcepta quæ locum

N n

cum
Speculum Ecclesiasticorum, cum aliquem sacrificiis offerendis opportunitatem, crumque esse voluerunt. Ne omnia confecerit, apud Iudaeos ea quondam lata lex Deo Iudice; vt nemini omnium licet immortali Deo litterare extra eum locum, quem ipsi sibi descripsisset.

Sic porro primum fuit tabernaculum, unica sacrificiij sedes, quae tenuit a Moyse ad vsque Salomonis aedem: ad illud euocabatur quisquis aeterno Numinisest immolaturas: secus si fecisset lata iam &ceclo lege capitis supplianti incurrerat: adeo grata fuit extra tabernaculum victimas obtulisse. Ab illo deinde erectum templum Salomonis quod sacrificia, victimas, & holocausta admissit, publicum, quae cultum, ac immortalis Dei venerationem: ex illo oraculo ad Salomonem, Elegi locum istum mihi in domum sacrificij, quod ita facer, & religiosis habitus est ille locus, vt extra eum Deo sacra facere nefas esset: profanum, haereticum: inde Sama-ritani, qui in monte Garizim templum erexerant, eoque ad sua sacra ascendentabant, pro haereticis vulgo reputati.

Rationes divinæ illius institutionis, in oculis, in manibus sunt.

Vna ductur ex ipso naturæ senatu, & ingenio quadam animorum consensione, dum enim natura aedes sacra, ad quam sapitius conueissent Iudaei, simul consultum est coniunctioni animorum, & fraternæ
AC RELIGIOSORUM.

fraternae caritati, quae foveatur, & augetur illa vnius, eiusdemque templi communione: nihil enim magis fauet amicitiae, quam frequens illa consuetudo, de qua antiquum illud, & verum pronuntiatum. Melior est vicinus iuxta, quam frater procul. Ideo, quae, ut inquit, Ambrosius. Amici plerumque se benevolentiae quisque, committit, quam frarum necessitudini; tantum valet benevolentiae, ut plerumque pignora vincat naturae.

Eius causa in promptu est, illa videlicet necessitudo, quae a loci vicinitate, & frequenti congressu petis solet. Vt enim ad dissociandas amicitias multum potest loci distantia, iuxta vulgatum illud, non sunt amici qui procul non incolunt. Ita ad integrandas, firmandoque coferunt plurimum eiusdem loci communio, quam Iudaes esse voluit Deus, vt esset inter eos sicut templi, ita & animorum vnio. Altera divinae huius legis ratio fuit, ut sacrificia vno in loco praestita, Deum vnum loquerentur. Vnus L. 2. de

Deus, inquit Philo, non est vnius fidei dicari postulare videtur.

Accessit & aliud pondus a nativo Iudaorum ingenio, erant illi pro ingenita sibi leuitate faciles, imo precipites ad idololatriam, in quam proni abstissent, si diversis in locis Deo sacrificassent.

Et haec pro Iudaes multitabatur ratio; alia Christia-
nis imponitur: non aretatur illi intra tabernaculi

Nn 2. vnius.
SPECUVM ECCLESIASTICORVM,

vnius, templique angustias: sed orbe tota sacrarum

des & superis, & immortalis Deo erigunt: vt locus

omnis pietatem spiret, ac religionem: ut publico,

ac solemnis sacrificio Numen æternum colant, non

ter in anno, ut olim Iudæi: sed in dies singulos, dum

vbique fueré locorum occurruit templum, quæ bonas

mentes munus fidem eiri moneant, & proficent ad quoti-

diana officia pietatis.

Ex quibus conficiés, quos ob fines extruautur

sanctarum ædibus, quæ sicuti quattuor nomina fortunat-

tur, ita & quatuor fines obtinent.

Vnus est ad sacrificandum Deo, & hinc dicant

tur templum.

Alter ad orationem, & pios ætus deo revoca men-

tis, & hinc audient oratorem.

Tertius ad Martyrum reliquias, exuia magnis

rum mentium religionis afferundas, & ab ijs inter-

buntur basilica.

Quartus demique, vt in ijs Dei verbo, & Sacra-

mentis alatur, ac reficiatur populus, & ab illa esca

spiritualis Ecclesiae sunt, & nominantur. Videri po-

test de hoc argumento Bellarminus, ego interim ad

alia propero, singendis probè moribus opportuna;

& in templis quattuor maxime à Liturgia, & Chri-

tianis requiro: animi muniam, ac nitorem,

reuerentiam singularem, eximiam modestiam, cor-

porisque, oris, ac gestuum omnium composition

em; demique & altum silentium.
Ad illam arduæ mentis puritatem revocò mo-
rem illum antiquum, quo maiores nostri ante-
res, & templorum vestibula cantaros, & salientes
aquas habere voluerunt, quibus oratur, & tem-
plum ingressi manus lauarent.

Manuit ea consuetudo à Iudaïs Legistatore
Moyse, cui præcepit Deus ut labrum aenum con-
secreret, quo Anton & filii ejus pedes abluerent, non
corporis tantum sed & animi, ciusque quam maxi-
me: quia ut disertè Tertulianus fuentus morù cen-
for: quæ ratio est, manibus quidem abluris sed spi-
ritu for didato orare? Nulla enim uero est ratio, ut
proinde exsibilandus videatur Saladinus, qui capta
Ierothesyma, & Christianis superatis, cum ex omni-
buis pias locis vnus Salomonis templum restare
voluerit, in illud ingressurus aqua rofacè sese lau-
isse ferrer: ea quidem corpus elui, manus olera po-
terunt, at animus forderet portus ac fœcerè. Sed de
hoc infra latius, ubi ex professo quaram de sacro
ritu lotionis manuum ante sacrificium; hic innuí-
isse plus fatis.

Eundem animi nitorem testatur niuca illa ve-
stis, qua olim & etiamnum linteati, ac candidati ad
aras procedunt Liturgi: monet illa, ut quæ corpori,
eadem animo aptetur vestis. Beatas mentes, ac cele-
bres genios anasse legimus hanc in indumentis
suis niuem, si quando mortalibus oculis mutuato

Nn 3 ad
SPECULUM ECCLESIASTICORVM, 
ad tempus habitu, apparetur: est nimium ille 
color consentaneus & cælo, & celestibus incolis, 
quos & natura, & gratia, & gloriae putissimos fecit, 
ac beatæ æternitatis candidatos: & eos amat Ecclesia, 
amant Sancti Patres, inprimisque D. Gregorius 
Nazianzenus, qui candidata illa ministrorum a 
gmina ita elegantem metrum depingit. 

Vestibus in nuiuis stabat turba ministra, 
Splendorem referens aminis Angelici. 

Venio ad reuerentiam facris locis debitam 
eque tum ex ipsorum Gentilium recepto more, tum 
e singulari primorum Christianorum demissione 
colligo.

Gentiles certe, vt mihi testis est Iustinus Martyr, 
ingredientes in fana solebant calceos deponere: audi 
dierant nimium illum quod olim Moysæ diuinum 
Numen, solue calceamenta de pedibus suis, cuius ra 
tio deinde subijciebatur, locus enim in quo stat 
terra sancta est: audientes illius oraculi, ex quadam 
templorum veneracione, & sacrati aditus reuerentia 
calceos ponebant. vnaeō; fastum omnem, & praueas 
animi affectiones abijeceret velle testabantur.

Idem Lyroto testi fecere Saraceni, qui prima 
templorum limina nonnisi nudis pedibus attingebant. Alij 
templorum aditus religiosè salutare: 
hinc illud Plauti. Limen superum, inferumque salve 
simul, & vale. Alij denique templorum vestibulis 
non
AC RELIGIOSORVM. non solum figere oscula: sed & capita attundere: quo alludit illud Tibulli.

Non ego fìmerui dubitem procumbere templis,
Et dare sacratis oscula liminis:

Non ego tellurem dubitem perrepere supplicantem,
Et miserum sancto tundere poste caput.

Ethnics addi possunt & Iudaei, apud quos tanta fuit illius templi, quod à Salomone perfectum est, observantia, vt ne parietes quidem contingere populo licuerit: vt mihi author est D. Gregorius Nazianzenus, camque ob causam alij parietes veluti profani ædisicati sunt, qui sacræs illos attingerent.

288 SPECULVM ECCLESIASTICORVM.

Ipsa & senatus lumina,

Quondam Luperci, & flamines;

Apostolorum, &c Martyrum

Exsuscitantur lumina.

Imò, quod in amplissimo totius orbis domina-
tu, quod in purpura, sceptroque suscipias, co Au-
gusti venere religionis, vt sibi multum honoris, ac

gloriae datum exsuscitarent si ad ipsa templorum
vestibula, gloriosos cinctes, & sanctorum mentum

exitias poluissent, & in ijs sepulchrum inuenissent.

Appello Augustos manes, duo orbis Christiani
lumina, Constantinum, & Constantium: de qui-

bus diserta lingua ita scribit Orator aureus.

Constantinum magnum, magno se honore affectu-
rum exsuscitavit eius filius Constantius, si in vestibu-

lis collocaret piscatoris, & quod in regis ianuatores

sint regibus, id in sepulchro reges sint Piscatoribus.

Et ille quidem veluti ipsius loci Domini intus habi-
tant; hi vero tantum acceles, ac vicini praebente

secum agi putant, si annua ipsis assignetur vestibularis.

Haec estus Chrysostomus, ex quo duo conficiens
in Logica Christiana bene peritus, Piscatorum vesti-

bula esse praestantiora quam sint Imperatorum pa-

latia.

Alterum, quae ex Caesarum, orbisque sensu de-

beat esse intima penetratium, & templorum reli-

gio, si tanta est vestibulorum reverentia.

Transcō
AC RELIGIOSORVM. Transeo ad alium, quod & fætorum ministris, & Christianis omnibus velim esse commendatum: est illud eximia quædam in templis modestia, eam profìt externa, ac decens corporis compositio, cum quadam gestuum suavitate, ac grauitate, quæ & custodes Angelos deceat, & Deum intimè præsentem suspicere, ac reuereri videatur. Eam unice amaraunt sancti Patres, ac religionis nostra Praefules, quos inter Libérius summus Pontifex, cum in frequenti lectione, inaèque procerum corona, B. Marcellam D. Ambrosii fœorem, casto velo inumbraret, inter alia religiosa vita, morumque documenta, & illud inscriptit, ne spuidum, ne tussiendum, ne ridendum in ijs locis, in quibus facratioibus ceremoniis Deus coletur. Hoc fuit tanti Pontificis oraculum dignum cedro. Tu in ministerio Dei gemitus, fœratus, tusses, risus abstine.

Hoc fuit effatum religiosi Praefulis, quod D. Ambrošius ad omnem posterorum memoriam scriptis mandavit. Ab illo abstun tum longissime hac ætate nostra plerique; quos ideó credas adiisse sacra templorum adyta, ut in ijs graucolentis stomachi senti nam, & eloquam exhauriat, atque exonerent, & qua indecenti fœrasti, quia tussi impotentiores, parietum latera, sornicefque quatiant, & prope lacrent: iij verò quam maxime, qui in sacrís officijs insolenti risu labra dissoluunt, omnemque, quæ esse debuit

O o religioso.
SPE CVLVM ECCLESIASTICORVM,
religionem perflundant: Et hinc descendendo ad posteri-
mum de silentio in saeris edibus religioso seruando.
Fuit illud Pythagoreorum, Aegyptiorum, & sa-
pientum omnium, dogma; Deum silentio colen-
dum esse. Ut enim elegantius Eunapius silentium
mysterijs congruum, & sacrorum Præside digna ta-
citurnitas. Et eo quidem ut Valentinianis hereticis
silentium dictum sit veluti fons, & caput diuinita-
tis: aiebant enim ex Bytho, & sive, hoc est silentio
aliorum omnium Deorum fobolem natam esse:
malè illi quidem ad religionem, & sive veri Nu-
minis: verum ad propositum meum non omni-
no malè, melius tamen Prophetæ David: qui vna
& ad Dei laudes & ad silentium evocat. Te deces,
inquit, hymnus Deus in Sion: Vel ut verit S. Hiero-
nymus. Tibi silentium laus Deus in Sion: ut ex eo
intelligas eximium quodam esse laudis genus, ani-
mi, orisque silentium; ad quod ut inuitarent Anti-
quæ in templis expressam silentij imaginem erevi-
ere. Videri potest de hoc argumento Mystagogus
Ludovici Cressolij, opus fane doctu, varium, piu-
rum. Ego hic ex illo, aliisque paucis delibauit, & veluti
in falsiculum collegit, ut tibi ex eo amplam meri-
torum, gloriaeque coronam texas, quam effertas in
templo adeps quondam beatitatis.
De situ Templorum ad Orientem.

Ex antiquo Ecclesiae rite, atque insituito templi exstruuntur, vt solem alsiciant Orientem: in quo dissentit Synagoga Iudaeorum, & Salomonis ede; in qua locus ille, qui dicitur Sancta, Ezech. vi.

Sanctorum vero erat ad Occidentem.

Ein ratios ali, atque alia proferri soleat: D. Thomas Angelicus Doctor duas ponit.

Adoratio, inquit, ad Occidentem futur introduceta in lege ad excludendum idololatriam, nam omnes Gentiles in reverentiam solis adorabat ad Orientem. Ne in eo oratur Iudaei consentirent; solem ipsi spectabant Occidentem.

Subjicit deinde causam aliam: est figura, typoque petiam: quia totus frater prioris testamenti ordinabatur ad significandum mortem Christi, quae figurabatur per Occasum.

Hae S. Doctor, vt probet non sine rationis nutrit, legesque factum, vt Salomon Sancta Sanctorum direxerit ad Occidentem.

Quod si quis dixerit eo respectile, quo viz cum antiqua lege, ac Synagoga occiderent debuerit, non criat mysterio vacuus, a ratione alienus.

Christianismi iam inde a nascente Ecclesia fecus omnino fecerunt, consuerunt enim quantum loci stir.
290. SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

utur pateretur, enitendum va altare tenderet ad O-

rientem, cuius instituti causas hic inquirimus; In

iis olim puduitius sanctorum labor, & authorum

plurimorum doctae commenfationes.

D. Basilius antiqua Christianorum consuetud.

ne receptum est; vt orationem factur id se vertat

ad Orientem, cuinque animo, & oculis visiperter;

vt hac corporis compositione, & luminum consi-

etut inuitat se requirent, & aspirare ad primas fedes,

ad antiquam patriam, ad Paradisum terrestrem, &

quo hominis vnius noxa exciderunt.

Erat ille in Eden ad Orientalem plagam, ad

quam anhelat mens pia, patriae amantior. Ira ple-

rumque solurent peregrini, & eules converso tramite,

lumina retroflcctere, & in patrias fedes oculos, vna-

que & animos conficeret; secleque vel illo aspectu fo-

lari: vel ad repetendos patrios penates excitare.

Ita quondam Iacob emoriens languardam cer-

uicem, natantes in morte oculos, capitque grata,

& annorum convertit ad lectuli caput, quod erat

ad Orientem, flecebat, in terram promissam, cui

eules Hebræi se, adorantes, inclinabant: tum vtr

illius memoria in oculis esset, tum vtr exilij, malo-

rumque incumbentium molem: suauitimo hoc

patrij cæli, solique aspectu leuarent. Et hæc ratio

ducitur e natura, & amore patris.

Aliam ad mores vocat S. Augustinus; enset

enim
AC RELIGIOSORVM

enim ad Orientem vel ipso duce oculo præcates rap-
pi, quod Oriens vulgata hominum opinione cæte-
ris orbis partibus præfert: eoque tacite monemur
optima quæque, ac præstantissima in Dei hono-
rem cultumque destinare.

Huic affinis est ratio, quam de hoc instituto ex-
tulit S. Athanasius. Admonemur, inquit, nos con-
vertere ad excellentem naturam: capro est Oriens,
vpote lucis regio, solis thalamus, thronusque, &
lurentis orbis oculus, eum est contra Occalum no-
ctis suæ sedes, & plagis tenebrarum: ab hac iube-
mur discedere, ad illam accedere non sine mystério.

Interpretet Prophetæ regio peccator est in Occi-
dente, Deus autem in Oriente. Illie olim fuit Saul-
us de quo D. Augustinus. In Occidente vetus, in
Oriente noster, in Occidente Saulus, in Oriente Paw-
lus. Ideoque neccessum fuit, ut Christus, qui surgent
in Oriente, valido clamore gaminaret illas voces
Saule, Saule: quia Saulus erat in Occidente, à Chi-
risto, à luce, a sole suo quam longissimè fluidus: ab
cor recto est in Orientem, & qui in Occidente
vetus, in Oriente noster fuit, qui in Occidente Saul-
us, in Oriente Paulus audijt.

Vej quæque nos audiamus, abeamus quam lon-
gissime ab Occidente, convertemur ad Orientem:
ita monet, ita vrget Augustinus. Auertete, inquit, ab
Occidente, convertere ad Orientem: ita longe ante

Oo 3 monuit
monuit Iesseus vates: quantum distant Ortus ab Occidente, longe fecit a nobis iniquitates nostras: Sed hæ rationes etiam Judaïs comunes fuerè; demus alia, quæ propius ad Christianum institutum accedant.

Nos, qui à Christo Christiani dicimur, &furus, ad Orientem vergere debemus; quia ex vero Christus est Oriens. Téttor Zachariae idem, & oraculum. Hic inter alia, magnifica, augusta, divina Messiaæ nomina, reponit illud Oriens est nomen eius.

Et ipsa de seipso extulit illud Servator. Ego sum lux mundi, eam spectamus, dum Orientem alpicimus & ab illo lucem aliquam diuiniorem, quæ non oculis, sed animo appellat.

Accedit & alia ratio index amoris, teletraque divinae in nos charitatis. Si nonnullis cedimus, in cruce moriens Salvator austerfa facie fuit à Hierusalem, austerfa etiam ab Occidente, conversa vero ad Orientem, vtiam inde benignis oculis annueret Orienti, eiusque incolas ad suam illius brachiorum amplexus, ad oris basis vocaret: & quia Christianus quis est amabilis amplexus Dei sui morientis, & cum sponsa ingeminating illud amantium. Oculus tuor me oculo oris sui,ideo flessit oculos ad Orientem ut ad Christi Crucem, amabilem illam faciem, conspicuentes in morte ocellulos, amoris amplexus, charitatis basis aspirat. Et illà à Cruce, mortuæque Liberatoris nostri mutuatæ ratio: hæc ab eis in cœlum ascensù.
ASCensus, cum enim est terris viam sibi ad superos faceret, ad Orientem solem elevatur est, eoque converti discipli Magistrum suum ad Orientem adoravunt, & inde manavit in Ecclesiam pia illa conuercia, ut qui vota, precesque Deo fundit, vultum & oculos vertat ad Orientem, & animo Christum sequatur, ad caelum, & superos toto cordis igitur anhelet.

Denique pro coronide postremam huius aucti ritus caelam affert D. Damascus, quod Christus, cui ab aeterno patre datum est in mortales iudicium, venturus sit ab Orinte: ita quondam innumerabile vestis D. Matheus: dum enim ultimam illam perituri orbis periodum legit, & Iudicis audientis speciem exhibet: cuncti componit cum fulgure, quod euita, disruptaque nube, iugiter nitit crumpit, euolat ab Orinte, & summa montium, terrarumque inga conuertit; replicatae immane gemitu; atque horrore. Sic ut fulgur exit ab Orinte, Mat. ita ert aduentus filij hominis. Et quia hunc in ultima mundi scena, in qua vertitur cardo longissimae aeternitatis, nobis propitium esse volumus, ideo precem ad Deum futuri declinamus ad Orientem, tum veriam viui, ac spirantes in medio vitae cursum meditemur, & aqua lance pendamus supremum illum orbis actum, tum illius probememores erta vitam omnem exigamus, ut co loci, ac temporis salus nobis in tuto sit.
Speculum Ecclesiasticorum, Ecce quam variis, quam piae huius institutiones, quam prudens Mater Ecclesiae; quae ex ipso templorum situ, tot mysteriorum nos admonet.

§ 9.
Sanctorum Nomini templi inscriptis tota Antiquitas.

Succurrere hic vna difficultas, quam Bellarminus, alijque traditum recepto in scholis more, styloque: ego ipsis omniis reddam, quae sunt sufficienter oratori.

Obgannunt Haereticis, & Catholicis obstreptant vel ec nomini tantum, quod templo soli Deo dicitur, etiam hominibus, & pusillis olim mortalibus ex eodem nobis cum luto male compactis erigantur, in quo nos arguunt idololatria, videamus aut recte.

In ea quaestion, quae nobis cum haereticis intercedit; fateremur ingenue cum D. Augustino templo soli Deo extruere, & hoc docet natura, ratio probat; et discentur enim templo, ut in iis sacrificia sitan, et per se nati Deo deferentur.

Sortiuntur tamen a Sanctis aut Virgine Deipara appellatationem, tum ob sacram eorum memoria, imagines, reliquias, apparitiones quae ibidem aliquando contigerunt, tum etiam ob eorum apud Deum patrocinium.
AC RELIGIOSORVM.

Et ne illud huius ævi pigmentum clamites, Hierarchymum audias, visibilis quondam Vigilantium, & modo teipsium perurget. Ingregere, inquietat, L. cont.

v basilicas martyrum, & aliquando purgaribus, à tua haretis, & perueris opiniornibus, postquam ibi pios manes, sacrifique cineres colueris.

Eodem te vocat Augustinus, dum enim ait, quoted Christianus memorias martyrum religiosa solemnitate celebrabat: vna etiam te monet, ut & ipse concelebres, nisi cum Fausto, quem ibi arguit, Christianus esse, & haberi desiers; velisque pugnae recum tota Antiquitate, qua appellationem, & nomen templis indidit, at sanctorum memoria, & religiosa solemnitate, quam vides non esse huius temporis, sed ea inde ab ipsa Ecclesiae infantia vsir patam.

Et quia non minus exemplis, quam verbis tura est fides, tibi produco nascentis Ecclesiae lumina, fidei, morumque magistros, quid illi?

D. Iacobus maior, Beatae Virginis, qua sibi in columna frontium Iberum apparterat, templum ædificavit, & hoc quidem annuente, immo teneunte ipsa Virgine Dei Matre, quæ tamen adhuc agebat in viuis: quod Deipara Iacobus eius amans in paucis, hoc S. Marcus Evangelista D. Petro Apostolorum Principi, adhuc inter mortales agenti, cui Alexandria sacrar ædem dedicavit.

Ecce quid senterint, quid egerint primipili Ecclesiæ.
298 Speculum Ecclesiasticorum,  
fir: orbis columna, religionis & fidei sactores: quod 
erroris arguerre non dico remeritatis, sed & profili-
gatae erit amnesia. Ab illis hauseret posteri quid-
quid in eo genere offendere pietatis. 

Silvester, magnus omnino Pontifex basilicas à  
Constantino Imperatore sumptu planè magnifico 
extractas Divis Petro, & Paulo dedicavit. Damasius  
Beato Laurentio, inuicto Martyri. Libenus Virgni 
Matri, Innocentius Sanctis Geruasio, & Proto, 
fortissimis Ecclesiæ pugilibus. Alii aliis sacras ædes 
iscripturunt, prout occasio, pietatisque tulerit; quam 
maledico dente carpere, in circulis vellicare, cala-
mo notare, indoectum, infustum, impium est: sed 
ne longius styllum ducamus in argumento satis 
obiuo: paucâ de altaribus subnectamus, ut suâ illis 
vest religio, ac reverentia. 

§. 10. 
De Altaris nomine, materia, consecratione. 

De altari prima quæstio erit, quid nominat. altera 
quid rei, a qua veniemus ad illius authorem, 
materiam, consecrationem, ac cultum. 

Feftus opinatur altare dici ab altitudine, veteres 
enim Divi sacræ faciebant in ædificis à terra subli-
mibus, ac elatis, hoc forte consilio, ut in ijs quisquis 
libaret, aliocubulum esset animo; nec terris abie-
cet us adperepet. 

Isidoro
AC RELIGIOSORVM.

Iisdore appellatur altare, quasi alta ara, in qua victimæ authori rerum omnitum Deo immolabantur. Vnde altare Hebraice vocatum est Mtshech, à radice z'abach, huc est maçtaut, quod altare sedes efficit, in qua animalia maçtabantur.

Nominabatur autem ara vel ab ardendo, quod in ea arderent victimæ vel à precibus, quas Graeci appellabant, conscriba omnino voce, quia oratio ab ardore ab igne deuoti pectoris calere, & ardere debet.

Hic velim pedem, oculum quæ figur, quisquis ad altare ascendit, legat ille quid in eo nominis, quid in se ardoris: deriatur ara ab ardendo, ardat ergo quisquis ara sit proximus, caleat æstus deuotionis, aëruit igne cantatìs. Hoc enim vel ipsa nominis suæ etymologia tacitè monæt, & virget ara.

Et haec de voce disspectatio: de autorre etiam suæ. Quæ primus altare extulisse legitur is fuit Noe, terris, & sibi à diluviio redditus edificavit altare Domino: quamquam & vero similis fit etiam Abelem, aliosque in altari sacrificium obtulisse, licet eius Scriptura non meminerit. Sed ad rem ipsam transeamus.

Altare ex vlt Ecclesiæ & decetis summorum Pontificum: solidum sit opertæ, non inane, & concautæ, lapideum sit, sacroque chrisme delibatum, ac consecratum, quæ causa?

Pp 2

Inter
300 S P E C U L V M E C C L E S I A S T I C O R U M,

Inter altare veteris & novi Testamenti hoc intetereft, quod illud intrinseèus eflèt inane, & concaum, atque è terra, vel rudi, & impolito lapide: hoc autem solidum, & politum. Cur divina prudentia hoc inter virum &que discrimen effe voluit?


Rabbi Abraham ait altare ferro, aut scalpello non attingi, quia nefas erat partes ferro abrasas in terram eceidere, tanta sacris aris inerat reverentia.

Rabbi Moses ne ex frustis sacratorum lapidum, simulacra sibi singenter idololatra, ipsique ad magicas artes abutentur.

Rabbi Simeon ideo credit ferrum ab altari remoueri, quod hoc propagandæ hominum vita erectum sit, illud autem maligno mortalium ingenio inuentum ut ætatem ac vitæ filium impressa vi recluderet.

Huc etiam spectat illud, quod in templio Salomonis nullus omnino fuerit ferri usus. Malleus & securis, & omne ferramentum non sunt audita, in domo cum edificaretur.

Sapientis id consilium fuit, ea ratio, quod ferrum ad hominum perniciem, ac cadem comparatum divino cultui seruire non debeat; quod ipsum ad uertisse.
AC RELIGIOSORVM.

nertis esse videtur Ethnici, quorum ea lex testa Tullio, Æs, & ferrum arceto de delubris, ut duellimi
strumenta, non fami.

Eodem igitur collimat Plutarchus, qui ait templam quædamuisse, in qua ingentes aurum omne
relinquebant, si quod forte secum haberent, ferrum autem nulli in fana introcunti permittebatur, sapienter omnino constitutum, ut potentissima duo
vitiorum instrumenta tollerentur; illud avaritiae, hoc immanitatis.

Malunt alij tum temporis altaria est terra, vel in
secto lapide erecta, ne si et polito marmore, ex ar
gento, aureo conflatæ essent, ut apud Gentiles mo
ris erat, Judæi ad idola facile, ac pruni deflectere
& illa ex inconstanti Iudæorum ingenio hausta vi
detur ratio, haec ex ipsorum sacrar.

Volutamabilis Dei providentiam altare sibi tum
fieri est terra, vel rudi lapide, vel hoc velci innumeret
antiquæ legis sacrificiæ, ac victimas rudes fuisse, &
veluti inimici typos illius sacrificii, quod in noua
lege, vel in ara Crucis, vel in altari erat offerendum.

Eodem reuocari potest et illud, quod olim alt
are inane esset, ac vacuum, modo plenum, ac soli
dum; cuius rationes inuestigare nostri est institutu
, cum illa vel ad dignitatem sacrificii, vel ad more
ritæ componendos plurimum considerant.

Primum igitur altare lapideum sit oportet ex in-

P 3

stituto
SPECULUM ECCLESIASTICORVM, 
stituto Siluestri magni Pontificis, tum quia Christum refert, & excipit, qui Apostolo interprete.

1. Cor. 10. *Petra est*: tum ut eum sustinat, tempusque longissimum, tum denique ut docet Sacerdotes, qui in eo superis, Deoque litant debere esse solidos, firmos, & adversus insulitantes hostium impetus obduratos: non autem molles, & in malum flecit facile, non etiam terros, & levisculos, qui pulvere instar qualis & aura circumferantur: hoc enim alienum est a petra, quæ excisit sunt, a Christo, cui quoddammodo congeniti.

Sit deinde altare e polito lapide, qui huius sacrificii nitori, elegantiae, dignitati fuitiat, docetque sacrificantis animum terram, mundum, politum esse oportere.

Sit denique consecratum: consecratum autem non tantum Sacerdotali benedictione, sed & oleo sacro, & unctione Chrisomatis: qui ritus iam indes sacrati, a Iacobo Patriarcha dimanauit.

Horrebat illæ atroces fratris sui minas & cruenta iras, quas dum fugis declinat, fessus de via obdormit, dormient, ac fupito obiecta scala species, quæ imo pede terram, suprema vertice coelos attingebat; per eam ibant, redibantque veloces Angeli, quos dum occlusis a somnio sensibus, sed aperta, vigilantique mente contemplatur Iacob, ibi tandem ab alto sopore restitutus, exclamat. *Quam terribilis est locus*
AC RELIGIOSORVM

locus iste, non est hic alius nisi domus Dei, & porta caeli. Tum deinde ut perennis fuit lucis illius, obiec-
taque speciei memoria, lapidem, cui indormierat, erexit in titulum, ex quo manuit in posteros ea
communis appellatio, qua primaevi Christiani Ec-
clesias a le egerat titulos nominaret. & titulo, hoc
ef sigilno Crucis, aut sancti nomine, cuius honori
eas incipitulit. Ita Ecclesia S. Praxedis vulgo, dici-
rur titulus S. Praxedis, & sic de aliis, a quibus ipsi
Cardinales Ecclesiae Principes sibi nominant, titulof-
que fecerunt.

Merito lapidem illum Iacob erexit in titulum,
hoc est monumentum accepti beneficij, tum quia
lapis ille amabili Dei proutidentia stetit in monte
Moria, monte Caluariae in quo futuro quondam
faciebat. Praedebat Deus. Primum enim in eo, fi
Rabbinis credimus, cæsus Abel prima ecolo victi-
Ma: tum in eo stetit Abraham, & innoxius Haac-
genua posuit, ferroque caput supposuit; tum deni-
que in eo obdormuit Iacob, ut iam inde porten-
deret aliquando fore, ut in eo obdormiret, ocu-
losque dura morte clauderet Iacob potior Dei Filius,
Christus Iesu.

Accedit & altera ratio erigendi lapidis in titu-
lum, in monumentum diuinoris ostendi, est enim
ea Hebraorum opinio Iacobum tres sibi lapides ex-
tulisse, & capiuit supposuisse, ac deinde stupendo
miracula
304 SPECULVM ECCLESIASTICORVM, 
miraculo factum, virilli in unum, eundemque lapidem consuerint: quod si ita est, symbolum ali- 
quo fuit Triadis, & unitatis, Triadis personarum, 
& unitatis naturae: sicque primus titulus, primum 
altere authore Patriarcha Iacob Deo vii, & Trino 
creatum fuit.

At quomodo, inquit, creatum? quae ratione? 
quae ritus? Euxigians ab ente illo sopore Iacob, ex 
vrbe Luzan, quae deinde ab eodem Bethel, audita: 
oleum extulit, lapidem imbibit, caque vnctione 
Deo ter opt. ter max. factavit.

Abilla die, rituque sanctitiae fluxit in Ecclesiam 
pia illa consuetudo, ut altera tangantur oleo, ab eo-
que sanctitatem ac reverentiam accipiant, quod 
deinde etiam abijt in praecipuum, adeo ut nefas, 
& letale seclus habeatur, celebrare sine altari hac 
ceremonia consecrato.

Eft porro oleum illud, & unctio signum ali-
quod spiritualis pinguedinis, symbolum est gratia-
rum, quae ab altari in nos effluunt; si tamen si 
mus qui esse debemus, si nobis cor, amoris sede, 
alter sit, si manus honorum operum effectrix, ac 
magistra pro altari statuat.

Dicitur olim B. Lucianus in carcere visus suo pe-
estore pro altari; quo in ijs angustijs carebat.

Dicitur & Theodoretus Cyri Episcopus mani-
bus Diaconorum pro altari visus. Et huic, & illi ve-

Can. 
ombres de 
consecr. 
d. 1.
AC RELIGIOSORVM. 309
nia danda. Erat enim B. Luciani pecus altare vitium,
ac spirans, erant innoxiae Diaconorum manus, mo-
bilia quidem altaria: sed plena spiritu, ac vita altio-
te; atque vitam nobis essent ex manu, in qua toties illabitur euocatum quodammodo coelo Nu-
men. Deus homo: id, esset pecus, in quo vr ara
nobiliiori quiescit, augustum, & divinium Christi
corpus; a quo manat oleum deoetae mentis, ac mi-
serationis.

CAPVT VIII.
De Ceremoniis Missae: ijs praeertim, quae
in actione consistunt.

§. PRIMVS.
Ieiunium naturale.

Piusquam agam de ritibus, sacrificique Missae
ceremoniis, erunt nonnulla praemittenda de
ieiunio naturali (id est diei integre a media scilicet
nocte, ad viceque tempus, & horam sacrificiij) quod
a sacrationibus Mystis exiget Ecclesia.

Ei certe reclamat Lutherus, aitque esse articulum
Papæ, & Papitas merè fatuos, & stolidos appel-
lat, qui ieiunio stomacho synaxim percipiant, vult-
que liberum cuique videri, & esse: hac sunt Luthe-
ri scommata. Nos autem isos merè fatuos, & stoli-
dos appellamus, & communionem liberam habemus.

L. contr. Regem Angliae.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
sine per diem, sine per noctem, sine mane, sine vespere.
qui apud nos non peccat; qui modestè ederit, aut bibit
ante communionem.

Quis autem censendus sit modestè edisse, aut
bibisse, explicat in libro de formula Missæ, dum
ante ne quis crapulam ructet, aut obturato ventre pingueat:
hec illi modestia est, & sobrietas sacræ epulæ prævia:
in qua præceptione rigidus sibi visus
est interpres, & Doctor, ut qui plerumque & ina
mem crapulam cruciatur, & dilatato ventre non
saginari modo, sed propè crepere, tumpic; videretur.

Ne porro videatur Lutherus id sive ratione in
statu, erroris sive patrocinium sumit ab exemplo
Christi, qui Sacramentum hoc instituit, & sum-
plicit ipse, imò & discipulis sumendum obtulit etiam
post cœnām, & liberalem quidem.

Vt huic argumento flat fatis primum id statui-
mus, non omne Christi exemplum, etiam nobis
in exemplum trahi, multoq; minus in præceptum;
Christus prius circumcidi voluit, dein à Ioanne
baptizari; an ideo recte conficiet Christianum pri-
mo debere circumcidi, deinde baptizmi aqua, ac
fluentis elui?

Christus hoc Sacramentum instituit, ac dis-
tribuit post cœnâm typicam, & eum Agni Paschalis,
a hinc in Christiana logica concludes etiam typi-
cam illustre, & Paschalem cœnām epiulo Eucharis-
tifico præmitto portere?
Sed illa, inquinis, abrogata est, cessitque mensae diuiniori. Et hoc volo, tibique lubens concedo, sed & tu mihi illud cedito, mensam illam tuam, cui incumbistotus, vinum liberale, quo mades, & effluis, catholico ieiunio concedere oportere. Sed audio, reclamas, recalcitras, & pleno ventre de ieiunio disputas, & in illud inuechis, ac debaccharis: nec mirum, ventri natus es, & abdomini, huius es seruus & mancipium: nec vt velis ieiuno stoma-cho sapere posset non in ierar aliis sapient quem non Baccho mergunt: sed musto replent ieurior.

Ex iis fuit Augustinus, qui hunc Ecclesiae Romanae morem, iam inde a primis seculis usurpatum magnificè predicat. Placuit, inquit, Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti, in os Christiani prius corpus Dominicum intraret, quam ceteri cibi, nam ideo per omnem omnem mos iste servatur.

Contra hunc morem orbis vniueri pugnat Lutherus, contra sanctorum placita; contra veneranda Conciliorum decreta; contra sensum Antiquitatis, quem ne impugnet magis; audiat ille, et ipsis inferis altè inspexitus audire non posset, ac saltem audiant eum affectu Lutherani: & aquis oculis aspirant, quid profecerint, & scriptis ediderint Ethnici, ac Judaei impiae licet, dumque certius.

Amphiarus Ethnicus homo à natura ipsa edo-

Qq 2 etus
VOLATERR. 1. 19.

398 SPECULUM ECCLESIASTICORUM.

et us, edicit vt Sacerdotes qui respondiscit a Dei excipere, & hominibus reddere voluerint, integrum diem a cibo, triduum a vino abstinerent.

Censebat nimirum ad ebrias, & temulentas voces obnutaesse superos, nec oracula reddere mortalibus nisi sobrijs, imo & ieiunnis. Venter enim be
nè fartus caret auribus, nec Diuorum linguas admittit etiam ex ipsis Ethnicorum opinione.

Hom. de ieiunnio.

Videamus, quæ & Iudæis persuasio.D.Basilio teste Sacerdotes olim non ingrediébantur tabernaculum nisi ieiuni, vt maiore fiducia Deum orarent, atque exorarent. Occuparet illos ea opinio, ieiunæ linguæ cœlum aperiæ, & patère: claudi verò, & ne
gari flomacho pleno. Inde ieiuna lingua audijt cœliclauis.

Ea fuit Eliaæ magni, quæ cœlos pro libito vel a
peruit, vel occlusit. Hæ enim illius voces. Vinit Dominus Deus Israel in cuiss conspectu, & erit an
nis his ros & pluvia nisi incta oris mei verba: quæ
verba liberæ, & arduæ mentis dum amat, miratur-
que Ambrosiæ ait. Elia ieiunæ orae vox emissa cœ
lum clausæ sacrilego populo Iudeorum: crederes ieiun
æ linguæ parere cœlum, & atra, benignosque li
derum omnium influxus adspiculari: quod certè
vel maximè patuit in magnio illo Herœ, Israëlís
Duce, loque cuiss paucas voculas, easque ieiunas,
sol ipse exaudijt, stupuit, stetit. Stetit, inquit Ter
tulanus.
tulianus, Sol in Gabaon, & luna in Aialon, ut exau-
diret Deus hominem parem Solis. Paruit Soli, quia
non minus, quam Sol ieiunabat, & abstinentia sua
orbi vnitorlo prulcebat.

A Iosue redeo ad Eliam, quem solemne ieiunium
etiam supra cœlum, & Solem eueixit. De quo Am-
brosius. Hoc gradu, inquit, Elias ascendit antequam
curræ. Et ista faciant ad vrn ieiunæ linguae, men-
tisque: Hec ad religionis, & facrorum reuerentiam.

Fuit ille quondam mos Antiquis, & sâne pius
ac religiosus, ut etiam de lege ad iuramentum ada-
cticum non emitterent nisi ieiuna saliva ad obser-
uationem diuinæ nominis, quod effeere repetit a
vino, potuque lingua à sacris videbatur alienum.

Quod si ea veteres omnes teniunt opinio, ea iei-
unij obseruantia, ac religio; necesium est fateamur :
Primum Lutherum, & Lutheranos omnes Neote-
ricos esse, & ab antiquitate degeneres. Deinde &
alterum illud, pio more, rituque indueæ in Ec-
clesiam, ut Sacerdos sacrïs non assistat nisi ieiunus.

Debet ille ut Legatus totius populi vorta excipe-
re, Deoque reddere: atque à cælo responsa, & ve-
lut oracula referre: debet ad miserationem flecente
supers omnes, & infæra Eliae alicuius solueræ, laxa-
re cæli repagula, opportunumque gratiarum im-
brem, solus diuinæ munificentiae nubibus in ter-
ras, in arida, ac hiantia mortalium corda demittere.

Q q 3

Debet
Debet vt alter loque, non sollem, facem illum, &
oculum orbis: sed ipsum lumen aeternum, lumi-
nis fontem, abyssum. Deum hominem, potenti
verbo nilere: debet versus non nudum modo
Dei sui nomen: sed sacro sanctas, ae Deificas illas
voce: voces longe superiores etiam iis, quibus olim
in prima rerum molitione, a nihil oculos orbis
prodiit. Dixit olim Deus, & facta sunt: dixi s, fuit
etiam fecisse: sed quid amabo: celci regiam, &
aspera superis orbibus sidera, flammasque immen-
sam aquam abyssum, liquida maria: terra mo-
lem & si quid ea portatur: a dicit Sacerdos, & fa-
etum est Christi corpus: quod tantum a celo,
terra, acqua, elementis, universoque dignitate di-
itar quantum inferri a superis, humana a divinis,
ima a summis: debet denique Sacerdos cum ad con-
secrationem accedere, ad caelum quodammodo ip-
sam accedere: in celo quasi ipso, caelestibus:
que accolis cingi: in illa inquam hora (quam S.
Pater Epiphanius terribilem horam appellat, lucidi
aetheris orbis apertiur, descendunt Angeli, cir-
cumvolant caelestium spirituum chori, & tella ter-
ris inclinat Paradisus, vt eo veluti capiatur Sacerdos,
& in illum cuvamat abstinentia gradu, eum curru
decectus instar aliter Eliae, & haec in praesentia af-
seire placuit, pro terto illo ieiunij ritu, quem sacri-
ficant a pro Mater Ecclesiae indicendum putauer.
De hac manuum lotione alicud verbo ante insinuati, modo ex professo suus agam, ex eaque praecipitera deducam morum documenta.

Aaron, ac filios eius hanc olim Mosis calamo legem inscriptit Deus. Facies labrum eum, cum baji sua ad lauandum, ponensque illud inter tabernaculum testimonij, & altare, & missa aqua lauabunt in ea Aaron & filij eius, manus suas, ac pedes.

Exe. 30. v. 18, 19.

Ex hac ece lo iudice lata à Iudaes transiit ad Gentiles: ad quorum mortem alludit illa Hebrae paroemia. Illoris manibus sacrar tractare nefas.

Imò placiuit suae, divinaeque prudentiae, cum quoque ritum in noua, ac Christiana lege usurpare: Sacerdotes enim sacràs operaturi, uibentur prìus manus elucere: imò & sub ipsum sacrificiij tempus eluunt, ad necritaque voutum illud regij vatis. Lava- 

Exe. 30. v. 25.

ho inter innocentés manus meas, & circumdabo altare tuum Domine. Et hác Sacerdòri ceremonià singulàris, illæ etiam aliis fidelibus communìs.

In primitiuæ Ecclesiæ Christiani omnem templum ingrediunti, & communicátori, manus lauare soli
ti, quem in vsum pro foribus templi visebatur vas ingens aquæ opportunum sacræ illi lotioni, cuìus lòco.
loco in presentia ad templi fores feratur vasculum aquae lufralis, quo non tam corpus, quam animus eluitur.

Illius autem autæ institutionis duplex ratio fuit. Vna quidem, quia tum temporis Christiani sacram Eucharistiam non ore ( vt modo vsus obtinuit ) fed manibus excipiebant, domumque deportabant: ideoque probe lotas, & puras esse oportebat, vt quae sacram illud vitae melioris viaticum exciperent.

Altera, eaque potissima causa hæc fuit, vt illa lotione manuum, corporisque munditie, moenterur, quæ deberet esse animi, mentisque puritas, candor illibatus; & eximia quædam continentia, ad quam vocari potest ea lex antiqui Testamenti Sacerdotibus imposta, qua inebantur tempore vicis sus, ab vxoribus, licit que alias venere abstinerent; vt mihi author est Beda, & Theophylactus.

Imò, Philone tette, eo tempore non domi sus, sed in domibus atri templi habitabant, ne aliqua legalis immunditia foris esse contaminaret.

Ad eandem munditie, & castrimonii legem, traduci potest illa constitutio, qua in Ecclesia Latina Sacerdotibus coniugium interdictum, de quo D. Ambrosius quaestionem movet : cur in antiqua legi concessum illud, negatum in nova?

Vt nodum illum solutur, responderit, quia in veteri legi Sacerdotes rarius & per vices templi serviebant.
AC RELIGIOSORVM.

bant: in noua autem quotidie ministrant. Sacerdo-
tes, inquir, die, nostrique pro plebe sibi commissio
portet orare. Mundiores ergo debent esse ceteris, quia
tores sunt Dei.

Quod ipsum argumentum felicissime tractat,
& persequitur D. Augustinus: quærit enim. Cur
si licet, & bonum est nubere; Sacerdoti non licet?
vt illi dubio faciat satis, hac subjiciet.

Quia debet mundior esse quum cæteri, quia sancta
sunt, quæ administrat. Nam sicut ad comparationem
lucernæ, tenebris non tantum obscuræ sed etiam for-
dide sunt: ad comparationem autem stellarum, lu-
cerna caligo est: ad solis vero comparationem stelle
nebulose sunt: ad Dei autem claritatem sol nos est:
itaque ad nos licita, quam munda sunt: ad Dei digni-
tatem quas illicita, & immunda sunt.

Hæc Christiana eloquentia D. Augustinus, ut
luce meridiana clarius ostendat, quam purus esse
debat, castissime Sacerdos Dei ter opt. ter max. ad-
minister.

Lucerna est in domo Dei, ideoque super candela-
brum ponit debet, non sub modo conjugi.

