
f7\%
Ad firplicem vum Gfolycaji g jǐiz


Menorefiaron Evangelicum,

$$
2 U O D
$$

Ex quatuor Evangeliftaram verbis ad anum Myfterium pertinentibus, proSacrarum Medizationum Materia, in fingulos totius amid dies contexuit, ac difribuit, \& olim edidit

# 2. GEORGIUS HESERUS è Societate JESU2 (3) ALIOTREC $C_{4}$ Nuมe verò 

Alma Vancrabilis Sodita Major
sub titulo
VERBI INCARNATI, $z T$
B.M.V.Annuntiatr inCollegio Societ. JESU Grecii erecta DD. Sodalibus in Xenium Amni M. DCCi XI, offert.

GR/ECII, apudHzeredes Widmanfadii,

$$
981390
$$

PR 庣FAT10. De Nomine, Divifione, \& ufu hujus Libelli,

LIbrum bunc Monoteflaron appellare placuit, eam ob caufam,quod in eo unus è quatuor facrofanCl is Evangeliits depromptus Vite, Miraculorum, Doctrine, Paffonis ac RefurrectionisD.N. JESUC Cbrifit contextus non alitis, quain tp fis Evangeliftarum verbbis proponatur.

Dividitur in partes feptem, in quarum prima Ortus, infantia, むo vita Cbrifii ad annum tuque trigefinum:

Secunda, Alla pracipua Chrijti ab annotrigefimo:

Tertia, Miracula cirea agros facta:
Quarta, DocrinaChrifti per Parabo. las propojita:

Quinta, Didagmata feu Documenta pracipua a Cbrifo verbis propriií bo cla$r$ is data:

Sexta, Paffio Chrifit:

## PR左FATIO.

Septima, Vita gloriofa ejusdem continetur.

Ifus to utilitac bujus opuc culi eft multiplex. 1. Servit proaccuratiore © o folidiore, quàm vulgus babet, ac ex ipfis fontilno petita notitia Vita Cbriffie of ipfurs Evangelii. Quc notitia cumertantó quemque magis deceat, quanto aliis Scientivis magis eft excultus, ne dum intimè novit alias littè̀rs, de eo, qui eft A. © $\Omega$. nova majorem, quam rude vulgus, babedi notitiam: bic libellins competentem crudito Chriftiano de Chrifo dabit eruditionem, eámque ex boc ipfo capite, quodd ex quatuor Evangeliis faciat umum contextum, magis claram, quàm fi Evangelifte finguli foorfion legerentur: Unde non his Solium, qui Sacra Biblia noon babent, uti-
 commodus ef libelluss itte pro folidiore intelligentia SS. Evangeliorum. 2. Ult autem fructus tantò uberior ex lectione bujus Monoteflari percipiatur, fuadetur non tantùm bis, qui Ecclefraftici aču aut futuri funt, verùm क́ omnibw aliis, ut

$$
) 2(
$$

## PR在FATIO

son contesti lectione, etiase memoria aliqua masedent, qua pro difcurfobuspivitualibus tum publicis tum privatis, pracipuè $\sqrt{2}$ fe occafio offerat cum bareticis consverfandi, ufui efe poffunt, ne aliqui Catholiei cateroquin eruditi (etiam in Saeris) fubinde ipfo opere prodant, quod mimùs in Evangelio fint verfati, quàm quidam ferc̀ amufi ex bis, quife Evangelicos wocant. Utilis ergo eft libellw ifte proiltuminando intellectu. Verùm non efs hic terminus intentionis noffra, wt formemous lec̃ores eruditos, fed ut Santtos \& JESUL-Fite initatores. Hine 3. fuades tusr, ut quotidic ex boc libello fiat brevis lectio biritualis, ut per annum totus abfolvatur; qua ipfa de caufa in totidem, quot in anno dies funt, lectiones fens confiderationes eft divifis. Poteft autem, ut myfteria aliquantum tempori concordent, lectio prime Partis inchoari in medio menfis Decensbris, \&o continuari usque ad Dominicam proximam ante Septuagefimam, quâ finchoëtur Pars fextas on quotidie una de Pafjione Cbrifti lectio

## PRAFATIO.

fiat, ad Pafoba finietur hac Pars, cui fuesedere potef Pars feptima, to hac finit $\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{\beta}}$ leatio potef reaffumi ex prima vel fecunda Parte, wbi nimirkm antc Septwageflo mam fuerat interrupta, fo continuari per reliquas partes iterum urque ad medium Decembris. 4. Optandum autem, ut non folumm quotidiana lectio, fed potiùs confideratio oo meditatio fias ex boc libello. Quod cur non faltem femel per quadrantem bora quavis hebdomadâ, aut in Quadragefina quotidie fieri poffet, juxsa Formulam infra ponendam? Hoc certè omnibus impenfe commendatur, ut leEtionon fit purè Speculativa \& Scientifica, fedad pios voluntatis affectus, é practicam Cbriffi imitationem dirigatur; quid enim prodefi alta de Cbriffo foire do dio sutare, fi careas bumilitate, unde Chrio fo dijpliceas ? $\sqrt{2}$ fires totum Evangelium* exterius do interius, quid totum prodeffet fine charitate Dei ofn gratid? 5. Adbióerietiam potefthic libelliss prooratione vocali Corona Domini aut Domina Nofra, $\sqrt{1}$ nin⿻irum ante quandibet Decadem

## PRAFATIO.

dem feu fropham aliquod pumotumn feus Myfterium ex vita Cbrifilegatur, of inter vocalem orationẽ mente expondatur. Vel poffunt Mofteria fic dividi, ut ad fingula Pater fo Ave novum Myfterivm recolatur. 6. Demum finotus $\sigma^{\circ}$ devotif $\int 1-$ mus ille de Imitatione Cbrifii libellus dignus cenfetur, qui quotidie legatur, © in rebus dubiis pro directore, in aduerf is pro confolatore, in omnibus cafibus pro fideliffimo monitore o a anico babeatur ऊ audiatur, quanto magis id ab boc Fonte, quàm abillo rivulo petendum cos Berandum eft ? nam Doctrina Chrffi (verba funt ipfius laudati libelli) omnes Doctrinas Sanctorum precellit:\& qui Spititum haberet, abfconditum ibi manna inveniret; fed contingit, quòd multi ex frequenti auditu Evangelii parvum defiderium fentiunt, quiaSpiritum Chrifti son habent. lib. I, C. I. Summum igitur fudium noftrnm fit (ita concludamus cum eodë̈Afceta) in Vi. ta Jesu Chriftimeditari. Pro quo adbiberipotefi Sequens

## Formula Orationis praparatoria

## Ante Meditationem.

DOmine JEfu Chrifte, Magitter bone, qui animas ad te venientes fapientiffimè crudis, \& ex fapida cognitione ad fanctitatis amorem \& experimentum provehis : illumina oculos mentis mex, \& vires cordis mei robora, ut legis tux Myfteria dulciora fuper mel \& favum, irtellectu guftem, \& voluntatis affectu in meam converfationem, morésque transfundam. Revela Domine Deus oculos meos, \& confiderabo mirabilia de lege tua : ut illa confiderata me afficiant, \& meditata me moveant, \& ad tui amorem, vitxque emendationem alliciant, Qui vivis \& regnas in faculafeculorum,

## Poft Meditationem.

Formula devotionis ad Cbriftum Dominum, propria Congregationis Majoris Gracenfis fub Tiuklo Verbi Inearnati, \& B. M. V. Annuztiate,

DOmine JEfu Chrife, candor lucis aternæ, Verbum Patris \& imago bonitatis illius, qui nobis in falutis acie periculofifima pofitis via, veritas, \& vita factus cs: Ego N. conffus auxilio gratix tux, \& Patrocinio DEIpare Virginis, Sañtorúmque omnium firmo propofito fatuo me pro conditione flatûs \& virium merrum inh $x$ furum impreffis à te vefti-

## gis

giis Charitatis, Humilitatis, Prudentix, Mo gnanimitatis, Pietatis, \& virtutum aliarum, prout ex tua veritate \& Catholica fide hauriuntur, ut tho munere unus firitus fit meus \&e zuus, \&una vita, ad gloriam \& regnum Parris tuii in me \& alis propagandum, Tu , Clemenziffine Deus, memor efto creaturz ture, quàm proprio fanguine redemifti, \& qui me, uthoe firmiter proponerem, induxifti, tribue per Paffionis tuæ meritum, ut hoc ipfum fecundum beneplacitum tuum conitanter ad beatum exizum perducam. Qui vivis \&r regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs SanctiDous, per omnia fecula fexculorum, Amen,

## Formula Devotionis ad BeatamVirginem

 If $A R I A N$ comminnĭ omsibuwSodalibum Marianin.SAntla Maria, Mater Dei, \& Virgo, ego N. te hodie in Dominam, Patronam \& Advocatam eligo, firmitéreque flatuo ac proponos me nunquam te derelieturum, neque contra te unquam aliquid diAturum aut facturum, neque permiffurum, ut à meis fubditis aliquid contra tuura honorem unguam agatur. Obfecro te igitur, fufcipe me in fervum perpetuum, ad. fis mihi in actionibus omnibus meis, sec me deferas in hora mortis mes,

$$
A M E N \text {, }
$$

## aist (1) viti

## VIT

## D. N. JESU CHRISTI Monoteffaron Evangelicum.

$$
P A R S I .
$$

Cbrifi ortum, infantiam, pueritiam, , religuam vitam zuque ad annum atatiu srigefimsim compledens.
ADHORTATIO.