Stella est in fixa Ecclesia, tanquam caelo nouo.

Sol est positus in firmamento huius ævi morta-
lis. Ideoque & lucerna deiœcatior, & stella purior,
& sole ipsi lucidior sit oportet. Est lux ipsa solis
huius speciabilis, & nobilissima celestium cor-
porum

R r
S P E C U L V M E C C L E S I A S T I C O R V M, 
porum affectio, quae nullo vicinorum corporum 
appulsu, nullis qualitatum externarum contagij 
infici potest, ac forscere.

Et luci cognatus esse debet Sacerdotum animus, 
qui nullam impuram amoris colluuiam, formes om- 
nino nullas patriatur: vel ob id tantum, quod diu-
nis Missarum solemnijis propius interict, quod aris 
affixat, quod epulo Dominico participet.

Ob eandem Sacrorum reverentiam, adorandam-
que Eucharistiae maiestatem, video quondam ali-
cubi prohibitum, ne qui erant in communi vita, 
legitimo alioqui matrimonio copulati, totius Quad-
ragesimae tempore coniugii vsum adhiberent; 
qui id fecisset minus pius, & religiosus videtur.

Hinc illa S. Eligij Nouiomenis Episcopi. Nam, 
vt quidam sapient ait, similis reatus est fidelis Chi-
ristiano diebus Quaergesimae etiam cum propria vex-
ere concumbere; scut & carnes in edam mere. Haec 
ille. Utque videas ac miteris, quis fuerit illius axia-
tis, sanctique sensus, quis Patrum animus, zelusque 
castrationis; Concilium Eliberinum vnius anni 
pecahnijs imponit, qui destinato vaccari intra vix-
rix, & hoc genus voluptatis experti sint eo Quadra-
ragesimalis cernuijs tempore, quo ad factam synaxis 
disponi debet animus.

Neque dixeris eam tantum vnius Concilij ment- 
tem fuiste: suito & illa sanctissimorum Pontificum, 
quos
AC RELIGIOSORVM.

quos inter Nicolai Papa in responsis ad consulta Bulgariurn: significat eam esse Romanam. Ecclesiae, consuetudinem, ut Christiani omnes, in Quadragesima communicarent, et proinde omni carnis voluptati renuntiandum monet.

Quod si voce, monitisque Patrum, si oraculo magni Pontificis, etiam coniugatis tam diuturna continentia lex imponitur, ut se ad pius precationes, et divini corporis communioiinem apparent; quanta hominum Deo sacrificum continentia esse debet, ut in dies singulos altari servire possint, et tractare veneranda illa, et ipsis Angelis tremenda mysteria. Pro quorum vult, ac reverentia bene ececinis Arator. Diaconus. Ecclesiae nunc alma, si des, sine sine pudicos, in A.D. Pontificis inbet esse suos.

Eccerti Deus Dionysius, magna illa tuba resonantis celi, negatnullum admittendum esse ad Pontificium Ordinem, & dignitatem Sacerdotij, qui non profiteatur se mundum, & sanctum ad ea quae sancta sunt, atque pura tractanda venturum. Quis enim mundus sit, & sanctus, qui elata voce pronuntiat, ac profiteatur ascendere se ad montem, ad tabernaculum Altissimi?

Magnus ille gentium Pater Abraham, dum in montem cum filiolo Isaac sacrificaturus pergeret, ascintum, & seruos ad illius pedem, ad abiecia valium loca consistere ursit, vel suo exemplo docet.
VBi ad altaris pedem steterit Sacerdos facta
Missa sua solemnne inchoaturus, primum se
munit signo Crucis; de quo mihi succurrunt tres,
exque praecipue in primis quaestiones.

Una de numero; altera de sede; alia denique de
mysterijs, praefidio, virtute, gloria, quae ab illo fi-
gno seu corpori, seu animo insignitur.

De numero id obseruat Mycrologus signum
Crucis in Missa quandoque semel, quandoque
quandoque etiam quines exprimit, numero sem-
per dispari, nunquam pari. Quae causae?
AC RELIGIOSORVM.


Venio ad sedem Crucis, partesque corporis, quæ illa munientur. Eæ sunt frons, os, & pectus: haæ enim potissimum signa maioris docuerunt; non sine Numine, & consilio rationis: ac piægatis pleno.

In fronte signatâ hæc mysteria Sancti Patris commendant.

D. Augustinus liberâ, atque explicatam fidei confessionem. Non sine causa, inquit, signum suum Christus in fronte nobis fieri voluit: tamquam in sede pudoris, ne Christi opprobrium Christianus erubescat. Quod si ea cauisset Christiano communis est ratio; Sacerdoti certe vel maximè singularis, cuinis præsens professo, quæ pudorem, ruboremque in fronte neciaret, nisi eum velis à suo Christi causa sanguine creatum.

Ea quondam fuit magni Præfulis, institi Mart-
SPECTULUM ECCLESIASTICORUM,

S. Macedonij Constantinopolitana Vrbis Episcopi: qui insignem illam sanci nam, religiosique telleram & vitius, et mortuos visurpuist.

Cum enim exanime iacet corpus, claro, et illus-

flui prodigio, elata manu signum Crucis frontim-

prelit: vt non animus tantum in coelis agens vita

beatior: sed etiam in terris eo vacuum corpus ab

hoc signo suam in Christum fidem testatur.

D. Chrysostomus aliis confilia flexit, & nota-

tam at Crucem frontem, refert ad gloriam splendidi-

simi ornamenti, quo praeceteris eminere debet

sacrorum praefecti: Ii certe in duinis oraculis dice-
bantur olim a David, filiij Core, hoc eft, interprete

D. Augustino, filij Paschonis, filij Crucis: portantes

in fronte, quod inimi in loco Calvariae fixerunt, et

quod modo Reges, ac Caesares ostentant in diad-

emate. Et haec eft Sacerdotum gloria, hoc sacrat

ex frontis decus, hoc nobile capitis diadema.

A fronte pudoris, ac maieftatis fede descendit

manus ad os, et pectoris, et tam huic, quam illis salu-

tis signum inscribit.

Ori quidem ne lingua, quae a natura corrupta in

malum volubilis eft, quae flamma vorax, quae v-

nium, et iniquitatis, et in eificibus, et in maledicas, et

celo ingratae voces aperiat, atque dissipuat.

Pectori denique, quod cordis est receptaculum,

domicilium amoris, et affectionum prope omni-
nium officina crux appingitur, ne villas appetituum
imagines, yllos line amoris typos à ratione, à Cruce,
à Deo alienos in se excudi patriatur. Et hæ pro tribus
illis corporis partibus militant rationes, à quibus
venio ad alia mysteria, quæ in eo signo nitere, co-
lum, Deusque voluit.

Primum videtur ab antiqua consuetudine, ac
religione deriatur. Pontificibus Hebraïs id sa-
crum, ac solemne fuit, ostenisse in fronte laminam
auream, in qua scriptum legebatur, Augustum, ineff-
fabile, diuinum Dei nomen Jeboua, quod illis reuer-
rentiam, populo religionem commendaret.

Quod in veteri lege Pontifex; hoc & in novâ
Sacertos; præfertim, atque exhibet in fronte, ianua-
mentis, signum Crucis, vt ex eo noueris quod Altis-
fini si fit minister, quod illius nomen in lucem, in
solem offerat, & ad illo sibi Authoritatem, atque ob-
servantium conciliet.

Et hoc primum in eo mysterium clauditur; ad-
do & alterum, quod inuenit S. Hieronymus, qui
censuit in fronte cella corporis parte Crucem im-
primi tanquam notam salutarem, à qua sibi timeat
signaculo Crucis munias frontem, ne exterminator
Egyptin in te locum inueniat.

Vbi vindex celi manus felle in Aegyptios explic-
cuit, ingentiæ strage, nocte vna, omnium eorum
primo-
SPECULVM ECCLESIASTICORVM

primogenita eccidit, ut ab illa clade liberaret Hebræus, iussus est liminare domus signare signo thau, quod vbi legerat utor Angelus, nouerat vel ex eo ibi latere electos Dei, & a communi excidio liberandos.

Hic orbis nobis est pro Aegypto exiliis sede, domo seruitatis, in qua multi iusto Dei judicio ad poenas exigitur: ab ipsis a Crucis praestio, plerique liberi Sacerdotes, vptote populus acquisitio, gens sancta, genus electum. Et illud iuris beneficij, & eximia quædam illius bonitatis inclinatione, quod sequitur, Sacerdotis officium probat.

A dura ceraice, à suis seculibus, & inutenter malorum consuetudine, eò iam venerat Israël, eò lapsa erat folyma, ut eam nesceret fieret amplius, nec cœlum intueri posset. Approinquauerunt, inquit Deus Ezechielis orae, calamitatis, visitationes Urbis, quas ut Euro velocius expediter, e cœlis emissit sex Angelos, iussitque ut singuli haberent V as intersecctionis in manu sua. Prius tamen quam ad poenam elaberentur spiritus illi vindices, omnique ferro perderent; Vir unus vestitus lineis, & atramentarium scriptoris ad renes erat, iussus est tribuere per mediam civitatem, & signare thau super frontes viorum gementium, & dolentium super cunctus abominationibus, quæ sunt in medio eius. Ita habes signum thau, hoc est, interprete D. Hieronymo, signum
AC RELIGIOSORVM.

Signum Crucis, ex tunc fuisset signum dolentium atque gementium.

Ex his, quae priscis tulit, ac senectetas, hoc ad institutum meum deduco: dum iubetur Sacerdos ineunte sacrificio, quod pro totius mundi delictis offeretur, frontem notare, signo thau, signo Crucis; vna etiam tacitè hoc symbolo monetur, vt sit e forte virorum dolentium, atque gementium de peccatis, & abominationibus populi, vt ante probabimur, cum in eas lacrymas explicui manipulum fletus ac doloris. Et illud est indulgentiae, & pia miserationis; quod subjiciam erit insigne documentum nitoris ac castitoniae. A Cruce ceu symbolo, ceu ornamento virginei pudoris, erigitur Sacerdos ad ipsam beatarum mentium puritatem.

D. Ioannes in alto mentis excelsa vidit apertir ecclesias, ac superam domicilia, & in iis Agnum stantes, stipatum agmine centum quadraginta quatuor millium signatorum: quorum in aliis multis, caeteris eminenter, ita & in hoc quam maxime. Habebant enim nomen eius, & nomen Patris eius scripsum in frontibus suis.

Si queras qui sunt illi hoc nomine insignes, hoc stemmate nobiles, audies ex codem Ioanne, Virgines ete, quibus pro tellera, pro laurea cestit amabile, & augustum illud nomen, signumque Crucis, quod in fronte elucet, quia frons sedes est pudoris, &
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
& Ianua virginæ mentis, in quam proinde uadit,
& inscribitur illud. In nomine Patris, & Filii, &
Spiritus Sancti.

Hoc ipsum Sacrosanctos aris affiitens in fronte scri-
bit, ut vna pudoris notas, contiaentiae characterem,
virginitatis typos & corpore, & animo circumferat.
Et hæc à Crucis signo vita bæ bene instituenda sunt
argumenta; omittit vim illius in Daæmones, alia-
que illis affiniæ, quia latæ obsuiæ, & probè nota.

§ 4.

De Triplici osculo, altaris, libri, & paci.

Inter sacras ceremonias, ritusque quos viurpat
Ecclesia, reponitur osculum, altaris, libri, & illud,
quod vulgo dicitur, pacis, de quo prius quam tra-
ætem: ex Antiquitatis fide, ex Historiarum monu-
mentis, ex Scripturae autoritate, atque oraculis ali-
qua osculi symbola deducam; tum ea ad mecum
institutum renovabo.

Omnia ex osculum symbolum fuit amoris, ac
benevolentia singularis: a qua factum ut apud Græ-
cos, & Xenophonem cadem vox, oürēbas, & amare,
& osculari significaret: nimirum amor, quin in
cordis regia, & arcano residet; ac latet, subit quod-
dammodo in os, & perillum tantum per officium
animi elabitur. Ad eam osculi, & amoris tum in
voce, tum in reipsa communionem, accessit om-
nium.
nium propè gentium, visus, ac sensus, qui amorem
fuisset vnico fere oculorum prodidere: ita apud Roma-
nos inualuit illud, vt amici in morte carissimorum,
& filii in obitu parentum, sece ad eorum ocula
demitterent, spiritum abiturientem aperto ore, &
hiantibus quasi labris excepturi, quod summa ca-
ritatis erat argumentum. Et ild ita cuiq; perulium
est, ac tritum, vt pluribus probare sit nefas.
Arcanum magis, ac reconditum illud, quod oscu-
ulum antiquis etiam fuerit indicium prærogative,
dignitatis, imperij, gratia exque per illud conferendæ.
Exempla si voles tibi dabunt sacra paginae, Doc-
etorum scholaæ, ac pulpitæ, ipsique ritus in Sacredo-
tum consecratione quondam tertiaris soliti.
Caligarat Isaac, & oculorum orbis propè amite-
rat, lucisque huius visuram, cum ad eum de ven-
tione redijit Jacob, & à Parente, sene quam optimo
fibi bene precari, benedici petijt: cui senex: Acce-
de, inquit, ad me, & de mihi osculum fili mi.
Quid opus oculu, quaerit Abulensis? opus e-
umero quam maxime. Ambiebat Isaac iura pri-
mogeniti, & amplissimi in fratres, ac posteros prin-
cipatus: eum bonus Isaac in Iacobum filiolum na-
trum minorem vno oculi transfundit.
Ita deinde posteris saculis cum Saulum in Re-
gem vnxit, erexitque Samuel, Deoscualatus est eum,
& osculci regios animos, dignitatem, maiestatem, q. 10.

S. 2

gratiam
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
gratiam imperitij, ita confueris Theodoreus &
Procopius. Quamquam alii id referri malint ad
obseruantiam, quam Sauli oculi testabatur Sa-
muel: mortum recepto, ut populus in signum
submissiouem Regem ocularetur. Quod si a regia
ad lyceum tranire velis, ut hoc oculi sua vis, et
authoritas. In coferenda laurea doctorali, et notel-
lorum doctorum inauguracione, Academia Prin-
cipes dabant oculum, ut quam habebant in do-
cendo autoritatem per oculum quodammodo
transmitterent.

Neque nimirum si ea legendi, docendi que poten-
tas ita diffundi potuit, cum ipsa gratia qua cele-
li quodammodo, beataeque eternitatis desistat, fe-
menque gloria, sic posuit participari. Certa quon-
dam in consecrationibus Sacerdotum mystica fie-
bat oculatio, & Episcopus Neomysta incumbens,
impertirio oculi consecrationem persiciebat. Imo
& ipse servator optimus in discipulos insufflavit, &
illo suo Spiritu, benignaque ad oculum inclina-
tione, Spiritum Sanctum, eiusque dona, ac charismata
immissit, atque inspirauit.

Est deinde oculum symbolum honoris, testimo-
nonium reverentiae, ac submissionis: quam ut
prodamus, non orantem sed & manibus, & ipsis
vestibus oculum figimus. Ut istud professo quae-
dam excellentia, & autorem oculum servitutis.
Ac religiosorum. 325

Ita quondam devota, supplexque penitens Magdalenæ, ad Christi, S ervatoris sui pedes abiecit, eos osculatur.

Ita Constantinus Imperator ab imperij culmine magnus, ab insigni pietate, ac demissione longē maxime, suavitatis oculos, & cicatrices Confessorum: gestiebat nimimum vi amoris, religionis impetu crupere, & completi invictos illus Christi Heroas, fidei pugiles, & cum eorum virtute, ac pietate quotammodo coniungit, ac conglutinari, quod per osculum faciebat. Imō quod in antiquitate laudes, ac mireri, iam inde ab initio susceptae fidei, Imperatores & Principes Episcopis aduentatus, tibus osculum offerre soliti, eratque illud signum veneratiovis, quod à laïcis exhibebatur.

Sic olum S. Ambrosius cum ad Maximum Legatione fungetur, & ille in praetorio ad osculum al-surrexisset. Nolo, inquit Ambrosius, osculari ut E-piscopus, qui in praetorio vocatus sum tanquam non Episcopus. Sui semper similis magnus Praeful, me-morque Pontificiæ dignitatis, ferebat ægrius se suiffe vocatum, cum in palatio honoratus de sua legatione cum Imperatore conferre potuisset.

Eadem animi libertatem, ordinisque sui sac-cram maiestatem multis post faculæ tenuit S. Hu-ngo Lincolniensis Episcopus: cum enim Richardi Angliae Regis offensam incurrisset, quod eius no-nine.
mine pecuniam à populo colligi vexitit, nihilita-
men Regem veritus cum adiit, quem in sacello do-
mus regiae ad altare coneceritum á tergo compel-
lans, damibi, inquit, oculum.

Hic primör stupor Regem inuasit, & magna fa-
crae libertatis admiratio; deinde tanta Præfulis rentia, &
auhoritas, ad debita submissionis officia, 
ad oculum induxit: in ó & ad regias illas voces.
Si tales forent plerique Episcopi, Reges modesti a-
éturos: Nimirum infuex, pedoqué pastoralis vis etiam ad commouendos, & subingendos rebel-
les animos; maximè si virtus, constantia, & ardua 
quadam libertas accesserit. Sed institutum profe-
quamur. Non enim solum honoris, ac veneratio-
nis signum est oculum, verum etiam obedientia,
debitaque submissionis.

Cum esset Pharaoni Iosephus carus in paucis, & 
Ægypto, summo cum imperio praeficiendus: hic 
ad illum Pharaon: tu vero eris super domum meam,
& ad tu oris imperium cumulus populus obediet: 
Hebraice Iissac, omnis populus ad ostium oscula-
bitur, quod erat argumentum insignis obedientiae,
quæ Iosepho reddenda fuit, ex Pharaonis arbitrio. 
Ita quondam vates regius cum praefaga mente, 
theoqué spiritu, iam inde a suis facultatet etatas lon-
ge consequentes monere velit, atque obtestari, 
vt Messiae sese submitterent, illiue essent obedienti-
AC RELIGIOSORVM.

res in paucis: his verbis, & hac adhortatione vts.

Apprehendite disciplinam, in lingua sacra, osculumini P. s. u.

filium, hoc est Dei filio, & Mellie, scriptorii vestro

obaudite.

Est & alius ab osculo bonum: pignus quod-
dam, & artha data, atque accepta fidelis, cuius vim,
vinculaque facratora durn agnoscit Theodosius,

statuit, ut si quæ à sponsæ, ante nuptias initas sponsa-

æ facta sit donatio; ea valeat media ex parte, si ta-

men adhiberit osculum; fæcus si defuerit, nihil vali-
tura. Nimirum ab osculo fidei testera, & certe-

mentis nota firmatur contractus, & si non accessi-

rit, infirmatur. Ad eandem osculo inditam legem

pertinet illud, quod referat Zonaras in Concilio

Trullenfi: si quæ virgo post contracta iam sponsa-

lia, à sponsæ osculum admiserit, habeatur ut adul-
tera, si ad alium virum diuerterit, si aliis amore in-

flexerit. Non est autem adultera, neque rea haber
posset tanta perfidia, nisi vel vno osculo fidem

censeretur obligatæ.

Postremum quod in osculo legimus est insignie
pacis, & specimen amicitiae singularis, a qua Hebraei

cognatas, affines & aliquo fanguinis nexus ipsis

étas osculo salutabant: & Romanæ feminæ pri-

mis temporebus virorum frontes osculabantur. Vi-

ris autem etiam datum illud, ut feminæ in ore oscu-

culum fizerent, maxiæ vero post latam legem

dê
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
de non bibendo vino, experienti enim gratia an
vinum bibiisse, in oculi communicando, os ad
os admoebant; hinc illud Arnobij. Affinitus, &
propinquis osculari eae fas est, ut sobrias componunt.
Sed nihil adeo pacem ostendit, ac probat, atque
osculum, quod omnium prope gentium configurat,
diæ, senfuque habitum est concordiae symbolem.

Ita vt aduertit Augustinus. Olim osculabuntur fœni-
ucem Christiam in oculo sancto, quod est signum pacis,
se quod ostendunt labia, siat in conscientia, id est,
se quomodo labia tua ad labia fratris accedunt, sic
cor tuum ad cor de illius non recedat.

Ab ingenio illo naturæ senfu, judicioque om-
nium nationum, factum vt Iuda osculum, quod
pacem praefere debuit, & bellum Seraurion intulit,
appelletur a sanctis Patribus prodigium. Deillofic
Ambrosius. Dominus velut prodigy genus in prodi-
tore condemnans, ait. Iuda osculo filium hominis
traxis? hoc est, caritatis insigne conversus ad signum
proditori, et insidilatis indicium? pacis hoc pigno-
re vetris ad officium crudelitatis? bestiali igni
oris obsequio inferentem potius necem, quam charita-
tis federa deferentem divinæ argui vocis oraculo.

Eandem in huius Iuda simulationem, perpetuum
atque immitem animum detestatur D. Augusti-
nus, & pio quodam concitata orationis irarumque
ælu excitus, exclamat. O signum sacrilegum! omnia
plau.
AC RELIGIOSORVM.

Citum fugiendum si ubi ab osculo insipitur bellum,
& per pacis indicium pacis rumpitur Sacramentum.
ita sancti illi Praefulis, sui orbis oculi, & gemina
Ecclesiae lumina in illud Iudae osculum inueniuntur;
ita etiam in illud declamavit Antiquitas non
voce tantum, verborumque solem : sed & reipsea, pio-
que instinuto : quia enim mihi author est Tertulianus.
Christiani olim in die Paschae, id est Dominica
Passionis, & pacis osculo abstinebant, in odium ac
detestationem illius osculi, quod in solemni Iudaeo-
rum Paschate, & Iuda osculo proditus, hoffitus,
tormentis, infamexque cruce celaret Salvator inno-
centissimus. Die Paschae, inquit, quod communis,
quasi publica eius religio est, merito deponimus os-
culum : & hoc quidem, interprete Pamelaio, in odium,
fugamque proditoris osculi.

His ita ex occulto naturae genio, rationis sensu,
ipsaque Antiquitatis fide constitutis ; propius ad
questionem mihi propositam accedo, & rationes
inuestigio triplex illius osculi, altaris, libri, & pacis.

RATIONES CVR SACERDOS ALTARI
LIBRO, ET DIAcono OSCVLM
PRÆBEAT.

S Ancti Patres, qui factorum rituum obluerian-
tores sunt, eorumque causas studiosa quadam,
plaque indagine rimantur, consent osculum altari
a ministro apprimi in signum venerationis tum:
quia
SPECTULVM ECCLESIASTICORVM,
quia eo clauduntur Divorum reliquiae, spolia, &
exuie nobles magnatum mentium, que modo
in ecclesiam viuunt, regnantique suae beatiorum: tum quia
ipsum altare sacrum, Deo dicitum, & ipsius corporis
Christi sedes est, & veluti thalamus amoris; in
quo cum genere nostro, pusillissime mortalibus,
esse, deliciari, ac quiccevere non designatur. Certè
de arca scriptæ illæ & probatæ regiae Davidis voces.
Adorare scabellum pedum eius, quoniam sanctum
est. Si de Christi etiam Infantis praësepio id effecerit,
& posteris commendare sit auisi Nazianzenus.
Praësepe adora, nam que Deo oblatæ sunt, eius parti-
cipatione, & contrectatione, sunt sancta: Sint quam
& de arca, & de praësepio ita magnificè locuti san-
tì illi Heroes; si & illam, & hoc omni veneratione
dignum censeri: quid de altari credi esse sentien-
dum: hoc certè quod illi: venerandum, imò & a-
dorandum oculos facti onem: fuit oculos apud
Hebræos, Græcos, Latinos signum adorationis, imò
vox ipsa adorare ex eo deduci videtur, quod vene-
rabundæ oculos rebus imprimant, calque ad oras
adducant: inde adora, quas ad ora ducunt. Sic
Gentiles suas simulacris ocula dare se possunt, fin
minus, manum exoculari: ita it qui Solum Orientem
pro Numine celebant, oculabantur manum
suum: à quo ritu vit secleatam, & impio le liberum
faciat Iobus, sì Vidi, inquiebat, Solum cum fulgeret,
Osculatus sum manum meam. Ita Iacob emoriens adoravit fastigium virgæ eius, vel vt alii, osculatus esset; quod osculum adoratio quædam fuit, & eximii cultus significatio, quæ factis aris impendii potest, etiam vel eo tantum, quod Christum referat, est enim ille Petra, & Lapis angularis, qui factis viva-que vnum, & ludæos, Gentilesque vno fidei, vno Missæ Sacramentum sectit, ac sociat; imò humana dionis. ima summis iungit, dum in vno persona vinculo, diuinam naturam, cum humana copulat, atque maritat. Huius porro nexus, ac connubij memor, ac reuerens Sacerdos altari præbet osculum, eoque Deum hominem adorat.

Et hæc est ratio, quam etiam attigist Thoma, quod interpretur, altare exosculatur Sacerdos: gratia pro illo amoris osculo, quo in Incarnatione verbum æternum, Dei filius naturam nostram spontanis sibi fecit. Quod si illud velis, ac ames, ab altaris osculo recipi quodammodo & hauriri gratiam vberem, virtutum decoram, praerogatiuam dignitatis, non ibo inficias, & lubens, volensque illud tibi concedam.

Si enim, vt censet Procopius: Saul ab uno Samuelis osculo Prophetiae gratiam, donumque illud praefagat mentis accepit osculatus est Deus; inquit, vt gratiam que in ipso habitabatur, ei communicaret. Si Iacob ab Isacci parentis osculo iura primogeniti.
SPE C V L V M E C C L E S I A S T I C O R V M,
niti, in scripte deduxit, si lauream & docendi autho-
ritatem ac pondus etiam ex eo deriuare Doctores
novelli, & melioris sapientiae candidati: quidni &
ab ara princepe, in qua sedet, ac quiescit, Christus,
Samuele sanctor, Isaaco dittor; ipsaque Patris ater-
ni sapientia, quidni inquam & ab hoc, & ab illa
copiola gratiae fluenta; coelestium opum torren-
tes, ac maris sapientiae deducere posset: Pote
nimero si vel tantum auneuticea quae in altari im-
molatur victima.

Sed ad osculum libri transfamus, est illud insigne
quoddam, & argumentum reuerentiae, ac honoris
illius, quem facris paginis, & Scripturæ oraculis Sa-
cerdos exhibet: & iure tanè meritislimo: si enim
de Imperatorum sanctoribus pronuntiavit Am-
brusi, Velut divinòs adorari apices: quid de Scri-
piturarum codicibus, quæ Dei ad nos littera sunt,
& oracula de celo missa dicendum putas: si Ter-
tulanus altiorem vel solent stylo, eius maiestatem tribuit,
& vere quidem, ac sapienter; si Lucius Episcopus in
Concilio Carthaginensi, sacræque Patrum confessi-
fu, cui interfuit B. Cyprianius, Sancta, et adorabi-
lia Scripturarum verba confessit: quid adeo mitum
si pio Ecclesiæ instituto Sacerdos aris ministrans li-
brum Euangeli dignatur osculo: Certè vt a Judæis
aliquid ad rem nostram mutuamus: eos confit
sacrorum librorum in paucis observantes, ac reac-
tentes.
AC RELIGIOSORVM.

rentes fuisset: nimirum eos spiritus hauserat a Moysi, a sanctissimis illis Patriarchis, a quibus cum vita, et linguine magnos de Scripturâ sensus imbibebant. Et hinc apud eos ea bibliorum reverentia, ut iuxta illa sedere nefas ingens duceretur, et ea illiosis manibus tractare magnum piaculum.

Quod si ea probelotis sustupserent, honoris ergo in alium supera capita sua erigebant, ut seipso suaque omnia videreentur submississe.

Ab illa Scripturâ sanctae authority, et inulta quadem maiestate fluxit illa observantia, culturate, quem sanctissimi qui que ei tribuendum esse conuerunt.

D. Barnabas, ipse Christi discipulus, Ecclesiae columnus, et facundus cæli orator: Evangelium Mathæi quod ipse sibi sua manu studiose descripterat, in fine gestis foliit uisum, et cum eo sepeliri voluit; ut idem tumulus & Apostolus, & Evangelium tegeret: rebatur nimirum vir sanctus ab Evangelio ne sibi quidem mortuo esse recedendum, quia ab eo in vita nuncquam discessisset.

Eundem factis litteris honorem, ac reverentiam detulit S. Bonifacius Episcopus, & Martyr; qui a virgine locupletis magni beneficij loco perijit, et imperuam, ut sibi litteris aureis Beati Petri Apostoli littere describerentur ob honorem, & reverentiam. Tom. 24, Scripturarum, inquit Baronius.

Tt 3

Denique
Denique ne in hoc argumento longior sum, nostra aetate S. Carolus Borromaeus qui scripturam sacram quam sapit lector abat: nunquam mihi nudando capite, alcoquo genu evoluebat, audiebat nimirum in iis sibi loquentem Deum, & Prophetarum oracula, atque Apostolicae vocis toniturae excipiebat, non sine sacro horrore, ac reverentia, cuius nulius Sacerdos in Augusto Missae officio, osculo librum Euangelij donare coniueuit.


Tertulla-
AC RELIGIOSORVM.


Ea basilicis in templis consuetudo non diu te- nuit subeunte per osculum flagitiâ, imò duobus feelrium monfris perfidia, & impudicitia, quibus animi polluebantur. Hinc Ecclesia (que labentibus annis, collapsa etiam filiorum suorum innoxia pietate, prospectum voluit) osculum illud sulpulit, & tantum sacros inter Ministros seruandum esse exi- stimabat.

§ 5.

De elevatione manuum.

Habet in hoc rite, sacraque corporis compositione, quod arguat, & maledico dente ro- dat Hæreticus, & Papillarum Sacerdotem gelicu- laturum appellet: vt qui in Missâ, velut in scena, co- micum agere videatur: modo enim curuo corpo- re fele in terram abijet, modo sublimes oculos, manuque in eœulum tollit, modo brachia diducit, modo
modo contrahit. Hac e Lutherti, Caluinique schola iactabat aliquis malè doctus à malo Magistro dis- cipulus, quem vt dedoceam in illud incumbam, vt luce claris appareat elevacionem manuum (de qua mihi in presentia disceptatio) cum natura, cum ratione, cum Antiquitate consentire.

Natura duce, ac magistra quisquis venerandum Numen adorat, supplices in cœlum manus attollit. Habitus orantium hic est, inquit Apuleius, ut manibus extensis ad cœlum precemur.

Hæc ratio in oculis est, quod cœlum Dei sedes sit, patens, apertum, explicatum templum, quo proinde spectant, & tolluntur manus.

Hunc naturæ, eam communem matris senum probat, quod Romani ab eadem edocti pietatis sti- mularum effinxerint, sublatis, & expansis in æthera manibus. Quem ritum à Gentilibus seue observauerit voluit Constantinus etiam lata lege. Pra- scriptum enim ut Gentiles die Domino seriantur,

votaque sua exponerent elevatis in cœlum mani- bus, & animis: imò suam ipse imaginem eo habitu fingi voluit, & in posteros transmitti, vt directis in sidera manibus, superis, Deoque supplex videtur Constantinus.

Pugnet ergo Haeretici cum Caesarium Status, ac decreto, pugnet cum recepto apud ipsos Gentiles more, pugnet cum natura: ita certe pugnare videntur;
videntur, modo Papiftas impugnent. Sed expugnabunt nunc quam, nisi & ipsam antiquitatem, quam etiam barbaris venerationi esse solet, impugnent, atque expugnent.

Moyles certè legitur orasle expansis in caelum manibus; seu à Deo beneficium expolcet, seu in hostes iret, quod non semel miraculo probarent superi. Josephus Antiquitatum Iudaicarum scriptor illustri, exstimat manna primum in manus orantis Moyles incidisse; ıta enim habet. 

Dum Moyles Ę, 2, 1.

precabundus palmas attollit, ros de cælo delabitur, qui cum manibus eius hærens concrevisset, supicatus ille banc alimoniam à Deo demittit, degustat, ac mox degustandum aliis offert, ut experti crederent.

Fuit manna signum paternì diuinaeque in Israel beneficentiae, huit naturæ prodigium, stuporis obiectum, & caeli benignioris miraculum, quod non incidit, nisi in manus sublimes, & elatas, a qui in alta pace, armorumque silentio, Israeli inuentum est annona subsidium. In pulvere martio, in bellicum strepitum, hostes inter, & arma potens omninò presidium; & illud offerunt elata in æthera palæ.

Hebraeæ acies armata militum manu inuaserat Amalec, ne obruercet contra emittitur cum exiguis turma Dux initiatus Iofue, Moyles autem ex adverso colle, non armis, sed oratione pingnis, leuat ad superos.
Speculum Ecclesiasticorum

Exod. 17

υ. 11.

Hæc vbi spectarunt Aaron, & Hur, tantum essent momenti, ac ponderis in ea manuum elevatione, vt si starent illæ, staret Israel; sin autem remitterentur, illico caderet, hostiique cederet: hæc inquam, vbi spectarunt, tum inito consilio, ne graues Moyses manus suapte mole deficerent, ac collaborarentur. Sumentes lapidem posuerunt subter eum, in quo sedie.

V. 12.

Aaron autem & Hur sustinuerunt manus eis extraque parte, & factum est ut manus illius non laessarentur, vsque ad occasum solis, fugauitque Iohue Amalec, & populum eis in ore gladijs.

V. 13.


Sed cur Deus tet opt. ter max. qui animos altius aspecat, selet, non actione, non gestu corporis moueri, pugnae momentum, ac victoriae pondus in eo potius videatur, si starent erectae in caelestium manus, sin autem concidissent, & vel suo, vel etiam virge ponderist, in terram inclinassent, illico in hosti et em inclinaret victoria?

Respondet Tertullianus Moysen eo corporis habitu,
AC RELIGIOSORVM

L. contra
Marsiacum c. i

bitu, ea brachiorum extensione orantem, typum
fuille Christi in Crucis pendentis, etiam in e Cruc
c, ad Christum ei affixo subsidium peteretur.

Alia volunt hoc signo indicari, quis est orantis
animus, qua contentio, quam remissio, si enim colla
berentur manus, utiam collabi videbatur oran
tis feror, sin axem attolli, et crigi, etiam effutel
cere, et inuolineere devotionis estus.

Ego vero existimo fuille ludum illum amabili
arem divinam prudence, qua etiam tum ritum illu
orum orandi probare voluit, et ostendere eo loco, ac
temporis vel maximè convenire.

Audiebatur tubæ clangor, strepabant tympana,
Maes aestuabat, certabat Israel, certabat & Iosue,
etiam oratione pugnare debut tiple Moses, ea potò
manuum elevatio pugnantis est, ac dimicantis; ex
hibet enim brachia in modum arcus extensa, et qui
bus in hostem euntibus vindices sagittae.

itaquondam oravit, et pugnavit bonus Iacob,
quem emoriens haec Iosepho velutis tabulis volemis le
gavit. Do tibi partem extra fratres tuos,
quam tuli de manu Amorrhæ in gladio, et in arcu
meo. Fuit illa pars ager in Sichem; sed nullam
cum Iacob, in gladio, et arcu sibi comparasse legi
tur, ideoque Chaldaeus scriit vertit, quam tuli in gla
dio, et arcu, id est in oratione, et precibus. Luitis
enim oratio gladius, est, et arcus.

V.2

EO
Eo quondam vsus Dauid, dux omnínò magnus, 
Pósuiísti, inquit, ut arcum ereum brachia mea, 
Beatus Ephrem arcum illú esse credit extensa in 
oratione brachia; quoniam, inquit, in eam manus exten-
dimus, & veluti sagittam in imicium dirigimus, 
Sed & alia huius antiquæ consuetudinis est ratio, 
quam paucis attingit Tertulianus, probatque quæ a-
nimis fortitutudine, quo robore debeat esse Christia-
nus; ac Sacerdos quisquis expansis manibus Deum 
orat, eo scilicet ut in manibus Dei sit, ad omnia 
promptus, seu prospera fluant, seu adesta refluant, 
ad omnes fortunæ causae, ad grauia, acerba, funesta 
religionis, ccelique caula toleranda. Hos animos, 
inuestumque robor portendit ipse orantis habitus: 
audi Tertulianum grandi ut scilet cothurno influs-
genem. Paratus est, inquit, ad omne supplicium ipse 
habitus orantis Christiani, quasi dicat orans, præsto 
sum, nec tene, aut pleète sit, aut certè miserere. 
Ita, testè Prudentio, inclyti martyres cum ad ca-
ceres, ad supplicia ducentur, manus attollere soli-
ti, & expandere in formam Crucis, ut sc ad Crucem, 
& immane quamuis tormenta paratos, & expedie-
tos offendèrent. 

De ex-
host. 
Martyr. 
e. 8.

Huic affinem causam reddid Tertulianus, ait 
enim Sacerdotem lapius in Misia orare expansis in 
Crucem manibus, ut hoc gestu corporis proteste-
tur sc cultorem esse Crucis; & Crucifxi in paucis 
aman-
amantem, & ab illo sperare omnia, eiusque merita, ac sanguinem per extremos cruciatum expressum ostentare aeterno Patri; vt ab illo in nos effluat misericordia, vel vna obiecta Crucipe, aut Crucifixi imagine.

Quod si ea ratio tibi mystica videtur, dicage cum Clemente Alexandrinno, quod eleuation manuum indicet, & mentem in oratione attollit operare, parum enim est, si erigantur in coelum manus, si interesse temporis mens ipsa in terras deprimatur. Caput, inquit, & manus in coelum extendimus corpus a terra educere conantes, ereditam, & eleuationem animam defiderio meliorum, cogimus in sancta prograd, magno animo corporis tumulum deficientem.

Ad extremum, pro coro nide adjici potest, hac ratio, vt & cor in coelum abeat; & manus; id est opera, fundantur. Ita poterit purum, & multis meritis gratias manus leuabat David, cuius ea voces tenses animi. Leuabo manus meas ad mandata tua que dilexi: haec etiam in bellico pulvere, in aula strenuit, in aetu negotiorum canebat David: cuius aiutili omnino pauci; hoc enim orbe, quo voluimur, quantus etiam in coelum vocem eleuant, at minimae manus explicant, & virtutum actus ad superiores emittunt, in quos certe verti potest illud Iaaic: vox quidem vox est Jacob, manus autem, manus sunt Esau. Ne tibi aliquando ex tinct, excipi quia tibi Augustinus singulari vir pietate, & miranda erut

VU 3

ditione

Eulodio fuit olim Iosephi Abbatis, viricum Deo magno omnino virtutibus copulati. Is cum exsperaret in oratione, manus, in coelumque, tolleret, digitus eius videtur tur velut decem lampades ignis, claro & mirifico splendore lucentes, vt in Patrum monumentis traditur.

Huic affine est illud, quod de Conrado Egino- nis, quondam Abbate Villariensis, ac deinde Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali, & Episcopo Portuen- si, referre solebat Guilielmus Abbas Villariensis. Cum accederet ille propius ad augmentum Eucharistiae Sacramentum, manusque de more, factoque in altare, volitaverit, et illum ardore animi sese, quod ignem, videnter. Certe digitus illius quibus factus est, eadem luce radiare solitum, ut ad legendum, scribendum, eodem obsecra & intempesta nocte, lumi- ne alio opus non esset: quod a primum & oculis ha- sisse fecit, & experientia didicisse, Cantipratano ipse testatus est Guilielmus Abbas, cuius supra memini.

His prodigiis pium Nomen ostendere voluit, quam accepta sibi forae ea manuum elevatio, si modo ad arduum mentis elevationem sequeretur.
De Sacerdotis inclinatione.

S. Cite quondam pronunciatur D. Cypriani.

Placendum diniis oculis etiam habitu corporis, cujus rationem est natura, ipsaque hominis molitio de deducit Angelicius Doctor. Cum enim ille totus a Deo sit, necessum est vt totus etiam ei serviat: cum & corpus divina manu, meliore argilla, lustove compactum, & fictum sit; & mens altior inspirata divino quodam affatu, oportet, vt & corpus Deo, tanquam sigulo, & mens eadem, vt authoris submittatur.

Signum autem huius submissionis est ipsa corporis inclination, cum qua se inclinat animus tum obsuii despicientiam, tum ob honorem, ac reuerentiam suprmi Numinis. Etilla natura nostra compaginem, figurumque attingit ratio, hoc ad Deum pertinet.

Inclinavit coelos Patris eterni filius, imo & maiestate amabimus, descendisse formam humilis serui accipientis. Sacerdos, qui eo loci, ac temporis cum in terris referit, ideo seque inclinat, vt spectantium oculis obijciat speciem aliquid, & imaginem Dei fuit, qui sele hominum amor, commodisque ita demisit, vt homo fieret. Et icta spectant ad suprmi Numinis in mortale genus indulgentiam: haec ad yberem
Spectulum ecclesiasticorum, vberem sacrificij proutentum: surgit ille à radice humilitatis, cuius signum est ea corporis inclinatio, cum qua animus profunda quadam sui cognitione in seipsum descendit, & nihil sui, e quo prodiit, immergit, vt emergat auctor. Et hodie quidem ex primo Christianae legis praecepto, placitoque religionis, de quo scire scriptum olim D. Augustinus ad Dioscorum. Est olim Demosthenes ter rogatus quid praeceptum esset in oratoria facultate, ter respondit, actionem; ita si de praeceptis Christianae religionis rogaretur. Semper respondatur, humilitatem.

Quod si ea humilitas, animique demissio, Christiano cujusque communis, Sacerdoti certe, maxime debet esse singularis. Vt enim D. Gregorius. Sola humilitas est officij Sacerdotalis erexit.

Quisquis aris assistit Sacerdos, est illum mundi, ab illo surgit, & clarescit, virtutum, honorumque operum dies, dissipantur peccati tenebrae, nox ignorantiae mundo incumbens fugatur, utque fugatur procul, & perennis sit vestra lucis, necessarium est ut illae dies à vespere, hoc est ab humilitate fidelis terris ostendat.

Nos pusilli mortales cum dies censemus, initium ducimus à manè, contra Deus a vespere ordiendum esse docuit. Factum enim non sine Numine, suiique prudenter, ut dies illa, qui primus orbis illuxit, Deique opera distinxit, incepit à vespere: factum est,
AC RELIGIOSORVM.

est, inquit. Scriptura, vespere, & mane, dies unus. Gen. 1, 4.

Hinc incidunt quibus, quia auctor naturae Deus,
& magnus ille vniuersi patens computum dierum
suorum, a vespere exordiri velit?

Catharinus usque nodum illum dissoluxit ex suo
ingenio magis, quam ex veritate, vult solem primò
productum in altem hemisphaerio, opposito ei in
quo prodierat Adam: sicque prima lux illi illuxit,
cum Adamo esset alta nox. Verum ut hoc velit:
dem non faciet: si enim Adamo vtrumque vniuersi
Domino, adnatae cæterae, quidni & ipse sol, illoru-
num oculus? & cæli gemma?

Credunt alii initium dierum sumi a vespere;
quod vespere, & nox prior fuerit ipso manè, ipsa
lucem: cum enim fluxisse noctis horas omnino
duodecim, quadruplo beneficio & nihil vocantum
cælum, terra, & immensa aequa maris abyssus: tum
deinde successisse lucem, simul duodecim etiam
horas integralibus: sicque ex nocte, & luce, ex
vespere, & manè dies primus confusus mortalibus
oculis apparuit.

Ex illa persuasione manuit ille mos apud Iudaos,
imò & Ecclesiam Romanam ut dies festa vespere;
ad vesperam celebratur, apposita ad primam illum
dierum institutionem.

Nonnulli enim vateantur ante lucem praecessisse
tenebras, spiritus enim Domini ferebatur super a-

XX

quas.
Sed hic non vertitur cardo max. questionis, nec quae eaeuentiarum inter se pugna, & varijs argumentis hinc et inde discutia veritas, lucem afferit difficultati, quam ad mores efformandos evoluo: ad illos mihi plus satis si conceperis illud, initium operum Domini datum in profunda nocta, densisque tenebris, sive primum omnino diem ab vesperis cepisse. Ex quo certe consici velim quatum Deum inter, & homines inter se, quod inter huius illarumque consilia, ac molitiones sit internuum.

Nos tricubitales homunculi, terraeque sacinae, si opera ducimus; si purillo in orbe meditamus magnam, lucem volumus, solem amamus, & nostra lucis, solique obijcimus: vt ab illo parent mortalibus oculis, & male niteamus. Secus omnino Numen altissimum, mundi rector, & arbiter, hic enim in obscura nocta, inglories tenebris prima ductis rudimenta mundi, & rerum maximarum initia molitur; vt vnius cecet noctis umbra, tenebrarumque involucris opus omnium obteget, atque involucrat; doceatque etiam a nobis si velar oportere; praetulero fane studio demissionis, & animi humana omnia infra se despicientis.
AC RELIGIOSORVM.

Et ista tibi à solemorvm documenta: cadem etiam ab oculo partim mundi, id est tui corporis lucerna, & si vules altero sole: hoc enim suggerit Philosoporum lyceum, & medicorum affirmat schola; pupillam oculi, quod niger fuerit, eò acutius obiecta reddie re; eòque melius, quod profundior. Quisquis es Sacerdos, es Ecclesiae, quod vniuer-
so sol, quod oculus corporis: ideoque quod à tui con-
temptu niger, quod ab humilitate fueris profundior, eò aptior regendo magno corpori, id est Ec-
clesia. Ad hanc porrô profunditatem te ducit ea corporis inclinatio, quam inter sacra vsurpare soles; si modò illa animi inclinationem vt debet, etiam exprimat.

CAPUT IX.

De Cæremoniis Missæ; ipsis maximè quæ verbis exprimuntur.