Summum fudium noftrum fit, in Vita JESU Chrifti meditari, Thom,à Kemp, l.x.c. I.§.f. 1. Gabriel Legatus DEI ad MARIAM Virginem.
 Ifus eftAngelus Gabriel à DEO in civitatem Galilaz, cui nomen Nazareth, ad Virginem defponfatam viro, cui nomen erat Jofeph, de domo David, \& nomen Virginis Maria, Lwe. 1. © 26.27. II. Et ingreflus Angelus ad cam dixit: Ave gratiâ plena: Dominus tecum: Benedita tu in mulieribus, X.r. $\mathrm{v}_{28} \mathbf{2 8}$. III. Que cùmaudiffet, turbata eft in fermone ejus, \& cogitabat, qualis effet ifta falutatio. Iug. 1. vi29.
3. Gabriel myfierium Incarnatiowi expligat MARIA.

1. सT Rit Angelus ci: Ne timeas Maria, inve-
invenifti enim gratiam apud DEum, Ecce concipies in utero, \& paries filium, \& vocabis nomen ejus JEfum, Hic erit magnus, \& Filius Altiffimivocabitur: \& dabitilliDominus Deus fedem David Patrís ejus: \& regnabit in domo Jacob in zternum, \& regni ejus non erit finis, Luc, 1, v. 30, 31. 32, 33. II, Dixit autem Maria ad Angelum : Quomodo fiet iftud, quoniam virum non cognofeo? Lue, 1, vo 34. III, Etrefpondens Angelus'dixit ei : Spiritus Sanctus fuperveniet in te, \& virtus Altiffims obumbrabittibi. Ideóque \& quod nafcetur ex se Sanctum, vocabitur Filius Dei, L. Y, v.35. 3. Gabriel miraculums miraculo confirmat. Virgoconfentit, Concipitur Cbrifin. 1, ICCe Elifabeth cognata tua, Ripfa concepit filium in fenectute fua: \& hic menfis fextus eftilli, qua vocatur ferilis: quia non erit impofibile apud DEum omne verBum, Lus, X, v. 36,37 . II, Dixit autem MAErA : Ecce ancilla Domini, fat mihifecundùm verbum tuum, Luc, x, v. 38. IHI, Et Verbum caro factum eft, \& habitavitin nobis, Jo, X.viI \& Tit difeeffit ab illa Angelus, Luc, x.v. 38.

## 4. MANA vifitat Elifabethaws.

6 TXurgens autem Maria in diebusillis,
abiit in montana cum feftinatione, in eivitatem Juda. Iut. X, v. 39. II, Et intravit in domum Zacharix, \& falutavit Elifabeth, Em, se, \% 30. III, Et fachum eft, wf audivit
falutationem Marts Elifabeth, exultavit infans in utero cjus: : \& repleta eft Spiritu Sancto Elifabeth, Lucs, r.v.41,

## 5. Elifabeth MARIAM laudibus

 extolitit.I, Rpleta eft Spiritu Sancoo Elifabeth : \& exclamavit voce magnâ, \& dixit : Benedieta tu inter mulieres, \& Benedifius fruetus ventris tui. Et unde hoc mihi, ut veniat Marer Dominimei ad me? Luce 1. 0.41,42. 73. II. Eicce enim ut fafta eft vox falutationis tur in auribus meis, exultavitin gaudiainfans in utero meo, Lnc: x, v.44. III, Beata, que credidift, quoniam perficienturea, que dieta funt tibi à Domino, Lu6, r. v. 45. IV. Et ait Maria : Magnificat animamea Dominum, \&ic. Lec. I, v. 46. Manfit autem Marinceumilla quafi menfibustribus, $\&$ rever $f a ̀$ ét in domum fuam, Luc, r. v. s6.
6. Jofepb ab Angelo de divino Virginis conceptrus adimosetur.
I. Cum effet déponfata Materjesu Mariń jofeph, antequam corivenirent, inventa eft in utero habens de Spiritu Sancto, Mattb, 1. v. 18. II, Jofeph autem vir ejus, eùm effet juftus, \& nollet eam traducere, vo.. luit occultè dimittere eam. Matth. y.v. Ig. III. Hac autem eo cogitante, ecte Angelus Dominiapparuitiniformis ci, dicens: Jofeplh fili David, nolitimere accipereMantam cono
jugem tuam: quodenim in ca natum eff, de Spiritu Sancto eft, N\&thhor.v.20. IV, Pariek antem filium: \& vocabis nonen ejus JEfum: ipfe enim falvum faciet populumfuum à peccatis corum, Matiho I. v. 2 r.