 Dixit olim, & scit quidem Orator Romanus: ne historia videat in scena, quod non videat sapiens in vita. Illæ vt auditorum oculis, auribusque feruerit, eius mores, geniumque induere solet, eius personam in scena sumpsi: it exhibendas. Si Regem ille ementito ad tempus habitu, assumpta pur-
pura, speceroque defert in theatrum, Regis ora, vul-
s, oculos, frontem ostentare nitoit, & licet e vili.
Speculum Ecclesiasticorum, luto, agrestique, cala, prophatus sit; se tamen ipsa superat; vt Caesarum, vt Alexandrum, vt Caesarem praestet. Tu vero quisquis es altissimi Sacerdos, non dico Regis, non Caesar, non Alexandri, aut Caesaris aliquius: sed Christi Servatoris personam in sacrarum templorum adyta inferas, atque importas, vide qua corporis compositione, quo oris nitore, qua frontis elegantia, quo deoare mensis apparatu. Theatrum ingrederis nobilis, Augustumque proscenium, in quo non mortale tantum genus, sed immortales affiuntur genij, & teipsis a capite ad cælem explorant, römantur omnes animi latres, voces excipiant, & oracula sacrificantis, gestusque omnes obseruant: vide ne quid in his lemnisculum, in illis dilutum sit a persona quam sustines.

Ne portò sit; paucis explicabo, nonnulla verba, sacræque orationes, quibus inter augusta Missæ mysteria veris, in illis eum potissima pars actionis illius videtur esse reposita.

S. Primus.

De Introitu.

De nomine prima instituetur quaestio, tum altera de re, tum denique alia de authori, fineque, quem sibi Sancta Mater Ecclesia præfigit, dum putat. Introitus ab introcendo dictus habet potissimum nonnullius positionis.
ob causas, Sacerdotibus antiquæ legis, est velitis ora
pendebat serie tintinnabulorum, quorum tinnituc
onoque monebatur populus, quod iam sanctuari
umbrell Sacerdos, cui etiam animos, pla
que voca conferre tutebat; sicque hae ratione
al sacra vocabatur tota concio, quae consuenerat.
In nova lege alia, atque alia ratio fuit.

Primum enim in veterum monumentis lego
populum ad sacra Missarum solemnna euocatum
humana voce, validoque clamore, tum deinde
quaestius tuobum clangore, tum denique so
noro campanarum ære, pulsoque, quorum pri
mus author fuisse creditur S. Paulinus, Nola.Episc
opus, & inde campana dicit est Nola, ut vel
fuo nomine, locum sibi veluti natalem proderet,
atque commendaret. Vbi vero populus in venera
da templorum adyta sit est accitus, ut etiam de
propinquo officij sui monatur, è choro Clerus
omnis, alta, concinnaque voce sacrum carmen ac
cinit, ut in doceantur Christiani fœse componere
ad singularem quandam in superos pietaem, &
hinc a nonnullis Introitum dici placuit, quod tum
populus, qui in primis herebat adyta, in Sancta San
torum euocetur, atque introcat.

Et illa de nomine quaestio, ad rem ipsam venio;
constat Introitus antiphona, & verlu; plerumque
è Psalmis petito, vnde enim potius: sint Psalmi
X x 3
dies,
Prop. 9.

De autore Introitus sua quoque inter Doctores controversia.

Theologum legi, qui dicit olim ante Missam cantari solos Davidis Psalmos centum quinquaginta, non vna ut opinor orationis serie, vocis quae errauerat (is enim in longum, abijisset, etiam forte plus quam ratio temporis, & pietatis æstus ferre potuisset; sed quod verò similis est, alios, acque aliissimae, ut aliquot Missarum lapsu totum Psalterium decurreretur.

Res ea deinde, ut in humanis scribunt, ad regulam, normamque revocata A Caesltnino Papa, ut credit Alcuinus, qui eum Pontificem auctorem factum illius, quod Introitum appellamus.

Priusquam id in sede Petri statuisset summus Ecclesiae Pastoralis Missæ primum praebetur Epistolæ Pauli, tum Evangelium. Imò D. Gregorius credit, sub initia surgentis Ecclesiae, Apostolos orationem Dominicam tantum adhibuisse.

Malunt tamen alii Introitum Psalms petitum ipsum Apostolorum tempora revocare, certe mag.
gnus Dionysius Apostolis coetaneus meminit Psalmorum, qui sub initium Missae praelegebantur. Et ista ad Authorum attinent.

Venio ad sinem & scopum, quo collimauit Ecclesia, dum Sacerdos ad aras introit, Christumque exhibet Sacerdotem in aeternum, qui est frater Patris, fuit divino quodam sacramento egressus est, et seipse hostiam offerret pro salute generis nostri: sic introcuntem voce, cunctique sequitur chorus omnium, & pios versiculos iterum, iterumque repetit, ac geminat.

Ea geminatio ostendit, quae fuerint olim suspensa, qui gemitus Prophetarum, & Sanctorum Patrum, qui est longa illa, tristique nocte, et limbi claustris, ac repagulis, validos in coelum clamores emittebant, et eis tandem aliquando Dei Filium cucurarent, atque excirent. Et hae dicta velim.

Primum ut Sacerdoti ad altare introcunti succurrat animo, cuius ipse personam sustineat, cuius gesta, vitamque exprimat. Christum exhibet, quem Pater aeternus introduxit in orbem terrae, & dixit: adoren eum omnes Angeli eius: quanta in eo dignitas, maiestas quanta! Christum ostentat Sacerdomini generis nostri, qui ad aras, ad Crucem ascendet, ut in eo salutis nostrae, endar victima: quantus in eo amor est, quam effusa caritas. Et hae tum temporis Sacerdoti nihisi debent cogitationes, ut supparet

Saluatori
352 Speculvm Ecclesiasticorum, 
Saluatori animos induat; eaque se fistar, quillo quondam caritate, & animorum zelo.

S. 2.

De Psalmo Indica, & Confessione generali 
Sacerdotes.

A Signo Crucis exortus Sacerdos alterna voces 
cum Ministro legit Psalmmum Indica me 
Deus. Mos ille Psalmmos, & Antiphonas altern 
versibus decurrenti manuit primum à ccelo. Ita 
enim reclusum illud cum esset objecta visio duo-
rorum Scaphinorum, qui clamabant alere ad alte-
rum, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exer-
cituum. Ab illa cælesti vcam alternatione in ter-
ras emissus Antiphonarum utius, quarum author S. 
Ignatius, eas Ecclesiæ Antiochenæ tradidit, aemula-
tione quadam cum Angelorum concensi; quos 
altera vocem modulatione Sanctissimam Trini-
tatem laudare audierat.

In hoc portò Dainidis carmine, metroque sacra-
tiore, tria ab immortal Deo postulat Sacerdos, 
prœfquam ad aras gradum faciat.

Primum discerni de genere non sancta, & profa-
na; procul enim a facris esse profani.

Tum deinde asfulgere sibi radium aliquem diu-
nae lucis, ac veritatis.

Tum denique Prophetarum more duci, admit-
tique
tique in montem sanctum, in ecclesiam Jerusalem, in quae omnibus incesat latitijs.

Hae vbi Davidica voce peragit, tum delabitur ad confessionem generaalem, ut ab omni peccati nauo liber, ad sacra Missarum solemnnia propius accedat. Huius confessionis autem dicitur Pontianus, qui centum quinquaginta annis ante Damasum Papam vixisse legitur.

Valde ea confessione tum ad peccatorum omnium delationem, tum etiam ad remissionem venialium, de qua agitari solit inter Theologos quaestio. An ea confessione à Sacerdote facta remittat peca ta venialia non tantum ex opere operantis, ut coniuncta con odio, fugaque commissi seeleris, pioque motu peenitentis, verum etiam ex opere operato.

Doctores Scholastici hic discendunt, trahunturque in duas sententias; quas priusquam evoluam, ex communi schola sensu, & Theologiae placitis id statuo, esse in Ecclesia, tum Sacramenta, tum etiam ea que dicuntur & sunt Sacramentalia; inter quaque magnum omnino dissermen.

Primum enim Sacramenta à Christo instituta, eum quem autorem agnoscent, & amant; Sacramentalia vero Ecclesiasticae autoritate excitari possunt, virtute clauium, quas Ecclesiae suæ reliquit Scriptor optimus.

Alterum, in quo ab inuicem distant est illud,
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
quod Sacramenta sint veluti vasa gratiae, canique consonant ex opere operato; sint remedia peccatorum mortalium, quae nunquam delent sine infusione gratiae; est enim ea peccato letali necessitas imposita, ut nunquam extirpetur, nisi celeste, ac divinum gratiae germen inseratur. At vero Sacramentalia sunt remedia peccatorum venialium, quae tollunt etiam sine aliqua gratiae communicione.

His ita ex veritate constitutis, ad quæestionem meam redeo, eique paucis facio satis, & primum quidem illud consicio, quod extralitem, & controversiam est, Sacramentalia ex Christi beneplacito, Ecclesiæque institutione, virtute clauium, delere peccata venialia, eiusmodi sunt aqua lustralis, benedicet Episcopalis, & similes actus quos Theologi recensent.

Alterum inter Sacramentalia reprom posse confessionem generali, & quod inde consequens est, peccata venialia relaxare, ut cum Theologi loquar, ex opere operato.

Pro hac sententia praedidium peto ex Canone de quotidianis, distinctione tercia de penitentia, ubi eas confessioni, quæ inter sacra Missarum solemnnia fit, attribui videtur.

Accedunt, & pondus addunt huiusmea afferentia Theologi magni nominis. Waldensi, Melchior Canus, Maior, Victor, Sotus, Valentia, alijque quam plurimi,
plurimi, quorum sententiae subscribere in presen-
tia magis pium, & excitandae devotioni opportu-
um videtur. Scio alios contra sentire, & loqui, &
in hac materia vt in aliis plerisque esse Doctorum
inter se pugnam: ego in ea, dum adhuc res est sub
dubio, illa lector, & amio, quae magis fauent pietae.
Quod si in eam opinionem te non inclinat ea
visorum magnorum authoritas: forte adducet v-
berrimus ab illa confessione prouentus.

Narrat Gafarius Petrum religiosum adhuc ini-
uenem & in primo aetas aestu, dum Villarense
Abbate Mifle ministret, & confessionis generalis
formam decurrit, absolutionemque excepteret,
audisse hanc e coelo vocem, & hoc oraculum Dei
miserant. Dimissa sunt peccata tua.

Potuit equidem non difficer, accessisse dolor
aliquis peccitentis animae, qui maculas illas elueret;
at eam potuit non accessisse, & unij confessioni
vnm eam omnem reliquisse.

§ 3.

De Versiculo : Gloria Patri, & Filio, &
Spiritui Sancto.

De hoc versiculo, una alteraque succurrat qua-
stio, quois nimium illius author, & qua ratio
institutionis.

De authore non contentit inter antiquos. Al-
Yy 2

acinus,
SPECVVM ECCLESIASTICORVM,
L. de dia. Cunius, & Durandus credunt vericulum illum a D. Hieronymo compositum.

Hugo de S. Victor enedit editum à Concilio Nicæo, & totò Oriente, Occidente, & Africa diffusum.

Referunt alij ad tempora Constantij Imperatoris Ariani, sub quo vigebat ea hæresis, quæ & Filio, & Spiritui Sancto Divinitatem per summum naves adimebat: aiebatque Filium cum Patre esse quietem, id est similes substantiam non autem, hoc est eiusdem. Ita tum temporis orbis solum falesser in duas sectas divisis. Vna Ariano- rum fuit, altera Catholicorum. Vt hi solum suam proderent, ad calcm singulorum Psalmorum addebant solennem illud, & divinum acroama; Gloria Patri, & Filio: & Spiritui Sancto.

AC RELIGIOSORVM.

bas, Spretaque forma Catholica, erupisset in cas voces: in nomine Patris per Filium in Spiritu Sancto, dereumetè manibus, ex oculis euanuit aqua baptismi parata, & infusa. Diceris aquæ elementum, quamuis expers sensus, ac vitæ sensibile tamem formam haereticam, camque damnasse. Adeo non superis modo, & hominibus ea fuit odiosa, sed ipsi aquæ elemento inuisa, quod tantæ impietati, impuroque laudro subseruire recusauit.

Hoc miraculum vbi sensiti, viditque Barbaris, ad huc Catechumenus, ab impropis Arij calbris, ad Catholicos transiit, miraculum vulgavit, & facto ritu, formaque Ecclesia: constituta baptismo probetintus. Sed ab illo redice ad sacram illud epinicum: Gloria Patri, & Filio: & Spiritui Sancto. Inuenitur etiam illud in Liturgiis D. Iacobi, & D. Marci; ex quibus liquido constat, iam inde ab Apostolis vsumpatum, cum aliquo tamen discrimine: nam apud Iacobum dicitur: Gloria Patri, & Filio: & Spiritui Sancto nunc, & semper in sæcula.

Statutum deinde à Concilio Romano sub Damafo Papa, vt ille ipsi versiculus ad calcem singulorum Psalmorum pro coronide adderetur. Utque in co legas, quis fuerit sensus antiquitatis, quæ Maiorum nostrorum pietas ac religio; noueris inuiu lisquodam inter Monachos illam confusitudinem; vt ille ipsi versiculus esset pro forma fationis.
SPE CE N L U M  E C C L E S I A S T I C O R V M,
horationis. Si enim alter alteri de via occurrisset, di-
cere solitus. Ora Pater, tum ille quasi dicto audiens,
subicerc: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto;
quam orandi, salutandique ritum vt probaretur vel
maxime superi, ita & inferiori improbarunt.

Narrat Sophronius in Prato spirituali, Daem-
nonem olim in habitu Monachi frequest Eusebio Abba-
ti exhibuisset. Hic cum est vestc Monachum credens,
de mox dixit illi: ora Pater. Tum malus genius
vt parere videretur, necio quid insulsim submur-
murans, & maledico dente mandens, ad extremum
adiecit illud, sicut erat in principio, & nunc, & sem-
per. Cui Eusebius propositis tenax, pietate instituti
retinis, illicque præposuit illud, quod præposuisse
iam oportuerat. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto. Non tulit eas voces infelix Daemon, diceres
ij quasi fulmine percuti, & in tartara adigi, ita e-
nim subito ex oculis abjicit.

Sed haec tenus de authore, insitaque ei versiculo
religionis, rationem, causamque institutionis ver-
bulo subnecetamus. Hæc inter alias prima, prin-
cepsque futur, vt esset quasi publica, ac solennis pro-
feellio fideis nostris, & veluti testera, qua Catholicæ
ab haereticis discrimini possent. Videbunt enim maio-
res nostri pro incita fibi Deo luce, lapsu temporis,
& seculum fore, vt contra hunc Sanctissimæ Tri-
nitatis mysterium, tanquam caput, arcegnque reli-
gionis
gionis nostræ, eascerentur varia hæreses, quasi to-tidem Hydrae, & immania monstra, quæ vt præ-scinderent, extulerunt augustum illud divinæ Tri-a-di epinicum. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto.

§. 4.

Desacrìs illis vocibus Kyrie eleison,
Christe eleison.

Ab introitu Missæ, & cornu Epistole de collect.
Sacerdos ad medium altaris, ibique stans & in cælum erectus emittit illas supplicis animi vo-
ces, Kyrie eleison, quas enim potius: pro se, pro po-
pulo orator ascendit, vt redeat exorator, ad divinæ
misericordiæ inicium dicit: ab illa quippe omnis
boni principium.

De hac oratione suboritur primum quæstio, quis
illius author? tum cur Graeca lingua: cur eo numero?
tum denique quæ illius vis, vt benigna in nos,
& prona sit superum, Deique inclinatio?

Durandus censet solemnes illas voces Kyrie elei-

son inuenes esse, & Missæ ineritas ad D. Gregorió: ex
vero tamen nec eas inuenit, nec instituit: fed cum
lapsu temporis, ac pietatis in disfluctuàtem abijf-
sent, pro cura Pastoralis revocavit, & forte vt nouies
diceretur pro sua pietate decretunt.

Sottus existitam em suppliantiam ad S. Silue-
stro Græcis sumptam, & ad Latinos translatam.

Verius
Speculvm ecclesiasticorum,

Verius aliis, eas voces iam inde ab Apostolis usurpae solitas, ut videre est in liturgiis Dialorvm Iacob, & Marci; ex quibus intelliges morem illum, modumque supplicandi, fuisse per antiquum.

Sed cur inqubes Graeca voce? cur non potius Latina, ut aliis Missae orationibus consonarent?


Isidorus id factum ait amore venerandae antiquitatis, quae primum eas voces usurpae, & quorum retinentes posteri esse debuerunt.

Turrecremata, quod inter Gentiles, Graecorum primi fidei admiserint, imò è Graecia Ecclesia principes Petrus, ac Paulus Romam advenerint, ut ad Latinos quoque cadem religio transferetur; ut in postreros omnes, ad Graecis ad Latinos transisse fidei lucem, solemnem illam orationem in accepta religionis tesseram, in monumentum, aeternamque beneficij memoriam retineri placuit.

Visum aliiis datum illud sapientiae, quae tum temporis...
temporis apud Graecos florebat quam maxime; ei
rat enim ea precatio testis & index altioris sapien-
tiae, quae divinae miserationis se, suaque submittit.
Et haec pro Graeco idioma; quae habiungam pro
numero militant.

Iteratur nouies ea oratio; tum Kyrie eleison tum
Christe eleison, quae causa? Dixit olim ex antiquis
nonnemo Deum opt. max. calculorum numeris
delectari, alius: numero Deus impare gaudet, sed
cur nouentio?

Puillus homo, terrae pulvis, & fugacis aeternitate
in aeternitate acribi rogat, & associari nouem ordi-
nibus Angelorum, opus illud nec indulgentis nat-
turae esse potest, nec vindicis justitiae, ideoque mis-
ericordiam appellat; nouielsque geminat eadem
sera voces, vt a nouem beatarum mentium ordini-
bus ad ipsius supremi Numinis aures appeller ea
supplex oratio: Domine misere, Christe misere.

Obnoxius est homo (qua immanis eius est mis-
eria) obnoxius, inquam, ignorantiae, culpae & poe-
nae, vt ea ad suum capite, ad suorum crucibus amoueat, cele-
sum suspicet, misericordiam inclamat, & ter singu-
ulas personas Sanctissimae Trinitatis appellat. Ni-
imimum quisquis vel vni peccato mortali se incli-
nat in Deum erigit, Patrem petit, Filio insultat,
Spiriuitu Sancto illudit; ideoque dignus est qui in-
genti supplicij mole obruatur, penitusque perdatur.
SPECTRALVM ECCLESIASTICORVM,
Ne portò ita malè percat, quamdiu breues huius
mortalis vitae conceduntur inducæ, ter Patrem, ter
Filium, ter Spiritum Sanctum compellet, & inge-
munet Augustum Kyrie Domine, & hoc amabile
Christe, vt à Domino servus, à Christo Christianus
audiatur, & misericordiam célo propitio conse-
quatur.

Ab illa etiam liber esse volet à nouem peccato-
rum generibus, cæutidem naturæ, stygiisque mon-
stris, quibus impetitur. Est enim peccatum origi-
nale, veniale, mortale, est peccatum cogitationis,
locutionis, operis; est cæls in quod humana fra-
gilitas inclinat, est alius, in quod cæca deoluitur
simplicitas; est denique & alius, in quod sita sponte-
teruit malitia; ab his, & ab illis omnibus liberari
cupit Sacerdos, ideoque nouies repetit eadem vo-
ces Kyrie eleison, & velut nouem tela in hostem
inotoruer.

Ne mirete quod appellem tela, ut enim in his
militare robur, ita & in illis vis elucet Christiana.
Demus siue eie argumentum ex historiis, vete-
rumque monumentis petiture: maior fides est re-
bus, quam verbis.

Si Rabbinis credimus, ubi Salomon absolutur at-
quam illum templum molem sita die, cum ingenti
populi concursu, procerumque corona, ad eam la-
rus, alacerque perexit, verum inexpectato prodigio
territus,
AC RELIGIOSORVM.

Territus, & subsistère coactus; derepentè enim tempîi valûæ, quæ prius explicatae erant, & patentes, ita penitus occluse, & ex oculis propè subductæ, ut nemo unus omnium videre posset, quia in factam edem daretur aditus. Id prodigium primò attinentos habuit, deinde ad precès excéruit pro placando Numine si fortè subjacentum forset. Precès porrò suerè per nomen Dauid; memento, inquit Salomon, Domine Dauid. Ad eam vocès subito aperís valûæ, obiusque apparuit aditus: credere Dauidis nomen Salomoni, populoque pro clavis suis, & vere, etiam ipsa fuit.

Quod Salomoni Dauidis nomen, hoc magnò Basilio suerè duas voculas, Kyrie eleison, quas eum expressis et pius Praetul, porta Ticinæ Ecclesiæ, quæ prius arcè clauœ, nemine manum admovente aperís sunt. Et hinc in toga, & pace ab illis vocibus Praetulium. Vis in lago, & Martio pulvere illud tibi dabit S. Geminianus tua ipsa experientia, bonoque edoctus.

Mutinae Civitatii imminebat Attila, vulgo Dei flagellum, ingens erat exercitus, immunes copiae, barbarus furor, cui impar vis omnis videbatur. Vbi humana defunt, ad divina confugere virtus docet, et certè confugit S. Praetul pro suo gregi pie sollicitus: elataque mente protulis supplices illas voces Kyrie eleison. Et ecce mirum dictu, visuque omnis illæ.

Nec adeo mirum, cum & ipsa elementa domem cadaem vis orationis. Iustiniani tempore repentino terræ motu cuerna fuit Antiochia, qui à ruinis reli- qui fuere ciues, nudis pedibus precabundì processer- re, acclamantes illud in miserijs vulgatum, ac fo- lemne, \textit{Kyrie eleison}. Vix ea vox in coelo esaulata, cum divino oraculo moniti sunt, vt domorum re- lietarum superliminaribus inscriberent \textit{Christus no- biscum, stat}. Legerunt superi vindices has miseri- cordiæ notas, hos amoris typos, hanc tessera pacati Numinis, & in miseros mortales seuire desierunt.

§. 5.

De hymno: gloria in altissimis Deo, & in terra paci hominibus. Luc. 2.

Sacer ille Ecclesia hymnus in duas omnino partes abijt. Vna è coelo petita authores habuit Angelos, coelestes illas intelligentias, beatos spiritus, qui nascens Christo augüstum illud accinse- runtacroama. \textit{Gloria in altissimis Deo, & in terra paci hominibus}. 
AC RELIGIOSORVM.

Alter pars est terris ducta hominum opus fuit. Quorum autem, sua inter antiquos superfecit, adeo contentio.

Sunt qui authorem faciant Symmachum. Scribunt alij S. Hilario Pictaviensi Episcopo.

Ne omnes illius hymni partes sequar, paululum harebo in ea. Et in terra paci hominibus: paci, inquam, cum seipsum, pacem Deo, ter optimo, ter maximo. Illa ductur a conscientia, cui est bene, cum pravis affectionibus sua quies conceditur.

Conscientiam Hebræi dixere, Leb, id est, cor, quod magna sit cordis, & conscientia cognatio, atque affinitas. Est cor vt caloris, ita & affectionum prope omnium officina; hinc ab illo mications arteriarum, venarumque pulsus, index benè, aut malè
SPECVLUM ECCLESIASTICORVM,
malè affecti corporis. Sic à conscientia sua passionem omnium animi motus, ijsque eis, atque aliis. Si enim ea pacata sit, tranquilla, absque enalicitur, gaudium, et latitio: sin autem se celere turbida, et euerba; tum infelix animae insultat timor, pudor obruit, enecat ingens moeroris, ac tristitiae vis, & acre domi bellum est: qui illud oedere, ac pacem amari, necessum est, ut ille conscientia luce consulat, camque a noxa liberam feruet: tum et a celo pax, quia vit ait Ambrosius: Vbi Domini gratia, ibi debet esse pax Domini. Et haec in praesentia sufficiat attingisse: cartera eiusdem hymni verba omitter, quia pro se latisilla loquuntur, & seipsum explicant.

§ 6.

De solenni illa salutatione: Dominus vobiscum.

Sacerdos ad populum versus, eum sacratissime verbis salutat, precaturque quan optim: Dominus vobiscum. Est ea salutatio nostra e Scriptura petita, & a viris sanctis, beatissime spiritibus vivipara.

Indic. 6. Ita quondam Angelus Gedeonem virorum fortissimum legitur salutasse: Dominus tecum virorum fortissime.

Ruth 2. Ita Booz mei florisenus autot iam die, & immine realtius solis estu bene precatus: Dominus vobiscum.
AC RELIGIOSORVM.

Ita Prophetæ magni, victori Asa, ciusque exercitui iam laureato accincte ceperunt, & læsum illud acroama. Dominus vobiscum, quia sustis cum eo.

Ita denique Gabriel, coelestis ille paranymphus Beatam Virginem auditus est compellasse. Aue gratia plena: Dominus tecum: & ab illa salutatione præma duci ceperunt salutis nostræ rudimenta.

Ab illo Scripturæ ritu, cælicique genio factum est, vt hæc ipsa salutatio adhiberi sit solita etiam ab Apostolis, qui populo ita bene appreciati: Dominus vobiscum: non intima tantum praefentia, qua abselle non potest, cum sit immensus; sed auxilio, & singulari quadam protectione, qua summi Numinis beneficium est.

Hac vbi à Sacerdote audit populus, respondet, & cum Spiritu tuo; & illud quidem ex Apostolica traditione.

Hic immittit potest breuis quaestio, quæ ad mores faciat, cur populus, cur Clerus, aut minister non resaluitus eadem forma, isdem prope verbis: Dominus tecum.

Videbitur forte cuiquam ea quaestio luciores momenti, sed ut ciusmodi videri possit, ex vero tamen magni est ponderis, ut enim acutæ animaduertit Albertus, cum subjiciat minister. Et cum Spiritu tuo, tacite monet Sacerdotes in aram confilamentum pene sine corpore esse oportere, ut totus sit spiritus.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM
spiritus, expers corporae molis, ac sollicitudinis, ac Deo velut immeritus, qui scilicet quantus est, spiritus est.


$7.$

De Collecta, & voce Hebræa Amen.

Ab illa solemni sacrae salutatione subjicitur oratio, quæ vulgo Collecta dicitur, quia Sacerdos fungens legatione ad Deum pro populo, huius vota, precelique compendiosa quædam brevitatem colligit, subitoque Numini legenda quodammodo objicit. Vbi portò sit obiecere, sicque pro populo superos oratus sit, ut exortem, hic subnecet Amen.

Est hæc vox Hebræa, de qua sua hist, ac discipratio. Eam enim septuaginta ita reddunt, Amen, id est, fiat.
AC RELIGIOSORVM

fiat. S. Hieronymus Epistola ad Marcellam siddeli.

ter. Origenes vere. Alii certe quidam etiam, vel ita tran.

eff. Haece est Authorum pugna de una vocula amen.

ex coortae, quod aliter, atque aliter accipiatur, modo enim aduerbium est affirmantis, modo optantis.

Porro mos sacratae precationis subdendi. Amen, tam inde ab Ecclesiis eunis, primisque initijis inula-

luit, veristis est Tertulianus libro despectaculis, vbi c. 15, acrie et coe coeprehenditis, qui vno, eodemque ore, &

Sacerdoti, & hiistrioni respondentes, Amen.

Ita habitus seuern morum consor, & antiquitatis

amans in paucis: manus, quas ad Dominum extule-

ris, postmodum laudando hiistrionem fatigare: ex ore,

quo amen in sanctum protruleris gladiatori testimo-

nium reddere, profanum, sacrilegium, impium: haec

ille. Ex qubus aperta colligas, quis olim fuerit

piorum sensus, quis estus deuotionis, quae obser-

uansia religionis, vel in una voce Amen, quam ad-

hiberi ad profana nefas fuit: ne ludis, ne vanitati

aperiretur illud os, & explicaretur ea lingua, quae

vel vni faciæ voculae aliquando patuerat: quod si

vel in vno verbulo ita religiosi fure maiiores nostri,
in aperto est, quam in aliis Missæ, & Orationum

officiis seueri, & propæ ecrupulosi extiterint: con-

trä, laxior est atas nostra, & in hoc profana, ne di-
cam impia, quod se consequero religiosas, sacrasque

voce ad petulantia iocos detorqueat.

AAA
De Epistola, Graduali, Tractu, Versiculo, Profa, Evangelio.

Collectam excipit Epistola, quaque ferè è veteri Testamento vel litteris Apostolicis petita antiquo sanè more, qui à Iudæis originem traxisse videtur: apud hos enim per omne Sabbatum lectiones ex Prophetis in Synagoga explicari solitae.

Præmittitur autem Epistola Evangelio, quia lex vetus & Prophetæ, Evangelicæ prædicationis præcurrent.

Legitur deinde in dextra altaris cornu, quia Christus primum ad Iudæos misitus, quos diuina benedicta in dextra locarat, ut populum electum, à quo transit ad sinistram gentes, quibus Evangelicæ veritatis oracula prælegit.

Ne vero id temporis interiullum, quod Epistolam inter, & Evangelium interesse necessarium est, vacuum sit, infertur Graduale, quandoque etiam Versus, Tractus, Profa.

Graduale autorem agnoscit Cælestinum Papam, & id nomen inuenit, quia canitur dum Diaconus ascendit ad Evangelium decantandum: inuinitque debere nos à virtute in virtute gradatim veluti ascendere, & ab Epistola ad Evangelium: hoc est à caligine, à nocte antiquæ legis, ad nox lucem, ac solem aspirare.
AC RELIGIOSORVM.

Versicus est vox Hebraea, & peregrina videlicet Alleluia, index effusae latitiae, & sanctae exultationis, Alleluia enim, id est laudate Deum, vel laus Dei: Hallelu quippe hoc est laudate, Ia verò vnum est è decem Dei nominibus, cumque ex vero vniuersalem offerat, à quo deriuetur, ac pendent quidquid in uniuerso est singulare.

Et quia gaudij nota est Alleluia, ex Ecclesiæ instituto omititur in Quadragesima, & hebdomada sancta, quæ lucem amat, & sequitur, consentaneum felicet illi temporis, quo Iuger, imò patitur, & per extrema supplicia vitam in Crucem sponsus animarum nostrarum expressit.

Ita nimium visum est Patribus, & toti antiquitati, cui tamen reclamat Lutherus, & in formula sua Missæ; tam in Quadragesima, quam in Hebdomada sancta legi vult, & effuso clamore arrolli latum Alleluia: non quod ad Dei laudes pronus sit, sed ad maledicendum Ecclesiæ præcess, ex genio quodam hereticorum, qui rem bonam praestare se credunt, si tantum Ecclesiæ Romanæ contradicere videantur, Sed discedamus ab illis.

Subditur quandoque Tractus, siue versicus est sacris Paginis excusis, quia quia lento spiritu trahitur, Tractus appellatur: consonatille luceti, & Ecclesiæ gemitus exprimit, longasque exilij nostri moras deplorat.

Aaa 2

Denique
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,


Subiungitur deinde & Evangelium, quod ex Apostolorum instituto in Missa praegi debut, ut videre est in Liturgia D. Marci.

Primis autem Ecclesiae temporibus, cum nondum scriptum extaret Evangelium: erat unus aliquis, qui verba faceret de sacro sancta Christi Domini Incarnatione, Passione, Resurrectione, Ascensione, & futuro quondam iudicio. Nimium adeo veneranda fueret mysteria, ut necesse fuisse sit ea sacris Missarum solemnijs inlexer primum verbo, cum nemo vnum omnium calamo manum admodum, deinde scripto vbi a sacris Historiographis Evangelicae Historiæ series emanavit.

Adhibentur vero nonnulli ritus omnino digni qui stylo notentur.

Primus est, quod Evangelium legit, se munire signo Crucis in fronte, ore, pectoris. In fronte qui dem se fede pudoris, et rubescat Evangelium. In
AC RELIGIOSORVM.

ore, ut illud loquatur palem. In pectore, ut illius caula pectus obuium ferat, & ferro, & igni, & quibuscumque voles iniuris.

Alter ab eo ritus est, quod cereus incendatur, ut ab illius luce in oculos, in animum veniat altior omnino lux, Christus inquam, lux mundi, orbis oculus, sol Ecclesiae, a quo in nos emanet celestis intelligentiae nitor, & purioris amoris aestus, atque incendia.

Legitur deinde Evangelium facie versa ad Aquilonem, quia cum ab Aquilone pandatur omnem malum, ad diabolo mittatur omnium tela, iis obijicimus securum sibi, quae in Evangelio continetur. Denique insigitur ei oculum, symbolum amoris, ac venerationis, de quibus cum anteas fuitius dissiluerimus, hic verbulo indicasse suffecerit.

Transto ad quaestionem, quae ad viris magnis ad Sanetis Patribus, a Theologis immittis acoperi. Vrum Subdiaconus, qui solemnri ritus, habuitque Epistolarum legatur, Diaconus qui Evangelium, qui, inquam peccati mortalis male conscius id fecerit, sit ne ille censendus letalem animae maculam contraxisse.

Doctores seduntur in diversas sententias, quae quia faciant ad institutum nostrum, eam paucis tantum attingam, & singulorum rationes explicabo. D. Thomas, in quaestione, hanc statuit regula, lam, hoc in polteros emitir pronuntiatum, cos omnes.
SPECULVM ECCLESIASTICORVM.

omnes mortiferæ culpæ obnoxios teneri, qui aliud quod sacrum officium, quod ijs ex ordinacione competat in peccato graviore exercerint.

Rationem è principijs fuis hanc deducit S. Doctor, quia indignè traeant res sacras, & sacrilegij rei censendi sunt : hoc autem ex suo genere vt mortale sit, est necessè utpote quod Deum omnibus boni fontem petat, eiusque sacra aucternario violer.

Ex hoc principio Silvester & Angelus etiam id conficiunt idem videri in ministerijs inferiorum ordinum, vt Ostiarij, Lectoris, Acolyti, Exorcisti, qui omnes si in peccato letali ordinum suorum ministeria obierint, noue majoris si, noxe rei videatur.

Non videntur tamen varias ob causas. Primum enim verior ea sententia, quae afferit minores illos ordinis in Sacramentis eponi non oportere. Acce-dit deinde, quod ea materia leuis sit, actus enim proprie minorum ordinum, licet aliquomodo sacrè, non tamen adeo accedunt ad ipsum sacrificii acetum, aut Sacramentorum administrationem ; ratione cuius ea labes sacrilegij, contrahi videatur. Relinquatur ergo quastio, de functionibus sacrorum ordinum : Subdiaconi, & Diaconi ; illi ex officio incumbit Epistolam, huic Evangelium populo praegere. Quod si forte, ( quod malum avertat superi ) & hic, & ille in peccato mortali id audeat, cuius culpa arguetur?

Dux
Duae sunt super ea re sententiarum. Vna censetur omnino culpam letalem incurrit esse: ita Silvestri Angelus, Caietanus.

Si exis in authoribus quaeratur huiusce rei ratio, ea proferri solet, tum quod ministerium illud sit graue, tum quod proxime accedat ad sacrificium: tum demique quod ad illud dignè exercendum specialis quædam gratia per Sacramentum conferatur.

Huius rationis pondus, ac momentum addit D. Paulus ad Timotheum scribens, vulgo disserit, quæ ad Diaconis vitia absque debant, quæ virtutes adesse: ita habet magnus præco veritatis: "Diasconos Huiusmodi, non bilingues, non multo tempore dedicato, non turpe leximur sectantes: habentes mysterium fidei in conscientia pura. Et hi probentur primum: si ministrent, nullum crimen habentes.

Denuoque ad Scripturæ fidem addi potest authores Ecclesiae, sanctissimorumque Pontificum decreta, quæ capitulo ultimo de temporibus ordinationum, cauent, ne Clerici iniui qui in suscepit ordinibus ministret.

Ex his, aliisque, id conclusum voluit authores illi, facris ordinibus initiatos gravius peccare si mortalis culpa vinculis impliciti, aut Epistolam, aut Evangelium eccinerint.

Non duntque Theologi magni nominis qui id negent, & in mihiorem abeant sententiam, hos
Primum enim non debet imponi id oneris, id vinculi, nisi eiusmodi praeceptum in aperito, in luce sit; constat autem Ecclesia, utpote bonam Matrem nusquam vela lege Diaconis aut Subdiaconis praeceptis, aut peccati mortalis minas intensasse: si forte (quæ hominum est in malum coniuncta) sceleris alicuius rei Evangelium, aut Epistolam legere praecipserint, caput enim ultimum detemperibus ordinationum, dum indicat monendos esse malos Sacerdotes, & sub interminatione diuinii iudicii obtestandos, ut in susceptible ordinibus non miniftrent: non excudit, non stabilit novum legem, sed explicat eam, quæ cuique à natura est instar; quæ grauis est, si materia in quam cadit, grauis fuerit, leuis autem, si leuis: hoc autem, ut cum Theologis loquar, ex obiecto spectari debet.

Et hinc emanat altera ratio, actio, qua de agitur; puta Epistole lectio, aut Evangelii, non videtur adeo grauis materia, ut si quis eam obeat in culpa, de qua in praefens quaestio, censendus illic sit illam maculam contraxisse.

Non est autem adeo grauem materiam, ex eo deductum Suarez, quod actio, quæ in Subdiaconi, aut Diaconi
AC RELIGIOSORVM.

Diaconi ministerio exercetur, non sit illo speciali modo consecrata, & sanctificata, quod sunt actiones Sacramentorum, idque qui illam sic exerceretur, nec cenendus sit Ecclesiae grauem iniuriam irrogasse, nec sacrilegium graue incurrit.

Hae Suarez, qui ut animi suis sensi vberius aperiret, ea vult intelligi, si semel tantum, aut iterum id faciat, non autem ex habitu, & vitiosa quaedam consuetudine, si contentus absit, aut scandalum: si enim quis adeo perditæ mentis sit, & proligata vitæ, vt eti se noverit peccati mortalis vinculis irretitum esse, in eo tamen persistere velit, & passim ea facra munia præstare, nulla habita ratione conscientia sua, aut divinorum officiorum, tum certe is meritó eam macula notari iudicandus. Etitain praeventia cum Suario sentiendum, & loquendum censeo: neque enim amo arctiores illas vias, & conscientiae labirynthos, vbi laxior aliqua, & planior aperitur, ex ratione, ex Doctorum placitis, & authority: certe via quæ ad Coelum ducit, suo ipsa tra- mitur arctior, quam ut ad hóbis arctetur magis, si modo aliqua ratione laxari possit.

S. 9.

De Symbolo.

Evangelium exicit Symboli lectio, eaque diebus solemnioribus tam inde, tempestibus Apostolorum usurpari solita, varias ob cauas.

Bbb Vna
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM.

Vna quidem, quia fides in secretiora animae penetrated per auditum illabitur; Altera: quia ventorum de creditur ad istitiam, in ore confessionis sit ad salutem. Viguit ea primum in Oriente, a quo etiam manuit in Occidentem sub Carlo Magno, quo adhuc superstite inauuit ea confectu, vidit iter Missarum solemnia præelegetur Symbolum Apostolorum: ut esset pro facto, pro epypche, contra emisitam erebo hæresim Ecclesiæ Vrgelitani Episcopi: Ita nimimur fieri oportuit: ut haec esset fidei thessera, & publica illius fidei professio, quam abipsis Apostolis Ecclesiæ principibus, hauseramus. Romae tamen aliqua quæculis ea confectu non fuit inducta, sed primum sub Benedicto octavo, Pontifice Maximo.

Ratio in oculis est, quia cum Roma non tantum urbium princeps esset, & orbis caput sed etiam fidei specula, & schola veritatis, non est vis in primis illis temporibus necessaria ea fidei, ac religionis professionis; quod pro ipsa statet, & loqueretur Roma; ipsaque urbis maiestas, ac sanctitas, & Petri sedes: accessit tamen deinde, non tam lege necessitys, quam studio religionis.

Porrò quadruplex est Symbolum. Primum omnium est illud, quod vulgo dicitur Apostolorum, quia eorum manu, calamo, ore receptum est, primum quam in duertas orbis oras excederunt, Continet illud
AC RELIGIOSORVM. ilud præcipua religionis nostræ capita, ea breuitate, arque energia, vt Lutherus, qui tamem præcipitam audacia excullo seilicet vna cum cucullo, omni pudore, in humana, diuinaque iura inuoluit; ut noteret Symbolo percerit, confessus in eo ab Apostolis traditam, putam, putamque veritatem.

Alterum est Concilij Nicæi primi, in quo congregati Patres contra impium Arijs dogma, sicut eterno Patri consubstantialem proclamarunt.

Tertium est Symbolum Constantinopolitanum, editum in Concilio primo Constantinopolitanum, & à Gregorio Nysseno conscriptum: & in eo Spiritus Sancti Divinitas contra insurgentem Macedonij haeresin affirmatur: & hoc est quod in presentia dicitur in sacrosancto Missæ sacrificio.

His quartum addi placuit, autoremque habet D. Athanasium, eius veris est in officio dicui Dominicae: vt & sibi scribat, & devotioni. Et haec paucis notasse fatis erit, non defunt qui in hoc argumento, Symbolique explicatione stylium longius duxerunt, eos consultere poteris, ego breuitari studo, ne cum lectoris reedio actum agere videar.


De Offertorio, eiusque materia hic questionem non instituuo, quia illa ad Theologos spectat, nec tam ad sacrificiij ceremonias (quas hic lego) quam
Speculum Ecclesiasticorum, quam ad substantiam pertinere videtur. Bonae<br>tur lectoris venia, ad Praefationem gradum facio, de cuius nomine, reque pausa quero.

Dicitur Praefatio, quod sit prolocutio, & preparatio quaeam, ad eam actionem, in qua augu-stum illud sacrificium continetur. Vt ea rite cedat, & ex voto. Primum populo bene precatur Sacer-dos, rogatque vt cum illo sit Dominus, tum vest-i surgum attollantur corda, qua estu devotionis, qua rectitudine intentionis: de hac, & illa extati-lud D. Augustini pronuntiatum. Bonum est surgum habere cor, non tanmen ad seipsum, quod est superbia, sed ad Dominum, quod est obedientia.

Videant illi, quis sacrificio intersunt, num Mystae-bene momenti obtemperent, num ex vero adiicient illud: habemus ad Dominum: pletique sanè hoc quo sunt, quibus ea verba ore excidunt, non corde pro-muntur, labies coelos petunt, at animo, & amore labuntur in insima, in istique carnetu, & luteum cor immergrunt. Hos acutiores stylo pungit Augustinus, probatque multis annone, frumentique maiorem esse curam, quam animi & cordis, sic e-nim cos arguit: frumentum tuum haberes infe-rioribus, ne putresceret, levares ad superiora: fru-mentum tu quibus mutare locum, & cor permissis in terra putrescere: quae tamen, ex naturae inclinatione, ex gratia genio non est opportunus humano cordi

Dicuntur in Indico mari conchylia seque coelum verius apertae, ut vnaiones, ac margaritas parenti, si instesque sinu gignere possint: minusum à fuso, Bbb 3 calenti.
S P E C V L U M E C C L E S I A S T I C O R U M,
calentique æthcre petenda gemmarum lux, &a
menitas, non ab humenti, frigidoque aqua ele
mento; quod illis, hoc tibi, a superis ducendi pa
rus Deo digni, & beatæ æternitati. Vt porro ducas,
animæ finis, & vota celestibus aperi, & terrenis
contrahœ, tum deinde in ubera gratias crumpe, &
memores tot beneficiorum voces explica. Hoc
moment, imò & iubent illa verba.

Gratias agamus Domino Deo nostro, quibus dum
obaudis, illisco subscibis, & lætus exclamas, dignum
& iustum est. Cum enim humanus animus, ce
molle, subactumque solum, tot à Deo beneficia,
tanquam ipsius coeli, superumque femina excipiat,
neceßum est vt pro iis gratus existat. Imitanda no
bis est, inquiebar olim Ambrosius, natura terra
rum, qua suscepit semen multiplicatoris sole numero
reddere, quam acceperit; aut enim spontaneos
fructus germinat, aut creditos superiori cumulo re
fundit, ac reddit. Hæc vbi melior ore, calamoque
dixit, & scriptis Ambrosius, tum ad hominem ora
tionem, stylusque vertit, & e terra communi no
strum omnium parente hoc dicit argumentum.

Vtrumque debes, quodam hereditario vsu parentis.
Nimirum aut spontaneos fructus edere, aut certe
tibi commislos cum fœnore restituerè: ne in hoc
terre, sensus & animæ experti, tua mentis & rationis
compos cessitse videaris, Esto enim, vt eiusdem elo
quianta

L. 7, OF
fig. 531.
quotientque eterno cuinarit S. Doctor, quo inquam, ut ibidem.
aliquid excusare posset, quod Deo suo largitor non
dederit, quomodo excusare potest, quod non reddidit
non dare cuiquam vide licet, non reddere non licet.

Hanc ear loco a terra petijt ratioinationem, ut
hominis gratos animos faceret; alio loco ex eadem
materiae sumit, ut in gratos ingenti eloquentiae
fluimigst, torrenteque deuolutur.

Faæeratum, inquit, terra restituit, quod accep
tit, et usurarum cumulo multiplicatum, homines
sepè decipiunt, et ipsa faæeratorem suum sorte de
fraudant, terra fidels manet, et si quando non sol
uerit, alio anno superioris anni damna compensativa
vr nullum-ungquam dispendium suo inferat creditor.

Videetur eo loci Deum optimum maximum
componere cum faæeratore, mentes humanas
cum terra, quæ nifi femina gratiae, diuinorumque
beneficiarum cum faæore autori suo reddant,
ipsa terræ elemento deteriores est conuincuntur.
Certè ab illo faæore, multiplicatoque proventu
terram inde à prima orbis infantia bene audijt,
& inter creaturas primo loco nominata, quod gra
titudinis symbolum videri posset.

Contra, ignem alto silentio inuoluti facer histori
graphus: ait enim in principio creavit Deus ca
tum & terram: terræ meminit, imò & aquæ, &
aëris: ignis nusquam, quod tamen & altissimum
cit.
SPECTVLM ECCLESIASTICORVM, 

et & princeps elementum: cuius rationem reddidit 
Ruperti, quod nihil in se, vel ex se dignat. Prophe-
trea, inquit, de hoc elemento non injuria filetur. 

Quod igni, hoc & ingrato, indignus qui in 
hominum ordine, imo & creaturarum serie em-
seatur. vt qui omnia Dei beneficia deuoret, redoner 
nihil; ne minimam quidem gratiam pro vniuerfo 
cumulo gratiarum; quod ingrati animi vitium 
tantum eff, vt nullum ei expiando supplicium par 
est posse.

Certè Athenienses omni bonarum artium discipli-
plina probe exculti, æquitatis, justitiae, legumque a-
mantiores: dum sua singulis criminaribus supplicia 
decernunt, nulla in ingratos intulerunt, seu quod 
tantum malum, sua in Republica, aliquando for 
on ominarentur, seu quod nullum poenæ genus 
tanto seceleræ æquum esse posse existimarent. Eo-
dem spectante videatur, quod vt omnia sciat Deus, 
ingratos quodammodo necire se fatetur.

Vbi enim è decem leprosis, quos infami illa lue 
fanarat, unus tantum reddidit quia daret gloriam Deo; 
ille alienigena, de reliquis, quemus Seruator optimus 
aët, nomen decem mundati sunt, & nomen obi 
sunt? quod loco ait: Glossa, sic habeb ingratos quasi 
ignotos: obi sunt? inquirit Dominus. Et hoc inter 
malam longè maximum, quod vt avertat a ceruicibus 
nostris pia Mater Ecclesia, lib Mulsæ sacrificium 
monet,
AC RELIGIOSORVM.

monet, vt Gratias agamus Domino Deo nostro. Eo
nimium consilio, ut locum in nobis faciamus gra-
tie, ut majora adhuc accipere mercamur, inquit
Bernardus. Meremur autem si opere expleamus,
quod ore profitemur, dum subnecitimus dignum
& insum est. Insum quia nos populus eius, & oues
pascuae eius. Dignum, quia vt ait Augustinus, Im-
mensus est Domine, & ideo sine mensura debs amari,
& laudari ab ipsis, quos tuo precioso sanguine redem-
isti, quod quia a feipso pro dignitate impetrare non
poterat Augustinus, Deum in suppetias, & partem
operis vocabat: Ita enim secum ipse locutus olim.
Non valeo laudare te sine te, habeam te, & laudabo
te, quid enim ego sum Domine per me ut laudem te?
nunquid tenebra laudabunt lucem? aut mors vi-
tam? tu lux, ego tenebra; tu vita, ego mors.

Vbi populum ad Dei laudes pronum audijst Sa-
cerdos, tum ipse effatum illud approbans, & illius
vota ore sacro excipiens, ita prosequitur: vere di-
gnum, & insum est, acquirum, & salutare, nos tibi sem-
per & quique gratias agere, semper, ut nullo
tempus a gratia vacuum sit, quia nullo a benefi-
cio vacuum fuit: quique; quia locus omnis gratia
plenus, adeoque & eca exundans esse debet.

Quod agnoscebat David dum in coelos hoc vo-
tum emitteret: Repleatur os meum laude, ut car-
tem gloriam tuum, tota die magnitudinem tuam. In

Ccc quae
De hymno triumphali Sanctus, Sanctus, Sanctus.

Sinditur ille hymmus duas in partes. Vna Angelos, beatsillos spiritus authores amat, quos Isaia in alto mentis exceper audiuit acclamantes augustum illud, & sacro saneti acroama. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus exercitium: Deus inquam exercitium, quod terriot, ac maie.
AC RELIGIOSORVM.

Sitat. Altera piorum hominum inventum est; petitorque formulam cantico puerorum Hebraorum Christo triumphalem in modum accentium. Osanna in excelsis.

De hac vocula Osanna; aliqua est inter Doctorum controversia.

Euthymius, & Theophylactus volunt Osanna significare Dei laudem, in quam vna cum superis mentibus excedit Sacerdos.

Chrysoiostomus, Hieronymus, Damasius Osanna Dei gloriam interpretantur.


Iuat hic annectere quod D. Chrysoiostomus in Missa à le composita instituit, vt Sacerdos illis verbis Sanctus, Sanctus, Sanctus haec subijeceret. Nullos eorum qui carnisibus cupiditariis, & voluptatiibus est alligatus, dignus est ad te accedere, cel tibi ministrare, Rex gloria, tibi enim ministrae magnum.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, 
gnum est, & ipsis celestibus potestatibus terribile. 
His duo potentissimum inuit, & ore aureo commensuravit saeculorum; Primum insignem animi, corporisque munditiam, qua quisquis carer, ne ille in dignissimum est, qui corpus Domini contrectet; ne ille Judeis ipsis deterius; vet enim D. Hieronymus. Persidus Judeis, persidus Christianus, ille de latere, iste de calice sanguinem Christi fundit. Sanctus Ioseph puris manibus Corpus Domini baiulavit, iste vero polluitis manibus, & quibus paulo ante mulieris corpus tractavit, salutem hominum tangit, & recipit ore, quo paulo ante basia meretricii impressis, ille qui fuerat Christi membum, rollit membra Christi & facit membra meretricis. Quod quantum sit scelus nemo non videat, nisi qui mente penitus fuerit destitutus.
Alterum quod paucis attingit, est reuerentia quaedam singularis, & facer honor, quo tangi, percelfique debet, qui aris, & sacrificio afflict. Satis conscientius quam exacta muneris obiti reddenda sit ratio; quam mirum quantum apprehendunt viri, & ingenio, & sanctimoniam illustres, quos inter magister Auila & pulpito, facraque dicendi facultate suo auto notissimus, de quo hoc dignum omnis memoria referifloet.
Cum ei inter familiae colloquium narraret unus aliquid, Sacerdotem recens ordinatum, interempe-


AC RELIGIOSORVM. 389

Sibiua, & immatura morte obijisse, vtrpote in primo
adolescentiae florei, quem cæca, & præproera fata
demellauerat; percutientpatus est illicò, an aliquan-
do sacrificatæt: respondenti vero, semel dumtaxat,
latim subdidit pius Ecclesiastes, multum desider ad
Judicem.

Si ex eo quæseris quod illud multum audies, vel
semel sacrificium incursum Deo immortalibus
utulisse, hoc enim meri multum est, & immenstis apud
superos ponendis, quo ali quando tandem in utri-
mo foro, feueram librum Iudicis libras supponetur,
feueram appellem libram illius tribunalis, quia sacra
efi, & sacrificiij munij posset etiam designata.

Scriptura est efi, & interprete divinæ mentis; li-
bra sanctorum multæ maior erat libra vulgi; imò
dumtaxat hanc illa tota medietate excedebat; adeo vt ea, quia
in foro, & ad vsus profanos uterant, si integra
eferer, & vnius pondus, præ illa sanctorum medium
dumtaxat pondus contineret.

Videtur enim hæc æquitatis, & iuris esse ratio,
vt Sacerdotum virtut, ac sanctitas, vulgi motes, ac
sanctorum etiam duplo superet, atque excedat;
vel ob id vnus, quod in sacras aras, & sanctorum
admissi Deo authori suæ licent, et hoc ipsum
tanquam immensum pondem ad Judicem suum de-
serant.

Quod velim aequa lance mériti velit quisquis

Ccc 3

in
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
in dies singulos augustam, duinamque Deo ho-
fiiam immolare: si enim qui vcl,-semel tantum id
secreter, tamen is multum defert ad Judicem; quan-
tum necessum est eum, cui superum, ccelique favor,
atque indulgentia diebus omnino singulis id con-
cellerint. Certe si is esse velit qui debit, sitille ter
fanetus, qui cum Scr[aphinis] Deo opt. max. San-
etus, Sanctus, Sanctus, Sanctus inclamar.

De nomine, Authore, & sacro silentio.

Canonis.

VT omnia propè sacrificij nomina, muniaque
petulanti, voce impetereint hæretici, maxim-
em tamen sacram Missæ Canonem, quem vt ma-
ledicentiae, calumniarumque siarum veluti isop-
pum statuerint.

Lutherus ad vinum, & poca disertus, ebria ut
alias lingua, multa fcommata in Canonis nomen
effutit, atque cuomitt. Primum in libro de abrogan-
da Missa, & e satus loquitur. Quanquam habeam
quad profano Canonis sensu dicere possim, et alias
feci, tamen nunc non dignor eum tali honore: vtque
non or et tantum id profiteri, sed re etiam ipsa fectisse
videatur, insanos, blasphemos, impios idocos in il-
limiacit, atque culbrat. Maximè vero libro de abo-
minatione Canonis, vbi m alas orator remita ex-
aggerat,
AC RELIGIOSORVM.

aggerat, ita fuit, ac bacchatur, vt velit homines audire vel solo nomine Canonis signare se Cruce, ac fugere, non secur ac si ex Erebo furiale monstrum, & Daemon aliquis occurrisset. Vt insignem eius petulantiam retundamus, nonnulla dicemus de nomine, autore, & silentiio Canonis: de eius veritate, & explanatione videri potest Bellarminus, qui fusce de ijs disputat, ego in presencia supercedebo.

Canon Graece dicitur, Latine regula, quod fixa sit, ac stabilis: alij ea de causa legitimum appellantur: secretum alij, quod in altó silentio, ac secretó dicentur, ob singularem mysteriorum reuerentiam. Alij denique actionem vocitarunt; quod in eo residerat ipsa actio sacrificij, cum in reliquis verba tantum reperirentur.

Author portò fuit tum ipse Christus, tum Apostoli, inprimisque Beatus Petrus, qui ad verba Domini, tum precés aliquas, tum certos ritus addidit. Tum deniq; alij Pontifices in eadem cathedra longa serie confidentes. E quibus Leo primus eas voces inferuit; sanctum sacrificium, immaculatam hostiam: & Gregorius primus illas: dieque nostros in tuo pace dispone, quod ipsum in eorum vita anno- tandi placuit, ad memoriam tantorum Pontificum & sacrificii sacrificij venerationem, cuius Canonis tot adijcis oracula, quot verba.

Tranque ad secretum, profundum quæ silentium; quod
592 Speculum Ecclesiasticorum, quod etiam maledica lingua carpull dicaces hæte-
tici, quos vt arguam, docebo primum cura sacrifici-
cij pars in arcano secrete peragatur, tum deinde
quam opportunum orationi silentium.

S. Remigius magnus omnino Præfûl in ea sacrifici-
cij parte silentium amat, vt animus, qui per verba
à se quodammodo elabi, & abire solet, intra se
reuccetur, positoque omni strepitu verborum ad
Deum veniam dirigatur: vt enim in Mosico abe-
neraculo Sancta Sanctorum velo clandebantur, vt
Sacerdos ijs receptus, & ab hominum ore, confpe-
ctuque fœnus, attentius oratione vacaret: ita &
in lege noua færo Sanctorus Mystes: quasi iam ingres-
fus Sancta Sanctorum, secretò, in Canone Deum
exorat.

Ad cændem causam: reuocari potest vetus illud
statuum, quo olim Ecclesia causur, vt nemo laicus
fære in choro posset; dum Missa celebraretur.

His addi potest altera ratio, quod illud silentium,
secretæque oratio, ipsi sacrificio reuerentiam conci-
dierit, ac venerationem, vitteturque periculum illud
ne laicus alicuius ore profano verba illa sacratiæ
vserpet, sita a Sacerdote fæpius audierit: Ita factum
olim à Pastoris, & im pudenter, & impiè, qui
cum supra panem & vinum verba consecrationis
protulissent, illiè tanto sceleri paré prænem senfe-
runt; ignis enim est eælo lapidus, panem, vinum, &
lapidem,
AC RELIGIOSORVM. lapidem, cui insidiebant, subito impetue absumpsit.

Denique accedere potest & alia causa, quam pro coronide huius paragraphi seruatum volui, oppor-
tunum sicut et orationi silentium; quod ipsum na-
tura duce agnouere Pagani.

Aegyptijs Crocodilus pro Numine fuit, vt qui
lingua careret, quo innuerent & in perpetuo silen-
tio Deum esse, & silentio coeli quam optimè.

Romanis Angeronia erat Dea, ore obligato, si-
gnaque, vel digito ad os admo, ut sana sub-
centes moneret aperienda quidem animi penetra-
lia: sed oris clausura penitus occludenda.

Eodem duci potest, quod olim in more fuisse

fratatur D. Chryso stomus, supernè inscriptum in
tempis silentium, ut ea subituri, legerent imposi-
tam sibi regulam diuini cultus, ac venerationis:

mat nimirum etiam idice Trismegisto, Deus in-
ossibilis, silentio solo praedicari: hence illud oracu-

lum Zachar. Sileat omnis caro à facie Domini:
cuius rationem reddit regius vates, quia te decet

hymnus Deus in Sion. Hieronymus vertit. Tibi si-

lentium laus Deus in Sion.

Nempe eximium quoddam est laudis genus

animi silentium, Nomen tacitum, & demisit vene-

tantis: Quod si vel ipsa sacri loci religio, vel divi-
norum mysteriorum sanctitas adeò fueram silen-
tij legem in aliis Missæ partibus imponit, in hac

D d d

verò
verò quam maximè: vtpote, in qua arcana caelestia reuelantur, & ea peragitur actio, quam ipse horrent Inferi, tellus amat, cceliim suspicit, verentur Angeli, & ad quâ tota superum regia spectatur, descendit.

Dixit olim ex antiquis nonnemo. Parce cura loquuntur, ingentes situpet: Illud quippe à natura comparatum est: si præ manibus sit negotium a liquo leuioris momenti, illud expedit lingua, & vel vna vocula explicat. At si ingentes sunt curæ, si magna difficultatum moles incumbat, si res ardæ expendiendae sint, tum vero non linguam solutum super illigat, sed & mentem inuadit, atque distincte.

Quod si in humanis id vts venit, quanto magis in hoc augusto, divinoque Mifleo sacrificio, caque illius parte, in qua ad paucas voculas, e superum aula, ex Empyrei sede, sinuque beatissiris quodammodo dueocatur sacrum Christi Corpus, ac Sanguis: & quæ huic, atque illi mirabilis nexit, imigitur Divinitas: & sub panis, vinique specie tegitur, homuncionisque visus manibus attraccatur.

Eatantorum mysteriorum ratio, religio, maiestas, quia voce satiis exprimiti non potest, alto silento, profundoque stupore ostenditur. Quod Nota- toribus nostris absolum non videri non debet, imo vel maximè natura, rationi, divinitatis legi consentanter.

Certe apud Ethnicos audiebatur in sacrificiis il lud solenne, Faute linguis, & apud Romanos Cle-
AC RELIGIOSORVM.

mente Romano texit Diaconus per templioratam emittetur, qui inambulando contemplatur viros, ac mulieres ne quis fieret strepitus, ne quis nutus faceret, aut muflicitaret. Et in Aegypto (sede olim pietatis, ac religionis) incredibilis fuit silentium observantium, cuum qui ad synaxim admitteretur.

Narrat Cassianus Aegyptios Monachos, et si converserent numero longe maximo; tamen cum silentio seruasse legem, ut praeter illum, qui Psalmum decantaret, audiretur nemo, immo nullus omini adesse putaretur. Non sputum, non excrementium, non urinis, non oesophagi, non gemitus, non suspitia, non vox viva alia resonaret. Credere esse in aqua solitudine, inter silentia nemora, mutas rupes, elingues saltus: adeo exactum, ac reuerens tota illa concione silentium.

Quod si in primitiva Ecclesia, in qua purior vigilavit spiritus, religiosas inter mentes, in quibus altior, celesca intelligentia, ac contemplatio, datum illud vel soli factorum communioni, quidam concedatur & ipsi Sacerdote, ut quaedam apud se verba tacitis teneat, secum loquitur, & quassitolum cum Deo solo ingens humanae salutis negotium tractet. Dabitur enim uerò, quidquid contra muflicent, aut obgannis hæretici.

Canone excipit oratio Dominica, aliaque preces. De illa scripsero quamplurimi, & pié, & di-
CAPUT X.

De Beneficiis.

De beneficiis dicere meditanti duo succurrere stylo notanda.

Primum quid sit beneficium; alterum quis ei obtinendo ab aetate, scientia, & moribus ideoneus esse videatur.

S. PRIMVS.

Quid sit beneficium Ecclesiasticum; & quis illius Capax.

Hae Theologis, ac Iuris peritis probata definitio.

Beneficium est ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiasticis propter aliquod officium spirituale, auctoritate Ecclesiae constituted.

Vt quis eius sit capax decem omnino requiritur Theologis. Primum legitimo sisthoro genitus, quia id facit ad ipsam natalium commendationem, ordinumque
AC RELIGIOSORVM.

... dignitatem, quae eos fugit, ac horret, qui negata venere; illicetique concubitu per scelus in vitam, & auras inuitas euaterunt: quibus obtrudi posset illud: in peccato natus es totus & doces nos. Alterum est, ut sit Clericus: quia hic est primus gradus, a quo ad altiora datur ascensus.

Tertium est ætas convenientis, & opportune tum beneficio, tum officio, de quae fuisse postea discipulium.

Quartum coelibatus: neque enim Latina Ecclesia nuptias amat in sacrificioribus suis Ministris.

Quintum ne confusa notatus, ne irregularitate sit irrettitus.

Sextum adsit morum probitas, & decus innocens vitae, de quas suis erit dicendi locus.

Septimum, eum ornet scientia, & augustum animi, doctaque mentis lumen.

Octauum ne quis in corpore gravior sit natus, ne qua macula, ne quod vitium quod deuenit, & spectantium oculos offendat.

Nonum sit intentio, pronaque in eum statum voluntas, ne necessitate, ne avaritia impulsus videatur potius, quam eximia quadam in Deum, & sacra propensione suauiiter intuitatus.

Decimum, ne alio beneficio sit grauis, quod illud ferre, compatiue non possit.

Hae feræ sunt, quae Theologi in scholis, quæ in Dd 3 cathedra
SPEOVLUM ECCLESIASTICORVM,
cathedra supreri Ecclesiae Præside, quæ in exedris
veneranda Sanctorum Patrum authoritas, vox vna-
nimis, & consensus requirunt: ego ex iis trias fusi
explicabo, quia ad commune bonum plurimum
conferre videntur. Ea sunt quæ olim in Concilio
Vienneensi requisuit Clemens V, videlicet atas,
scientia, mores.

§. 2.

Quæ atas beneficio Ecclesiastico sit
idonea?

Prima surgentis Ecclesiae atas, ut pote magis in-
oxia, non tam annotum rationem habuit,
quam meritorum: neque temporis calculos sub-
duxit, sed virtutis numeros amavit, & in iis con-
quieuit. Eoque factum ut neque Sacerdotio, neque
capellandis beneficijs atas aliqua iam inde à primis
illis Patribus sit constituta. Nimium eo loci, ac
temporis in luce erat illud Cassiodori Etatem le-
gitimam virtus facit.

Ita vel ipso judice Paulo, Doctori gentium, in
Episcopum adlectus Timotheus, ob singularem in
eo indolem, candidissimos mores, & dignam canis
virtutem, ac prudentiam.

Ita Eleutherius Episcopus Illyricus anno ætatis
suæ vigesimo est renuntiatus. Ita Remigius Chi-
ristianæ Galliae curculum, ac delitie, in primo ado-
lescentia flore, hoc est anno secundo supra viges-
imum
cum Rhemenis Ecclesiae clauum tenuit, & amplissimae diocesis habenas moderandas suscepit.

Ita posteris saeculis sexcenti alii, quorum adolescencia praeclaris virtutibus ornata, religioni prae-

fuit; in quos verti poterat illud, quod de Aurelio Clerico magnifice praedicauit Cyprianus. In annis Ep. 33.

ad bac novellas, sed in virtutis, ac fidei laude prae-

etius, minor in aetatis sue indole, sed maior in honore.

Postea tamen labentibus annis etiam labente virtutis studio, addi debuit etati, quod meritis, quod

gratia, quod praestatibus animi ornamentis de-

tractum esse videbatur.

Itaque in factis coetibus, & unius eor orbis terrae

Concilio decreto iam sapientes inem omnium

ad eas dignitates, & officia Ecclesiastica ascende-

ret, nisi quem matura aetas, & annorum lapsu casti-

gata ad aliquam prudentia legem, lauramque

promouisset.

Et quidem Inflar., ac Pedro aetas constitueta tri-

ginta annorum: quia ut ea dignitas virum ab omni

virtute perfectum requirit, ita & ab aetate. Benefi-

ciis autem quibus annexa animarum cura decreti

anni viginti quinque, dignitatis aetis dua supra

vigitum: Denique ad alia beneficia quæcumque de-

num illa sint, aetatis terminus is fuit, qui annum

decimum quattuor iam artigisset, imo & excellisset.

Huic Ecclesiasticae sanctioni, & clarissimorum

Patrum.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
Patrum decretis consentit antiquitatis senex, & autoritas, ipsa ratio optima legum interpres, ac moderatrix.

Certe in veteri lege Leuitae non nisi vigesimo quinto ætatis anno consecrabantur, quod si divino nutu, datum illud sacrès illius ævi, est enim nume quod Christianis officis, & augustæ religioni id iure meritissimo concessum esse fateamur.

Et vero illud ipsum exemplo suo probatione senator optimus: latuit ille, & tres omnino ætates, infantiam, puerosiam, adolescentiam domesticæ quæ si carcer, & eximie submissionis latebris continent, nec in luce virium, & provinciarum divina trætare voluit, nisi in ipso limine, adituque virilis ætatis, cum iam annum trigesimum attigit. Aberat tam ab illo quam longissime illud omne vitium, quod minori ætatibus aspersit natura: erat in illius infantia, ca morum maturitas, ac gravis, quæ & vitum decrepit, & palam loquitur: non tamen in eo sibi indulgere voluit, sed post ter fatuere, esse quod documentum, quod augustum Sacerdotij munus, & arcanorum divinorum procuratio non vulgarum animi graviatem, prudentiamque exigere, quam non spondet nisi annis gravior, & defaceant iam ætas.

Et sane si Hesiodus è principibus Graciez Poësis longe celeberrimus, in eo qui uxorem duceret, triginta
triginta centuit, & amavit annos, easque nuptias tempellius esse pronunthiavit, quidni in Ecclesie sponso, qui pulchras animas, eum nobilem caelo, Deoque liberum generare debeat, & alere ad immortalitatem per omnino aetas postuletur? Certe quantum corpus inter, & animam; profana, & sacra, caelum, & terram interessit; tantum necessit est inter huius, illiusque fortunam, ac nuptias interesse. Ut proinde merito arguendo sintilli, qui iam inde a cunis, & prope ab utero infantibus beneficia amplissimae in Ecclesia dignitatis meditantur, ac procurant.

Legimus Saporem Persarum Regem ex ipso parentis utero coronatum, Regemque proclamatum: sed hoc datum est nimia subditorum indulgentia, & praecepti uius populi genio.

Audimus Nicetium, deinde Archiepiscopum Trierensem, ex ipso matris utero Clericum, & coronatum: ut non tam factus, quam natus Clericus, & Episcopus esse videatur. Fuit illa amabilis coelitus, & insignm prodigium futura sanctitatis, ob quam iam inde ex illo nature carecer veluti corona redimitus in mortales auras emersit.

At non sic uocantur alii; non aperto coeli indicio, non scripti duinis in tabulis; sed praepropero parentum amore, & nescio qua vel imperandi libidine, vel avaritiae pruininge in insulas inuolant.
Infantes, inquit, ad praelium erumpunt, credo ad solem conveti prius, debinc pannis armati, & buttro stipendiati, qui necque norunt lacinare, necque lanceare. Quod tamen eorum proprium est, ac singulare; qui debent esse veluti duces militantis Ecclesiae. Sed ista pro atate sufficiat atigisse; plura qui volet consulat Cresollium in suo Mystagogo.

§ 3.

Beneficiario è triplici schola potendi studiorum, & scientiae ratio.

S Cientiam amo non tam profanam, quam sanctam; & eam amant, ac loquentur iura, summorumque Pontificum, ac Conciliorum decreta, eam exigisse munusque nobis impositum, & regula, cui vel ipsa natura consentit.

Concilia Orbis terrae, & sedis Romanae Domini, religionisque custodes, illud in primis commendatum esse voluerunt: ut in singulis Episcopis efficeret scholae, in quibus Clerici ad omnem sacrum litterarum eruditionem instituerentur.

Eugenius Papa, in Romano Concilio id fecit: re mandavit, cui deinde subscriptit Concilium Lateranense sub Alexandro III. & postea sub Innocentio.
centio, ac denique sacrosanctae Synodus Tridentinae, quae pro suo in religionem zelo, studioque promouenda pietatis, statuit ut in metropolitanis Ecclesiarum collegiis erigeretur erudienda iuventutis opportunum, ac ne quae esset in eo instituto remota. Doctoris voluit communibus Ecclesiae subsidiis aliis, ac sustentari. Et illud quidem ad iudicium, sensumque totius antiquitatis.

Certe ex Europatae tres inprimis scholas sacras in Ecclesia suis fuisse constat; nam inter officia Principis Ecclesiae numerat. Doctorem Evangelii, Doctorem Apostoli; Doctorem Psalmorum.

In una praegebantur illa, quae ad sacrorum Evangeliorum notionem, ad diuinum verbi pabulum facere videbantur.

In alia explicabatur Apostoli oracula, et praelata magna illius mentis effata, eximiaeque morum formandorum documenta.

In hac denique sacri Psalmorum numeri, qui modo exultabundant esse erigunt in plausus, et festiva cantica, modo abijicient in tristes manus, et opportunos penitentias animae gemitur.

Et hae altioris sapientiae gymnasii satis aperiunt, quae sucerit illius temporis, quae antiquitatis in sacras litteras propenso; maxime vero in eas, quas quotidie diuinis in officiis terimus.

Et primò quidem Evangelium, de quo pie, magnificè,
S. Clemens illud appellabat omnium scripturarum absolutam perfectionem.

Diuus Cyprianus magistria divina.

D. Ambrofius morum magisterium, & speculum inhae conversationis.

S. Basilius oraculorum omniue coelestium coro

D. Hieronymus Virtutem cuitur, a qua seilicet plus præsidij sit, quam ab armis, & copiosis militis.

Tertullianus eleganter ut solert expungetorem totius veteris veteris stilus.

Denique S. Dionysius Areopagita, vir in sacra
tioni scientia nemini secundus. Theologia veteris sumnum, & velut expressum, est dua com-
pendium, quod qui peruidir it, ac teneret omnia.

Theologiae mysteria centendus erit perui-
diss, ac tenuissile.

Et hæc sunt quæ diuini Patres in Evangelicæ
historiæ commendationem spargunt, ego hie in
vnum veluti fasciculum collegi, tum ut pro autho-
re, qui in prima schola prælegebatur, alicuam dixit
se videat, tum ut pio Lectore facerem animos cal-
carque adderem, ad affiandum illius commentatio-

nem,
AC RELIGIOSORVM.

nem; gradum facio ad alius diuinioris Philosophie
lyceum; in quo proponitur, & altrè sonat Paulus,
de quœ gloriosè prima Christiani orbis lumina.

D. Dionysius Areopagita Pauli fìlius & haeres,
eum vno loco communem nostrum solem in-
digitat, alio sapientiae abyssum: cui consonat D.
Chrysofomus, qui paulum ait: celum esse, in quo
Ilustitiae sol elucescat, & mare sapientiae purissimum
& profundissimum.

D. Hieronymus facto nomine eum appellat V. des
electionis; tubam Evangeli, rugitum Leonis nostri;
flumen eloquentiae Christiane: quod qui vel primis
labellis hauit, ne illæ eius appetens sit, & in paucis
amans.

Appello prima nascentis Ecclesiæ temporæ, tua-
quic inprimis Augustinæ. De tribus olim graviter in-
doluisse færit Caro maior: Primum quod aliquando
secutum multisribus attribus credidisset: sentiebat nimium eas esse peritias, parumque reniten-
tes arcana veritatis. Alterum quod nauigio iussisset
aliquando, quo pedes ire poterat, horrebar nimium
inconstans & infidum aquæ elementum, quœ
nemo tutus vchitur, hauriuntur pletique. Tertium
quod, vel vno die manifestavit integram, in hac tam
breni, fluxa, fragilique vitae; in qua amens sit oportet,
qui vel vnam ubi credisse curam lucem, qui estra-
tinum pollicetur: nec hodie facit, quod longa fa-

Ece 3
406 SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
étum volet attermitate. Et hæc suær vel Catonis vo-
ta, vel in posteros emissia morum documenta, ne
corum aliquis vel mulier, vel aquæ, vel vitæni-
mium confidens, in fraudem, in mortem iret.

Alia planè Augustini vota; eaque etiam tria
fuisset perhibentur: quæ sibi cælo propitio conce-
ita optasset; vt & Christum in carne verantem, &
Romam in flore triumphantem, & Paulum in pul-
pito tonantem vsurpare licisset. Nihil corum re-
ipsa datum est: totum in votis stetit. At indulsum
illum, vt Paulum etiamnum in scriptis suis loquen-
tem audire, & in ijs spirantem sentire posset: & ve-
rò audijt, ac sentit, non sine magnæ vel doloris, vel
amoris æstu; cum enim hæreret dubbii, ac nutans
inter amabiles virtutis illecebres, collique invita-
menta, & vincula inélæ conficetudinis, mundique
fucos; hanc è superis vocem excipere viris, toll, le-
ge, toll, leg: paruit ille, tulit, legit, & in ea inequit
verba. Non in commissationibus, & ebrietatis, non
in cubitionibus, & impudicitia, non in contentione, &
emulatione sed in humidini Dominum Iesum Chri-
sum. Pupugit ea vox, & altius in cordis arcam admisia
miros pœnitentiae motus excitavit, fecitque vt non
amplius is esset, qui fuerat olim Augustinus.

Tanta nimium in Paulo visuit, imò & in eius
Epistolis, mutisque typis. Fuit illa D. Dominico
probec nota, iloquè suis illæ filiæ, quos bonus Pater
velut
velut operarios toto spargebat orbe; pro bibliotheca, Pauli Epistolas (quas omnes ipse fidelis memoria tenebat) dare solitus, ratus in ijs esse sacram patriarchis doctrinæ supellectilem, quæ parandas animis sufficeret. Hoc nimium ab ipomet Apostolo dicerat, qui ei se se videntem exhibens, eximio quodam gratia, amorisque prodigio suas Epistolas dediderat, ut ex iis concionum suarum desumeret argumentum. Hæc, aliaque, quæ pro Pauli Epistolis dicci possent; primæ Ecclesiae Clericis suæserant, ut iis altera pateret schola, in qua etiamnum Doctor esset Paulus.

Sed et tertium fuit gymnasium, ludufique doctrinæ, ac pietatis; in eo Magister David; lectio proposita, Psalterium: quod commendant quam plurima, Primum Author, qui non est alius Spiritu Sancto; qui David velut calamo vult ita enim de seipsa tellatur: lingua mea calamus scribit; velociter scribent, scriba Spiritus Sanctus, calamus David. 2

Commendat & numerus qui facer est sunt enim Psalmi centum quinquaginta: cuius numeri mysticas rationes venantur S. Patres.

D. Augustinus in tribus quinquagenariis agnoscit, amat, ac veretur mysterium Sanctifímiæ Trinitatis. Rupertus fidem, ipsum charitatem illustria bona mentis ornamenta, per quæ lúbilium conséquimur beatitatis.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM.
Alij centum quinquaginta Davidis Psalmos referunt ad centum quinquaginta dies, quibus tenuit diluuum, & terras mortales obtut: & hæc a numero petita dignitas; maior est titulus.
Is à Davidae scriptus est Psalmorum, ab instrumento musical, quo primum vultus David mulcendo gregi: tum deinde altere tono ad Dei laudes.
Hinc ab alijs in fronte Psalmorum scribitur ille titulus Hallelujah: laudate Deum, quod Psalmi sunt Dei laudes, & praesobia suprema mentis.
Alij Psalmis titulum faciunt soliloquium de Christo: quia præsagia mente, propheticoque spiritu cum Christo solo locutus videtur David; Alij de inique Psalmos appeliant clavem David quod ijs veluti regia clavi viam aperiat ad virtutem, & beatitatem. Et inde factum est quod, Mtmae nostrae coelestis sapientiae, id est virtutis candidati, Clerici explicari voluerint scholam tertiam, in qua pro authori offertur David, & Psalmorum pro lectione ad saniorum doctrinam proposita.
Eius
Eius porro deo studiosa fuit antiquitas ut illud modo evolueret, legaretque diligentius: verum & tenaci mandaret memoria: nec censetur Sacerdotio dignus, qui Psalterium quantum erat memoria non tenuisset.

Gregorius Pontifex Maximus de quodam Rustico, qui est Diacono vocabatur ad insulam, pedumque Anconitanæ Ecclesiae, iussit inquiri an Psalterium memori calleret animo; non alias ei factam illum dignitatem oblaturus.

Quod illi Pontifici in uis fuit, hoc & alius Ecclesiae Praefulibus. Narrat Theodorus Lector Archiepiscopum Leonem in more habuisse, ut nemi

nem in sacrum ordinem accenset, quia Psalterium necesse consuestus esset.

Idipsum loquitur decretem, quod ex Augustino, Beda, alijque de promptum est, Sacetotis nomen vix in eo stare posse, qui Psalterium non di
dicisset.

Ecce qua cura, & quam improbo labore in illud vnum incubuerit antiquitas, & qua certe multum recedit, & degenerat parum studiosa Posteritas.

Verum hic sentio, mihi vnum aliquis aurem vellicit, amatque illud a me pro coronide adjici; cur eodem pietatis propendere viam magni illi Heroes, & prima nascentis Ecclesiae lumina. Viderant certe pro ingenita fidei à Deo luce, Psalterium esse velut compen-

Quidnienim bene sit, & externum quidem. Descendam enim, quod ex vero, bonoque dici potest, sacra illa, & religiosæ paælendi scientia in cœlis magisterium parat, coronamque beatitatis: quam hodie in ipso Dei regia geætat Merulus, vir in pacis religiosus: vitam ille in monasterio exegetat,
AC RELIGIOSORVM. 411
qua lacrymis, qua eleemosynis miri intentus: ma-
ximè Psalmorum cantui, á quo vix in die paucis
abstitiebat horis, quantum scilicet aut cibi, aut om-
ni ratio parcius exigebat. Reliquum die, noctiisque
tempus occupabat Psalmodia: cui dum adultis te-
nebris imperius vacat, vidit ece vitulatio coro-
nam et candido, nixeque florum honore in caput
elabi. Nec vana ostento fides: ab illo enim vix
sibi reditus erat, cum vita cessit, & mortalibus
oris, donandus immortalitate; qua & ipse dona-
beris aliquando, si cum Merulo sis in sacris ædibus,
choroque merula.
§. 4.
Insignis morum probitas, ut inculpata vitae
anteat in series.

D E D. Cypriano dissipâ quondam, & verè pro-
nuntiavit Pontius. De suo salem accepit ca-
hedra, non fecit. Nimium in sacram illam au-
gustamque Pontificiæ dignitatis sedem præclara
virtutum ornamenta, velut domesticam altiora-
nimis supellestilem, intulerat; & de suo acceperat,
quod infula, pedoque daret, non ab eo serius, &
turpius emendaret.
Quod de illo dictum olim, hoc & de alijs, qui
vel ad illas dignitates, vel ad ordines, vel ad opima
beneficia deociantur, tales eos accepiat cathedra,
non faciat, prius enim a moribus, & inculpata vita.
Speculum ecclesiasticorum, 
anteactae serie commendati sint oportet: quam ab illo gradu sublimes.

Ex illo sensu totius antiquitatis video in legis, communemque adolescentis Ecclesiam confuetudinem duo emanasse.

Primum, vtrij quos ipses status, & initit: vite ratio; vel aliqua folum mali suspicione appersit, procul ab Ordinis arcenetur, ne qua ab iis labes Ecclesiæ inulta videretur. Ita milites campo, feroque affletos si forte ad pietatem animum appulisent, sacris tamen ordines prohibebant: quod metuent ne militari licentia innutrit, ne martio pulueri fortidi, etiam vitam reliquam deprauat moribus inquinarent. Quod, in militia, fagoque velui argumentum: hoc & in foro, curiaque e qua homines ad sacra produci nefas fuit. Exstitiabant nimium maiores nostri in iis vitae generibus scelus, & malitiam domicilium suum posuisse; quod non facile excudere, est melius institutum aggressius fuisset: tantum apud eos potuit vel consueudo mali, vel etiam suspicio.

Alterum quod probanda initiandorum virtutis datum est, solum publica populi vox, a senisorum testimonia, quod prius exaudiri oportet. Hinc prolabat certo in loco programma, & solennis siebar denuntiatio facrorum ordinum candidato, quæ Latinis predicatio dicebatur, quod cuique liceret.
licet in medium proferre si quid nosset de ordinandi vita, & mortibus, sic erant illi in publica luce, & comuni hominum caetu discutiebantur, ne quis in eum statum irreperet, qui non esset communi totius populi voce, & seniorem calculo à virtute, ac meritis probatus.


Huius autem consuetudinis meminit D. Hieronymus. In aete, inquit, ut Gloriosus esses merearis, ep. 5. ut adolescentiam tuam nullas sordes commacules, ut ad altare Christi, quasi virgo procedas, & habeas desoris bonum testimonium.

His in verbis duo inuitus plus antiquitatis interpres, & Doctor. Primum, ut ad altare Christi quasi virgo
virgo procedat, hoc est vultu verecundo, moribus
sanctis, vitae incontaminata; alienus a mundi pulue-
re, a strepitu vanitatis, a saculi pompa: hae enim
omnia amplectitur vox vna virgo, quae in
etum amat, probataeque pudoris florem, & noxiam
mundi lucem fugit, & deo submissio secre-
tique latebras querit: ideoque Hebraica virgo, idem
eft, quod adscondita: quia eleganter Ambrosius,
Decet solitudo verecundiam, & gymnasium pudoris
secretum est.

Alterum quod hoc loco prodit D. Hieronymus,
eft bonum testimonium, quod deforis petebatur.
Vix enim quisquam domi bonus, qui non etiam
foris talis audiat: nec Clerico, qui in Ecclesia, fa-
cræque dignitatis lucem, venire debet, est tatis; si
at seque, suaeque conscientia bonum hauri at testimo-
nium, nisi & illud in populi aures, oculo que effe-
rat: vt non vni sibi, sed & aliis quoque bonus esse
videatur.

Ratio si quœritur, ea in aperto ef: qui e volgo,
profanoque genere, in Clerum, sacræque ordi-
nem assumit: statuitur ille super Ecclesiap cande-
labrum, va luceat omnibus qui in domo Dei sunt,
eft enim lucerna.

Talis olim audijt Sacerdos Heli, de quo hoc Scri-
pture elogium. Lucerna Dei ante quam exstinguere-
tur, Samuel dormiebat in templo Domini.

Lucerna
Lucerna Dei fuerat Heli, inquit D. Isidorus, quando dignitate Sacerdotali pollens instituit claritate fulgebatur: extinctoram Prophetarum afferita, dum ob seclera filiorum Sacerdotis poscentem, meritorumque hominem amissit.

Quod si velipso Dei oraculo dici potuit Heli Lucerna Dei; potiori iure Mystæ nostræ lucernæ Dei dicuntur, & verò etiam sunt; ideoque cæteræ mortali turbae assurgunt ut lux, & sol vniuoero. Illo orbis oculo, luxque nihil mundius, nihil nitentius: alpergit ille radiis suis etiam informe, & insame luum, cloaque malè odoratas, nec tamen inde fordecit, aut putidum, & graeculentam odorem haurit: nimitum lux adeo pura est, ut neque fordes, & graeculentiam, neque adulterinas alias, externasque affectiones admittat: suo semper cædere, nitore, gratia, eum nativam vesti, ci in suelocius.

Quod à natura lux ipsa sortitur: hoc à gratia Clericus mutuetur est necessè, candidam, innominam, illibatam animae, virtutumque veltem, quam etiam in fructu luctus fordes horreunt, inè ne patiatur quidem vel lenior macula alpergi. Sic erit Lucerna sibi munda, & aliis etiam nitens. Et hinc altera mihi dicitur causa, cur Clericorum mores, vitamque sine nauo, esse oporteat, quia non sibi orientur: sed aliis quasi viae melioris, vitæque duces, quibus exemplo suæ faciem oporten, ac praeferant, quod...
416 SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
quod si exinguantur illi, suisque vitiis occidunt;
non sibi, sed vniuero malum ingens creant.

Si Philosophis nonnullis credimus, si vel tantillum intermitteretur Cæli motus, & lucis usura, illicò torperent, inno & cessarent motus omnes, quos sibi subieéotos luna despiciet; nemo vnius se dimouere co loco, quo illum occupasset ille celestium orbium torpor, solis quies, & occasus: non pro-gredi animal posset, non succrescere planta, non nutriri bruta: nec forte secundum illos homo intelligere, aut velle quidquam posset: credunt enim hominis intelligentiam à phantasmate dependere, quod & illico crescere, ac torperet. Quæ omnia est, ipse non probem, in medium tamen adducenda putat, vt sentias quæ necessitas, quæ vis, quæ gratia lucis illius, quam oculis usurpas, atque ex ea gradum facias ad lucem animi, quam in Clero, celo sole requirimus, quæ si deficiat, necessum est: omnes prope aliorum pios motus, sensusque co-dem occasu desicer, ac prolabi.

Ex illo nexu, vinculo, quæ communicum communis vita, moribusque corum, qui ad sacros honores euhuntur, sien solet, vt si indigni promoueantur, ingens omnino damnun populis importetur. Hinc ille querelæ sanctissimorum Patrum in co-Antistites, qui officij sui parum memores, Ecclesiæm earatione pessundant, magnamque labeem al-tarius...
AC RELIGIOSORVM.

caribus imponunt, praeposteris suis ordinationibus: contra quos ita S. Leo graui orationis fulmine. Non est hoc, inquit, considere populus, sed nocere: nec Ep. 85, praetare regimen, sed augere discrimen: Integritas enim presidantium, salus est subditorum. Et quia ea Deo Sacerotori est in primis curis, grauiissime in eos animaduertere solet, qui dissolutis, perditiqve moribus homines, & ab omnibus timidia alienos, ad religionis praefecturam, & amplitudinem Sacerdotij admisissent. E multos duos producit Creslius in suum Mystagogum, et quo haec ad institutum meum.

SPECVLVM ECCLESIASTICORVM.

arbori, ramum aentein, & extucum in seuerat aenteis & extuccæ manus damna pateretur.

Ei certe melius omnino fussisset illud Marciani votum: erat hic Notatianorum Episcopus, & quendam Sabbatum Judæo factum Christianum, ad Sacerdotium exulcerat, quem, cum dein de audiret ad pravæ dogmata, & impia opiniones tanquam ad vomitum teueri: facti fuisse possitens dicere solebat. Satius multo fussisse manus suas in spinas imposuisse: quam earum impugnione ad Presbyterij gradum designauisse malum Sabbatum. Hoc fuit Marciani votum, haæ querelæ & paterni geminis pro infidelis filio, quos certè hoc quo spiritus suo vispare possent Episcoporum plerique, qui non ea qua debent animi cura, & æquitatis lance ordinandorum merita penitant, atque examinant; sed præpropere nimis manus imponunt, multis omnino Sabastijs, à quibus non oritur & surgit Sabbatum, & pax alta Ecclesie, sed aere bellum, & insolentes haræsum æstus, ac fœdæ tempesates, quibus ætæ mergi non possit Petri nauicula, ac certè agitari potest, atque concuti. Quod quantum malum, quantumque sit æstus, ex eo metientur, quod D. Leoni magno, etiam sanctissimo Pontifici dicitur contingisse: eft certè eiusmodi quod optimo cuique fæctum horrorem incutiat.

Ad sepulchrum D. Petri Apostolorum Principis
Pis oraturus se se abiecerat pius Pontifex, & multi
omnino votis, lacrymis, ac gemitis, vnum illud
supplex peterat, ut sibi propitium Numen peccata,
labelique vitae praeterita remitteret, utque exoraret
sedulus orator, per dies quadraginta, vota, preces-
que extraxit, nec a sepulchro Apostolorum diuelli
posse videbatur; nisi optata indulgentia potitus.

Dum in ea statione persistit sanctus Præfulus, hoc
deo responsum acceptit, omnia esse dimissa pec-
cata, praeterquam impositionem manuum. Hoc
nimium vnum, non quantum ad culpam, sed
quantum ad penas servatum esse voluit justus Iu-
dex. Imò Cardinali Baronio interprete: reus fletit
Leo Pontifex, & obligatus peenis eorum peccato-
rum, quæ perpetrasse illi, quia ab eo indignè ad
ordines suisseti promoti: adeò non sui tantum
seclere tenetur, & implicatur Antistes, sed & alte-
rius peccati, debitaque supplicia in se trahit peesi-
mis omnino, vinculis irretitus, quibus si tangit, con-
cutique potuit sanctissimus Pontifex, Leo Magnus,
Eccelesiæ lumen, & prima religionis columna: quo-
modo non congruissent alii minoris notæ, ac
sanctitatis, qui cum Leone compositi, vivi in Eccle-
sia, videri possunt, quod cum solis oculo, luceque
vniueri, minora sidera, cælique flammar.
CVM beneficium Ecclesiasticum sit propter officium, aliquae de eo erunt agitanda quationes. Et primum quidem de horarum nomine, tum de earum ordine, ac numero; tum etiam de tempore, quo decurri debent; de loco ac situ corporis conueniente; tum a quibus, & quo sub onere: tum demique de ratione, modoque debito ut illi praecipsum fiat satis.