## 7. Jofephaceipit MMARIAM conjugem

 fuam.1. TOc autem totum factum ef, ut adimplerctur, quod diEtum eft à Domino per Prophetam dicentem: Ecce Virgo in uteso habebit, \& pariet filium: \& vocabunt nomen ejus Emmanuel: quod eftinterpretatum Nobifcum Deus, Massb. 1, v, 22.23. II. Exurgens autem Jofeph à fomno, fecit, ficut przcepit ei Angelus Donsini, \& accepit conjugem fuam, Mt r, v. 24. III. Et non cognofcebateam, donec peperit filiumfuum primo. genitum: \& vocavit nomen ejus JEsum, Matrb. 1. 9. 25.
2. Jofepb cxm MAARIA conjuge fua profici/citur Betblebers.
3. ${ }^{\text {A Atum }}$ eft autem in dicbus illis, exiis ediAumà Czfare Augufo, ut defcribesetur univerfus orbis. Hze deferiptio prima facta eft à prefide Syriz Cyrino. Lu6, 2, ข, 1,2. II. Et ibant omnes ut profiterentur finguli in Ifam civitatem, L.2. v. 3. III. Afcenditaucem \& Jofephà Galilza, de civitate Nazareth, in Judram, in civitatem David, que rocatur Wechichomj sè qued cffer de domo \& familia

David, ut profiteretur cum Maria defponfata fibiuxore pragnante, Lue, 2, ข, 4. 5.

## 9. Chriftu iss Bethlabem nafcitur.

I. $\begin{aligned} & \text { Actum eff autem, cùn effent } \mathrm{ibi} \text {, im- }\end{aligned}$ pletifunt dies, ut pareret, Luc. 2, 0, 6. II, Et peperit flium fuum primogenitum. Luc. 3.0.\%. III, Et pannis cum involvit, \&reclinavit cum in prefepio: quia non erat cis locus in diverforio, L.k. 2, \%. 7.
10. Chrifitu in Bethlebew natm zurscias tur ab Angelo pafioribus.
I. IT paftores erant in regione eadem vigilantes, \& cufodientes vigilias no ctis fuper gregem fuun. Et ecce Angelus Domini ftetit juxtaillos, \& claritas Dei circumfulfi: illos, Stimuerunt timore magno. Luc, 2,v,8.g. II. Et dixit illis Angelus : Nolite timere : ecce enim Evangelizo robis gaudium magnum, quoderit omni populo: quia natus eft vobis hodie Salvator, quia eft Chriftus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis fignum : Invenietis infantem pannis involutum, \& pofitum in prefepio, I, 2, v. 10, I1. I2. III. Et fubitò facta eft cum Angelo multitudo militia coleftis, laudantium Deum, \& dicentium: Gloria in Altiffimis Deo, \& in terra pax haminibus bonæ voluntatis, Luc, 2, v, 13. 14. 11. Deadventw paformm in frabulum. L. TT factum eft, ut difcefferunt ab eis An-' geli in ccelum: paftores loquebantur
ad invicem: Tranfeamus usque Bethlehem, 2. videamus hoc verbum, quod factum eft, quod Dominus oftendit nobis. Late, 2, w, is. II, Etvenerunt feftinantes : \& invencrunt MAriam , \& Jofeph, \& imfantem pofitum in pizfepio. Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoce. Lnc. 2, v. 16. 17. III, Et omnes, qui audierunt, miratifunt: \& de his, que ditta erant à paftoribusad ipfos, Maria autemi confervabat omnia verbahac, conferens in corde fioo, Luc, 2, v. 18,19. IV, Et reverfifunt pafores glorificantes \& laudantes Deum, in omnibus quæ audierant \& viderant, ficut dieum eft ad illos, Luc, 2, v. 20.

## 12. De circumcijione Domini.

 I. DOltquam confummati funt dies octo, ut circumcidereturpuer: vocatum of nomen ejus Jesus, quod vocatum eft ab Angelo priùs quàm in utero conciperetur, Lue, 2,0,2r.
## 13. De adventu Magorum Hierojo-