§. PRIMVS.

De nomine horarum Canonicae.

Horae dicuntur esse preces, quae ex Ecclesiae institutione ad Deum laudandum, opem; diem implorandam, certis, statibus, horis exfoliuntur.

Dicuntur horae vel ab orando, ut vult Zabarella; cui etymologiae reclamat aspiratio; vel quod vero similis est, ab horis, quod pio Ecclesiae more praeferri, definitisque horis, nocturnis, ac diurnis recitari solent.

Appellantur autem earum Canonicae, hoc est regulares, quod iuxta Canonum Ecclesiasticorum traditionem, ac regulam earum orationum pensum, ad Clericis fit perseverandum.

Vel si maus, dic esse Canonicas, quod ad Clericis Canonicis
AC RELIGIOSORVM

Canonics intemplo decantari soleant, quod facit ad decus ac laudem Canonici instituti, quod primum diuinis, publicisque Dei sui encomiis, nam, nomenque dederit.

Et quia huius nominis appellationem attigi, non possim quin velbulo insinuarem, alien atque alienus fuisset. Primum enim dicti kanonici, Cenonici, hoc est, in commune viuentes: deinde kanonici id est regulares, quod sub vna, eademque regulae impensa communibus vitam agerent. Tenuit ea viuendi ratio aliquot sectula, Certa Pontifex Urbanus, qui Ecclesiae clausum regebat circiter annum ducentesimum vigesimum quartum, in Epistola sua decretali, it. Vita communis, maxime viget inter illos, qui in sortem Domini sunt electi, id est, inter Clericos.

Tales Ecclesiae bona Mater peperit Augustinus, tales habuit Gregorius Magnus, tales aluit Germania, feret tota, huius instituti maxime tenax, donec tandem senectute mundo, vnaque inclinata pietate, sese remiit ille ardor animi, & communis ea vita; ratio in odium, ac contemptum est adducta.

Certe Trithemius Abbas in Chronicis ad annum nongentesimum, septuagesimum septimum scribit sub Theodorico Archiepiscopo Treuiriensi Canonicos plerisque abiecit vita regulari, quam eorum Maiiores eo vi secoluerant, defiisse esse Regulares, & factos esse nomine, imo & re etiam ipsa

GGG 3 \secularis:
S. 26
De numero & ordine horarum
Canonicarum.

Iuinum Officium in septem omnino horas distribui solet, cuibius numeri rationem huius inquirimus. Ea authoribus alia est, atque alia.

Sunt enim qui septem horas referant ad primam viuendi molitionem, quam septem diebus absolvit Deus: dies quippe sex datihui operi septimus
mus quieti cessit, sacroque otio, auditique Sabba
tum, quod in eo divina manus conquiret.
Ut tanti beneficii memoria itert in posteros, itet in
omnem Solis, Lunaeque cursum, placuit summis
Ecclesiae Præfulibus, diebus singulis septem horas
describere, ut orationi, divinifique laudibus tot
darrentur a nobis horæ, quot Creator vniuerso dies
impenderat.

Reuocant nonnulli septem horas ad tempora
Mosis, & antiquae legis institutum, quo receptum
fuit, ut interdum quater praelegeretur populo volu-
men legis, ut ea tempus in oculis, in auribus, in ani-
miseltet. Ac ne sola diurna lux eam commentatia-
nem apsiceret, nocte etiam intempestas ter Domi-
no confitebantur, cœloq; iam quieta preces, ac vo-
ta mittebant. Pia quaedam illius auti moris amula-
tionem septem horarum interualla distinxit Ecclesia.

Dicunt alii ex recepto Dauidis more, qui pro
ea, qua erat in superos pietate, ac religione septies in
die Dee dicebat laudes, ut testis eft ipsis luculent-
tus. Septies, inquit, in die laudem dixi ribi. Hic sty-
lum fingo, teque mi Lecto rogatione, memorique
mente ad Dauidis tempora reuoco, & secretum illi-
lius conclauo, quod vnum pios animi regij mo-
tus audijt, & altupuit: quidni enim obstupescat;
in ea aulicae vitae mollitie, luxu, delicijs, in tanta ne-
gotiorum mole, & incumbentiis regni curis, in
martio
SPECULUM ECCLESIASTICORVM,

Martio puluere, bellicoque iretepitu; armorumque,
strictique ensis ful gore; tantum vacui temporis
u enire potuisset, quod sibi, quod superis, quod Deo
concederet, alis, negotios substrahe ret. Haber plus
lector in Davide quod a merit, suspiciat, imitetur.

Volunt aliqui septenarium horarum numerum
esse pro peccati remedio, & velut expiatorio sacrificio:
cum enim septies in die cadat injustus, septies vt
resurgat est necessitie; resurgit autem oratione, quae
Scriptura testi est sacrificium laborum constituted
Domino. Si quan olim maculam contraxerat Sa-
cerdos, iuebatur pro peccato vitulum offerre, &
cius sanguine septies aspergi. Cor am Domino contra
celum sanctuarii: eoque rito eluebatur quae cum
que adhaeserat secleris contagio.

Vt discedamus a figura, & ritibus antiquae legis,
demusque locum veritati, & noue legis sacrificio,
est illud vt dixi sacrificium laborum, eo horis
septem per opportunam tempora interna re-
petitis, animum peccati foribus contaminatum
aspergit, atque diluit Sacerdos.

Non defunt alii authores, qui pie credunt per se-
pem horas Canonicas in nos ceelo proprio deco-
are, ac deplnere septem dona Spiritus Sancti: idio-
quie modo eas componunt cum septem candela-
bris aureis, quae olim in excessu mentis vidit Ioan-
nes Iesu amor, ac deliciae; modo cum septem lu-
cernis,
AC RELIGIOSORVM

cernis, quas super candelabrum accendere iussus est
Moses.

Nimirum quod ad sacra candelabrum, quod
lucerna, hoc nobis oratio; ab illis fugantur tene-
brae, & nox ipsa quodammodo euigilare videtur:
& nos ab oratione lucem haurimus, quâ paruus hic
mundus; animus, inquam; nofiter perfundatur,
diuina aspiciat lumina, & amore, aestuque eccle-
sti totus incalscat. Si modo horarum lectio, sit ve-
luti commentatio, piaque meditatio, in qua cum
Dauide ex vero dicere possis. In meditatione mea
exardefecit ignis. Et haece ratio timulo esse potest
ad officium diuinum ea qua pars est pietatis obei-
dum.

Video tamen plerisque e Sanctis Patribus e vo-
magis inclinare, vt hunc numerum orationis septe-
narium ad sacra redemptionis nostrae mysteria tra-
ducant. Ea sunt omnis septem: & quidem prae-
icipuis, quibus ex aequo hora septem respondent, e
quibus prima Ecclesiae vocat nocturnum offi-
cium: evolutur illud adulta, mediaque nocte.
quia tum temporis Deus immortalis homo factus,
exvixture conceptus, in mortales auras educatus. Et
inde prima redemptionis nostrae facta fundamen-
ta. Cuius memoriae Ecclesia prouida Mater, pro ea
quam a filiis exigit tanti beneficia recordatione, sta-
tuit ut nocturnum officium eidem respondent, ut
nox quae prima diuinæ in nos munificentia teftis
H h h fucrat,
Speculum Ecclesiasticorum, 

436 fuerat, forset & nostra in cam arbitra pieta.

A nocturnis officis sequuntur laudes matutinae,
quas Sol oriens excipit, & suo fulgore recreat aurora:
simulque etiam monet, vt simus memores illius lucis, quae non sine flumo, & insignis periculum, vidit contra supremum virtutis Iudicem, cogi concilium Pontificum, ac Pharisaorum, vidit, inquam, erubuit, lucemque suam vel ex eo facinore damnauerit, nigroque lapillo notandam cenuit: vt & nos ipsi damnemus, vnaque gratia illius beneficij memoria velut albo calcuho signemus, laudes matutinas in choro persoluimus.

Sequitur dieinde hora prima, qua Servator optimus vinculis onustus reorum in morem, ad Patrum ducitus, ab eoque ad Herodem emisitus.

Primam excipit tertiar, quae prius excepert in fandas illas Judaeorum voces, insanosque clamores. Tolle, tolle, crucifixige: a quibus cecet adversa utbe, defluxit grando verberi, ac flagellorum, sub quibus gemuit Salvator, gemitq. psis in precibus Ecclesiae.

Tertiam proximè legit sexta, qua infanlis ligno appensum salutis humanae pretium, Deus homo.

Sexta iungitur nona, quae supremo Numini, immortalis Deo, vita prima, vitam eximnit, & spiritum per immanes cruciatus extorsit.

Nona subnecet horaevespertinum officium, tum enim temporis depositum e Cruce exanimo Christi.
Hic Corpus, & sepulchro concessum, ut co quo
dique persuadat, ac descendat humanus animus, su
tsam, occasumque solis, ca diuini officij pars
elt reiecta. Haece Mysteriia signifiicari probat glossa,
& his veribus exprimit.

Haece sunt septem propter quae psallimus horas,
Matutina ligat Christum, qui criminam purgat,
Prima replet spatium, causa dat tercia mortis,
Sexta Crucis nostrit, latus eius nona bipertit,
Vespera deponit, tumulo completa reponit.
Et hae de numero horarum Canonicarum, trans-

dec aad earum ordinem.

Philosophi diem unum appellant naturalem, is
complecitur 24. horas, lucem fecit, ac noctem.
Alium dicit artificiale, is duodecim horis con-
stat, seu eae lucis esse velis, seu noctis. Et hae, & illa
in diuerfas partes abit.

Nox recepto inter antiques more dividebatur
in 4. vigilias, primam, secundam, tertiam, quartam,
ex his singulae censebant tres horas non amplius.

Quod nox, hoc & luci factum, hanc partic-
abantur veteres in primam, tertiam, sextam, no-
nam, & singulis fuerat tres hores asignabantur. Ita

tota dies naturalis ibat in octo veluti stationes, nox
in vigiliis quatuor, lux diurna in quatuor partes.
Vt tam hae quam illa fueret in diuinis laudibus in
distribui placuit.

Hh h 2.  Primae
SPE CVLVM ECCLESIASTICORVM,

Prima vigilias noctis cedebat nocturni officij pars; hoc est tres Psalmi, quibus tres accesserunt lectio-
nes: deinde dabatur aliquid temporis somno, ac quieta; tum aderat secunda vigilia, quam pariter
Psalmi nocturni excipiebant: tum etiam tertia vi-
gilia, quam excitabant rursum tres alij Psalmi; tum
denique quarta vigilia, quae erat hora una ante solis
ortum, & hanc clausiebant laudes matutina. Et ista
fuit noctis parsitio, hae lucis.

Vbi primum ab inferis redux aurora capit orbis
nostro extulerat, audiebatur in sacris ædibus hora
prima. Vbi deinde adolescet dies, cum sacro can-
tu insonabat Tertia. Vbi vero verti i nostri sol in-
stituebat; cum singulari pietatis ætatis eminebat &
Sexta. Vbi denique ad occasum sol ibat, ne abiret,
sole deiniis laudibus, occidentem sequi deberat No-
na. Et ne minima diei portio, fine pio canenti, ac
diunà: legis commentatione excederet, crepudcul-
ium, quod lucem inter, & altam noctem interesse
videbatur, vesperis, ac compleutorio cedebat. Sic &
nox attra, & clara dies, tota religiosis officiis impende-
batur, nec decretum quam, qui soli surgenti, aut
occidenti non accineret. Ec memtis: si unum telt
lubo Deum laudant altra matutina, si audielae per
nemora sparsi ad solis ortum, surgentemque diem
excitae Creatorem sium laudans, quidn idem fac-
ciat, & pusillus homo?
Hoc argumento quondam vasis Ambrosius Do-
ctor omnino melius, & sonora sui ævi, æteliique
alauda.

Quis, inquiæbat, sensum hominis generis non eru-
bescat sine Psalmorum celebritate diem claudere,
& adoriri? cum etiam aues suæi modulamme,
& dulci carmine ortus diem, ac noctum profe-
quuntur.

Alaudam ferunt sepiæs in die canere, habitam-
quæ à veteribus antiquiorem terra ob hanc ipiam
causam, quod in alto ære toties hymnos æculo ca-
neret, ac Deo Creatori. Et inde inter Ægyptiaca
Hieroglyphica visebatur alauda caput sepiæs do-
cta manu, peritoque penicillo expressum, ac pi-
ctum, diceræ illæ sepiænæ guttura, sepiænæ esse capi-
ta, quibus Deo suo sepiæs ac blandius modulatur.
Hic auicular genus, cantusque miræ placuit D.
Francisco, qui eam sororem suam vocitare, & ad
cantum, gratæque æculo carmina prouocare.

Dicamus quod ex æquo, & bono dici potest, quod ætheri libero est alauda, hoc Ecclesiae Cleri-
cus: illæ liquido sonat æere, hic æculo gratius audi-
tur, & superis insonat sepiænæ vocum, horarum-
que intervallo, ac modulamine, neque vna tan-
tum, alterave anni tempelate vt alauda, sed æ
nio totæ, & frigidae ætiam, tristisque, & inanima hy-
me; in hoc æmulus beatæ mentibus, quæ Deo

Hh h 3    suo
Speculum Ecclesiasticorum, suo accinunt non in annos, & secula, sed & in ipsum quoque aeternitatem.

§. 3.

De tempore, quo hora Canonica legi debeant.

Certis statisque horis divinum officium reci-
tandum est, vi Canonum, Jurisque commu-
nis. Et hoc extra controversiam est, de officio, quod
publicè, & in choro persoluitur: de eo quippe lo-
quantur Iura: at quæstio est de illo, quod privatim
à Clerico persoluitur. Sintne in eo seruanda statu,
xaque tempora, certumque horarum interuallum.

Faelbor, quod de privato officio Iura non agunt,
satis tamen convenit inter Doctorem, Jures esse com-
munis, ut eæ preces suis etiam temporibus opportu-
nune recitentur.

Faelter huic sententiae ratio, faelent consentius, &
praxis virorum timoratorum, qui sibi conscientiae
ducunt si suo tempore huic pensi non satisfece-
rint. Et meritò. Primum enim pro eo facit ipsi in-
stitutio Ecclesiae, & consuetudo iam inde ab Apo-
stolis, ab ipsis Ecclesiæ cunis usurpata; à qua recede-
re sine necessitate, sine ratione fas non est.

Deinde ex Ecclesiæ seu bonæ Matris indulgen-
tia, factum ut Clerico licet privatim officium per-
solueræ, in quo tamen voluit haberî rationem tem-
poris,
AC RELIGIOSORVM.

poris, quantum negotia ferent ac valetudo: decet enim membrum consentire corpore, & Clericum qui Ecclesiae seruit, communem Ecclesiae leges feruare, & cum ea quantum fieri poterit in ipsa temporis ratione conuenire.

Denique probat, & illud praxis virorum illustratum, quos inter eminere visus Cardinals Bellarminus, non minus a purpurea, pedoque, quam a doctis ingenij monumentis, & singulari vitae sanctimoniali notissimus: de eo ita scribit Silvester Petra Sancta, qui in eius vita calamum & elegantem, & fusse explicuit.

Diuinas laudes, matutinas praestitit, qualibet die, & non pridiana anticipatione, temper legit, partecque singulas officij Sacerdotalis, propriae & distinctis horis recitavit. In qua sanè re, haud scio quemquam alium magis tenacem propositi fuisset, inter aedivas serèque omnium horarum occupationes; quas obire Cardinals Romæ, & Archiepiscopus in urbe Capua debuit. Quamdiu in societate vixit, circumultit notatum in tabella horologium solare, atque eo quasi interprete & monitore, pro tempore carundem horarum vtebatur. Cardinals deinde visus horologio rotato, ex ijs quæ horas narrant, & in super quæ pridie quis dispositurit hora, tinniendo sepeus a somno excitant, vt ad preces matutinas eunget.

Si,
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

Si, dum sermonis copiam daret, tempus minorem precum appeteret, secretum pro iis rogabant, & ubi persoluerat, ad colloquium se referebat. Quam piè in iis Deo supplicaret, satis exprimebat sua per vultum & per corpus totum veneratio. Nullo volu adiutore, ex his qui erant et à facris; sed semper folus in horaria precatione fuit: quam nixus genibus, aut tum aperto capite ( quem ad modum olim San- etus Franciscus ) Deo immolabat; cum interim ei oculi arderent, & suspiria vocem interpellabant.

Aliquando, dum ad S. Andreae in Monte Quiri-
nalii piis meditationibus animum excoleret, ipsum adiit Religiosus quidam ex societate; qui viti modifi à summa inambulantem inuenerat; num ex-
solueret pennum Officij diuini, perrogavit. Tun ipsum respondit, sicut parvum obsequium tributum illud Deo reddere non constuit, de quo prece-
pti obligatio suberat. Narravit Cardinalis Petrus Aldobrandinus, à se quodam die Cardinalem Bellarminum repertum esse in horarias precationem adeo; ut tametsi ab Aulicis in concluse ipsum introducere tut, ille nihilominus immotus hæ-
rit perinde, ac si ferius at sensibus cum Deo aget. Dein obsequia omnia tanto hospiti exhibuit, qui æquissime rem interpretatus, indicavit, Deum non deuisse desperi, ut sem non homine institueretur.

Haecenus author in serie rerum à Bellarmino geltarum,
gestarum; & inprimis studio orationis, cui vel maxime intentus fuit. Noverat nimium vt frugibus sua sunt tempora, sua est anni tempestas a natura constituta: ita precibus (qua pia mentis fruges sunt, & fructus suaissimi) sua quoque decreta tempora, quae nisi surtes, dabis quidem fructus a liquos, fed præcocius alios, atque acidos, alios fertinos, & marcescentes; quod olim Eremitæ opportuno vuarum symbolo céelum ostendit.

Memorant autores fide digni, Innocentius O.stiensis, Ioannes Andreas, & Abbas in caput primum de celebratione Missarum, in Eremo, valetique solitudine visum Eremitam, qui vt sibi impensis vacaret, & Deo; quandoque tamen (qua etiam est viris bonis in maltum coniuentia) in diuinì officij ratione plusculum desiciebat: modo enim præsixa illi tempora praeniebat, nimium praecesps; & præcox orator, modo trahus in longum, & ultra horæ, temporisque metas emittebat; modo fius erat totus, ac Dei, datæque temporis leges obseruabat. Hanc animi parum sibi constantis inconstantiam notavit, & arguit monitor, ac censor Angelus: dum enim de more pabulum defert, vsque de vite nobili, eas modo acidas, & male coætas exhibet, modo flaccidas, ac improbè putidas, modo probè maturas, & multo solè excoætas. Rogatus autem cur id faceret, bonus è céelo genius.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
genius: tibi, inquit, facio, quod authori tuo, Deo tuo facis. Cum solitu-num horarum pennis aequo
citius exfoliis, fructus quidem offeris laborum:
secllos praecoses, immaturos, acidos: cum eon
contra nimium extrahis, & reiecis in tempus impor-
tum, & serum; parum & illi supris sapit,
vt potè effert, atque emarcidi. At cum temporis ra-
tionem habes, cum suis cuique officio terminos
serias: tum solo, id est animo maturo, maturos
quaque fructus ostentas, & illos amat, gustatque
Deus. Ita sub uno vnum symbolo suis bonus Ange-
lus, docuitque Eremitam discipulam suum prou-
dus Magister; quae temporis habenda ratio, quid
probarent supris, quidve improbablent. Hos si au-
dis, erunt tibi pro ministris celitis ipsi, securis et sece-
ris, erunt illi Judices tui, & in altera vita penas exi-
gent. Et ne fortè cas frustra a me intentari eredas.
Pancis exelipe, quid postetis olim scripsisti Petrus
Damianus in Epistola ad Desiderium de miracu-
is sui temporis.

Refertille Episcopum ab infusa, pedoque cla-
rum in igne expiatorio gratus dedisse penas, quod
in officio legendo non latis accuratam temporis
rationem obiteraslet, nec sua precibus horarijs de-
dissit interualla. Itabat ille septem ad aulam, & quid-
quid erat vacui temporis, impendebat illud publi-
cis negotijs: crederes ex hominum calculo probé

OCCU-
AC RELIGIOSORVM

occupatum, dum sibi, privatoque officio tempus
subtrahit, quod suo Principi, quod rebus publicis
concedat: at superum suffragijs, Deique securi Iudici-
cis sententia, malè distinctur ille, qui sua praepro-
pere facit, vt aliena tractet, qui aulam studiosius
colit, quam sacram aedem, qui alius vacat opero-
sius, & sibi studet negligentius; nec ille inquam,
male negotiosus est homo. Tu ne ex eo genere his
cave, & alterum si sapis etiam declina, in quod ple-
rigue suo vitio, atque incuria incidunt.

Habet atas nostra, lugetque nonnullos è Clero,
qui ete domi priuatis sub testis horarum, penシm
absolutum, publico tamen officio ita interfunt, vt
necesse, nec aliorum duotioni studere videantur:
sec tantum status non residentiae horis, & ipsis qui-
dem, quam parcissimè satisfacere: aut enim cho-
rum subeunt inchoato iam officio, aut eo necdum
expleto discedunt; diceres viges immensa nego-
tiorum mole, auocari amicorum studijs, & in-
cumbentis Reipublicæ cutis retrahi: cum tamen
nihil horum sit: sed autaurus in superos animus,
aut certè vacuus pietatis, cui ne nimium tribuant,
yerentur. Ego certè (vt ingenuè dicam, quod sentio)
plurimum metuo ne eius farinæ hominibus hue-
niat illud, quod olim Monacho è D. Benedictifam-
ilia; de quo D. Gregorius ad omnem posteri-
orum memoriam, & exemplum scriptis.

1112

Erat
435 SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

Erat D. Benedicto magna religiosorum virorum Parenti (quod in numero prole plerumque fieri solet) Monachus, & filius eius aliquis, itaque non admodum propensis in studia pietatis, Deomonem ille a sacris officiis a quo citius autocanem audiebat; a suis fratribus abibat; dicesebat è choro, nec precum communium animam expectare posse videbatur. Hunc spectus non satis stomacho notaret religiosi, notarat, ac damnas S. Pater Benedictus, imo quod ea quae erat in discessendis spiritibus, ac perspicacia, Deomonem viderat, qui eum Monachum extrahebat è choro, quem ne abducere in posterum flagello male excepti viretus, fugavit, & ad stygios carceres redire coegit.

Optarem in omnibus Ecclesiis esse Benedicto parem aliquem: si in ipsis aut illi Monacho similis, aut ipsis Deoni malitia non inferior reperiatur. § 4.

De loco & suo corporis legenis horis conveniente.

CVM id casus aut necessitas tulerit, locus omnium orationi est accommodatus. Ita Jeremiae in luto, & in luto Deum ad se precabundus traxit. Daniel in leonum lacu iratum Numen placuit. Traces pueri in camino ignis, mediisque flammis vorticibus coelestem in se indulgenteri operi; magni prosecto & fervidi oratores.

Iob
Iob in sordibus & inerquilinio Dei in semisericordiam praebuit. Latro insami ligno trabalibus affixus clausis, & ceelo vim fecit, & Seruatoris sui aures, animumque oratione sua pulsavit & euicit.

Agnes tenellula virgo infandum lupanar sui precibus propè in oratorium vertit: ita locus omnis piis mentibus orationi, & esse & videri potest aptissimus; adeò verum illud D. Basilij: ad orationem non locus, sed propositi initium requiritur.

Huiusce rei rationem si quieris, ea est in promptu: humanus animus vtpote immortalis & express corpore molis, à loco non pendet, nec in seipso, nec in sua actione: ubique suis est, ubique liber, ideoque ad orandum ubique expeditus, & hoc verissimum de ea oratione quæ mente concepitur, in ea haeret, nec foras erumpit. At ulla quae vocalis dicitur, locum omnino decentem & quietum amat, nisi necessitati parendum esse dixeris, non satisfaciendum voluntari.

Hic ita ex vero constitutis, de proposita quaestione ita statuo: Horis Canonicos exoluerendis locum proprium esse aut chorum, aut cellam; hanc si priuata, illum si publica fuerit oratio.

Situs autem corporis is esse debet qui eum non dedecret, qui se senefert cum Deo loqui: hinc aut flexis genibus, aut stans orabit; aut si valetudo non ferat, humiliter sedens, hac enim corporis compositione
S P E C V L U M  E C C L E S I A S T I C O R U M.

positio argumentum est: reverentis animi, & ad
diutina colloquium contra miskens: contra vero aut
indecorum seedere, aut pronom iacere, aut immoelte
circumcurfare, indicium est vagae & dissipate men-
tis, parum ad facer quac decurrir officia attendentiis:
quod & ecclum dammat, & ipsi quoque iridirent
Inferi. Argumento fit illud quod refer Petrus Da-
manus. Prior, inquit, vnum aliquid, cui nomen
Ioannes, ab inforMa debileque valetudine plus a-
quo sibi indulgens, sapius Complayerium decurre-
bat molius iacens in lectulo: ita quandoque vi-
ri etiam alisque religiosi sibi nimium blandiuntur, &
cutem non probi curant. Evenit autem vt ei offer-
etur Daemoniacus aliquid quem sacris Ecclesiae ex-
orcismis fanare, & malo hospite liberare dum stu-
det, instatque vehementius, sic ei Daemon: tu ne il-
le es qui sub cotto quotidie Compleraturum infor-
surias, modo me quasi sancus ejicere, & iuris mei
vasculum meo vis dominio liberare: per me,
per Inferos non facies, & vero etiam non fecit; sed
ad se, collam que redijt multo suffusus rubore, & a
malo genio bene docutus. Quod si etiam apud In-
feros male audijt orator ille, qui tamen à morbo,
debleque corpusculum cautam aliquam prætextere
potuit, quomodo bene audiet is qui cum vegetus sit
& valens, horas Canonicas recitat, aut indecorus cu-
bans, aut petulantum inambulans, parum memori
re divinae.
divinae iussu Maiestatis, sub cuius tamen est conspectu, & quam (vt ait S. Chrysologus) paucit. Serm. 5.
Angeli, Potestates metuant, ut in faciem prorum calia seniores: quos vt in terris imitare, author tibi sum, vt aut si obit, aut (vt inquit Tertulianus) Deum tuum de geniculis adores; sic adoravit Paulus, qui hoc de seipso: flece genua mea ad Patrem. Ephes. 5.
Sic D. Bartholomeus qui centies in die flectebat. Sic D. Iacobus, qui quod asiduè coram Deo flei. Lib. 3.
Heres.
Ser. 98.
feret, callosam genuum duritiem contraxerat, vt teflatur S. Epiphanius.
Sic D. Augustinus, qui primorum Christianorum trita genua appellabat, & de seipso ingenuo addebat illud: quotidian. ad Ecclesiam curro, genua trita sunt in orationibus. Vtinam & tibi trita sunt (amicis Lectori) ex oratione, autique pietate.

§ 5.
Qui obligentur ad horas Canonicas?

Ommnis Theologorum sententia habet, ad horas Canonicae obligari primum eos omnes qui facris, ac maioribus ordinibus initiati sunt. Tum etiam eos, qui beneficium Ecclesiasticum possident, unde petatur bona pars honestae sustentationis.

Tum denique religiosos omnes professedos, & ad chorum destinatos. Et haec communi Doctorum sensui tradit solent.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

Consuetum tamenc nonnulli eos qui ad ordinem promoti sunt, nomine, ac ratione patrimonij, ad divinum officium non teneri. Alii obligari tantum Sacerdotes, non autem Diaconos aut Subdiaconos, iura enim meminerunt tantum Presbyterij; non autem Diaconi, aut Subdiaconi.


Verum vt haec ita esse fateamur, dicendum tamèn cum Nauarro, & communi seniti Interpretum Iuris Canonici: omnes initiatos sacris ordinibus, Diaconos omnes, ac Subdiaconos generali totius Ecclesiae consuetudine eadem lege teneri, qua Presbyterij, qua Curici beneficiarij: consuetudo enim vir legiis habet moribus gentium recepta.

De Religionis protestis, & choro additis etiam conuenit inter authores, eos ad diuinij officij pensum obligari. Verum lis est, ac contentio, quia lege, quod iure?

Caietanus vult tantum teneri soli consuetudine, qua obiue locorum inualuit; non autem villo iure Canonico.

Paludanus hoc omnis naturali iure eis impositum esse.
A C R E L I G I O S O R V M.

esse contendit; vel et tantum, quod populi ecle-
mofynis sustententur, ac virant; ideoque pro eis
vt orent, ac psallant incumbit. Ver vt sit, hic non
disputo, sufficit in præsentia teneri.

De beneficiariis res est extra controversiam, de
ijs enim loquuntur iura, & clamat vulgatum illud,
beneficium Ecclesiasticum datur propter officium.
Vbi glossa notar, ideo primatus officio, primatus quo-
que est beneficiio, cum sit eius sequela.

Sed quam ticio reliqua est, quo iure ad officium,
tenatur beneficiarius? an naturali, an divino, an
Ecclesiastico, an hoc, & illis?

Silvestre docet beneficiarios solo Ecclesiæ pra-
cepto ad diuinum officium perfoluendum astringi.
Naufragus iure tum divino, tum naturali, tum Ec-
clesiastico.

Pro divino iure appellat illa verba Prophetæ
Regij. Septies in die laudem dixi tibi. Verum vt in-
genue pronuntiem, quod in hac parte sentio, ex
hoc Scripturæ loco, nihil peti potest, unde ea bene-
ficiario lex, ea necessitas incumbere videatur: esti
enim Dauidis ea fuerit consuetudo, non praecptor
imposita est, sed voluntate sustepta: necque extat ve-
ligium unde beneficiarijs in posteros annos, &
secula dicatur esse deriutara. Pro iure naturali, &
quadam Iustitiae lege multa faciunt argumenta.

Primum, omnium ore, calmæque expressum
K k k

illud
ILLUD AXIOMA. Beneficium datur propter officium.

Alterum quia aequitatis, & Iustitiae ratio posuit, ut altari fieri, qui de altari viuit. Accedit deinde & Testamentum, quod laici frugum primitias, decimas, ac cæteras oblationes Ecclesiarum reliquerint, ut in iis videretur, qui diuinis intentionibus est officiis, qui Deo supplices accideret, qui pro ipsis cœlum, ac superos exoraret.

Ex quibus omnibus primum conscicum illud, beneficium non tam esse virtutis præmium, quam laboris mercedem, ac stipendium exhibente opera.

Deinde eum, qui officium omissit, reipr non facere fructus suos: sed pro rata ad restitutionem teneri: cum enim fructus sit merces operis, ac laboris stipendium, si opera nulla fuit, si nullus in perfoluendo officio labor: certe nec stipendium, nec merces debetur, imò nec accipi potest.

Sed hinc exurgit difficulzas altera, quæ pars officij prætermiulla obliget ad restitutionem? & cui ea facienda sit?

Suarez hanc regulam ponit, quoties omissio officij est mortalis, toties incumbit onus restitutionis. Cum quæ fœre consentiant Fillius, & Diana qui docent esse debere omissionem vnius horæ interregre: quæ scilicet etiam peccato lethali obnoxium reddat.

Ad alterum, cui ea facienda restitution, etiam conuenit
conuenit inter Doctores, faciendam esse aut fabricae, aut egenis, aut applicari posse Missis, ac sacrificiis pro defunctis, nam & hi inter egentes repromunt.

§ 6.

Quale peccatum fit horarum omissio?

Hac in parte nihil referam ex mea sententia, nihil ex me desiniam: producam tantum Doctorum fidem, & authoritatem.

Angelsus cenfet eum qui horas omittit, vel ex contemptu, vel ex confectudine, vel cum aliorum offensione peccare lethaliter, secus autem si absit contemptus, confectudo, scandalum: est enim irrepat aliqua negligentia, exigimur ex ea tantum contrae noxam venialem.

Contra illum acriter pugnant Doctores alij, Canonici Iuris, ac legum Interpretes, quorum eae vox, ea est communis sententia, cum qui horas omittit sine causa, mortalis culpae reum argui.

Authoritati suffragatur ratio, quia cum lata legem vel recepta confectudine incumbat praecptum, & hoc in re graui, qui illud praeterit obnoxius est grauioris noxae.

Sed & altera hinc emanat quaestio, an qui totum officium omissit cenfetur illa vnicum dumtaxat lethale peccatum committere, an plura: tot si licet quot hora?

K k k 2

Author.
Speculum Ecclesiasticorum,

Auctores in duas vias sunt: sententias, minor vna, durior accidit altera. Hac Lessi j est, exspectat mortalia, quot sunt horas.

Rationem ex eo si quaeris hanc depremit, quod singulae horas singula sint, aut distincta officia; in quae cadit praecptum. Contra tamen sensium, & Joquuntur alii, Valentia, Suarez, Vasquez, quibus omnium voluitur, & abit torrens Theologorum: qui docent esse vnicum tantum peccatum.

Causa in promptu est: officium enim quantum est vna est oratio, vna actio, composita est septem horis, veluti totidem partibus, adeoque illius omnino est vna, vnumque peccatum. Quae ratione in quo vero proprius est, ut esse certe videtur, vna ruit fundamentum Lessi, eiusmod ratio penitus labefactatur.

Ei lucem addet opportuna similitudo: est enim vnum aureum furari, communi Doctorum sensui peccatum sit lehale, non tamen in de argues furari decem aureos, est decem peccata, sed vnum altero gravior. Idem in questione proposita esto iudicium. A qua prope quam discedam: duo calamo leuiter notabo, quae lepissi occurrunt, & quidem.

Primum, an qui praepostero ordine preces Canonicarum recitarer, enseferetur ille gravior peccati reus. In eo conspirant omnes si id ex causa fiat, aut
inaduertentia nullum esse peccatum: sin autem destatnato consilio, ex more, & ssepius sit, Valquez in culpa mortifera reponit: quia praepostera illa officij ratio, lectioque, ordinis Ecclesiae, & communis condudinide derogare videtur.

Mitius ediderunt Bonacina, Lessius, alijque, qui esti concedat esse noxam veniale, negant in mortalium peccatorum serie reponi posse, & merito: quia eo casu ponitur substantia praecepti, & error tantum est in circumstantiis, quotanquam culpare non inducit.

Huc vicina, & affinis altera questio, an qui officium pro officio legit, an & ille peccet, & an repetere teneatur?

Censent Theologi, esti ex certa scientia, & destatnata voluntate id fieret: non euadere tamen ad reatum culpae mortalis: sed venialis dumtaxat. Quia praeceptum Iuris Canonici est; vt legantur septem hora, & hae illius praecepti substantia, hoc autem, aut illud officium, spectat ad circumstantiam, in quam qui incurrit, non illico lethalem culpam dicendus est incurrissle.

Ex quo conclusum id velimum cum Siluestro, cum qui officium pro officio efolueret, non tenuerit repetere, hoc enim est consilij sit, non tamen est praecepti, voluntatis est, non necessitatis.

K.kk 3  §. 7.
Qui, & quales beneficii fructus?

Via superius memini fructuum, quos suis facit, qui Ecclesia, & altari fruuit, non possum quin paucis, ac veluti per transfennam aliquid ex antiquitate delibem, doceanque quid Apostoli, quid Sancti Patres de ipsis consuerint: ut ex illo-
rum sensu, ac calculo apparent, quâ ratione illos asequei, quomodo ipsisdem uti debeat.

Vulgò cas possessiones, & bona, quae ex benefi-
cio relinquuntur, vocamus fructus beneficii: non si-
ne omine: ut enim fructus enaei solent ex her-
bescenti viriditate, ac floribus: ita & prouentus illi
ex officio; in quo debet esse sua bona spei viridi-
tas, sua pietas, religionis, fidei, charitatis aliatarum;
virtutum florculi, a quibus ad animum transfert
fructus viaberrimus.

Apostoli Canone Quadragesimo vocabant
prouentus illos Ecclesiae, Graeco voce xperax id est
Dominica, bona Domini, Dei opes, quae beneficiarii
jis committuntur, & quorum exigentur rationes,
vt ab occasione repeti solent. Ex eo fluxit ea in
scholis opinio, quæ beneficiarios prouentuum
suorum dispensatores amant, & facit, negatae autem
ex vero esse dominos.

D. Bernardus libro quarto de consideratione ad
Euge-
Eugenium, appellat Patrimonium Crucifixi. Nimium se bonis omnibus, & vniuerso (cuius tamem erat Dominus) exuit Christus, ut te (de Clerice) indueret, pauper omnino factus, ut tu illius egestate dirareris. Hoc igitur patrimonium amare, fulcipe, vere, ut Crucem soles, ac Crucifivm.

Tertulianus aliorum stylo, vocare solutis deposita. In Apo. pietatis. Centebant nimium primi Christiani, qui ad illam beneficentiam inuitabantur diuinis oraculis, suas opes bene, aut pie deponi in manibus Clericorum ad sanos vitus, ad egenorum opem, ac stipem melius & caustus per Clericorum manus erogandam.

Vrbanius huius nominis primus, qui secundo seculo vixit, bona Ecclesiae, dicebat esse vota fidelium, pretia peccatorum, patrimonium pauperum.

Vota quidem fidelium, quod ijs explicarent animi sinus, desideria panderent, & vna cum fatica illa, regiaque munificentia, vota, precelique pro fato, & incolumitate sua in coelum emitterent, ut si quae forte contractae essent labes, si quae maculae peccatorum, ex omnes attributo Ecclesiae sensti, amplissimique posse disponibuses elucentur, & inde eas nominare placuit: pretia peccatorum quod ijs quodammodo peccata sua redimenterent, lyrumque supremo Prudici etiam viui, ac spiritantes pendenter. Addit pius Pontifex eadem Ecclesiae bona esse.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, patrimonìa pauperum, cuius consentit Ambrosius, cujus hoc est breue, elegans, & pium pronuntiatum.

Possedio Ecclesiae sumptus est egenorum.

Exilla persuasione factum opportune, & pie, ut multus in locis paupertas Ecclesiae bonis, ac Clerorum prœuentibus veneratur. Rome certe sub Cornelio summo Pontifici, mille & quingenti ab Ecclesia nutrabantur. Reliqui sumptus cedebant Clero, qui tam temporis in communi vitam agebat, & inde Clerici, olim dicti Cœnonici, hoc est in commune viuentes.

Hæc fuit auita maiorum nostrorum pietas, hic sensus antiquitatis; hæc summorum Pontificum oracula, hæc sanctorum virorum placita, hic visus bonorum Ecclesiasticorum, à quo mirum quantum aberrant. Primum iij, qui ea in consanguineos effundunt, ut quæ pinguescat caro, & linguis, utque amicorum fortunæ etiam supra datam à natura sortem: quod impietatis est genus quoddam, euxere Crucifixum, ut amicum, ut consanguineum, ut mundum induas; nec minus peccant illi, qui aut soyleda avaritia, ex Ecclesiae prœuentibus arcas suas onerant, ac fatigant, aut infano lux Turin suas voluptates sedè prodigant.
AC RELIGIOSORVM.  

§. 8.

Quae attentio requiratur in horis Canonicius, vel Ecclesia precepto fiat satis?

Antoninus Diana Clericus Regularis, & sancti officij in regno Siciliae consultor, ait, siibi quondam propius fuisse duas pro exoneranda conscientia quaestiones.

Prima hae fuit. Petrus Beneficarius per septem integros annos, diuinum officium legit fine attentione: quasitum an fructus fecisset suos; an ad corum restitutionem teneatur?

Altera fuit ita, in codem Siciliae regno, in quodam Ecclesia (cuius nominis pars) Canonicius in choro confabulari solitus, nec ullam externo corporis habitu deferre attentionem: petitum an ille distributiones fecisset suas.

Haec quaestiones attingit Diana, & tum ex suo sensu, tum ex aliorum Doctrorum placitis resoluit; & quidem ad primam quaestionem vixit variorum authorum fidem, qui in alias, atque alias sententur sententias.

Vna fuit, eum Beneficarium qui per septem integros annos legiflet horas fine debita attentione non fecisset fructus suos, & hinc imponendum cionum restitutionis. Pro hae sententia citat Petrum Nauarra, Suarez, Salas de legibus, Vasquez opusculum de beneficij.

L. 2. c. 2.  
In 3. p.  
Tom. 5.  
Dip. 4.  
Ref. 2.  
Dip. 9.  
Ref. 1. C.  
4. §. 1.  
Sub. 4.  

L V L
Ratio, qua nuntiatur authores, est ea, quod cum 
attentio sit modus substantialis (da veniam beneuo-
le lector si quandoque utr voce minus latina, ea 
certè v runtur Theologi, qui rem amant, non ver-
ba ) pertinet ad substantiam præcepti, adeoque, qui 
iliam non exhibet, nec præceptum adimpleste 
consendus est.

Sunt tamen & Theologi magni nominis, qui 
in aduersam transiere sententiam, Lefsius, Azor, 
Malderus, Toletus, alijque. Hi censuerunt eum, 
qui sine attentione horas percurrit et non tene 
ad fructuum restitutionem; quod vt apparat.

Caietanus aduerse, duplex ab Ecclesia latum esse 
præceptum. Primum fuit legendi horas, cui deinde 
accessit alterum, legendi studiosè, & deuotè; cum 
enim non sine morore, gravique sensu videret Ec-
clesia, pia Mater, & beneficiarijs nonnullos, spiritu 
tantum vocis, ac labiorum officia divina decurre-
re, vt ijs modum poneret; constituit vt studiosè, ac 
deuotè dicercetur.

Exstat ea lex lata à Concilio Lateranensi, Capitul-
lo. Dolentes, è quo petuntur illa verba; officium 
divinum celebratur, studiosè pariter, & deuotè.

Contra hoc præceptum peccat qui sine attenti-
ne horas Canonicas decurrit, & péruluit; non ca-
men
men illoco conficitur astringi debere ad fructum
iam perceptorum restitutionem.
Cum enim ea restitutio sit poena lata in omit-
tentes horas, ille autem ex vero non omitit, sed tan-
tum malè legit, ea poena illum non afficit.
Superest tamen alia difficiltas, an is, quis situ at-
rententione horas Canonicas evoluit, consecitur il-
le Ecclesiae præcepto satisfacere ? an reus peccati
mortalis ? vt mollior ad eam difficultatem super-
andam surnatur via, præmittendum duplicem ad-
hiberi posse attentionem. Vna externa, ea posita est
in verborum pronuntiatione, & compositione corpo-
ris, qualis oranti esse solet.
Alia interna, haec est actus mentis fœse in Deum,
& res diuinas erigentis.
Quæritur à Theologis quæ ex ijs requiratur at-
tentio, & sufficiat. Hic rursum itur in duas sen-
tentias.
Vna omnino requirit internam attentionem, ea
mititur duabus potissimum rationibus, è quibus
haec prima. Lectio horarum est actus orationis, ac
religionis, hic autem nec esse, nec cenferi potest, ni-
fi interna mentis attentio accesserit.
Altera appellat impositum præceptum à Con-
cilio Lateranensi : officium diuum celebrem stud-
dos è pariter ; ac deute ; deute quantum ad offi-
cium mentis, inquit glossa.
452 Speculvm Ecclesiasticorvm.

Lib. 10. q. 5.

Pro hac sententia statice plurimi, Sotus, Caiet.

Nauarrus, Lessius, alijque.

Non sum tamen, quibus si minus ad seminum
pietatis, ut certè ad praecpti leges, & vincula, suffi-
ciat externa illa attentio, quæ verba exprimis, &
speciæm habet orantis, nihilque externo corporis
habiæ admittis, quod alienum sit ab actu externo
religionis.

Pro hac pugnât Durandus, acre, & vehement
ingenium. Siluester, & Angelus verbo hora, D.
Antoninus, Paludanus, Diana, aliiq; quamplusque.

Hi ducuntur ea ratione, quod Ecclesia non po-
sit præcipere actus internos, cum nec eos punire,
imo nec cognoscere possit extra forum confessio-
nis; deuotio autem, & interea attentio actus et
mensis internus; ideoque ad eum non audite Ec-
clesiam preceptum.

Ex hac sententia conscitatur illud, quod is, qui
inter legendum horas sua voluntate, ac culpa di-
straecus est, nec lethale peccatum incurrit, nec pce-
num restitutionis, nec onus officiis repetendi.

Ex hac quidem opinio opporptuæ laxare potest
recellus angusta, & serupulosæ conscientiæ; quæ
nusquam est tutæ, ubi quæ timida, nutans, anxias
serupulis, ac stimulis, quibus angitur.

Ac certè ut dicamus illud, quod ex nostra in
malum consciencia euenire solet, aiam importune
aperire,
AC RELIGIOSORVM.

aperire, atque effundere nimium patentes & laxos finus, conscientiæ eorum hominum; qui severorum in morem ducentur metu peææ potius, quam suaui virtutis illecebra; atque amore; quem quia in lectoris animalium imprimere volo, proponam in praesentia, quæ faciunt ad studium virtutis, & officia pietatis. Si tamen prius attigero, soluteroque nodum secundae questionis: Espectatam Cannonicum, quia in choro fabulis totum tempus atterit, & fallit: an ille distributiones faciat suas?