 lymam.I. Cum natus effet Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis Regis, ecce Magiab Oriente renerunt Jerofolymam, dicentes : ubi eft, quinatus eft Rex Judzorum? vidimus enim ftellam ejus in Oriente, \& venimas adorare cum, Mattb, 2, v, 1, 2. II, Audiens autern Herodes Rex, turbatus eft, 8 omnis Jerofolyma cum illo, Et congregans
omnes principes facerdotum, \& Scribas populi, feifcitabatur ab eis, ubi Chrifus nafceretur, Matth, 2.v.3 4. IIf, Atilli dixerunt ei: InBethlehem Judx: Sic enim friptum eft per Prophetam: EttuBethlehem terra Juda, nequaquam minima es in principibus fuda: ex te enim exiet dux, qui regat populum meura Ifrael, Marth, 2, 8, 5, 6.
14. De adventa MAagorum in Betho labem.
I. TUncFlerodes, clàm vocatis Magis, diligenter didicit ab cis tempus ftella, quæ apparuit eis: 8 mittens illos in Bethlehem, dixit: Ite, ocinterrogate diligentet de puero: \& cùm inveneritis, renunciate mihi, ut \& ego veniens adorem eum, Matth. 2. p.7.5. II. Qui cùm audiffent regem, abierunt, Et ecceftella, quam viderant in Oriente, antecedebat eos, usque dum veniens flaret fuprì, ubi erat puer. Videntes autem fellam, gavifi funt gaudio magno valdè, Mattb. $2, v, 9,10 \mathrm{~d}$ III. Et intrantes domum, invenerunt puerunt cum Maria Matre ejus, \& procidentes adoraverunt eum : \& apertis thefauris fuis, obtulerunt ei munerz, zurum, thus, \& myrrham, Natth, 2, DixI. IV, Etrefponfo accepto in fommis, ne redirent ad Herodem, per aliam viam reverff fintin regionem fuain, $M / f_{2}, 2, v,{ }_{2} 2$,

> 15. Chriftres in templo prafentatur. I, DOfquam impleti funt dies purgationis A 4 MA.

Marias fecundùm Iegem Moyfi, tulerunt illum in Jerufalem, ut fifterent eum Domino. Lue, 2v.22. II. (Sicut friptam eft inlege Domini: Quia omne mafculinum adaperiens vulvam, fanctum Domino vocabitur.) Lus. 2 . v. 23. III, Etut darent hoftiam, fecundùm quod dietum eft in lege Domini, parturturum, zut duos pullos columbarum, Lus, $2,0,24$. 16. Simboas excition Spiritu Sancio venit in templum

1. TT ecce homoerat in Jerufalem, cui nomen Simeon, \& homo ifte juftus, ze timoratus, expectans confolationem Ifraël, \& Spiritus Sanctus eratin co, Et refponfuin acceperat à Spiritu Santoo, non vifurum fe mortem, nifi priùs videret Chriftum Domini. Lxic, 2. v. 25. 26. II. Et venit in firitu in tem. plum. Et cùm inducerent puerum Jisumepzrentes ejus, ut facerent fecundùm confuetudinemlegis pro eo: \&ipfe accepit euminulnas fuas, \& benedixit Deum, Luc 2.5.27 23. II, Et dixit: Nunc dimittis fervuntuum, Domine, fecundùm verbum tuum in pace: Quia viderunt oculimei falutare tuum, gquod paråni ante faciem omnium populorum; Lumerad revelationem gentium, \& gloriam plebis tux Ifrael. Lur, 2, v. 29. $3^{0}, 31,32$.
2. Simeon de Cbrifo vaticinatur. I. TT eratPater ejus \&Mater mirantes fuper 2. Et
II. Et benedixit illis Simeon, \& dixitad MAkiam Matrem cjus: Ecce pofitus eft hic in ruinam, \& in refurrectionem multorum in Ifrael, $\$$ in fignum, cui contradicetur, Luc. 2. v. 34. III.Et tuam ipfius animam pertranfibit gladius, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. Lue, 2. v. 35 .
3. Anna Prophetiffa Chriftum in templo predicat.
I. Rat Anna Prophetiffa, filia Phanuel, de tribu Afer : lixe procefferat in diebus multis, \& vixerat cum viro fuo annis feptem à virginitate fua. Luc, 2, v. 36. II. Et hace vidua usque ad annos octoginta quatuor: qua nondifcedebat detemplo, jejuniis \& oblecrationibus ferviens notte ac die, Lue, 2, v. $3 \%$. III. Et hxe, ipsâ horâ fuperveniens, confitebatur Domino : \& loquebatur de illo omnibus, qui expectabant redemptionem Ifrael. Luc $\mathbf{z}_{\text {。 }}$ v. 38. IV.Etut perfecerunt omnia fecundùmt legem Domini, reverfi funt in Galilxam, in civitatem fuam Nazareth, Luc, 2, v. 39.
4. Indicitur ab Angelo fuga in

## Fsyptum.

I. ThCeeAngelusDomini apparuit in fomnis Jofeph, dicens: Surge, \& accip. puerum, \& Matrem ejus, \& fuge in Жgyptum: \& eftoibi, usque dum dicam tibi, Futurum eft enim, ut Herodes querat puerum ad perdengum cum, Matth.2.v.13. II, Qui conA 5 fur:

## VITA CHRISTI

furgens, aecepit puerum, \& Matrem ejus noete, \& feceffit in Ægyptum: \& erat ibi usque ad obitum Herodis, Matth. 2, v. 14. 15. III. Ut adimpleretur, quod dietum eft à Domino per Prophetam dicentem: Ex Ægypto vocavi filium meum, Matth, 2.0, I5.