Respondet Diana non facere, quia in eo neque Resol. 7; est intima attentio, neque etiam externa, confabulatio enim actus est externus, qui pugnat cum actu externo orationis, ac religionis.

Gelasia tamen de beneficis, esti fateatur Canonici in choro tota tempore divini officij confabulantes peccare grauiter; negat tamen obligari ad restitutionem distributionum quotidiana, quia ad has credit satis esse nudam praesentiam.

His ita constitutis venio ad alterum caput, quod mihi proposui, & quæ ex studio virtutis, quals esse debet horum lection.

§. 9.

Quæ attentio requiratur in legendis horis ex virtute, ac perfectionis studio?

Rimum videbo quæ improbetur, tum deinde quæ probetur oratio.

LII 3  D.
S P E C V L V M E C C L E S I A S T I C O R V M,
D. Chrysostomus aurea vt solat eloquentia, de-
plorat vitium humanam mentis, & vagae cuiusdam
inconstantiæ. Sæpe, inquit, homo cum est in se non est
secum fluita nimirum, & inutili peregrinatione
exul est a se, & ad Deo suo; grymoueus in oratione;
quam Cassianus elegantissimi metaphoræ appellat nata-
lundam, & quodammodo ebriam. Vt enim ebrius
ab effuso vino, & nimiae spirituum in cerebro exud-
dantia, nutat, & spiritat, & in transuerisation agitur, nec
villo fixus habet vestigium: ita plerisque videmus, quæ
rum mens in oratione velut ebria est, & nutabun-
da, nulla enim cogitatione distintetur; sed hic, &
illuc elabitur, vt solent malè poti.

Hoc genus precum D. Paulus ad Timotheum
vocat: orationem cum discepatione; est enim in ea
disceptatio, lis, & pugna multarum cogitationum
inter se certantium, quæ potius animum ad ser-
piant, ac morentur. Statuat ergo primum illud:
abit ab animo oratio peregrina; abit & illius affinis
ea quæ duplex appellari solent.

Graeci duplexem orationem, & animo duplex
appellabant irreligiosos illos oratores, qui sed.
cetmentem in diversa abripi sinunt, & vnam illius
partem Deo, alteram vanitati, ac mundo conce-
dunt, contra quos pugnat illa constitutio Aposto-
lica; quæ ad Clemente traditur.

N e s i s d u p l e x a n i m o i n o r a t i o n e t u a.
Pugnat,
AC RELIGIOSORVM.

Pugnat, & illustrat volumn Prophetarum regij: Leto—Ps. 85, v.

tur, inquiebat, cor meum, ut timeas nomen tuum.

D. Hieronymus ex Hebraeo vertit; unicum fac cor
meum. Symmachus: Aduna cor meum. Aquila: sit
meum novitatem; unice tibi intentum, non dis-
tractum, non disiustum. Vt potrò sit eundem, ad
seipsum reuocari debet orantis animus, & in ter cor-
dis penetralia claudi, ne exeat, ne vagetur.

Hoc olim notavit, monuit, viri Ambrosiani
cloqueantia, quam audis autribus excipe, ita enim
habet. Cubicum tuum, arcanum animi secretum est.

In hoc cubiculum tuum intra, hoc est, egredere de cor-
puis tuae exteriori vestibuolo, & totus intra in alta
precordia cordis tuae, & claudite ostium: ne forte ir-
repat, & subintret malus animi praeduo, & dissip-
tor cogitationum: ne, vt piem differir Bernardus: vel ser. 23, in
sensationes, vel cura pungens, vel culpa mordens,
vel etaque difficilium annuentur irruentia imaginum
corporum phantasmata aucent, atque disli-
pent. Fil enim nescio qua vel in malum conniuen-
tia, vel prautis affectibus, vel dolo cacodemonis, ut

tum maximè incurrat importuna negotiorum tur-
ba, ut de ea etiam queratur viri tanci, & velit,
nolint, ab illa aliquid patiantur. Hieronymum au-
di, cui nox & dies vna fuit orantis. In de leipsel que-
ritur. Creberreius, inquit, in oratione mea aut per
porticus deambulo, aut de famore cogito, aut abdu-

Itus.
456 SPECULUM ECCLESIASTICORVM,
Etus turpi cogitatione, etiam quae dictu erubesceda sunt gero.

Hac vbi de se ingenuè confessus est; tum indignabundus exclamat. Vbi est fides? sicine putamus orasse Ioman? sic tres pueros? sic Danielem inter Leones? sic certe Latronem in Cruce?

Producit magnos Oratores vir sanitus, Ioman, quem irata maria, fluctuum æstus, in solens ventorum turbo turbare non potuit.

Tres pueros, quos adlambens ignis, & flamma vorax ab orationis æstu non reuocavit.

Danielem, cui nec alta speluncæ nox, & iqualor; nec viui, ac spirantis sepulchri horror, nec ingenita Leonum ferocia, in oratione languidum, & anxium fecit.

Denique Latronem, cui inter extrema supplicia, & acerbissima mortis imaginem, cum neque pes, neque manus liberæ forent; lingua tamen libera fuit, & ad orationem expedita. Et eam, ibi, aliisque amat Hieronymus. Ut autem ipse asequaris, atende, quem in Hebræis animum esse Deus voluerit.

Dederat illis in mandatis, ut ter quotannis abirentr a suis ædibus, & tabernæculo se ferre sifterent Deum deprecaturi. Ac ne forte quemquam angeret cura domus, ne feræ vacua hospitibus testa, latrunculis obvia, & patentia obijici possent; eos omni periculo liberos, omnique metu vacuos esse voluit; ad
adpromiserit enim sero, ut corum bonis, ac domibus nemo uinus omnium insidiaretur. Hæc divinæ sponsionis fuère verba.

Nullus insidiatur terræ tuae ascendentis te, & apparente in conspectu Domini Dei tui ter in anno. Ut promissum, ida & factum. Ibat liber Hebraeus, & domos, & recta, & supinæ ætatem altiori prudentiam committerat, atque etiam inter hostes, ac rapinæ addicatas animas, nesciebat quid esset vel uinus causa explicationem suspicari. Nimium ei pro recto cælum, pro custodia Deus: cui oratio a curis expedita, & immunitis ita placuit, ut se pro corum fortunis vadem, ac sponseret faceret: quod ipsum dixerit notatur Augustinus.

Hoc, inquit, vult Deus intelligi, ut securius quique ascenderet, ne de terra sua sollicitus esset Deus promittente custodiam: Ne seilicet distraheretur Israelis animus, & aliquam sui partem deferret in Dei tabernacula, alteram nimirum familiarius curâ, ac sollicitudine domi quodammodo relinquueret.

Certe de hisce praepositis orationibus quæstus olim Deus. Auenterunt, inquit, facies suas à tabernaculo Domini, & praebuerunt dorsum. Facies dico suas, id eft conceptus, & imagines mentis auenterunt à Deo suo, & illi quodammodo terga vertebant, contra honestatis leges, & debitam suprema Numini reuerentiam. Sit ergo hæc secunda lex m m m orantis.
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, orantis. Ad Dominum convertat cogitationes omnes suas, auertat nunquam.

Huic ade & alteram, affectus etiam suos & animi impetus omnes eodem dirigat. Hoc olim voluit Ecclesiastes, cum innuit.

C. 4. v. 17.

Custodi pedem tuum ingrediens domum Dei. Quem amabo pedem custodiendum ait sapiens: ne crede pedem esse corporis, nec forte incurrat in limen, ne offendat, ne cepit, quod antiquis mali ominis fuit, ex superstitione magis quam ex veritate: sed pedem anima, hoc est affectiones, ipsumque cor, carum fontem, & officinam serio custodiendum praecipit. Agnoscebat nimium vagos sepius esse animi motus, & fugitium cor, quod & agnouit Daud; cum ita querintur. Cor meum dereliquit me.

A me quodammodo abij abreptum insolenti creaturarum estu, impetuque, quem fregit, & cor ad se revocavit: Inuenit, inquit, servus tuus cor suum ut oraret te oratione hac. Quae verba D. Augustinus ita explicat. Inuenire se dixit cor suum, quasque leret ab eo fugere, & ille seque quas fugitivum, & non posse comprehendere, & clamare ad Dominum: quoniam cor meum dereliquit me.

Quod si Daudem quandoque cor dereliquit, est certe quod nos humiles animae, idipsum sepius queramus, & gemamus, quod in oratone cor nostrum nos derelinquit, & vagum ad creaturas effugiat;
Rabbi Kimhi in Iob agnouit in eo fuisse, ac surnigatione miraculum. Ex Alexandrina Cuntate Hyeronolymam euocabantur viri praestantes in arte suffumigandi; & quodamem ac miram; facer ille fumus, & odorata expiratio, tam directo itinere suffum atollebatur, ut nulla vi, nullo ventorum turbinem villam in partem flecti posset; quod ipsum non humano artificio, sed divino prodigio contigisse viri magi suis monumentis prodidere: nec imperitio: quid enim leuius fumo, & odorata illa nube, que sibi relieta flectitur partes in omnes, vetis paret, auras sequitur, carum ludus, ac ludibrium. Sola nubes sacra, fumus vnius thymiamatis in latera flecti necius, necius ventis obedire. Erat nimium ea exhalatio typus aliquis orationis, qua recto tramite in coelum, in Deum ferri debet, nec in terram abiici, aut ad creaturarum latera declinare.

Eam devotionem in primum Christianorum morte expressam lego. Hi sub ipsa Ecclesia, incunabula, constetudine plena religiosis, et inuitata pietatis, cum in templo sacra præsuntur.
Speculvm ecclesiasticorvm, cationi darent operam, cum Psalms canerent, in clausulis orationum pedem attollere soli, vt præ amore sempiterni domicilij, studioque magnorum cælestium viderentur iam e corpori tabernaculo migrare velle, ac cælo reddi. Deoque iungi.

Eum morem expressit Clemens Alexandrinus in hunc modum. Pedes attollimus in extrema orationis acclamatione, prompto animo, ac alacritate infrequi cupientes beatam illam naturam, quæ sola mente, ac intelligentia percipitur.

Ad eandem elationem animi, sublimeque in oratione cogitatione, desideria, affectus in deos, spectat ea, quæ olim in Moyse fuit corpore composiatio, ac manuum ac brachiorum elevatio. Quam etiam mirabili prodigio cœlum ipsum commendare voluit. Vt enim mihi author est Iosephus, dum Moyse innoxia ad superos manus attolleret, ros e sublimi æther de-fluit, in precantis manibus crevit; ut donum præ orationis esse intelligeret.

Eo rore probè delibutus Moses, cum gustasset, miram in eo suauitatem amavit, & alij gustandum obtulerit, qui magnas in eo gula, palatique illecebras demirati, præ stupore attonitæ mentis exclamarunt: Manibus? quid est hoc?

Quod si Moyse, primisque Christianis adeò cur æ fuit ea mentis in Deum elevatio, in qua summa orationis est; certè & ea Clero esse debet, qui ex ipso.
AC RELIGIOSORVM. 463

prima officij sui ratione horis Canonicae, & oratio-
ni totus est destinatus.

Argutæ lanæ, & sapienter Eusebii Emisionus
animaduerit inter Clericos poni columbam ar-
genteam de qua Psaltes regius. Si dormiatis inter ps. 67,
medios Cleros, penna columba deargentata. Pennæ
quidem, vt in coelum asciurgat Clerus, & sublimis
euqet, oratione eurarum remigio cæcætus. Deear-
gentata vel ob eximium nitorem morum & singu-
larum vitæ innocentiam; quæ cun statum de-
cret quam maximè: vt enim nero va eloquentia
D. Augustinus: quid prodest, quia hymnum cantat in ps.
lingua tua, si sacrilegium exhalar vita tua? enim-
vero nihil prodest, nisi ad ignominiam, & dedecus
æternum.

Sed & alterum est, cui inuigilare debet plus Cle-
rici labor, & industria, vt ab horatum penlo, diui-
nifique officijs abit irreligiosa illa præcipitus animi
festinatio, index summae levitatis, & exiguae devo-
tionis, aliaæ à Davidis ingenio, sacraque Psalmo-
diae institutio.

Vt enim fecit notatus D. Gregorius Nyssenus, Trait. 2.
David primus, regissqae Psalmæ, in sacris hym-
nis, canticisqae suis fecitius interposuit Diapsalmæ,
fiue, quod Barbara voce dicimus frequenter Psalmæ:
vet elefent note celestionis alicuius, & lubire quietis
inter psallendum factæ: ad receptionem divinitus

M. M. M. 3
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, 
imissæ illustrationis. Nimium igitur Davidico 
spiritu canebant, ut veniebat illud, ut iter oran-
dum, obtinrent deusque aspirationes animi, quæ 
corporis spiritum quoadmodum intercluderent, 
stitueruntque: occurrebat ecclesiæ lumina, quibus 
dum occuparetur mens, & intelligens, vox ipsa 
suprimebatur & conticebatur. Et haec fuerunt omni 
benigniores cæli influentiam, quas non sentiunt il-
lia curares nostri, qui non tantum absit ut paulu-
num interquiescant religionis ergo, quin potius pre-
cipiti rotatione Psalmos evoluntur, ut horam, ino 
& momentum ultimum cupere folium videantur.

Ab igitur discedere te velim, mi lector, & cum 
Davidis se adire, & attrahere spiritum, primum 
de profundis cordis tuæ, deinde de altissimis cæli 
verticibus.

De sieps testatus igitur Davidis, de profundis cla-
maui ad te Domine.

In hoc verbius suis ingeniosus Sanctorum Patrum 
industria, & pius interpretum labor.

Lyranae, de profundis, inquit, clamet David, hoc 
est de terra Babylonis, quæ erat demissa, & sita 
profunda, si cum Iudææ componeretur. Treueteus, 
de carceribus ait, & ergastulis, quibus tenebant 
Israël,

Loricus, de antris, ac latebris in quas se sequeperat 
David à Saule exul, & profugus.

Alii
Aliis de profundis, inquit, clamat David, hoc est de profundis corde, de irnis penetralibus, de intimo affectu, & illa est longe perfectissima oratio quæ æ corde vitæ sede, & spirituum vitalium officina diamanat.

Fuit olim ventilata illa in scholis quaestio, quæ foræ lingua omnium præfiantissima: hi Gallicam, Flandriam illi, Latinam illi, Graecam alij voluerunt, quia nullo genio, & affectu, quæ plerumque non bene lapit, dum in suis despirat.

D. Hieronymus Hebræam caeteris omnibus anteponebat, quia gurcularis est, & plerumque voces eximo pastore haurit; ideoque ad impellendos ac commouendos animos habetur aptissima.

Vis orationi tuae, vis sacrationi Psalmorum inefel robur.
CAPVT XII.

De Residentia.

A questio instituit folet de Beneficiarijs, qui in duas Classes distinguntur, in una sunt iij quibus a beneficio nulla reliqua est animarum cura: sed penitus dumtaxat diuini officij; tales sunt Canonici, & qui beneficia obtinenter, quæ vulgo simplicia appellamus.

In altera sunt iij quibus imposita animarum cura, qualis Episcopis, ac Pastoribus impenderet.

De his, & illis immittitur in scholas, & pulitura quaestio, quo iure ad residendum tenentur; divino, an humano?

De Canonicis, aliisque eisdem sacrata pro viris hominibus id statuo; ad residentiam obligari iure Ecclesiastico, quod anno quolibet absente vetat ultra tres menses; vtque illi legi sua vis existat, suaque nectantur vincula, eum qui in eam peccavit, anno primo priuari vult media parte fructuum, anno secundo toto corundem prouentu. Ita decreuerunt Patres in pleno orbis Concilii, sacroque consensu.

Quibusdam tamen in locis audio ex quadam superiorum indulgentia concedi absentiam etiam ad sex omnino menses, vno die minus titne vero eaiuti, rationi, pietati, fundatorum intentioni conscientiae viderint iij quorum interest: ego nolim esse Censor, & Iudex.

Nun

De
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

De Pastoribus autem, Episcopis, alisque quibus addita animarum cura, ratioque Numinis reddenda, illud ex Tridentino consici velim, teneri utre divino restitere, & per se suum officium administrare; ita ferunt verba legis.

Cum precepto divino mandatum si omnibus, quibus animarum cura commissa est; ous sua aegnorere, pro his sacrificium offerre, verbiage Dei pradicatione, Sacramentorum administratione, ac bonorum operum exemplo pastvere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, & in cetera omnia pastoralia incumbere, que omnia nequaquam ab ipsis impleri, & præstari possint, qui gregi suo non minus, & assistunt, sed mercenariorum more deserviunt, & c. Ex sacra illa Tridentini sanetione, Patrumque decreto, colligis primum quod Pastoribus & Episcopis impositum est preceptum; siclicet eiusmodi, quod non ab humano foro prodeat, sed emanet a divino, deinde quæ ipsis indicantur officia caritatis, pietatis, religionis.

Et vero, vt aliquod huic max propositioni à ratione pondus accedat; a variis nominibus quæ Praelectione imponi solent dixerit quid ipsis oneris incumbat: vt de facie nostrum homo, ita & in nomine fele aperit, ac legitur officij ratio.

Dicuntur ej primum Pastores: appellò illud Christi oraculum, quod Petrum Ecclesiæ præsidem,
& vniuerfo Pontificem dedit, & hac forma ina-

AC RELIGIOSORVM. 457

& vniuerfo Pontificem dedit, & hac forma inau-
gurari voluit. Pasce, inquit, iones meas. Pasce, non
tam dignitatis est, quam laboris; praesentis est, non
absentis; pastoris, non mercenarii, cuius est potius
mulgere, & tondere, quam pascere: secus omnino
bonus Pastor, cui, vt pi¢ notar D. Bernardus. Ter-
tio dicitum pasce, nec mulge, seu tonde vel semel est
additum.

Dicuntur deinde in sacrís paginis, ministri, dispen-
satores, non dominatores in Cleris, sed forma facti
gregis. Dicuntur & operari in vinea Domini, vo-
cati non tam vt praérint, quam vt profint, non vt
in solent quiescent, sed vt impigre laborent, vt
plantent, vt ceullant, vt destruant quod Eugenio
Pontifici maximo insinuatim voluit D. Bernardus
mella, & suauis eloquentia. Disce, inquiebat olim,
exemplo prophetico præsidere, non tam ad imperitian-
dum, quam ad factitandum, disce sárculo tibi opus
esse non sceptro; quod si sárculo opus, certè, &
praesenti manu, quae terram sibi creditam, id est im-
mortales animos excolat; ex iisque herbas noxias,
& insecúcia loliab innoxijs discernat.

Appellantur etiam Episcopi, quod, vt ait Augus-
tinus, Nomen est operis, non bonoris, & vigiles, ac
superintendentes significat. Quasi desuper, hoc est,
ex altoire veluti specula, intendant, atque incum-
bant populorum sibi subiectorum utilitati. De his

Nun 2 Chry-
468. **Speculum Ecclesiasticorum**, Chrysostomus religiosissimus Ecclesiae Doctor.

**Hom. 10.** Non principatu, inquit, ac dominationis satis, verum cura regiminis, & charitatis affectu praebestant. Cui consonat Augustinus spirans ille doctrinarum bibliotheca, & flos christianae pietatis, ac eloquentiae. 

**Supra.** De Praelatis ille ita sentit, ac loquitur. Intelligat se non esse Episcopum, qui præesse dilexerit, non prodeisse; honor enim, & sacra insulae maiestas debet esse in postrema; falsus, & incolumitas gregis, in oculis, & primis curis. Cuius præcepti consueverat, & retinens Bernardus, Eugenium cum omni modestia, ac submissione ita monet. Praesit, ut profe, ut dispenses, non imperes, hoc fac, & domini non affectes dominium hominum, ut non domine tua omnibus uisitias. Praefes autem est in posito abscens Episcopus: ut prodeisse vix poterit, imperare utque, at dispensare vix absenti conceditur.

**L. 3. de Cons.**

Denique ne multis morer, in alia, etque alia appellacione, dicuntur Prælati, & Episcopi Doctores, etiam oraculo, voce que Pauli. Oportet, inquit, Episcopum Doctorem esse; non scripto tantum, sed verbo; quod non emanaret nisi ad subiectum, & praeterem populi coronam.

**Quod si ab ipsis nominibus, qua quodammodo propria viideri possunt, transibam adea, qua appellatina sunt, ac metaphorica; auribus, & animo explicitum sublimes illos, & honoris plenos titulos, qui

**1. ad Timoth.**

**3. v. 2.**
AC RELIGIOSORVM.

bus in fronte maestatis sede signantur Episcopi,
dum audiant lux mundi, sal terre, civitas supra
montem posita, lucerna super candelabrum ut luceat
omnibus qui in domo sunt.

Quod si sint lux mundi, orbis oculus, & micro-
cosmi, id est generis nostri, hominilique, sol longe
potior illo, quem oculis usurpamus: certe ne-
cessitum est, ut re etiam ipsa praebentes assistat,
& suis terris immineant: quis enim necestat solem il-
um, & facem viuienti minimè profuturam, si oc-
ciduo semper orbis latitet, & apud Antipodas no-
stros orturum, nobis autem fere perpetuo incidat.
Certe illo occasu, squalor, situs, trages, ruina fe-
queretur omnium omnino in terris spiritantium, at-
que viuientium.

Sic in homine, mundo spirabili, ac rationabili;
nisi ei surgat, ac calcet lux mundi (hoc est Episco-
pus) necessitum est ut breui, spiritu, ac vita vacua
expiret, atque contemptat. Et haec a luce, Ecclesia
ceclo petitur necessitas: alia terra nostra a sable.

Dicitur enim & est Episcopus, ac Pastor sal
terra: quod emi ite conditar, feruetque illibatam a
putredine, quia autem condite, qui feruare pollet,
nisi intra ipsa terra viscerat, abditaque sinus admittat;
quic monday ut lucerna splendere omnibus,
quii in domo sunt, nisi & ipse in domo sit, imo in
cuius medio, centroque, e quo ad omnem circum-

Nnn 3

feren-
S. 2.

Quae commoda nascantur, ex Prelatorum Residencia?

Magnus ille dux Israēlis, & patens Moyses, populi Principes, & Præsides appellare solebat spiritus, quod iis fuit populo, quod spiritus, & anima corpori: at quondam ex voto suo preceatur super se, Prouideat Dominus Deus spiritum omnium carnis, hominem, qui est super multitudinem hanc. Dominum vocat Deus spiritum, hoc eft Prelatorum: quod iis subjictæ multitudinis, pro spiritu, pro anima sint.

Ab anima, et parte principis, visitur in fronte, in genis, in vultu viuidus color, amena lucre, in oculis, sensus in corpore, motus in nervis, mications in arteriis: vis atract in ore, vitalis in corde; animalis in cerebro: & rerum propè omnium imaginibus, aliquandoque cognitiones ab uno spirituum communes etiam ipsi carni sieri videntur; quem si excluseris, habet illicum motum, ac sensus express, inerti, pigrum, rude, & in forma cadaver, abieactaque corporis moles, mox in cineres, in vermes abitur, tantum in massa carne, in hominis luto potest, in fusamens, & intelligentiam, tantum ab illa accedat, vel recedit boni.
AC RELIGIOSORVM.

Dicam enim vero quod ante dixere Heroes magni, sanctissimi Patres; Paftorem est suo gregi, quod anima corpori; & ne vna verbis meis fit fides; appellabo D. Hieronymi authoritatem: agit ille de ijs qui Ecclesia, & verbis, & exemplis pra-funt. Si quando, inquit, Doctor quis in Ecclesia con-tigeritis sermone ornatus, & vita, qui audientes quasi stimulus quibusdam concitex ad virtutes, videmus omnem plebem circa eleemosynas, ieiunia, castita-tem, suceptionem pauperum, sepulturas, & cetera similia fætare, servare, discurrere: Cum autem ille necesserit, paulatim emarcescere, & subtræcto cibo tentari, pallere, languecre, & interitum sequi om-nium, qua prius vigebant.

Habes ab Doctoris, ab Episcopo, eleemosynas, ieiunia, caftitatem, caritatem, aliaque magnarum virtutum opera, opera, inquam, æterna vitae habes dico illa, & ab Doctoris eeu anima, & spiritu ducis; & eo ab oculis, à congræ fuæ longius emoto, eadem in te languecre, collabi, perire sensis, nec adeò mirum, quia tibi decessit Patris, & Do-cctor, qui pro altiore datu erat anima; & cum ca quidquid erat vitæ melioris etiam vt decedat est ne-cessæ; res exemplis, quam verbis etiam illuifrior.

Roma vetus quantum hominum oculis altius, extulerat caput, quantum dominij sui fitæ porten-drarat: tantum etiam extulerat vanitatis, atque im-pietatis:
SPECULVM ECCLESIASTICORVM, pietatis: ideoque à Joanne scriba Domini audita: plena nominibus blasphemis, matre fornicationum, & abominationum terra. Quæ nomina, non solum, à Christo nato, passoque retinuit: sed & auxit, ab immanni crudelitate, & barbara fidelium caede, vt non immeritò codem Evangelistæ calamo scripta sit, ebræa de sanguine Sanctorum, & de sanguine Martyrum Iesu: His nominibus veluti infamii signate notata fuit, quæ dum cælo propitio, alicum a Romulo, Reinoque nactæ eæ progenitores; Ecclesiæ principes, cæeliciæ; vntuerit magistros, ac Doctores, Petrum, Paulumque: ab iis habuit vt effet ciuitas sanctitatis; quæ prius ab Isaia praefago spiritu dicta fuerat. Ciuitas sanctitatis: quæ nominum discrimina, perennemque in iis felicitatem Romæ lux gratulator Sanctorum Leo. Quæ, inquit, eras magistra erroris, facie es discipula veritatis.

Si queras quo omine, quorum auspicijs èa metamorphosis: intelliges à Principibus Apoftolorum, quos suo gremio admistit, & fuit Roma. Iste enim sunt, (vt eiusdem Pontificis verbis var) quæ ad hanc gloriam prouexerunt, quæ gens sancta, populus electus, ciuitas Sacerdotalis, & regia per sacram beati Petri sedem, caput orbis effecta, latin praefides religione divina, quam dominationem terræ. Quod si Roma, quæ sceletum erat vorago, fentina vitiorum, idololatriæ sedes, domicilium crimi delitatis,
AC RELIGIOSORVM. 479

delitatis, ea nomina, malaque ijs implicita depone-re potuit; vel unum praefente, spectante, iuuante Pet-
ro, quidni & in alias quoque orbis fides eadem
melioris vitae praefidia manare posse credamus, si
modo ijs suus aflat Pastor, suus praefit Episcopus.

A Roma secundas facile tuit Constantinopolis
Imperatorum fides, & Orientis regia, ea primi-f
deprauatis moribus effere, deinde ad D. Gregorio
Nazianzeno mitiscre docta, & sanctissimis Chri-
tii legibus parere. Erat ea ciuitas, eodem Gregorio
text, orbis oculus, terra, marique potenfisima, orien-
tis, atque occidua ora velut nodus, & vinculum, ad
quam extremi totius terrae fines concurrebant, & ad
gna velut ad communi fidei emporio incepiebant. Hae
vbi in eius laudem extulit S. Praeful, tum quid in ea
segestum paucis, & modello commemorat. Vide,
inquit, Presbyterorum concilium, canitie, ac prud-
tenia ornatum, Diaconorum modestiam, Lectorum
concinnitatem, plebis discendi studium.

Quae omnia virtutum ornamenta vel vni Grego-
rion ascribi debent: cui praefenti ca addita, absen-
ti certe detrahenda. Sed abeo Constantinopoli, &
Neocaesaream vela facio; eius clauum diu tenuit
Gregorius alter, cui vis prodigiosa mirabilium
Thaumaturgi nomen fecit.

Imminebat S. Praefulius dies ultimus, & sanctioris
aui meta; quam vbi praefaga mente, diuinoque
oraculo
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
oraculo monitus aspexit, vrblem sibi creditam, a
grumque adiacentem circumlustrate, & percutu-
ri voluit, quod erat postremum pastoralis officij in
eco ditionis suæ lustro, quæsuit sedulus anima-
rum pastor, num qui adhuc extra Christi ouile: vr-
quæ cognouit ex innumerab multitudine, se-
ptemdecim dumtaxat recenser, qui antiquis eno-
ribus adhaereserent: tum ingenti & doloris, & la-
titiae senfu adiecit hæc verba. Acerbum etiam hoc sibi
videri, deesse aliquid eorum plenitudini quia serva-
tur, verumtamen magna gratiarum actione dignam
rem esse, quot totidem simulacrorum culturae recla-
quaret ei, qui successurus esset in Ecclesia, quot ipsis
Christianos acceptarit. Tantum potuit in verba
olios addiéta, erroribus omnibus patenti, & obvia, vel va-
nus oculus Pastoris, adeò verum illud: vt oculus Do-
ninis saginat equum, itapes Domini impinguat agrum.

§ 3.
Quae incommoda orientur ex Prælatorum
absentia?

Experientia rerum magistra, optimaque verita-
tatis interpres, omni propellaculo exhibuit
gratissima incommoda, morum, ac fidei inclina-
tionem, populo fruges ex vna Pastorum ab-
sentia provenisse: ab antiquitate exempla repeti-
mus, bene sapit, qui ab illa edoctus sapit.
A populo sibi commisso ad quadragsinta tantum dies absuerat Moses; & hoc quidem non ut propriis commodis, ac voluptati fertur, non ut ambitioni, Regumque oculis, & auribus, sed ut Deo suo intenderet, & solus cum solo in monte loqu��tur, Israeλique negotium ageret: ac ne sine culto degrexit, ad visus videretur, sibi in pastoralicura supputem Aaronem ei dederat: neque tamen ab hoc bene illi esse licuit: ad idola præceps abijt populus, vituloque aureo genua submissit, non submissurus si Moyses fuerat morum censor ac magister adfuisset. Quod Israeλi, hoc ferre postteris sacculis Sauli.

Ab hoc diisseferat Prophetae Samuel et septem dumtaxat diebus absuerat: potuit ea mora temporis exiguum videri, at non exiguum inde securum est malum: populus enim a Saul, & Saul a Deo suo diisseferat, atque defecit, ille quidem turpis fuga dilapsis, hic autem insani, impioque sacrilegio ab author suo mirum quantum alienus. Ecce quid in imperita multitudine, quid in Regis animo patiatur vel unum Pastoris absentia, quam deinde & amplissimi regni iactura, & miseranda populi calamitas except. Sed antiqua, inquies sunt icta, & cum veteri legi iam exoleta: demus ea, quae noua lex tulit, & quae recentioris sunt memoriae: idem illa maiorem, & authoritatem inuenient.
Speculum Ecclesiasticorum

A primo Religionis nostræ limine gradum faciam: egressus erat Seruator optimus cum discipulis in montem Oliuærum, & ne quid ab oculo magistri paululum aulæs decesset: eos optimis consiliis munierat: orate, inquiebat, ne intretis in tentationem. Ecc modum imménsè, ecce & mali remedium: interim aulæs ipse est ab eis quantum iætus est lapidas, quid deinde? vacat orationi, sibi que, ac Patriæterno magister intendit totus: discipuli verò præceptorum immemores, alto sopiuntur somno, audientque illud: non potuístis una hora vigilare mecum? potuerunt enim vero, imò & reipsa vigilavit, quamdiu in oculis magister fuit, at ubi abillis seiuscetus, obdormierunt, crederes simul & ab oculis, & ab animis suorum discessisse.

Hic reipsam appello, te volo quisquis es animans Pastor: mentem aduertere, & qui sis ipse, qui discipuli tui perpende: non es Seruator alter, non es Christus, cui sis vnætus Domini, non habes sub tula Petros, Ioannes, Iacobos, alioque Ecclesi primipilos, Apostolos omnes, & cæli lumina: es vilis homunculus, è tenui lato, & argilla male compactus; es multis bonis, & virtutibus vacuus; & discipulos habes infinitis nominibus Apostolis inferioribus, & tamen ab eis non inuitus auelléris, sed sponte etiam abis, ac propè fugis, non exiguo loci intervallo dissipatus, sed quandoque totis provinciæ...
ad regnis, & interfuso aquirum elemento: & illos
in tuto esse credis, nec a lethali somno interim so-
piendos: ab illis abstine foles, non vna hora, non
vno die, non fortassis vna, alterave Luna, quod ni-
mium foret; sed annis integris, & discipulis bene
credis esse cautum.

A græge tibi concredito te renovar, non studium
orationis, non cæli nutus, non negotia aternitatis,
non vite, mortisque impondentis necessitas: sed vo-
luptas tua, ac pruriens libido: forte vt in aula degas,
malus honoris aucept, ac gloriae venator, forte vt
exeras regiones, regnaque lustres curiosus peregri-
nus, & nouorum indagator. De te & eiusdem farinç
Pastoribus quæstus olim Zacharias; mœstum, &
formidandum illud inscriptit.

O Pastor, & idolum. Hebraice boi, id est, vœ, c. 11. v.
quod tibi Deo Iudice, vindice cælo, interprete Pro-
pheta intentatur: vœ, inquam tibi, qui non es Pa-
tor, sed idolum inane, & larua pastoralis: eti enim
facriatore manu auream gestes pedum, auream co-
ronam & mitram in caput efferas, ac byssinum
poderem corpori adaptes, aliaque seu corporis, seu
dignitatis insignia circumferas: ab illis tamen non
es Pastor, sed idolum Pastoris: quia non is es ani-
mo, qui corpore, nihil enim in mente habes fa-
pientia, nihil curæ, nihil industria Pastoris: Teipsum
certe, utique similes, qui æ tu græge tlon-
gius.
Speculum Ecclesiasticorum,igitur recedit, & in alienas ab officio suos curas auolent, compositur sapisens cum auicula leviore, quae nudulo suo euolat.

Prou. 17. 2. 8.

Sicut avis, inquit, transmigrans denido suo, se curit, id est Praelatus interprete Lynano, qui dedit, locum suum. Suam dico diœcesin, in eadem ille incurrit incommoda, in quae auicula et nudulo transmigrans. Quamdiu haec eos seco continuit, lauaitique, tuta fuit ab aucope, & de laqueis secura, at vbi seco libero dedit aëri, vbi in saltus, & nemora excelsit, vbi tremulo arbusculae ramo insedit: tum & in laqueos pedem immisit incauta, & in laqueos auctipis insidias incurrit. Neque ibi tantum malum hoc creavit, sed & nudulo suo, pullusque perriciem attulit: ille enim dissipatus est, & hi in praedam venire: vel enim adhuc in ouis erant, ipsaquef pan, tio carceri claudebantur, vel exclui, & emissi quidem, sed adhuc implumes: si in ouis, cum abels mater non incumberet, ea non fuseret, atque animerat, frigido aëre perfusa evanuit prœ quam in fructus coalescere possint: quod si discreet ouis ex fructoque ergastulo liberi quidem pullis, sed implumes, & rudes, necessum est ut aut fames contabescant, aut serpentinis moribus exponantur.

Si à simili mihi ducentum est argumentum, idem planè & Episcopis, & subditis vbi venit. Vbi illi à sua Diœcesi, seu nudulo amoris, ac paternitatis carinatis
caritatis aequant: primum in plurimos Daemonum laqueos sese inducunt: tum oves suas, eorum spirituales pullos adhuc a pietate, a religione, a virtute informes destituunt; aut si quid ab eis iam hauerint robos; si quid animi, ar hic idu sustineti non potest; quia delect Pastor, qui opportuna suis temporibus alimina sufficiat, qui Dei verbo, cui ecclesiis famem pellat, qui morbos animae, id est vitia, curet, & evacuet, qui enatas difficultates, ac lites componat, qui superulos eruat, qui insurgentia pericula a suis certicibus avertat, atque amoueat. Quae omnia vbi defequerint, necelium est, ut totum gregem occupet, ac perdat ingens & immanis calamitas.

Quae cum ita se habeant, videant Praefules & secum ipsi disputant qui haecenus fuerint, & qui ex officij sui ratione esse debeant; credantque hibi scriptum illud praeceptuum, quod olim Deus Aaroni, ac Pontificibus antiquae legis imposuit: Excehate in custodia sanctuarii, & in ministerio altaris, ne oriatur indignatio super filios Israel. Excubate, inquit, Pastor enim est gregis oculus, ut sciret dixerit D. Athanasius in Epistola ad Episcopum Grecensem. Perinde esse videtur gregem abesse a Pastore, ut cæcum due carete. Ut enim hic incerto, dubioque gradu nutatur, & in formam, obiectionem praeceptium cadit: ita animas sine Praefule caco impet,
Examinitur ea excusatio, Pastores, & Episcopos per Vicarios regere, & gregem suum pascere.

Hanc plerique Episcoporum absentia sue nitionem reddunt, hoc pallio se tegunt, hac veritatem latua celant, & sibi, aliisque illudum improbè, dum iniquunt, ad manum esse Vicarios, qui omnium, & gregis curam gerant, qui eas pascant impensius: bene habet, opto, imò & illud tibi concedo non desesse Vicarios, qui id muneres sedulo exequatur, an ideo te isto liberum onere credis: an commissis animabus bene cautum?

Vicario male creditur: quod vni tibi conceditur esse cellum voluit: et si veniat ille in partem oneris, at eo tamen vacuus non ibis.

Vicarius plerumque mercenarius est: cuius Pastor: ille sui, tu gregis curam agis: Vicarium, inquit Hugo Cardinalis, pecuniam extorquet a populo, sibi commisso, de salute animarum parum curat.

Vicario ad alia, qua tui officij, quae infule, & pedi Pastoralis non sunt, rite vti potes: si mouentaelectes, si difficultates enodandas, si Mars in campos etocandus, si explicandae acies, si rei domésticas
AC RELIGIOSORVM.

Sticie, & cæconomia habenda ratio, si alia quæpiam eiusmodi obeunda munia, ad ea vti potes, imó & debes Vicario, hoc enim tui ordinis dignitas patur; hoc ratio mandat, hoc iubet cælum: verum ut Vicarium eúces ad ea tráctanda, quæ tui sunt instituti, ad pastendas animas, hoc nec admittit Pastoralis ordo, nec ratio súnit; nec Deus vnum quàm súret inultus: quæ enim sérat alijs relinqui, quod tibi in manu dedit? mercenario trádi, quod Pastori datum esse volúit? Cértè offici tui munia per Vicarium obire non debes nisi etiam per Vicarium salvávélis; at enimvero non saluabérís.

Deinde vt pronuntiemos, quod ex æquo, bona étur afferi potest: à Vicario solo etiam quam optimo vix vnum quàm gregi erit benè. Vt è multis vnum producam, tibi ostentat antiquitas Aaronem Pontificem non hominum suffragiis, sed cæli calculo, & mirabili prodigio adlectum ut esset aliquando Mosis Vicarius: quis enim illo melior, quis dignior suffici potuit? & tamen absente Mose elanguit ille, à seipso deciuit, & qui murus esse debuit pro domo Dei, qui furenti populo occurrere, ab insolenti idololatria renocare, aurumque spargere in vindices auras: collegit ipse, & male li-quatum aris pondus in virum erigi atque adorari est passus: dicens Vicario nòmini nescio quid adhaerescere viti, quid abiecitæ demissiónis, ac im-

PPP becilli-
Sed hae inquies Aaronis culpa fuit, hae infirmitis inclinationis; non abnuo, sed cum etiam in alijs Vicariis merito reformido; quem enim aut Aaroni parem, aut superiorrem dabis? Ego certe non hominem tantum, sed et si voleas Angelum proferam, Dei sui Vicarium, qui cum tamen Israeli non fuit, quam optimè.

Cum ab Israele non locorum spatius (quibus absesse non potest Deus, cum sit in immensum vertebratisque diffusus) sed cura quadam singulari longius abire vellevidetur, et coelestibus genijs vnum aliquem sibi supposuit: ait enim. Mitteram precor tui Angelum et ejicam Chananeum, & Amaorbaenum, & Herbaenum, & Pherescaenum, & Hecasum, & Ieubescaenum, & intres in terram fluentem lactem, & melle. Non enim ascendum tecum quia populus bonus cervicibus es.

Videri poterat ea coeli indulgentia, is superum favor, quod pro duce esset Angelus aliquis, & coelestis aula Princips: verum audiens populus ssemmem bonus pessimum, luxit, & nullus excultus est cultu suo.

Nitebat IsraeI amena, & festiva vestes, eximioque ad speciem corporis cultu fulgebant, coronas, torques, armillas induerat, vt isto habitu divinam legem, ac mandata exciperet eo auditus quo omni...
Ac religiosorum.

Tantum in corum animis motum facere potuit supræmi Pastoris, id est Dei, absentia; quam ne Angelus quidem superioris militiæ dux, caeli cius, & accola compenfare visus: quid futurum fuisset credere, quas cogitationes, quos fluctus animorum, quos lacrymarum torrentes, quos aestus querendarum, si non Angelus, sed ex eodem luto homunculus aliquis substitutus fuisset; nimium id sentiret Israël, licet duræ certicis; quantum sibi à Pastor re accessisset praedidij, quantum à Vicario decederet: & verò idem sentiet quisquis Israēlem etiam post feros annos, & sæcula populus sequeetur.

Et Pastoris absentiis incommoda bellē sapiens expressit in typo illius mulieris, à cuius domo vir abierat, occurrerit illa adeo adolescenti ornatus meretricio, preparata ad capiendas animas, garrula, & vocata, apprehensimque deosculatur iunenem & procaci cultu blanditur dicens, Veni inebriemur urbibus, & fruamur cupitis amplexibus, donec illucescat dies, non enim est vir in domo sua, abige tua longissima.
Quamdii vir domi fuit, intra eius penetralia, absitotisque recessus seque mulier continuat retinens pudoris, nec oculos, nec manum, nec pedem impudicis amoribus explicuit. At vbi urin ast racia, vrela, longissima, tum quietis impatiens, nec valens in domo consistere pedibus suis, nunc foris, nunc in plateis, nunc ina angulos insidiari cepit. Ecceliberum, vagum, pollutum pedem, vel ab una tantum viri absentia. Vbi vero pes impurus postillicitos amores excessit, in eadem clapsa est manus, & nimium mali qui canax apprehensum tenuit iuuenem, & procaci ore, vultuque blandita, scopum infixit, ecce oculos in amore duces, quibus ruit in vetitos amplexus, & prohibita venere seco seco polluit, domumque secon ductavit: causa tot flagitiorum vna viri absentia, quae & pudorem excluit, & impudicis ganeonibus etiam intima adyta referat.

Est Pastor, & Episcopus sponsus Ecclesiæ, eius fidei actutelæ commissta sponsa; siab hac vir, & sponsus abit via longissima; in eadem incurrert pericula, datam Deo, superisque fidei facile fallent; alienis seque substerne amoribus, & mundi, carnisque nimium blandientes fucos hauriter, & male ebra peribit; omnium propè vitiorum facta domicilium, quæ prius virtutem sedes erat, arque diuerforium. Quæ singula quanti apud Deum, sectatur
feuerum judicem sunt ponderis, quanti momenti, apud bonam mentem, & conscientiam velim attendat, quisquis annuente coelo in præsidem ecclesiæ est adectus.

§ 5.
Similitudines, et exempla, quibus altè præsulum animis ea obligatio residendi imprimatur.

Ex Iosias Israëlis amor ac deliciae, à Scriptura compositur cum melle, & musica. In omni Ecc. 49: orem, inquit, quasi mel indulcabitur eius memoria, et ut musica in convivio vini. In melle, & musica Regis optimi, sanctissimique præsulis officium audies; mel enim suavi, & grato sapore præsentes recreat, palatumque imbuit; musica vero etiam remotiones ferit, ac blando suo vocum concenitu, seu instrumentorum modulamine delectat. Et hæc boni Pastoris, ac Episcopi sunt munia: eos qui sibi in aula adiunt, recreare, souere, animare residendo; & eos, qui longius in sua provincia degunt visitando, ad studia religionis, ac pietatis incendere, atque promovere.

Ad eadem præsulis officia traduci potest, quod is modo cum Seraphinis, modo cum igne, modo cum anima comparetur.

Iosias in excellui altissimæ mentis spectavit Seraphinos stantes, ac deinde volantes: sunt illi, Lyra-no interprete, animarum Pastores, ac præsules, qui.
Speculum Ecclesiasticorum, non tantum residentem, sed etiam stationem inueni Hæreces, sacriquè duces retinent: volant autem, dum varia ditionis sub loca celeri pede, alatoque spiritu, Deo pleni decurrent, ac visitant.

Sunt etiam veluti flamma ignis, de quibus olim David Prophetico spiritu cecinit: qui facis Angelos tuos (Præfules intellige) spiritus, & ministros tuos ignem vestrem: Ignem quidem, quia ut hic adhaerere materiam, quam corripit, eamque lambit tenacius, est nativum impetu sursum tendat, ut in centrum suum, locumque optatæ quietis: sic plus Praeful, et animo altiore in coelum, ut in patriam erigitur; pacitatur tamen, & institut curæ animarum ut pabulo suo, nec illud deserit nisi divino igne succenderit, & in cælestes flammas transformatur.

Dicitur & Præful anima sui gregis, eaque spiritualis, opportuna profecta similitudine, ut enim illa tota est in toto, & tota in qualibet parte sui corporis, in quod veluti in domicilium a natura immunda est: sic Praeful, & totus quodammodo in tota diceci sua, & totus in qualibet eius parte esse deberit, sic minus corpore, at saltem spiritu, affectu, curaque pastorali.

Quod si forte ha simulitudines longius petitas esse contenderis, veniam produco, quæ tibi facilior acciderit quod eam cum matris, ac nutricis lacte hastatis. Vbi de Præfulle mentio incidit, quis in suo esse
AC RELIGIOSORVM.

esse debeat, Scriptura mutuato colore bellè depingit, & cum modo cum matre lactante puellulum, modo cum nutrice committit. Ita enim quondam Moysi Deus. Porta eosc in finu tuo, sicut portare solet Num. 11: 12. nutrix infantulum. Quis non amet, ac suspiciat suaues illas divinæ prouidentiae leges: crant illi duæ certicis, indomiti capitis, Moysi rebelles, ipsiqueœcolocontumaces, & tamen vt ijs effent, voluerit nihilominus a Moysi portari, ea diligentia, ea constiuentia, eo amoris pondere, quo infantulus molliculus, flexilis, amabilis, & nutrice solet circumsferri: ratio legitur in ipso Mosi nomine, qui & Pastor erat, & dux Israelis, adeoque quasi indulgens mater, & blanda nutrix: quia vt illa filiolum, haec nutritium suum lactat, fuet, gremioque complecitur: sic Israelis Moses, sic populum amori, industriaeque suae concorditu lacetare, fovere, & finu complecti debet quisquis est Pastor, & Episcopus: haec autem paterna caritatis, maternaque indulgentia munia praestare non potest, nisi adsit, ac resideat; fecus si fecerit, non cum legitima matre, sed potius cum meretricie, & adultera comparabatur. Et certe Praeules à grege suo duitus absentes, meretricibus similis esse ait Damasius Papa, quæ Ep. 4: tim, inquit, ut parvum infantem suos aliis nutritibus tradunt educandos, ut suam citius expulse libidinem valeant. Sic pleàrique Episcoporum ( quæ faculi huius
Non sic bonus animarum Pastor, non sic Serua-

tor optimus Iesu: reliquit ille nonaginta nouem
oues in deserto; quaesuit illam quae perierat, &
inuentam in humeros suos extulit: hoc enim exi-
gebat effusa ipsius caritas, de qua longe ante Isaias
hoc ediderat vaticinium: sicut Pastor gregem suum
pascet, in brachio suo congregabit agnos, & in sua
suo leuabit, futas ipse portabat.

A Christo Pastorum principe eosdem animos
hauseret etiam cæteri, quos inter Ambrosius, Augu-
stinus duo suæ aui lumina, alijque sexcenti, quos vt
in praesentia breuitatis causa omittam, at praterire
non possim vnum aliquem, quem nostra vidit, &
amavit: at eis Robertus Cardinalis Bellarmini-
nus, quem Capua Præfulem habuit, Roma Purpu-
ratum Patrem suspexit, & orbis propè nuiueius
Doctorem, & veluti controversiarum arbitrum, ac
Iudicem ausi: hic à Clemente Octauo Pontifice
maximo, contra suum vatum Purpura donatus, &
Capuae Archiepiscopus nominatus, cum ibidem
ali-
ac religiosorum aliquamdiu resedit et pastoralibus officiis intentus,\nà Pontifici Romam retrocatus, sui et sine venire in\npartem laboris ac negotiorum quibus oneratur san\netà sedes, paruit ille quidem (vt erat ad nutum obe\ndiens) sed Archiепiscopatu sed abdicavit, nec vn\nquam adduci potuit (vel Pontificis gratia, ac disp\nensatione, vel amicorum consilii) vt infulam,\npedumque retinenter sibi; aliis infusae onera com\nmitteret. De eo ita Silvester Petra sancta nostræ So\ncietatis, vir variae eruditionis.

Postquam decreuit Pontifex, vt inter aulæ ornamenta in urbe maneret Bellarminus veluti columna, cuj onera sanctæ sedis inmitterentur; igitur ei gratiam resi densi obtulit, præsertim cum ad initia
principatus insitissent negotia grauisima. Sed cum
abnueret ipse; ne vel minimum declinaret sanctio\nes, & decreta sacrorum Canonum, in quibus pra\ncipitur Episcopis, ne greges proprios deferant, de\nliberavit potius Ecclesiæ nutum remittere; & tum
non defuerit, qui conarentur ipsum ab eo confilio
retrahere, dum proponerent instar exempli, Episcopos
non ita paucos primæm authoritatis, qui non
rederant ad occasiones eiusmodi; & dum adde\nrent, inter abdicationem illam, & noutatem suc\ncessoris, amitti posse opportunitatem rei benè ge\nrendæ; & posse contra vnum ipsum, quidquid
prouidentæ absentia, & moles, & multitudo ne\n
gotio...
SPECVLVM ECCLESIasticORVM, gotiorum admiseret, suppletere opinione, & quaeruit returum, ac per administratos expertos recte omnia procurare. Nihilominus constans in proposito mens eius suit; tum quia fequit maluit securos sacrorum Canonom interpretationem, tum quia triennio didicerat, quantum boni ouibus adferat praeventia Pastoris. Itaque Pontificis consentiente, ut abdicaret se Archiepiscopatu, scriptit Clero, & Senatu urbis Capuae, feret in hunc modum: Memini tuis, reor me istic pro concione ultima dictis, futurum ut non remigrarem amplius; tametis cuperem, & sperarem reditum ad vos. Sed addiderit, integrum subnovo Pontificis mihi non futurum, ut Roma dicesederem. Memini est ex quo Pontificem rogavi, iub이 et negotia quaedam gratiam vtrum non tamen cum eo tempore reuerationem meditare ad Ecclesiam; sed fuit ea res occasio, ut Pontifex indicaverit, yelle &c, ut deinceps Rome agerem. Tum subdidi ego, a me imperium non detexit; sed religioni tamen duci, si Archiepiscopatum retinerem. Proinde, aut me Capua remitteret, aut Ecclesiae meae Pasterem inueniret. Hoc secundum approbavit Pontifex; ac iussit ut succedere rem idoneum perquirem. Pro me illud affirmare rim non sine lenitu doloris mei, nos inuicem separati; siquidem Ecclesiae ilii accommodauerat ego amores meos. Optabam insuperiam, ut nunquam alias,
alias, denique ingemere laboribus, & obligare hoc symbolo dies postremos vitae meae. Fatum etiam, itic plus me quietis habuisse, & vivisse contentum magis, quam Romae vivam, uti nec ad diem vestrum mihi ad laboribus affluere fieri animo licet. Sed divinum voluntati par est acquiescere, subitique animum (quod & dixi pridem abiturum) futurum tenere, quem Capuæ tres annos percepit, fortasse mutationis huius causam esse. Quid enim Episcopus supremus Christus Dominus expetiri velit, an Episcopus alius iunior, atque validior, medem altitutem sit cumulatorem pulicior futurum, ut non abrumpere charitatem erga vos videar, & erga ciuitatem istam, cuius regimen intra spatium bimestre deferam; at potius immensus Deus facit menorum meorum, seruabo semper vestri memorem animum. Item, qua priuatis, qua publice, prodero vniciuique; & poterit vestra ciuitas opinari, habere se Archiepiscopos duos, Romæ alterum, & alterum Capuæ. Atque ut hic scribendi finem faciam, fausta deprecor vniuersis, optoque gratias Deo referri, quoniam ita dispositum, & flagitari pro nouo Antistite saientem auram Sancti Spiritus.

Haec est ad Capuanos Bellarminus, cuius exemplum, ac sententiam si sequentur atatis nostra Prefules, non ca pletique in locis esset morum in...
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM, 
clinatio, non solum deque verterentur omnia, ut 
vertitaret absente Pastoris necessarium est.

§. 6.

Quae Praesuli incumbat obligatio suos 
visitandi?

Et aliud onus, quod Praesulis vertici una 
cum insula imponitur: suas illae oves opportun 
tune tempore visitet; adeo, soletur: ad hunc enum 
ipsum Scripturae fides, &c. Authoritas evoca 
tum, inuitat rationem, &c. maiorum exempla prouocant plena religio 
nis, ac pietatis.

In altioris sapientiae adytae admisit olim Sol 
mon, hoc ex illo Sacratore lyeaco edidit pronun 
ciatum. Diligenter agnosce virum pecoris tuo 
quae greges considera. Textus Hebreus exponit lu 
culentios. Agnosceendo, agnoscas facies pecoris tuo, 
et pone cor tuum ad greges, quibus verbis duo insi 
nuabonni Pastoris officia.

Primum, ut agnoscat greges sibi commissos, & 
in eos oculum, aciemque mentis explicit, faciem 
quae discernat: sunt enim Pastores, qui non vul 
tum sui pecoris inuentur: sed potius terga respec 
etant: iij fuisse, qui de greges suos abstractiam 
tantum (ut cum Philosophis loquar) notiariam hab 
ent, quia eam non usurparunt ipsi oculorum sen 
su, sed aurium: & aliorum relatione hauserunt: 

sunt
AC RELIGIOSORVM.

sunt alij, qui intuituam (vt cum venia eo verbo vtar) accepte cognitionem: quam ipsi fidelibus oculis admisserunt, & in animae conclause ad intelligentia tribunal detulerer: & hi primum boni Pastoris officium ea ex parte impleuere: a quo defle-\etunt ad alterum: dum ponunt cor ad greges suis, eoque toto amoris pondus inclinant, vt non sol\um mens, & intelligantia subditorum commodis vacet, sed & amor quantus est, impendatur.

Huic, & illi stimulum, adhibet Sapiens dum subjicit: Non enim habebis iugiter potestatem: sed v. 24.
corona tribue tur in generationem & generationem.
Hebraice legisur chosan, id est fortitudo, potentia, thesaurus, opes, quod eximiae fortitudo in, duinio-
risque potentiae sit, immortales animas ceu thesaur-
orum, opere, caelestes, non terris, sed caelo referuasce.

Vt portò referuet fidelis Pastor, ei sub oculos ponitur extrema vitae meta, & moris capitis semper immemens, vel ipsa naturae lege, fatalique necessi-
tate, vel ufta irati Numinis ira, in pnaam defìdix, ac torporis, quo sstitur, atque indormiseit: sed quia ea pnaa non facile se trahi sinunt ardua mense, addit & alias blandientis coeli, & beata aeter-
nitatis illcebras. Corona tribue tur in generatione & generationem. Hac se duci, & allici patiatur magnum Praestul, nisi cum rubore, lucetique aeterno audire velit illius suprerni Pastoris voces. Vbi est grex, qui 1erem.

$\ldots$
Speculum Ecclesiasticorum, datus est tibi; pecus inclytum tuum? Hac vbi in ultima vitæ scena animo excipies, quid respondebis, quid dices cum visitauerit te? Deus tuus, qui alios visitare neglexisti, ad quod tamen te tuo cogebat officij ratio, & maiorum exempla veluti manu decebat: est multis vnum, alterumque produco: Et quidem primo Præsulum, ac Pastorum principem Christum, qui testa Petro Pastor, & Episcopus animarum, visitavit nos oriens ex alto.

Latuerat illae multis ante sæculis, immo & aeternitate totâ in sinu Patris, & ece lo veluti specula beatitatis, mortales oras despexerat: vbi decreta in cella foro dies illuixit, vbi tantum additum ætatis, quantum amabilis Dei prouidentia recensierat, in campum excessit, & obire coepit castella in circuibus docens, & quærens quem seruaret, quem Erebo eriperet, & redderet beatitatis.

De pio illo circumcuncti laborare aurea fandi copia ita loquitur S. Chrysofoamus.

AC RELIGIOSORVM.

regit permis sapientia, & caelestem prouocat ad volata-
tum. Nunc scit gallina educit, vocat, recipit, prote-
git, portat, souet, ambit, amplecitur, & sui volates
oblita, tuo versatur in pulvere, ut tu familiaribus
alat, erudiat, instruat, nutrimentis. Nunc ut Pastor
bonus altissimus errantem solus requirit in montibus,
solus inuenit, solus suis humeris impont; & caelestis
euabit, ac per ductat ad caulis. Sic ut te mutet in me-
lus, ipse tua toties mutat, ut commutat officia. Et
quia du circumierat ut diriperet, & deuoraret ini-
imus, nunc necessario circuit ut te vindicet, ut eri-
piat Christus. Has boni Pastoris formas, hac mu-
nia aureo stylo notauit Chrysostomus: atque ve-
nam notent, animoque profundo insigant, qui a
Christo dieuntur, & sunt Pastores.

Eacertè memori mente admirat Paulus eun
ex ad Barnabam voces, sacraque monita, Reuerten-
tes visitemus fratres, in quibus praedicamus ver-
bum Domini, quomodo se habeant.

Non ita pridem ijs adsuertat Paulus, corumque
animis, cecu parato, mollique solo diuinii verbi sem-
na iecerat: reuistit subinde, lufrataque qui germi-
net, & succrescat, qui in flores sole explicet, fructus-
que bonorum operum Evangelijs lementis: reuistit,
inquam, ut ipse alio loco teftatur: in virtute signo-
rum, & prodigiorum, in virtute Spiritus Sancti,
& ita quidem ut ab Hierusalem per circuitum us-
que
SPE\vm E\ccl\esiast\igor\vm, qu\e ad Il\r\ricum repluer\it Ev\ang\elium Christ\i: ade\o long\e, lat\eque\ patebat e\usa Pau\li caritas, \vt non \som Roman\orum pr\ou\ncias, \s\ed \& Phoe\nic\iam, \& Syri\iam, \& Cilici\am, \& Cappadoci\am: im\o \& Saracen\os, Pers\us, Armen\os, reli\quosque bar\baros adier\it, \ac visitar\it. Cred\er\es o\r\bem \unu\uer\sum \the\atrum esse, in qu\o pius Pau\li labor ludar, \& indu\:\фria : ita nimitur, \vt \o\r\e Diui Chrysolo\gi lo\: quar. Divina ill\a anim\a, unu\uer\sum t\e\ra \\r\bem cir\cum\p\e\\ca er\at, \& in se\ip\o \cir\cum\f\e\\e\bat om\nes, om\nes am\a\bat, \si \nec \n\c\e\\i\ss\e\t, quin potius mai\ore\m \p\r\a\\e\f\e\\e\bat \\h\a\\i\t\a\t\e\m qu\a\m qu\i\u\is p\a\t\e\r.

\nter ca que bon\o Parenti ingenu\it natura, \e\ft perennial\is\u\o\r\um cura, \& studio\i\us labor, qui clu\c\et vel maxim\e \n\u\tr\a\nda sap\i\us, \& c\u\rc\u\m\u\l\u\r\a\nda d\o\m\o unu\uer\a, num \or\t\e te\c\ta rim\as pa\\i\\r\an\t\ur, \& im\b\r\e\\m adm\\a\nt\a\nt, num \fu\a \f\e\\n\e\\m\o\l\e, \t\i\g\n\i\q\u\e\ \t\u\b\u\l\a\\e\t: num a\e\r\a diues, \& me\\e\ \\p\u\l\e\\n\e\t; num \\a\\r\\a t\e\c\t\a su\p\e\l\e\x, \\n\u\\\i\b\i\u\t\b\u\s\ \fa\m\u\\o\l\u\u\r\o\r\um o\r\d\o, \& cui\q\u\e su\u\u\i\o\s lab\o\r, su\a \f\a\t\i\o, su\a \\f\e\\c\e\\s, su\a \fa\n\i, \\v\a\l\en\e\\f\u\q\e \l\i\b\e\i, num a \cor\po\r\i, \a\n\i\m\i\q\u\e c\u\l\u\r\p\a\\e\\t\a\\n\e. \u\m i\a\\n\i\c\i\o, a\l\i\j\f\u\q\e d\o\m\e\\\c\t\i\c\i, \a\c mul\i\b\r\u\b\i\b\u\s c\u\r\i\s vxo\n\e\\\t\a. Hae\c v\b\i \v\e\l \o\c\u\l\o, \v\e\l \m\e\n\t\e \p\e\r\u\i\d\i\t \p\a\e\r\-\f\a\m\i\l\i\as; num \s\i\b\i \o\m\e\\e o\f\f\e\c\j \f\u, \m\u\n\e\r\i\f\e\\n\u\e\r\o\m \v\i\d\e\\t\u\r \e\p\l\u\e\\u\i\s.

Qu\i\q\u\i\s \i\n \P\a\s\u\l\e\m \e\t \a\d\\e\te\\u\s, \i\s \e\t \P\a\t\e\r,
\cui
AC RELIGIOSORVM.

cui pro domo, sacra Diiorum, Deique templo,
pro libris immortales animae, pro vxore, & sponte
cessit Ecclesia, pro area Dioecesis, in qua triticum
ac palaes (id est boni malis admixti) hos visitet bo-
nus Pater, videat que ne quid desit in domo Dei,
cuius decorum impensius amare debet.

Eft certe, quod in plebisque Praefulibus lugeat,
damnetque aetas nostra, iis aedes amplissimae, pal-
tia ad insignem magnificentiam aedificata, atque
exocta, in quibus peristromata, & aulae, quae in-
genti sumptu paretis inumbrant; aurum, argen-
tum, ebur, rectorum incrustationes, pensilia, & in
morem celi picturata laquearia, paumenta pretio-
fo-lapidem caelum deriato, in varia picturae genera
discriminata, aliaque eius generis, quae mollitiem
olent, & factum plusquam aulicum: verum ut do-
mit ita se habeant omnia: in templis tamen, & aris,
quibus & ipsi praefunt, forida omnia, situ, & pa-
dore obsita, horridaque: si oculus esset tantum ha-
benda fides, diceres non sana esse sed profana loca,
on aras, sed haras.

Optarem profece, isti rerum sacrarum incuriae,
ne dicam contemptui, & impietati, cern ccelo in-
dice decerni peccant, quae olim Hebræis illata.

Redierant illi ab exilio, & captiuitate Babyloni-
ica in patrios penates; singulares Dei vindicis benefi-
cio atque indulgentia in libertatem asci. Verum

R r r
Speculvm Ecclesiasticorum, vt is sufficer superum suor; prima tamen ciscura fuit de proprijs domibus ædificandis: de templo supræmī Numinis, impiorum manibus destruē, iterum insigni pietate restatvando, necogitatum quidem. Hinc illæ cælo minæ, & Aggæo Prophetæ divinæ voluntatis interprete, inflecta poena.

Aggæi c. 1. 9. 10. Dicit Dominus exercitium, quia domus mea deserta est, & vos festinatis uniusquique in domum suam. Propter hoc super vos prohibiti sunt cæli, ne darent rorem, & terra prohibita est, ne daret germens suum. Arescunt cæli, & æris in morum durecunt, steriles terræ, & germens negat, quia rorem beneficentiae, sactæ æd. debitum negarunt nimium steriles, & infuscundæ mentes. Quod si, vt arguè consciscit D. Chrysostomus, illus templi neglectus tantam excitatus tarn Numinis, multo magis huius templi neglectus ad iracundiam provocavit Dominum. Si quidem hoc templum tanto est illo honoratis, quanta plura haber sanctimonias symbola. Ea in presentia reciteo, quia cuique nota, & obvia: vnum tantum profero, quod Episcopum suam Dioecesim templique visitante velim esse commendatum, quod in Nepotiano Sacerdote D. Hieronymus olim commendavit. Erat, inquit, in nobili illius praenixo: solum est su teret altare, s. pietas absque fuligne, s. paumenta terra, s. iamitor creber in porta, s. vela semper in ostias, s. sacrarum mundum s. vasa luculent.
in omnes ceremonias pia sollicitudine dispositae.

Duo maximè in sanctissimo illo viro predicarum munditiem, & decorum, sua honestissimam
rum omnium faciem, & speciosum apparatum,
quae Dei domum deceret. Et ea cuique Episcoporum
optarum esse in primis curis, dicerent illi, & ex
vero quidem, quod olim Cantor Regius. Dilexi de-
corem domus Dei, in Hebræo pro decorum, est habitaculum vt intelligamus in decore habitare Numinem, venustatis patrem, & omni hominum magnificentia dignissimum. Quare David in eodem
cantico nominat templum locum habitationis gloriam Dei. Vbi minimum se mirabilius ostendat, sua in
nube, aureaque luce, quod in Moysis olim tabernaculo, sua in redendis oraculis, quod in propitiatóriio, sua denique quod in templis christianis sub
augusto velo Sacramenti, & humanitatis conopaco
Rex gloriae versetur. Quod postremum cum ita
ele fides doceat, certè non decet Dei gloriam situ,
& fordibus obscuerari, nec ferendus est Liturgorum ille stupor, nec dissipulando impetacorum,
qui trierinion malunt quam templum est ornatus,
& ex ara, propé dicam haram faciunt, estem
plo fordidato culinam, est sacrificio profanum gur-
guftium, qui decorum domus Dei non tam diligi-
gunt, quam indignissime aspernatur. Qua die re
grauius in hunc modum queritur Salutianus.

Eccle
Sed haec tum est quæ rerum, transfe ad templa viua, ad spiritales liberiores, ad in ventides animas, quorum curam gerere debet, qui suos ex officio visitat Præfūl. Sunt illæ, ut ante paucis insinuauit, thesaurus ingens, sunt coelestes quoddam depositum: quod si tua incursa coelo pereat, nasc rav immanis culpa reus teneris. Hanc istius depositi fidem, pretiumque dum æquale lance pensat Bernardus, ita secum ipse loquitur.

Quid ego infelix, quo me vertam, si tantum thesaurum, si pretiosum depositum istud, quod sibi Christus sanguine suo pretiosus indicavit, contigerit neglexisse?

Vbi à lepide hæc quasi sui Bernardus tum præclara similuidine rem totam confirmat, & exaggerat. Si stillantium, inquit, in Cruce Domini, sanguinem collegiissem, esseque repositus pene me in vasa viros, quod & portari sapis oporteret, quid animi habitus esset in discrimine tanto? & certè id sernandum accepti, pro quo mercator non insipiens, ipsa utique sapientia, sanguinem illum dedit. Sed & habeo thesaurum illum in vasis sicutibus, & quibus multa plura, quam viros imminere pericula videantur.

Hæc calamo virgine, lacteaque eloquientia sudit Bernardus, ut sibi, ubique stimulum adderet, tum
AC RELIGIOSORVM.

ad curam animae tuae, quam circumgestas in corpore luteo, vaeque sibi, tum ad piam eorum sollicitudinem, quiqui annuente ccelo sunt concrediti, ne quis illorum a te male custoditus interest.

D. Ioannes, qui est pectoris Domini sui, velut amoris, ac caritatis officina, singularem quendam salutis humanae zelum haetur et: exemplo, verboque docuit, quantum est vel unius animulae depositum.

Epheso excedens, villas, & oppida circumcurrit, cum ecce et occurrerit Adolecens ingenio celieri, & peracuto, speciei etiam liberali, & armea, foliet enim plerumque animus venturus in corpus, dignum prius metari hospitium. Certa ex huius speciei in ipsam mentem, quae illius hospes est, eam Apostolorum, dignamque censuit quae fidelis colono traderetur excolenda. Is portò fuit illustris loci, ut vocabat Angelus, id est Episcopus, in cuius manibus, cum iuuenem, velut ingens, & pretiosum quoddam depositum commilit, hae ferè verborum formula. Hunc Adolescentem omni studio, cura, & cogitatione coram Ecclesia, & Christo teste, tibi, tueque fidei commendet.

Suscepit illud tum pro ca, qua in Magistrum erat reverentia, tum etiam prona, ac praepitiri in subjictos caritate, qua illum in familia sua aluit, eiulique curam egi planè singularem, nec quid corpori, ne

Rrr 3 quid
502 SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
quid animo desse videretur: fluxere in eo pietatis
officio complures anni, quibus adolescencia mem-
ror, iuueni frater contrahaere, habenas adducere,
ne forte, quod illi aetati facile est, postis sibi limites
excederet. Verum vtemoris lapsu deteruntur, &
levescunt omnia: ita, & Huius Praefulus pius labor,
curaque eo annorum curricula debuit. Hinc
adolescendi laxiores dare habenas, & plus aequo in-
dulgere. Ab ulla magistra coniuncta in aliam pa-
lassam abijt malus discipulus, ea iuuenum fuit
solutioris aequi, quibus alea, chartaque fusoria
pius in manibus, quam in oculis pius liber, facricque
globuli. Ita sibi malia luisit, Magistroque illustre
dolectans, eoque fecletrum venit, vt non tantum in
malis malus esse, sed & pessimus videri posset: imo
pradonum dux, ac coryphaeus. Quis credat eo labi
posse iuuenem, cui Ioannes in spiritu parent, & pa-
dagogus esset Episcopus, lapsus est tamen, & prd
dolor t longius a se. Decoque elapsus. Vita in pre-
cipiti; salus in desperatione videri poterat, nisi diui-
na manus affusisset; reuocavit illa a morte, quae ad
vitam prius inuitarat. Peraeto veluti curius, labo-
rumque meta, ad suos quasi carceres, grataque li-
mina redijt Apostolus, quae suicerque a suo Praefule,
qui haberet suis ille adolescens, & in Christo filius?
Age, inquit, Episcopi, depositum nobis rede, quod
ego & Christus, Ecclesia testis, quam gubernas, com-
misimus.
AC RELIGIOSORVM.

misimus. Hic primum ora rubor inuasit, frontemque texit, dein insingultus, ac gemitus explicuit se, denique in pauculas voces effudit, sed amoris, sed doloris plenas. Ea ostendere qualit in adolescentia suissent pietatis, ac religionis tyrrenicia, qualsi aliquot annorum curfus; quam pius, fœelix, ac fortunatus; qualsi denique a malis consortij exitus, quam impius, infœelix, infortunatus. Hic haerere vir sanctus attincon similis, dein subirato vulnus, vocceque ita paucis: secum, inquit, seruasti depotum; sic fratri tui animam? exatera dixere lacrymae, profundique gemitus: a quibus (nec enim longior amenti mora) se in viam expedijt, equum confecdit annosus senex, & in densa nemora, metuendosque saltus euasit, praedonem suum secutus bonus animarum prædo. Vbi in iuuenis spectum venit, agnouit ille Parentis ora, vultusque probè notos, ac summæ venerabilès; agnouit, inquam, & celeri fuga fœse illius oculis eripuit, nimirum dolor, pudorque pedibus alas addiderat. Sed leuiores pio feni illius animæ cura quam vs tibi Deoque refititueret concitato equo fugientem infequi, & obiijere amandum illud: Quo abis, infœelix adolescentia? iuuenis senem, filius parentem, armatus inerme fugis. Ego tui causa in ferrum ibo, & in vulnera pronus ruam: pro quo magister meus, amor meus, ac deliciæ in crucem, ac mortem venit.
SPECEVLVM ECCLESIASTICORVM.

Sui oblitum, nimiumque fugacem sitere il. 
levoces, amorque imo pectori renascens: quie-
tiam ad lanetifiimi Praesulis, parentisque optimi
pedes supplicem, ac lacrymabundum abiecit, sed
admissi ecclesiis conscientia, fusus tories innoxius
cruor, & truculentae caedes, dextram tot criminum
testem, ac ream abdiderant. Pudorem, qui animo
adolescens infederat, notaut indulgens Pater,
dextramque prenlausit: imo & osculo dignatus est,
adpromitque forte vt peenitentem remitteret Deus,
quidquid absilla manu contrae tum erat iniquitatis.

Ita bonus Pastor errabundum ouem quaefuit, in
ouile reduxit: imo deinceps probè peenitenrem, &
instructam Dominico gregi, & Ecclesiæ prefecri.
Habet in eo quisquis est Praesul, quod dicer, arret,
imitetur: Primum, quod, & quantum sit anima-
rum depositum vel hinc agnoscat: quod silecit
Deo homini, sanguine, vitaque fletit. Ex illo aman-
tes, ac paternos animos induat, & cum fete offerit
occasio exhibeat, maximè vbi filios spiritales ecci-
disse, imo & à fcelebre mortuos esse didicerit. Ne in
eum cadat illud D. Bernardi. Cadit Ablus, ut in- 
nit qui se subleuat: cadit anima, & non est qui ma-
num apponat. Defunt nimium visera misericor-
diae, decet paternus affectus, quem vt in Patre cor-
poris ergo suspeict Chrysostomus; ita & in Epis-
copo, animi causa requirit. Imitandi, inquit, sunt
Parem-
AC RELIGIOSORVM. Parentes, qui filijs suis gravior agrotantibus licet desperatis assident lacrymantibus, lamentantibus, exostulantibus, omnia, qua possint admonsentes, ad extremum visque balitum. Vbi hae parentum in filios officia expoluit: tum ita stylo aureo pungit, & viget. Hoc tu quoque facito pro fratribus, & quidem potior in re; nam in non possunt lacrymis, & lamentis neque morbus depeller, neque mortem imminentem abigere. Tu vero frequenter poteris animam deploratam assiduitate, instantiisque per lamenta, renocare, ac suscitare. Dediisti consilium, nec persiusisti, illacryma, punge frequentzer, ac suspira paululum, ut tua sollicitudo incurrat illi verecundiam: itaque convertas ad salutem.

CAPVT XVLII. De alijs homini Presulis, & Pastoris officijs.

E Vit olim Hebraeos inter, & Aegyptios magna studiorum, & animorum dilecto: ex eo etiam orta, quod hi Pastores in odio, illi in amorisibus habere nent.

Rationem ex antiquitate s petas hae esse potuit; quod Aegypti, oues & pecora pro Diis coherent, adeoque nefas ducere, ca maestare, atque edere.

Contra vero Hebraei, nec ea pro Diis habere, nec Sff...
Speculum Ecclesiasticorum, ijs pare to esse, sed iugulare, sed occidere. Quo cum tamen stare potuit, & verò etiam stetit, singularis quædam omnium cura, & Pastoralis officij dignitas, atque commendatio; quae ex eo augeri potuit, quod Hebraeorum principes, primaque lumina ducendis, pascendisque gregibus tori incubuerunt.

Ita in ipsâ orbis infantia, primisque cunis Pastor fuit Abel.

Ita deinde lapsis longè sæculis Pastores suere Iacob, ciusque filij duodecim, æ quibus emanarunt duodecim illæ Hebrææ gentis tribus, illustria decora, principes animæ; quæ quibus derivatus in po-steros omnes amor quidam Pastoralis officij, & æ majoribus petita dignitas; quam mirum quantum auxit illæ Christi Seruatoris demissio, quæ se omium, id est, animarum Pastorem inscriptit; Ego, inquietat olim, sum Pastor bonus, qui sollicit & à seipso bonus, & a quo boni ceteri: si tamen summum Pastoris fuerint amulatoros; ut jecor, sint in pre-senti, mihi est animus stylo notare præcipua boni Pastoris munia: eaque quam breuissime: neque enim est hucus exigui operis, aut consilij mei a fu-sius explicare; aliorem iam fuit, & crassè labor.
AC RELIGIOSORVM.
I. OFFICIUM BONI PASTORIS.

Amor, & Caritas.

Prima lex Pastoralis officij, primaque cura debet esse impensa caritas; atque effusus amor fui gregis: ab hoc enim ceu fonte manant cetera, quae bono Pastor incumbere videntur.


Ab hoc amore, qui Pastoris nominis instutus quoddammodo, & innatus esse videtur, fluxit illud, vt Reges, ac Principes in sacris paginis saepius Pastores appellarentur.

Speculum Ecclesiasticorum

Petre amas me? In quæ verba D. Gregorius Pontifex maximus. Primo, inquit, ei dicitur: Petre amas me, ut per amorem agere fortiæ studiet, secundè, ut in contemplando alta cognoscat; tertio, ut perfecte caritatis affectu, & erga proximos servaret, & ad speciem conditoris serventer in ardescat.

Seruator nostrer, interprete Gregorio, tris septalle videtur Pastorum officia,

Primum altos, & heroicos animos, a quibus & agere possent, & pati fortiæ, quod erat amantium.

Alterum, ut se in terris etiparet, in ccelum esse veluti remigio quodam alius amorum contemplationum.

Postremum denique, estum aliquem, impetum quem diuinæ caritatis, a qua in proximorum comoda, atque salutem ferrentur toti, atque effaecerent.

Hae lege, & tacitus apud te meditare quisque est Pastore. Indica, inquit D. Bernardus, virum posse hic conuenienter aptari trina Petri interrogatio.

Amas me, amas me, amas me. Habes caritatem de corde puro, & de consciencia bonâ, & de fide non si èta. Hanc inquam si habes, tum a Christo in autrem tibi dici, etiam tertio patieris.

Amas me, ac deinde audiæs & illud, pasce agnos meos, hoc est lactentes, adhuc ac tenellos in side, pasce vberibus consolationis, & pote lacte doctrinæ laminonis, tum ad oves elaberis, & in side ac religion

Sermon. de tribus ordin. Eccles.
AC RELIGIOSORVM. 509

gione firmiores, robustos atque adultos etiam sotae,
ad recrea: sit, vinquit Augustinus.

Sic amoris officium pasture Dominicum gregem,
Sicuti timoris sibi sit dicendum negare Pastorem.

Quod autem illud officium, & quam consum-
matae perfectionis eâ, quâ solent eloquentia, perpe-
quitur, & ita Christi voce animarum Pastroem
compellat. Si diligis me, pasto ous meas, non te pasti-
ere cogita, sed ous meas, sicut meas pastce, non sicut
 suas; gloriarm meam in eis quœre, non tuam; lucra
mea, non tua.

II. OFFICIA M BONI PASTORIS.

Vigilantia.

Celebuit antiquitas nominatum illum Pa-
storem Argum, cui centum lumina cinge-
bant caput: ea quam duxit in sua statione, &
ipso, & gregis fuit quam optime: at vbi coeperunt
cominuerent somno, vbi sopiri, & claudi, tum vero
cum Pastro, & omibus actum quœm pellime. Ita
porro illi Argo sopiri sunt oculi.

Eum forte feriantem, ac vacuam ac cursusconec-
nit Mercurius, ac Venus: ille pro eâ qua erat elc-
quentiae vi, blandos ferme ne in aures, & animum
dilatatus, formam ad sensus, ad oculos euocare co-
pit: Hac autem sua mollitie, totisque illece-
bris formam excitavit magis, ac profundum io-
porem imniuit: vbi abillo claudi oculi, sopitiue

Senius

Sif 3
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,

sensus omnes: tum vero Argus & caput, & vitam amicit; ipsaque Venus praeposterè via illius oculis, cos abiecit in caudam pagonis, ipsique totam aspercit: sed ò grande à Venete nefas! ò ingens oculorum vitium, qui prius eminebat, & cælum sideraque spectabant, iam abijcuntur toti, & terram verrunt.

Hæc est fabella, & ingeniosum commentum Poëtarum, quibus hic semper fuit singendi licentia, & opportunus in apolo cæli ludus; & quo tamen paucæ ad mores traduci posse videntur.

Primum vigiles atque oculatos esse debere Pažores ante, & retrò, dextrā, & sinistra.

Ante, vt futura longè ante prospiciant.

Retrò, vt praeterita recolant, & ex ipsis futura metiri discant, atque expendere.

Dextrā vero, vt in prosperis semper vigiles.
Sinistra, vt in adversis semper intenti.

Quod autem à Mercurio, & Venere sopitum Argus: innuit Pažores plerumq; indormiret malis consiliis; plerumque etiam connuere atque obrui à Venere, à blanditij mollicula voluptatis, cuius cantus, mellitusque voculis, dum plus æ quo indulgent, oculos, ac lumina, id est vim mentis, & intelligentia, quæ officio Pažotali inuigilare, quæ cælos atque aeternitatem suspicere, & longè ante prospicere debutt, amittunt, & quod indus pronum est, in terram, hoc est, in luctas, abiecastque mundi

...
AC RELIGIOSORVM.

urus, ac sollicitudines abiciuntur: iustofane Dei vindicis iudicio, vr qui gregis oculus esse debut, nectamen suo vitio fuit, co male sit orbis etiam in externos annos.

Fuerunt olim in Apolloniâ oves Solis sacrê, quas noctu viri fortunà splendidi custodiebant.

Euenius aliquis suas de more vices agens in pecoris custodiâ, lupum ingredi in ouile, & sexaginta oves suâ incuria deuorari est paesus, ex quo iudicio ciuitatis damnum, & oculis orbatus est.

Si in humano foro adeò feuerà in Euenium lata sententia, qua erit in diuino? in quo non agetur de ouibus Solis, sed Deo factis, de animabus quas coelo, & beatæ aeternitatis seruatatas superi volueræ, quid inquam, decernetur in eum Paltorem, cuius incuria æternum ille perierint?

Vig let ergo, & suâ maneat in statio quibus suà dignitatis, ac officij vocatus est; sibique multo potiori iure scriptam arbitretur eam legem, quæ olim viris principibus.

Non decet principem solidam dormire noctem. Si principem non debeat caflonolentia, qui muris tantum, & corporibus suorum inuigilat: multo minus Paltorem, qui subditorum salutem, & animas curat.

Et certè si summa, & in finià, si cielum, & terram percurramus, dabunt illa Paltores, quæque etiam vigiles.
512 S P E C V L U M  E C C L E S I A S T I C O R U M,

vides. Hos uniusim regit, ac moderatur Deus, ut

Dominus, ut Pastor; ille vigil.

Regi Nabuchodonosor in somnis olim obie-

cet, Deus vindicus aliqua species.

Da. 6. 4. v. 10.

Videbam, inquit, in theone capitis mei super fra-

tum meum, Ecce vigil, & sanitatis descendit de ca-

lo. Vigil ille, vel Deus ipse fuit, vel ut nonnulli ma-

lunt, Angelus vanus aliquis, quia eis vices ageret:

nec enim dormitabit, neque dormiet qui custodit

Israel. Vigilat ille ad iustorum custodiam, vigilat

ad pœnam impiorum, appello Jeremia fidem. Vi-

gilavit, inquit, in eum iniquitatem meam in manu

eius: Hebraice pupigat, stimulavit manum eius, ut

suam mole ac pondere velit gratu, uto rebelle cœlo

caput opprimeret.

A summo Pastore, & ipsi Pastores, ac custodes

Angeli, & quidem vigiles, in quos D. Bernardus vo-

catar illa sponsæ verba: Inuenerunt me vigiles qui cu-

stodiebant cœtatem. Bene tecum agitur, inquit, o

Mater Ecclesia, bene tecum agitur in loco peregrina-

tionis tuae. Qui custodiunt te non dormitant, nes, dor-

miant custodes tui, Angelis sanctis, vigiles tui spiritus.

A Deo, & Angelis, qui puræ mentes, ad Chri-

tum descendo, in quo spiritus cum carne amabi-

li, stupendoque nescio conjungitur, & ille etiam

Pastor, adeoque vigil. D. Ioannes in alto mentis

excessit vidit apertir cœlestes valvas, & patetere

immenta.
immensa diuorum atria, in quibus Smaragdino throno aulergebat Dei sedes, quam curio, & amœ-no arcu cingebat Iris, Solis filia, & humentis cæli miraculum magnum: tum deinde circumstabant viginti quatuor seniores, & animalia quatuor plena oculis ante, & rétrò; quæ dum animo legi, ac contemptur sedulus: ecce in conspectum venit & aliud cæli, terræque prodigium, de quo sic Va-tes. Vidi, & ecce in medio throni, & quatuor ani-malium, & in medio seniorum aënum stantem haben-tem cornua septem, & oculos septem. Erant & cornua composita, & innexa sibi, per modum speciemque coronaæ: singulisi, cornibus insidebant oculi singu-li, velut additæ gemmae, nouaque surgentis Eccle-fiae sidera.

Quis porrò sit Agnus? in luce est, ille videlicet qui pro nobis victima cecidit. At quæ corona? qui oculi? in nocte est illud, arque occulto.

Abbas Ioachim, pro eæ quæ fuit solertiæ, cenfuit cornua septem, & septem oculos indicare septem Episcopos Aegyptii, ad quos Christi scriba Ioannes hæc suam pagellam dirigebat.

Dicantur illi, & véro etiam sunt cornua, ab insito de superis robore, constantiæ, insigniique fortitudine, quæ Christi peculium tuentur, & cum opus est, cornu feriunt.

Appellantur deinde, & re etiam ipsa sunt oculi, &
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,
vigilantia, cuius iurisymbolum est perhibentur. Eodem spectant animalia quatuor plena oculisante
& retrò, de quibus sua inter Doctores lis atque contentio. Aureolo animalia quatuor ostendunt qua-
tuor sedes Patriarchales.

Leo est Ierosolymitana, ob ingens animi robur,
inuietamque constantiam, quam eo loci Apostoli
exhibuerunt. Vitulus est Antiochena, quae feret om-
nium prima fidei colla subjecta, in cunctum Christi
admissit, adeo ut Antiochiae primum diet fuit
Christianorum.

Homo Alexandrinus ob viros doctissimos, quos
illa tuit, atque aluit. Ij suere Origenes, Clemens,
Dydimus, Cyrillus, Athanasius, quos e regio vel
Episcopos, vel Doctores amavit, atque fulpexit.

Aquila denique Constantinopolitana, in qua
viguerunt viri altissimae cœptationis, & magno
orationis excessu instar Aquilæ sublimes: iij porro
exitire Chrysothomus, Nazianzenus, et iijque.

Et hos omnes orbi reddit, atque exhibet oculus,
Pastoralis vigilantiae nota atque hieroglyphicum:
vtrinde consistens gregis sui, oculum esse Pastorem.

Quod si forte arcana illius locis aliena vocari velis,
contendentes per animalia quatuor opportunius
intelligi quatuor Evangelistas, non est hoc senus
alienus.

Sit Leo S. Marcus, quia Evangelicæ historiae se-
ricem
AC RELIGIOSORVM.

riem incepit à clamore, & rugitu Ioannis, quasi
Leonis alicuius in deserto.

Sit Vitulus S. Lucas, vel eo tantum quod initium
petierit à Sacerdotio Zachariae, cuius erat immor-
tali Deo victimas offerre.

Sit homo S. Mathæus, qui primam Evangelijs sui
pagellam humanæ Christi generatione signavit.

Sit Aquila S. Ioannes, qui cæteris altior eminere
visus & cælos, ac sidera transscendere; atque in ip-
sam aeterni Verbi diuinitatem elabi; à quâ stylium
duciit, dum haec facris in paginis notat. In principio
erat Verbum.

Quod si in aliam sententiam inclines magis;
credasque per animalia quatuor, velut symbolo
quodam altiore notari quatuor Ecclesiae Doctores,
nec in eo tibi ibo insicias.

Demus enim verò hominem esse D. Gregorium
quia totus comis, virbus, & ad omnem humani-
tatem factus.

Concedamus Leonem esse S. Ambrosium, qui
nec arma metuit, nec Cæsaris iras, minasque exhor-
rruit, nec villâ vi à Pastoralis officio potuit dimoueri.

Admittamus bouem esse laboriosum & soli-
dum Hieronymum, qui Augustino iuuenili imper-
tu exultanti, scriptis aliquando in haec verba: bos
lissus forius sit pedem.

Denique factamur Aquilam esse sublimem Au-
Tt 2

guisti-
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
guilitum:qui ingenij vi ac soletiâ tantum alios superavit, quantum Aquila reliquum omne genus volucrum transcendit. Verum vt hæc ex interpre
tum, Doctorum quæ opinione dicit posse concedamus: at illud etiam nobis dari necesium est, eos omnes & Pastores suas & quod caput est, etiam probè oculatos; & quia tales olim non fierunt Israëlis Pastores, hinc ea morum ac religionis incli
natiæ, hinc tantum nefas, & ex eo iustæ Haæque quære
læ, profundique gemitus, quos inter hæc insonuere
verba. Speculatorum eius ceci omnes, canes muti, non
talentes latrare, videntes vanæ, dormientes, &
amantes somnia. Cæci, inquit S. Gregorius, quia non
videbant operæ, quod professione cernebant:

Muti, & non talentes latrare: In Ecclesiæ, ceu
ouili Christi sunt Pastores, quod in domo, & hara
canes: hi lupos, illi haæreticos arent, fugant, perdunt, nisi planæ muti sint, & elingueris, & vt antiquo
Proverbio dicit solent, bouem habent in lingua.

Etat antiquis nummus Didrackmum buois ima
gine insignitus, qui proinde vulgo bos dicebatur, Ex
quo manuit illa paræmia: bouem habet in lingua, id est, pecuniæ corruptum fillet; quod etiam non
nullis Ecclesiæ Pastoribus su venit, quibus os, linguaæque prepedit vel magnatum gratia, fauor
que; vel burla improbæ nummata, insignifique aut
ri, opumque cupidum, à qua destinavit esse, quod fuit;
Pastores,
Pastores, & canes; & muti redduntur vt boues. Longe alter boni Præfules, vigilant illi, inquit D. Bernardus, super gregem propter tria. Videlice ad disciplinam, ad custodiam, ad preces: ad disciplinam, propter morum correctionem; ad custodiam, propter diabolicum suggestionem; ad preces, propter tentationum instantiam. In disciplina rigor est institutio, in custodia spiritus consilii, in preces affectus compassionis.

III. OFFICIVM BONII PASTORIS.
Oues potius amet, quam vellus.


Non omnes, inquit, sunt amici sponsi, quos hodie sponsa hinc indutæ afferre cernis. Rationem porro hanc subjiciet: quia pauci admodum sunt, quin omnes sua sunt, querant ex omnibus caris eius. Diligentem munera, nec possunt pariter diligere Christum, quia manus dederunt Mammonae. Intuere quomodo necant.
Sermo 77.

Speculum Ecclesiasticorum, dant nidi, & ornati, circumamiciam sanitaribus, quosquam sponsa procedens de thalamo suo. Nonne si quempiam talium repent e minus procedentem asexe reris, sponsam potius putabitis quam sponsa custodem? Vnde vero hanc illas exuberare existimatas rerum af- fluenciam, vestium splendorem, mensarum luxuriam, congeriem vasaorum argentorum, aureorum, nisi de bonus sponsa? Inde est quod illa pauper, inops, & nuda relinquitur, facie miseranda, inculta, hospita, exangui. Proprius hoc non est hoc tempore ornare sponsam sed spoliare, non est custodire, sed perdere, non est instituire, sed profiteure, non est passere, gregem, sed machare, & deorare, dicens de illis Domi- no, qui deorant plebem meas ut cibum panis. Quem dabis mihi de numero Praesidum, qui non plus inutilat subditorum vacuandis maribus, quae vitis extirpanda? Ubis qui orando fletat iram, qui predicet annum placabilem Domino. O vitam tam vigiles repertivent ad curam, quam alacres currunt ad cathedram. Optimandum illud quidem: at à multis vix sperandum: tum enim eum sub hoc quo Spiritus celto simile Pastoribus Israelei, quibus Prophetar intendant moestum ac formido- lorum illud.