## 20. Cades innocentium pro Chrifto

## Martyrum.

I, TUne Herodes videns, quoniam illufus effetà Magis, iratus eft valdè, Matth. 2. ข. 16. II, Et mittens occiditomnes puesos, qui erant in Bethlehem, 8 in omnibus finibus ejus, à bimatu \& infrà , fecundùm tempus, quod exquifierat à Magis, Mf. s, v. 16. III, Tunc adimpletum eft, quod dietum eft per Jeremiam Prophetam dicentem; Vox in Rama audita eft, ploratus \& ululatus multus: Rachel plorans filios fuos, \& noluit confolari, quianon funt. Matth. 2,v, 17, 38 .
21. JESUTS Angeli monitu revocatur

## ab exilio.

.DEfuncto autem Herode, ecce Angelus Domini apparuit in fomnis Jofeph in Ægypto, dicens: Surge, \& accipe puerum, \& Matrem cjus, \& vade in terram Ifraël: defunctifunt enim, quiquarebant animam pueri, Mattb, 2.v. 19,20. II, Qui confurgens,ac*epit puerum, \& Matrem ejus, \& venitin terxam Ifraël. Audiens autem, quòd Archelaus regnaret in Judza pro Herode patre fuo, tion
muit illoे ire: \& admonitus in fomnis, feceffit in partes Galilxx, Met. 2. v. 21, 22, III, Et veniens habitavit in civitate, quæ vocatur Nazareth: ut adimpleretur, quod diftum eft per Prophetas: Quoniam Nazareus vocabitur. Matth.2,v.23. IV. Puer autem crefeebat, \& confortabatur, plenus lapientiâ: \& gratia Dei erat in illo. Luc. 2, v. 40.
22. JESUS duodennis, infciis parentibs, manet Hierofolyme.
I. Bant parentes ejus per omnes annos in Jerufalem, in die folemni Pafchx. Lue. 2. V.4T. II. Et cùm factus effet annorum duodecim, afcendentibus illis Jerofolymam fecundùm confuetudinem diei fefti, confummatisque diebus, cùm redirent, remanfit puer JEsus in Jerufalem, \& non cognoverunt parenres ejus, Lur, 2, v, 42,43. III. Exiftimantes autem, illum effe in comitatu, venerunt iter diei, \& requirebant cum inter cognatos, \& notos. Et non invenientes, regreff funt in Jerufalem, requirentes eum, Luc. 2, v, 44, 45. 23. JESLIS poft triduum inventas in zemplo. 1. F'T factum eft, poft triduum invenerunt illum in templo fedentem in medio doCorum, audientem illos, \& interrogantem cos, Stupebant autem omnes, qui cum audiebant, fuper prudentia \& refponfis ejus, Luc. $2, v, 46,47$. II Et videntes admirati funt.

Et dixit Mater ejus ad illum: Fili, quid fecifti nobis fic ? ecce Pater tuus \& ego dolentes quarebamuste, Et ait ad illos: Quid cft, quod me quarebatis? nefciebatis, quia in his, quæ Parris mei funt, oportet me effe? Lut $0_{2}$. 2.48.49. III, Etipfi non intellexerunt verbum, quod locutus eft ad cos. Et defcendit cum eis, \& venit Nazareth, Luc. 2. v.so. 5 r. Et Mater ejus confervabat omnia verba hac in corde fuo, Luc. 2, v. 5 ro

## 24. Devita Cbriftiabanno atatis duode-

 cimo umque ad trigefinum.. DEfcendit cum eis, (Jofeph \& Marta) \& venit Nazareth: \& erat fubditus illis, L, 2, v, 51. II. Et Jesus proficiebat fapientiâ, \& xtate, \& gratiáa apud Deum \& homines, L, 2, v. 52. III. Jesurs facto Sabbato ccepit in Synagoga docere: \& multiaudienres admirabantur in doctrina ejus, dicentes: Unde huic haxc omnia? \& que efl fapientia, que data eftilli; \& virtutestales, qux permanus ejus efficiuntur? Nónne hic eff faber, filius Marie? Marc. 6 o. 2. 3. Unde patet, illum excrcuife artem fabrikem.
25. Genealogia D. N. JESUl Cbrijti. T Iber generationis Jesu Chrifti filii David, filii Abraham, Katatb, r, v, r.
Teffaradecadis prima Progenitores funt:
3, Abraham, 2. Ifaza 3. Jacob, 4. Judas, s. Pha-
5. Phares, 6. Efron, 7. Aram, 8. Aminadab. 9. Naaffon, IO, Salmon, in, Booz, I2, Obed. 13. Jeffe. 14. David Rex. Omnes generationes ab Abraham usque ad David, generationes quatuordecim. Matth. 1. v. 17.
Teffaradecadis fecunds Progenitores.