V & Pastoribus Israele, qui pasciabant semetipso: nonne greges à Pastoribus pasciuntur? lac comedebatis, lanus operiebamus, gregem autem semum non pastr.
AC RELIGIOSORVM.

paseebatis. Quod tamen ex æquo, bonoque oportuit: quis enim bene senatus non oderit illud ac deploravit, ver si ipse fisciavit, ac faginet Pastor, dum interim inedia tabescunt, ac male perunt oves, vel-luflque Pastori cedunt; imò & cæment, & animam fecé prodiugant, vt ci sit quam laustissimè. Digna certè lacrymis ea miseria, curaque præpo-stera, in quas proinde seuerè olim animaduerit Srvator optimus, cæteroquin mortalium omnium mitissimus.

Animo ac cogitatione recolite, quo olim vultu, quo pede in templum venerit Christus, fecit ille sui-bi flagellum de funiculis, eiecitque vendentes, & ementes de templ, & nummulariorum officinæ euerit, &quæ male partum dissipavit.

Hic duiium mouet D. Hieronymus, cur in hos acd°seuerus Salvator, qui in alios peccatores mitissimus; huique interrogationi facit satis, dum ait, illos fuisse Sacerdotes ac Doctores legis, quorum cathedras euerit; quia per illa mercimonia, specie quadem pietatis ac religionis, plus infudabant lucris, quàm sacrificij, nec tam immortalis Deo victimas parabant, quam importunam auaro marlupio sacrinam, & pondus æris male accumulatum.

Non hic verus Pastor, ouibus ille suis, non sibi studer, animas inhiat, non fortuns: similis Abra-hamo, qui a prælio redux, & victor, non opima spolia, non praedas expetit: sed aninas.
Spectulum Ecclesiasticorum,

Da mihi, inquiebat olim Heros fortissimus, da mihi animas, cetera tolle tibi: sunt licet multae, et diuites hostium exuiae, sunt opulenta castrorum spolia, sit quantumuis ingens auri pondus, sit ab extremo orbe petita gemmarum vis, et copia, sunt greges, et armenta, primorum seculorum, opes ac diuitiae: sunt urbium, et regnorum, imò etiam universi si volesthesauri, gazaque: mea nihil interesse, istor nec amo, nec ambito; animas volo, et quero, illas mihi concede, cetera, per me licet, tolle tibi, et ferua.

Quod olim sensit, et dixit magnarum gentium pater Abrahamus, hoc in se ipse sentire & palam eloqui debet bonus Pastor; haec vta, haec voces, o coelum, o terra, o mundi, da mihi animas, cetera tollet tibi: mihi certè plus satis immortales animas, supris, ac beatitatis natas Deo, ac Domino, ferat: cetera vt percat, parum, aut nihil omnino refert, modo coelo reddatur animae, quas curæ meae Pastorali surrexerit omnium Pastor, omittendas putatur.

IV. Officium Boni Pastoris.

Omnibus omnia factus, ut omnes salutos faciat.

Tta de se ipse quondam Apostolus, et Doctor

Gentium Paulus: omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem saluos. Non mentiendo, inquit Augustinus, sed compariendo, non simulans astus, sed commi-
AC RELIGIOSORVM.

commiserantis affectu omnibus omnia factus est Paulus. Non eo modo quo politici nostri temporis, qui perperam hunc locum interpretantur, ex eo que erroris suo patrocinium faciunt, vt per fas & nefas omnium moribus selem accomodent, animunque vt vestem mutent: ita cum Turcis Turcae, cum Haereticis Haeretici, cum Atheis Athei sunt, & cum inceptis incepti; quod quam ab homine alienum sit, nemo non videt. Certe ut summae virtutis ac prudentiae sit omnium quibuscum agis, ac viuis genio te ipse aptare, quantum natura, ratio, honestas. Deique lex patitur: ita summae leuitatis, imprudentiae, temeritatis, imò & infidelitatis est, omnium omnino studia sequi, & mores indueres, & quod in re etiam ipsa non es, improbè mentiri: quod faciunt Politici, quorum haec ætas nimium est ferax.

Non sic Paulus, non sic; omnibus ille factus omnia, sed ex virtutis normâ, placitoque caritatis.

Ita ipsis qui sub lege erant, factus est quasi & ipse sub lege esset; nempe ubi Timotheum circumcisi put, & purificatus voti caelestem adiuvit. Ita nimium prudenter tempore cessit, & hoc Mosiacæ legi concessit, vt ibi Judæorum animos deuinciret. Et contra vt Gentiles caperet, neeteretque vinculo Christianæ caritatis, ipsis qui sine lege erant, se eos exhibuit, sanquam & ipsi sine lege esset, viuisque na-
SPECVLVM ECCLESIASTICORVM,

turæ duætum, ac lumen sequeretur. Nimium ea
veræ prudentiae lex est, id præceptum caritatis, vt te
ipse aliorum placitis adaptes; vbi in iis nihil à ra-
tione, à virtute, à Deo abhorreens apparet.

Et illud est boni Pastoris officium, quod olim
etiam in nomine Hebræi sapientes expressisse; a-
pud quos legis Doctores, & Pastores dicebantur
Rabbi; hoc est multiplicati: Rabbi enim ex He-
braicâ etymologiad, id est multus, à radice Raua,
quod idem est ac multiplicari, & multum esse,
quod Doctor, & Pastor debet quodammodo
in se ipsæ, & in alijs multus esse, ut ab illo multissim
quâm optimæ. Et inde factum autumno vt diuinae
legis Doctores, animarum Pastores cum speculo
componantur.

Vt oculus speculum est naturæ, ita speculum
oculus artis, hoc nonnulli Pastoris ac Praefulis
symbolum esse voluere.

Videbatur in nudâ tabella ætæ affabrè elabora-
tum speculum, quod hinc, & inde ambiebant aliq
atque aliq humanæ, quidem speciem omnes, sed planè
dieras, hi enim subdidero, illæ illi; hi demissis
oculis, contra caulis labellis, vultuque ad moerorem
ac luctum composito, illi explicatæ fronte, amoenæ
vultu, conniunctibus oculis, & nescio quid latum
spirantibus; incurrebant autem omnes in specu-
lum, & haustis hinc atque hinc imaginibus, side-
liter
AC RELIGIOSORVM.

liter reddebatur: ut merito dubitares quæ à naturâ,
quæ ab arte, seu speculo expressa foret imago, quæ
viua ac spirans, & quæ huibus species ac simulacrum:
ita bellè vna alteri similis. Legebatur autem appen-
sa hæc epigraphe.

OMNIBVS OMNIA FACTVM.

Est illud boni Pastoris hieroglyphicum, qui om-
nibus omnia fit, ut omnes faciat saluos: nout
enim ille ex intimo animi sensu dolentibus compa-
tri, & flere cum flentibus: nout & cum gauden-
tibus gaudere: & hoc eo tantum ut tam hi quam
illi cælo reddantur, ac beatitati: habet nimirum ea
boni Pastoris cum ouibus suis sympathia, necèo
quas illecebras ad capiendos animos, & incredibili
quodam amoris, ac caritatis nexit vinciendos.

V. OFFICIVM BONI PASTORIS.

Animam suam ponit pro ouibus suis.

Christus Dominus Surnator optimus ut amo-
ri indulgeret suo, se Pastorem dixit. Ego, in-
quiebat olim, sum Pastor bonus. Ac ne verbis tan-
tum esset fides, argumentum addidit, ut re etiam
ipsa, experientiaque petitum: bonus Pastor ani-
mam suam ponit pro ouibus suis: & ego quoq, expo-
no per infame crucis lignum, extremaque supplici-
ia. Ex hanc à Christo sibi legi imposuitam sen ferunt
omnes, qui deinde ad pastorale munus annuente
cælo funducatis. Tecucam, benuoile lector, ad

V U 2

primos
Speculum Ecclesiasticorum, primos Ecclesiae principes, & secundos a summo Pontificie, Christique Vicario Pastores. Iis sunt Patres purpurati, quos purpura & cruentus ille vestis color, pro suis olibus sanguinem profundandum edocet. Scio purpuram illam inuida linguæ peti, & feroci vigne ab haereticis lacerari, maxime a Vermilio; qui ut ad vinum loquax, ita & ad maledicendum inprimis discretus.

Inter menfas, & pocula, ebris quæ mentes injicit, ille hanc quaestionem: cur Ecclesiae Romanae Cardinales purpurea tegantur, ornenturque vestes, tum ut hunc nodum foluar, alias, atque alias afferrententias, non tam ex rei veritate, quam ex quadam maledicendi licentia.

Vna statuit illud suæ causa firmamentum; purpuram illam, togamque, multo murice crocoque tintam satis superque prodere cruentos animos, & sanguinis humani sitientes, quem scilicet elegiant atque effundunt in crudeli illo foro inquisitionis. Crudele forum appellat, quia in eo vapulat haeress, & quisquis est conscius erroris, vitam amittit: ex vero tamen non est crudele, sed bene prouidum, tum ut dogmata perpendat æqua lance, atque examinet: tum ut errores aperiatur, atque eventulet: tum denique ut in iis obstinatos debitis supplicijus afficiar, tollantque è medio, ne vtrues morbidæ reliquam Christi gregem insipient, ac malè perdant. Altera
Altera sententia purpuram illam acribit infolenti superbia, quae regiam maiestatem etiam in vestite affectat, atque mentitur. Quis enim venerandae antiquitatis adeo rudis sit, atque ignarus, vt ne sciat Reges, ac Caesaris purpurâ solitos vestiri; imò & feuere cautum olim, ne quis praeter eos purpureo colore tegeretur: nimium una amabat prima illa orbis lumina, & secundum rem rectores huic vniuersti, quos non solum a vulgo, sed & ab aliis quibuscumque vel ipsa vestis discernere debet, ac distinguere. Et verò cum primùm nascetur & surgat Ecclesia, Cardinales non purpureo, sed violaceo colore spectabiles erant, nec immoderò. Est viola modestia, & demissi animi symbolum, qui si in ijs patribus esset, procul abesse purpura, affecta dignitatis insolens nota: Ita Vermilium, cuiusque affecta clara, contra quos pugnat ipsa mutata vestis ratio, causaque, qua historiarum peritis in oculis, in luce est.

Cedo illud Vermilio Sacratos Ecclesiae Romanae Principes primùm violaceo colore indutos, ac dein de lapidem temporis purpureo; sed nego, & perneco, id vel superbia, vel immanitati ascribendum; imò verò pietati, religioni, caritati dandum esse continent. Lubet illius temporis dieique meminisse, quæ primùm in facra purpura patres illos aspexit. Vertebatur Chrísti nato annus quadragésimus quintus supra millesimum & ducentesimum: Cum Fredericu
SPECULVM ECCLESIASTICORVM,
ricus Imperator Ecclesiae Matri, & Romano Pontifici petulantius insultare, & bonis omnibus arma,
caedelique minitari coepit.

Eo loci ac temporis in Petri cathedra sedebat Innocentius, eius nominis quartus, qui ut tanto malo
remedium faceret, fistreteteque graues iras, ac importentes Caesaris conatus, creavit Cardinales omnino
duodecim, eosque omnium primus purpureo galeo
donauit, vteo, veluti faceret galea probetexti,
in hostem irenandacaecus, in arma liberius inuolo-
rent, & pro religione, pro fide, pro coelo, Deoque
capita ponerent, non timidi pro Christi pecusio,
gregesque fidenter emori. Ex illa die, luceque bene-
gniore iuit in posteros, & in omnium Cardinalium
capita euisit purpura, cre Galea salutis, fidei nota,
telera religionis, & officij Pastoralis artha, quae pro
caritate, pro zelo divinæ gloræ, & animarum salute
etiam capita, vitamque desponderet. Ac ne tant-
tum caput membrum illud hominis princeps, sed
& corpus omnem reliquum eodem murice fulgeret:
Paulus Secundus, qui creatus est Pontifex anno
Christi millestimo quadringentesimo sexagesimo
quarto, magnis illis Ecclesiae Romanae Præfili-
bus veltem talarem, & rubeam attribuir, ut à capite
ad calcem purpura conspicui cæteris eminerent. Ac
nè à ratione vacui, videretur illud instituti genus,
hanc mutatae vestis causam adiectit summus Ponti-
ex.
AC RELIGIOSORVM.

fex: ut scire Christus in passione purpuram induit, & se ipsi, & Ecclesiæ suo sanguine purpuravit; hic & Cardinales vbi galerae, purpuramque asulmerent, monerentur etiam afferre Christo suppares animos, & vitam sanguinemque Ecclesiæ, animarumque causâ prodigare. Et hic animus audax omnia perpeti Praefulem factit, ac probat.

Is olim Israël Moyse fuit: cuius ex Deum voces: aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facias, Exod. 32: dele me de libro tuo quem scripsisti.

In seclus omnino preceps iurat Israël, ibat & in poenas tot flagitijs incitatum. Nomen: cum ecce reum inter, ac judicem mediis setit Mosès dux & Pastor optimus, & hæc in cœlum emisit.

Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facias, dele Hier. 3: me de libro tuo quem scripsisti: aut dimitte o Deus, aut tolle me de vitâ, nomenque meum expunge de libro viventium.

Eius animi fuit & Paulus, id est Chrysothomum audimus etiam altioris, cuius hic ætus impetusque amoris. Optabam ego ipse anathema esse à Christo. Ad Rom. 9: v. 3. profirabimus mei: quæ verba æquâ lance dum expendit Chrysothomus, haec fundit orae aureo.

Moyse pro celo Paulus satis eminenti Virtute Hom. r. de laudibus prof. sed caput illius sanitatis animæ, atæ festigium est, quo- niam pro Iudaeorum salute, deleri eligi ex libro uter; Sed
Sed Moyses cum ceteris optavit pereire, Paulus pro ceteris.

Erant Iudaei durae ceruicis & aduersa ccelo capita, quae nec mollire vis amoris, nec terrere minae, nec poena frangere posse videbantur. Expectari debuit vel ut terra discenderet, immanique hiatus inuisum ccelo genus hauriet, vel, ut ccelum omne tonaret, & ingenti fragore fulmina, globosque demitteret, vel alio quopiam supplicij genere peteret, perderetque. Quid enim aliquod post tam enormem animorum contumaciam expectari debuit, aut etiam potuit? omnino nihil. At illud pacato Numine huius orbi extulit Pauli caritas, & incensus animarum zelus, dum enim ex impietu quodam pietatis in suis, optat anathema esse a Christo, hoc est, interprete D. Hieronymo; pro Iudaeis, suaque gente mortem obire; parata ccelo fulmina decussit, & incumbens eorum verticibus poenarum molem excussit: & ita quidem ut iustitiae misera; morte, persidia fidei, damnatio saluti cederet, ac beatitati: tantum apud aquum cceli iudicem potest vel unius Pastoris incensa caritas.

FINIS.
INDEX CAPITVM
ET
PARAGRAPHRORVM.

CAPVT I.
QVae genuina Clerici etymologia?
S. Primus.
Prima etymologia nominis Clericus.
S. 2.
Secunda etymologia nominis Clericus.
S. 7.
Tertia etymologia nominis Clericus.
S. 18.

CAPVT II.
De Tonsura Clerici.
S. Primus.
Unde Tonsura Clerici originem sumpsit?
S. 22.
Rationes, ob quas Clerici imponiur Tonsura.
S. 28.

CAPVT III.
De Corona Clerici.
S. Primus.
Quid sit Corona, & unde diffusa?
S. 47.

CAPVT IV.
De tempore, & die Ordinationis.
S. Primus.
De tempore quo Ordines conferri solent.
S. 2.

CAPVT V.
De Sabbato, in quo Ordinari solent Clerici.
S. 70.
Genuina etymologia nominis Sabbatum.
S. 70.
Rationes cur ex Ecclesia instutuo Ordines dentur in Sabbato?
S. 73.
Prima Ratio.
Quies ab opere servili.
S. 73.
Secunda Ratio.
Quies, & secessus spiritualis.
S. 77.
Tertia Ratio.
Sabbatsmus, seu annua veneratio priva consecrati-
nis.
S. 81.

CAPVT VI.
De Sacramento Ordinis.
S. 86.
XXX
S. Pri-
| § 1. Primus | § 3. Quid Nam & Tummmim Dorn | | | |
| What is the Order, and how many members does it have? p. 89. | Quid Tunica byas athina, malum punica, cum imminentibus? p. 122. |
ET PARAGRAPHORVM.

 Pars Prima.


§. 3. De Amicullo Sacerdotali, cum galca salutis. p. 171.


§. 5. Stola Immortalitatis. p. 182.


§. 8. Casula erit pro hostioide. p. 211.


§. 10. Quomodo gladium illum spiritus, Dei verbum, vel re-tundere, vel infringere consorti hereticorum. p. 238.

CAPVT VII.

De diminuis Officiis. p. 245.


§. Primus.


XXX 2 S. 10.
INDEX CAPITVM

§. IO.
De Altaris nomine, materia, consecratione. p. 298.

CAPVT VIII.
De Ceremoniis Missae: praesertim, qua in aetione consistunt. p. 305.

§. Primus.
Feiunium naturale. p. 305.

§. 2.
Lotio manuum ante sacrificium, sacramque Communionem. p. 311.

§. 3.
De signo Crucis. p. 316.

§. 4.
De tripli oculo, altaris, libri, et pacis. p. 322.

§. 5.
De elevatione manum. pag. 335.

§. 6.
De Sacerdotts inclinatione. p. 343.

CAPVT IX.
De Ceremoniis Missae, ijs maximè, qua verbis exprimentur. p. 347.

§. Primus.
De Introitu. p. 348.

§. 2.

§. 3.
De versiculo, Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto. p. 355.

§. 4.
De sacris illis vocibus: Kyrie eleison, Christe eleison, pag. 359.

§. 5.
De Hyemno, Gloria in alissimis Deo, & in terra paci hominibus Luc. 2. p. 364.

§. 6.
De solemnni illa salutatione: Dominus vobiscum. p. 366.

§. 7.
De Colossiæ, & voce Hebraæ Amen. p. 368.

§. 8.
De Epistola, Graduali, Tractu, Versiculo, Prosæ, Evangelio. p. 370.

§. 9.

§. 10.
De Praelectione. p. 379.

§. 11.
De Hyemno triumphali, Sanctis, Sanctis, Sacris. p. 386.
ET PARAGRAPHORVM.


CAPVT X.


CAPVT XI.


CAPVT XII.


XXX 3 §. 3.
INDEX CAPITVM ET PARAG.


CAPITV XIII.

De aliis boni Praefuli, & Pastoris officiis. p. 505.


INDEX
INDEX RERVM.

A. Aaron forse elatus in Sacerdorem. p. 151.
Aaronis virga quae fuerit? p. 150.
Aaronis inconfantia. p. 481.
Abraham primo dictus est Abraham, dein Abraham addita est litterae nominis lebora. p. 137.
Adam quamdiu fuerit in Paradiso? p. 185.
Adamo & Heuç cur facta tunicae pelliciae? p. 76.
Agrippa Regina de Sacerdorum dignitate illudre testimonium. p. 58.
Alauda cur dixit olim antiquior terra? p. 429.
Alogiani tres sanum Evangelistias receptum. p. 249.
Amor laetum. p. 299.
Altrare cur olim e terra? p. 300.
Altrare cur modò debet efficacitate lapideum? p. 301.
Altrare primum dicatur SS. Trinitati. p. 304.
Altarium ornatus. p. 264.
Aemilianorum conversio. p. 236.
Amoris lacrymae. p. 42.
Ananias & Sapphira expirant per custodi os gladii D. Petri, pag. 229.
Anchora spici symbolem. p. 175.
D. Andreas quotidianum facti. p. 277.
Angelus Eremiri modò ferit vsas acidas, modò maoras. p. 433.
Angelus Dei Vicarius, & Dux Iraël. p. 482.
Angeli vigilantes. p. 112.
Angeronia Dea silentij. p. 393.
Anglia tributaria D. Petri. pag. 194.
Animae
INDEX RERVM.

Animæ pretiâ ostenditur. p. 500.
Annullus cuius est symbolus. p. 145.
Annullus pronubiis olim ferreus, & fine gemmae. p. 147.
Annullus cum gesticus digitum medico finitiro manus? p. 147.
Annuli videm quis militibus concelliit Caesar. p. 146.
Annulum nemo gestabat nisi de Senatibus consulibus. p. 146.
Annulós to Patriam instarbat Carthaginensi, quos victorias reportabant. p. 147.
Antiochiae primum dicit Christiani; & quae? p. 514.
S. Antonii praecipua monita. p. 7.
S. Antonius de Patua dicitus: Arcas testamenti. p. 68.
Aquila quomodo se depilat. p. 39.
Symbool penitentia. ibidem.
Arabardendo dieâ. p. 299.
Quomodo exceperat? ibidem.
Cur à Mercario & Venere? ibidem.
Ariani negant Trinitatem. p. 316.
Atheniensis cur nulla ingratis spulpicia decrenerint. p. 384.
Attriâ cum exercitu oratione fugatur. p. 365.
Avaritia Clericorum arguitur. p. 9.
D. Augustini parfimonia, & illufire monitum ad Ecclesiasticos. p. 17. 18.
Aurum & ferrum in delabratione inferendum. p. 301.
B.
Baptismi carmen. p. 217.
Bearitundinis memoria. p. 59. 66.
Bellatæmin Archiepiscoporum dimittere: oblatam resuendo dispensationem recusare. p. 489.
Bellatæmin litteræ ad Capuanos. p. 489.
D. Benedictus Domine fugar. p. 456.
INDEX RERVM.

... triumq; Crucifaci. Deposita pie-

csis vota fideli. Precis pector-

torum. Patrimon. pauperum ?

p. 446. & seq.
Beneclia Ecclesiastica non sunt

danda confugulinae. p. 204.

205.
Beneficiarii an reviniu fuorum

Dominus, an dispensator. p.

97. 98.
Beneficiarii quoe hare reecruit

ad horas Canonicas ? p. 441.
Beneficiarius horas Canonicas om-
mittens an reen cur ad fructum

restitutionem, & quo modo ?

p. 442.
Beneficiarii an Domini fructu ?

p. 446.
Bibliorurn reverentia apud Lu-


333.
D. Bonifacius Epifolos S. Petri

descriptas hripe litteris aep-

reis. p. 67.
Bonem habere in lingua quid sit ?

p. 516.
Bulgaramus Rer Legatis Pontif-

cicis eri ne repectum tradit

in signum submissionis. p. 35.
C.

Ceremonias Ecclesiae Lutherus


271. Calvinius: Eubignem Cavae

Domini. p. 272.

Cafarum conftitutiones contra

Clericos impugnat D. Am-

brofius. p. 839.
Cain quale signum sueticum ? p. 356.

an nomen Ichon ? ibidem.

Calceus symboli libertatis, vsu-

captionis, p. 164. Latife, for-

tirudinis. p. 166.
Calceamenta sponae quae line?

p. 169. 170.
Calix in quo Chrifius sacrificatuf

fuit e lapide pretofe. p. 263.
Calvinius Ecclesiastica, & libros

Machabbori repudiatae. p. 240.
Calvini in Chrifium baffphemia.

p. 173.
Calvium, & faccus signa cala-

miratis. p. 44.
Canon vnde dictus ? p. 391. cur

dicatur secretum? ibidem.

Canonem Milte impugnat Lutherus.

p. 390.
Canonici vnde dicti ? p. 421. viu-

ebant olim in commun. ibidem.

Capilli, & cornua vnde nafcan-

tur. p. 31.

Capillorum luxus argument. p. 29.
Capillos abscondere signum con-

Caput eradicar qui e naufragio

renaraffet. p. 46.

Capite nudo inceieverant Antiqii.

p. 140.
Cardinales cur induti iam rubra

velut ? p. 52. curance viola-

cet ? p. 525.
D. Carolus Borromus Scriptur-

ram fecram tegebant flexo gen-

u, & capite nudo. p. 334.

Caroli Magni erga Pontificem

reverentiam. p. 144.

Cafaliam reeder Caftica. p. 239.
Caftigalis exemplum rarum in Sa-

cerdotibus Idololatris. p. 104.

Yyy Caftica.
INDEX RERVM.


Catonis tria vora. p. 405.

Caussidici olim ad Ordinibus arcabantur. p. 412.

Chararius Clodougi iusiu cur actonius? p. 34.

Chelis David praeferebat nomen Iebrua. p. 138.

Cherinthus solum Marcii Evangelium recepit. p. 240.

Chirothecarum proiectio, signu poesitionis. p. 165.


Clerici officia duo. p. 5.


Clerici olim dicti Reverendissimi. p. 47.

Clericos inter cur olim ponereitur columba. p. 461.

Clerus Romanus, sub Cornello fum. Pont. mille quingentes pauperes alebat. p. 448.

Clotarius filios corderi, aut interfici iuber. p. 33.


Chorim filius candidorum. pag. 160.

Christus boni Paschoris exemplum. p. 494.

Christus mortuus facie ad Orientem verfa. p. 294.

Christus cur dictus Oriens? pag. 294.

Christus indicatus veniet ab Oriente. p. 295.

Christus fleuit sapius, risit vero nunquam. p. 42.

Christi aequitas in omnes. p. 203.

Christi refugens gloria. p. 187.

Christo duae mammillae, Misericordia & Iustitia. p. 150.

Christianii olim ante Communionem laubant manus. pag. 311.

Christianii Christi nomine cur fronti, vel manu inuerten: p. 212.

Christianii cur ad pedes Apollodorum sua deponebant. p. 1112.


Christianis rubore injiciunt Ethnici. p. 16.

Cingulum symbolum est caelum. p. 187.

Cingulum sponsae soluebat sponsus. p. 187.


Communio quotidiana. p. 276.


Concilium Elberinum firmur perpetuam stantem vnius anni ijs qui in Quadragesima vii coitus locuit. p. 314.

Concionator non tam verbo quae exemplo praeceper. p. 124.

Concio-
INDEX RERVM.

Concionator qualis esse debet?... p. 212. ex... p. 231.
Concionatores muti arguuntur... p. 516.
Concionatores sunt ambidextrii... p. 234.
Conjugari olim rorit Quadragesimae tempore vult... p. 314.
Connuibia cur ad purae & fons inirent Patriarchae? p. 105.
Conradi Eginonis S. Romani... p. 342.

Conficiens Hebreg. dicitur Lab, id est Cor. pag. 369. Pax bonae... Ibidem.
Confestitia in iudicio proposita... p. 56.
Confestitia viri iusti... p. 230.
Confentius... P. 325.

Confentius in Concilio Nicaen. nomin ad pedes... p. 268.
Confentius & Confentius... p. 288.

Confentius Magnus praecessit... p. 236. Suam illarum effingi voluit erexit... Ibidem.

Constantini Magni pia munificentia... p. 13.
Constantini erga Episcopos... p. 143.
Constantinopolis quantum debet D. Gregorio Nazianzeno?... p. 473.
Constantinopolis Indeces... p. 204.
Contemplatio & Actio... p. 237.
Continentia... p. 105.
Controuersiarum quis arbitre?... p. 91.
Corncopiæ quid apud Antiquos?... p. 127.
Corona... p. 48.
Corona... p. 51.
Corona... p. 50.
Corona... p. 52.
Corona... p. 53.
Corona... p. 55.
Corona... p. 56.

Corona Sacerdotum Athenis... p. 59.
Corona... p. 57.
Crocodilus... p. 399.

Crux... p. 316.

Crux... p. 317.
Crux... p. 324.

Y y y 2

Cybe-
INDEX RERUM.

Cybeles Deorum mater Sacerdotibus castos amabat. p. 184.

D. Cypriani laus extimia. p. 411.


Dea Romana aliquando, alio modo, alio modo sedigerrima, alio modo vesperi tenant. p. 216.

D. Athanasii Deos fuos, & Bonzos munificentissima mirabilis. p. 15.


Davidis nomine aperientur templorum porte. p. 363.


Deus cur dictus mammeus? pag. 127.

Deus cum sole et seculo cur compericur? p. 125.


Deus in omnibus laudandus. pag. 387.

Deus supremus Pastor. p. 512.

Dei nomen Dei circulo includente. p. 33.

Dei nominum decem p. 125, & f. p. 578.

Dei folium et him. p. 126.

Dei emblemata apud Aegyptios. p. 127.

Dei definitio apud Aristotelem. p. 112.

Dei sequitas in omnes. p. 283.

Dei preventia mirabilis erga eos qui sevilli committerunt. p. 457.

Deo sedit qui dediisset, nomen eius scribendarum in manu p. 172.

Deos fuos hareses inimicocebat. Ebesici. p. 15.

Diaconus impurus grauiatur punitur. p. 105.

Diaconus cur singit frontem, os, pectus? p. 175.

Diaconus Evangelium. p. 178.

Diaconus Epistolam cantans in mortali peccato, an mortaliter peccet? p. 373.

Diadema Cesarum cur olim etiam vita? p. 139.

Dies cur a vespera incepit? p. 345.

Dies omnium diei us Sabbaum. p. 72.

Dies cur antiquitas Deorum nominum praferrent? p. 72.

Dies ab Ecclesia cur nomine Fidei appellata? p. 72.

Dies sanctisis, & communiones quas olim fuerint? p. 275.


E.

INDEX RERUM.

Ecclesiæ Doctorum symbola. p. 315.
Ecclesiæ Ecconomyorum reditum, non Dominæ, p. 17.
Eliæ spiritus duplex, lenitas & seueritas. p. 209.
Epiphanus quid effert? p. 110.
S. Ephrem praecelarum monita. p. 7.
Episcopus olim confecracionem Sacerdotis ostulit complectitur. p. 324.
Episcopus Ecclesiæ suæ sponsus. p. 484.
Episcopus tuncur viatrcare suas oves. p. 492.
Episcopi non reidentes compantur cum meretrice. p. 487.
Episcoporum in delinqueres seueritas. p. 208.
Episcopolum loco quam antiqua cur legitur in dextra cornus? p. 370.
Ephesi qui fuerint? p. 22. 159.
Euangelia rara encomia. p. 404.
Euangelium cur cercus incenditur, cur legatur facile versum ad Aquilonem? p. 373.
Euangelistarum symbola Leo, Vitulus, Hedo, Aquila. p. 514.
Eucharistia laus & commendatio ab authore, loco, tempore, & modo institutionis. p. 257. &c.
Eucharistia an ieiuno stomacho fumenda. p. 305.
Eucharistia invidiosa fumus peitoris ludæis. p. 388.
Eucharistiae epulum, tæmus gratiæ, extremum amicitia. p. 259.
Euphrates symbolum Iustitiae. p. 196.
Exempli boni vis. p. 123. 231. 368.
Exempli vis illucrata insigni Scripturae loco. p. 234.

F.

S. Fabianus Pontifex ab ostentum niuæ columba. p. 4.

YYY 3

Paulus
INDEX RERVVM.

Fauuus Quatuor Euangelia repudiatur. p. 240.
Ferrum a delubris ascendentum. p. 301.
Feli dies cur a vespera incipiant? p. 345.
Fides sine operatione mortua. p. 224.
Fides est oculus. p. 211.
Fidei symbola. p. 211.
Fidei symbolum est manus. pag. 212.
Fidi simulacrum quale? p. 121.
Figura perfectissima quae sit? p. 54.
Figura quadrus cur fortida. p. 52.
Figura quadrus symbolum fmi.

G.
Galea faloris quae sit? p. 171.
Galea spei symbolum. p. 176.
Gladius Saulis. p. 226.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui
Sancto vnde originem fum.

H.
Hecua omnium prima Scripturae
verba adulteraria. p. 241.
Hieronymus in Scripturis co.

dem. p. 67.
Hippocr.
INDEX

Hippocrates primus pilco vltus p. 140.
Hominis cor surnum erigendum p. 380.
S. Honoratus Episcopus ditus: Armarium scripturarum p. 58.
S. Hugonis Episcopi mira pro Ecclesiastica dignitate libertas. p. 325.
Humilitatis laus p. 344.
Hungariae pars terræ Ecclesiæ cellar. p. 44.

I. Iacob tres lapides capiti supposier, qui in vnum coalescere p. 304.

RERVM.

Idolum apud Japones mirabile p. 16.
Ieiunus Elias caelum claustr pag. 308.
Ieiunus Iosue caelum effiri pag. 308.
Ieiuna lingua caeli claustr. p. 308.
Ieiuni ludæi Sacerdotes taberna- culum inerabat. p. 308.
Ieiuni Sacerdotes à Deo oraculam petebant. p. 308.
D. Ignatii lacrymae & carum pro arbitrio fratum p. 179.
Ignis mentio cur nò fiat in mun- di creatione. p. 383.
Imperatores morti proximi un- nulum successori mittebant. p. 146.
Imperatores milites donabant febro p. 224 Imo coronabant ibidem.
Imperatores olim Episcopis da- bant osculum in signum venerationis. p. 325.
INDEX RERVM.


Ingrati Deo ignoti. p. 384.


Iobus in morte filiorum cur tonfo capite? p. 38.

Iob ante dictus Ob. p. 136. in ea littera è nomine leboua, ibidem.

Iobi constantia. p. 380.

Iosephi Abbas orantis decem digiti videbantur velut decem lampades. p. 342.


Ioseph Regis fanguinas guttas in templo cultodiuit iterum. p. 102.

Iosias cum melle & musica comparatur. p. 485.


Iudex fanguini nihil tribuar. p. 204.


Judices apud Thebanos pingeabantur fine oculis, ac manibus. p. 201.

Judicium constancia in damnando. p. 207.

Judicaria virga qualis? p. 156.

Judicia olim ad porras civilis. p. 167.

Julij Caesaris statua. p. 237.

Iuramentum non emittebatur nisi iiciunae faltuat. p. 308.

Iurandi confecturo damnanda. p. 133.

Iurâdi ritus elevatione manuum. p. 127.

Iurates olim non exprimebant nomen leboua, sed eius litteras. p. 135.

Iustinianus Imperator altara fuit ext aurum & gemmis. p. 264.

Iustitia divina pugnat gladio ac cipitis. p. 257.

Iustitia definitio ac divisa. p. 97.


Lacænae solci viros parunt. p. 216.

Lacrymæ.
INDEX RERUM.


Missa olim dicebatur post meridiem, & isijium prostrabatur ad oceum solis. p. 281. In Cena Domini, & Sabbato Sando post oceum solis, ibidem.


Moses an Aegyptium occiderit pronuntiando nomen Hebron? p. 137.


N.

Natura emblema. p. 127.

Nazaraei vnde dixi? p. 23.

Nazaraeorum leges. p. 23.

Nazaraeorum sanctificatio quae? p. 23.

Neporius: Bibliotheca Christli, p. 68.

Nissiues Archipiscopus Treverensis natus cum coronae Clericali. p. 401.

Nicolaiae Psalmodiae reiЄciunt. p. 238.

Nobilis Hebraice dixit: Ben Chorim, siuis Candidatorum.

Nobiles olim voce alba induiti. p. 150.

Norgerus author Prose in Missa. p. 372.


Numerus septennarius virgo. pag. 103.

Nupciæ tempestitas anno ætatis 30. p. 401.

Oculus luxit, & Symbolum, p. 199.

Oculi
INDEX RERVM.

Oculi pupilla, quo nigror, eo accipior. p. 447.
Officiae divini divinitatis peritae dici, & nostris diuisione. p. 429.
Omnis ad omnia sit paratus p. 340.
Orantis habitus qualis? p. 343.
Orantes olim cur pedem attolleunt? p. 450.
Orare de profundis quis sit? p. 462.
Ordinatus cum Deo saecul us init. p. 97.
Ordine sine Sacramentum. p. 86. Lutheri & Calulini de eo errores. p. 87.
Oriens certus orbis partibus praestat. p. 293.
Origenis lapides, & penitentia, p. 233.
Ocula cur daretur moribundis? p. 323.
Oeum in Apolloniis, Soli factum. p. 511.
Pallae es luis cerebro cur nata? p. 103.
Panis Hebraicè: Lechen. p. 228.
Paradisi.
INDEX RERVM.

Paradisi flumina quatuor. p. 196.
Symbola quatuor virtutum. Ibid.
Pastoris officium. p. 236. Eius absenlia quae damnari importeret?

p. 474.
Pastor, & idolum. p. 477.
Pastor gregis oculus. p. 479.
Oues aeris, non vellus. p. 517.
Patience illustri Ioannis Fer-"

nandij. p. 235.
S. Paulinus Nolae Episcopus, primus campana populum ad festa vocavit. Hinc campana dicta est nola. p. 349.
Pecorae sunt opera servilia. p. 73.
Pecorae cur dicetur esse in Occidente? p. 293.
Pedum Pastorale index potestatis. p. 151.
D. Petrus Antiochize ad conu- meliam refrus. p. 27.
Phalti cur dictus Phaltiel. p. 190.
Pharisi qui fuerint? p. 22.

Philosophi olim cur alba velut induci?

p. 160.
Pili viri rusticantur? p. 31.
Placentia Augustae, plura munificencia. p. 264.
Pententes olim rondebantur. p. 39.
Pententia symbolum. p. 113.
Pententia typus David. p. 41.
Politicæ cur punctus. p. 52.
Pontifices in definiendo autoritas. p. 90.
Pontifex exoritur in vocalis. p. 129.
Pontifex Max. cur facitis operatur inter leporem candelabra? p. 129.
Porphyrius Danielem recepit. p. 239.
Polve in Psalmis a quo, & cur in- rutur. p. 46.
Prestatio in Missa quid continetur? p. 380.
Prælatorum varia nomina. p. 466.
Prælatorum officium sollicitudine, non celsitudo. p. 517.
Præbyteri cur dicantur creati? p. 81. Annae illius creationis memoria. p. 82. Eius elegia, & solennitas. p. 82. 83.
Primizie rerum omnium Deo dicandæ. p. 64.

Primogeniti olim Sacerdotes. p. 56.

Principes
INDEX RERUM.

Principes in Scripturis cur diicti Paistores. p. 507.
Progressus in via virtutis est continuus. p. 169.
Psalmorum vis & laus. p. 350.
Psalterij encomia. p. 407, & seq.
Purpuræ regius color, co foli Reges olim vrebantur. p. 525.
Quatuor tempora cur Deo sacræ? p. 64.
Quatuor tempora respondunt quatuor virtutibus Cardinalibus. p. 66.

R.

Rabbì, id est mulrus. p. 198.
Rachel, id est quies. p. 237.
Reges olim radijs solis pro coronâ vrebantur. p. 55.
Regio eceptra cur imminecret oculus? p. 156.
Rei mororès causa capillos demitrabant. p. 38.
Residentiæ præceptum quale sit, & quos obliget? & quo jure?

Robertus Sorbonæ luxus in velite damnatos. p. 165.
Romani in lucu barbati, & capillum promitterunt. p. 375.

S.

Eius religio. p. 71.
Sabbatum unde dictum? p. 70.
Sabbathij Presbyteri lapidus. p. 418.
Eius doctrina, & divina lumen. p. 119.
Sacerdos summus apud Egyptianos gestarbat imaginem Sapphiri cum hac epigraphis: Veritas. p. 120.

Z Z Z 3
INDEX RERVVM.

Populi ad Deum Legatus. p. 388. Lux mundi. 
Sacerdotis quae debet esse Caflitas p. 116. 121. Eius vera celestis. 
P. 117. 133. Sacerdotis Aethiopes initio Mihi se sequent Latini femel. 
Sacerdotes & Leuitae quibus p. 22. 
Sacerdotes plorace debent pro populo p. 40. dedit Hermanopolit. 
& Imperatobus cum Luni. p. 57. Sacerdotes & Principes 
Vocantur lapides sanctuarii. p. 102. 
Eos veneratur ipse Christus. p. 266. 
Eundem veneratur Confiantinus Imperator. p. 269. 
Seraphinis digniores. p. 269. 
P. 269. Idem plura. 
Sacre fupellectilis opulencia. p. 269. 
Sacrificium Mille tremendum, p. 388. 
Saladinus capra Ierofoylma rem. 
Salutatio Domini forma apud Mamonothos haec erat: Gloria Patri, 
&c. p. 357. Salutatio antiqua: 

Dominus vos benedicat. p. 366. 
Sanctorum diadema quae origine nem fumpeftis? p. 364. 325. 
Sapiencia cum in quadro? p. 34. 
Sapores Rex in vtero coronatus. 
P. 401. 
Saul forte in Regem elatus. p. 2. 
Scholae olim tres in Ecclesia. 
Evangeli, Apostoli, Pfalterii. 
P. 493. 
Scriptura sacra commendatio. 
Eius abufus culpatur. p. 369. 
Sicorum fidei symbolum. p. 215. 
Insigne gloriae. p. 214. 
Secessio a negotiis vt amarint antiqui? 
P. 77. 
Sedes Patriarchales quartor ca 
rumymbola: Leao, Virnulus, 
Homa, Aquila. 
P. 514. 
Suefus glorifica que? p. 35. 
Seth cur dixit Deus? p. 84. 
Signum Thau quale? p. 320. 
Silentium in templis. p. 290. Di 
cum caput Divinitatis p. 290. 
Eius imagen omin in templis. 
P. 290. 

Silenc-
INDEX RERUM.

S. Simeon vinitus pronuntiatur nomen leboua. p. 135.
Simon Magnus Clericus suis pro coronâ quadrum induxit. p. 47.
Smaragdas symbolum catholicum. p. 139.
Somniarum generis tria. p. 227.
Sponis cur coronati? p. 32.
Stella cur Magos ad præsepe duxerit, cur ab eo Angelus reduxerit? p. 58.
Superbia punita divinitatibus. p. 130.
Superpellicie vsus quid significaret? p. 286.
T.
Tatarianus Apostolorum Actaricet. p. 240.
Templi Salomonici parietes tangere, ncfas. p. 289.
Theodoreus Cyri Episcopus manibus Diaconorum pro altari visus. p. 304.
Theodoreus quidam omnem Prophetas rectific. p. 238.
Theodoj edictum de dignitate Sacerdotii. p. 144.
Theotymus Episcopus dicitus ab Huneis: Deus Romanae p. 84.
D. Thomæ dictione illustr. p. 271.
Tiara fummi Sacerdotis quæ fuerit? p. 139.
Timor Dei Docos fecit. p. 215.
Traditionum authoritas. p. 28.
Tribus Leui cur præ caraeritas ele quæ? p. 189.
Tribus Ruben pro fento erat hominis
INDEX RERVM.


V.

Valentinianus dum S. Martino Episcopo a slurgere recusat, deini nitus punirur. p. 143.

Valentiniani silentium pro Deo coluerunt. p. 290.


Vanitas homini in titulis. p. 20.

Vapores, & exhalationes vnde? p. 57.

Verbi divini vis. p. 229.

Veritatis laus. p. 121.

Veritati debetur honor & amor. p. 125.

Vermitij calunij refutatur. p. 524.

Vestis alba lignu beatitatis. p. 194.

Vestis Clericis quis eis debeat? p. 158.


Veitium luxus damnatur in Sacerdotibus. p. 139.

Vindictæ divinæ exemplum. p. 132.


Virga regia olim è quercu, in quæ tortolia, quor anni dominatio. p. 137.

Virgini Vesta cur Imperator est via cederer. p. 191.


Vngues, vnde nascantur? p. 31.


Xori datus cultos, vulgo dicitur sequor. p. 149.

Z.

Zacharias miro prodigio cognouit damnum ibi filium. p. 118.

Zelus animarum. p. 503. 504.

Zeno Episcopus, cui cæcenario quodidie sacrificabat. p. 277.

Zona symboolum elementarum. p. 130.

FINIS.
APPROBATIO.

Speculum istud Ecclesiasticorum, ac Religiosorum, prorsus dignum est ut typis mandetur, a suisque, illud omnes contemplentur. Datum Trudonopoli hac 21. Februario 1640.

I0. A Chokier Vicarius Generalis Leodien.

Facultas R. P. Provincialis.


Florentius de Montmorency.

Aaaa

ERRA-
ERRATA.

arguit p. 16. l. 19. copiinas pro copiolos p. 48. l. 15. temporis pro tepris p. 85. l.
9. Diaconi pro Subdiaconi p. 92. l. 10. indice pro idice p. 101. l. 8. indice pro indice
p. 102. l. 1. alis pro alias p. 103. l. 5. audia pro audit p. 103. l. 6. amorumque pro
amorum p. 109. l. 1. armaturam pro armaturam p. 109. l. 3. vmbrae pro duætham
p. 124. l. 1. ratio pro ratio p. 146. l. 1. ilia abundant p. 158. l. 9. vet pro & p. 170. l.
l. 11. susceptionis pro suspiciones p. 238. l. 6. & pro ut p. 238. l. 16. qualis & pro quibus
ap erat pro appellat p. 361. l. 17. indicio pro indicio p. 407. l. 24. ineptus pro molus.
7. 405. l. 16. magna pro magno p. 426. l. 1. interna pro interna p. 431. l. 15. rapinis
pro rapinis p. 457. l. 9. subiectum pro subieecam p. 468. l. 22. indicium pro indiciun
cycnoque pro cocoeque p. 524. l. 17.

PROPOSITVS DE

MONITORIO

AEDVS.

AEDVS.