1. Salomon, 2. Roboam, 3.Abias. 4.Afa, '5. Jofaphat, 6. Joram, 7. Ozias, 8.Joatham. 9. Achaz, 10. Ezechias, 11. Manaffes, 12. Amon. 13. Jofias. 14. Jechonias, Omnes generationes à David usque ad transmigrationem Babylonis, generationes quatuordecim, Mattb. 1. v. 17 .

Teffaradecadis tertia Progenitores.
x. Jechonias. 2. Salathiel. 3. Zorobabel, 4. Abiud, 5. Eliacim, 6. Azor, 7. Sadoc. 8, Achim, 9, Eliud. 10. Eleazar. 11. Mathan, 12. Jacob, 13. Jofeph vir Martis, de qua natus eft 14. Jesus, qui vocatur Chriftus, Omnes generationes à transmigratione Babyloois usque ad Chriftum, generationes quatuordecim, Aatth. I: v, 17.
ANNOTATIO.

Denumero trium harum Tefiaradecadums videatur Barradius Tom, 1, 1. 5. c, 19. med. cum folutione difficultatum.

Notetur etiam, quodEvangelifa fatis habuerit demonflraffe, Virginem quoque ex cadem, qua David, tribu ortum duxiffe: propterea, quod lege fanciretur, ut matrimo nia ex eadem tribu exifferent.

## $V I T$ Æ

## D. N. JESU CHRISTI Monoteffaron Evangelicum

## P A R S II.

Continens acta pracipua D. N. JESU Chrifi ab Anno atatist trigefimo.

## ADHORTATIO.

Quifequiturme, non ambulat in tenebris: dicit Dominus. Hxc funt verba Chrifti, quibus admonemur, quatenus vitam ejus \& mores imitemur, fi velimus veraciter illuminari, \& ab omni crcitate cordis liberari. Thomas is Kemp. 1 I. de imitatione Chrifti e, 1. §. I.
26. Cbrifus venit ad Joannem ab eo

## Baptizandus.

I. T factum eft: in diebus illis venit JEsus Nazareth Galilex. Marc. I. v.9, In Jordanem, ad Joannem, ut baptizaretur ab eo. Matth, $3, v$, 13. II. Joannes autemprohibebat eum, dicens: Ego à te debeo baptizari, \& tu venis ad me? Matth. 3. v.14. III. Refpondens autemJEsus, dixit ei : Sine modò: fic enim decet nos implere omnem juftitiam. Tune dimifit eum, Mattb, 3. V. I5. IV. Et baptizatus êtJEsus à Joanne in Jordanes, Mare $\mathrm{x}, 0.9$,
27. Que in boc Baptifmo evenerint mirabilia.
I. $\mathrm{B}^{\text {Aptizatus autem Jesus, confeftim afcen- }}$ dit de aqua: \& ecce apertifunt ei cœii. Mattb. 3. v, i6. Factum eft autem, cùm baptizaretur omnis populus, \& Jesu baptizato, \& orante, apertum eft cœlum. Luc,3.v.2 r. Et vidit cœelos apertos.Marc, I, v. io II. Et defeendit Spiritus Sanctus corporali fpecie ficut columba in ipfum, Luc 3, v 22. Et vidit fpiritum Dei defeendentem ficut columbam, \& venientem fuper fe: Mattb, 3. v. i G Et manentem in ipfo, Mare 1, v, 10. III. Et ecce vox de colis, dicens: Hic eft filius meus dilectus, in quo mihi complacui, Matth $, 3, v, 1 \%$. Et vox facta eft de collis: Tu es filius meus dilectus, in te complacui. Marc. I. D. IT. In te complacuimihi, Luc.3.v.22, IV. Etipfe Jesus erat incipiens quaf annorum triginta. Іне. 3. v, 23.

## 28. Cbriftiquadragintadiale jejunium in deferto.

I. TESUS autem plenus SpirituSancto regre $f$ fus eft â Jordane: \& agebatur à Spiritu in defertum diebus quadraginta, Lnc $4, v_{0}, r_{, 2}$, Tunc Jesus ductus eff in defertum à Spiritu, ut ventaretur à diabolo. Matt b. 4. v. Iv 2. Statim Spiritus expulit eum in defertum, Mare, It v.I2, II, Et erat in deferto quadraginta diebus, \& qquadraginta noctibus: \& tentabatur ì Satz-

Satan2: erátque cum beftiis, Mare x. 2. 18. Et nihil manducavit in diebus illis, Luc.4.v.2. III. Et cùm jejunâffet quadraginta diebus, \& quadraginta nottibus, poftea efuriit, Matth. 4. $v_{1}$ 2. Confummatis illis, efuriit, Lue. $4, v_{2}$ 2,

## 29. Cbriftus ter à diabolo tentatus vincit.

I. FT accedens tentator (Satanas, Marco To $_{\text {, }}$ I. v. I3. Diabolus, Lue, 4. v. 3.) dixit ci: Si filius Dei es, dic ut lapides ifti panes fiant. Qui refpondens dixit : Scriptum eft: Non in folo pane vivit homo, fed in omni verbo, quod procedit de ore Dei, Marth. 4. v. 3. 4, Lme. 4. v. 3. 4. II. Tunc affumpfit eum diabolus in fanctam civitatem, (duxit illum in Jerufalem, Luc. 4.v 9.) \& fatuit cum fuper pinnaculum templi, \& dixit ei: Si filius Dei es, mitte te hinc deorfumt. Scriptum eft enim: Quia Angelis fuis mandavit de te, utconfervent te, \& inmanibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum, Ait illi JEsus: Rurfum feriptum eft: Non tentabis Dominum Deum tumm. Matth. 4. V. 5.6.7. Luc,4, V.9,10 11.12, III. Iterum affumpfit (duxit, L, 4. v. J.) eum diabolus in montem excelfum valdè: \& oftendit ei omnia regna mundi, \& gloriam eorumt Mattb. 4.v. 8, Oftendit illi omnia régna orbis terrx in momento temporis, LuGo 4. v.5. Et ait illi: Tibi dabo poteftatem hanc univerfam, \& gloriam illorum, quia mihi tradita

Junt; \& cui volo, doilla. Tuergofiadora. veris coram me, erunttua omniz Lus 4. v. 6.7. Hac ommia tibi dabo, fi cadens adoraveris me, Matih. 4.v. 9. Tunc dicit ei Jesus: Vade Satan2: Scriptum eft enim: Dominuna Deum tuum adorabis, \&illifolifervies, Matth. 4.v.zo. L. 4. v.8. IV. Tunc reliquit eum diabolus, Matth. 4. v. 11. Confummatâ omni tentatione, diabolus receffit abillo, usque ad tempus, Luc. 4. v. 13. Etecee Angeliaccerferunt, \& miviftrabant ei, Mattb, 4. v. is. Mare. x. 0,1 . 3 . V. Et regreflus eft $J$ Esus in virtute Spiritûs in Galilzam, \& fama exiit per univerfam regionem de illo, Et ipfe docebat in Synagogis corum, \& magnificabatur ab omnibus, Luc, 4.v.14 15 .
30. De prima vockitone Andrea, ad folawn quandam Cbrilti wositiam, i) STabat Joannes, \& ex difcipulis ejus duo, Etrefpiciens Jrsum ambulantem, dicit: Ecce agnus Dei, Et audierunt eum duo diYcipuliloquentem, \& fecutifunt JEsum, Gearz. x. v. 3s. 36,37. II. Converfius autem JEsus, \& videns eos fequentes fe, dicit cis: Quid quaritis? Quidixeruntei: Rabbi. (quod dicitur interpretatum Magifer) ubi habitas ? Dicit eis: Venite, \& videte, Tonn, Y. v, 38.39. IIL,Venerunt, \& vidertunt ubi maneret, \& apud eum manferunt die illo: hora autem erat quafi decima, Eratautem Andreas Frater Simonis

Petri unus ex duobus, qui audierant à Joanne, \& fecuti fuerant cum. Joan. I, v. 39, 40 .
31. De prima vocatione Petri, ad folam itidem Cbriffi notitism.
I. Nvenithic (Andrens) primùm fratrem fuum Simonem, \& dicit ci: Invenimus Meffiam, quod eft interpretatum Chriftus, Joan, r. v. 4r. II. Et adduxit cum ad JEsum, Jo. Y, v.42, III, Intuitus autem cum JE:sus, dixit: Tu es Simon filius Jona: Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus. Joan. 1. ש. 42.

## 32. De vocatione Pbilippi.

I. TN craftinum voluit JEsus exire in Galileam, \& invenit Philippum. Jo4n, 1. 0,43 , II. Et dicitei J̌sus: Sequereme, Jo, I, v.43. III. Erat auten Philippus à Bethfaida, civitate Andrex \& Petri, Joan I , v. 44 . 33. De vocatione Nathanaülis. I. INvenit Philippus Nathanael, \& dicit ei; Quem feripfit Moyfes in lege, \& Prophete, invenimus JEsum filium Jofeph à $\mathrm{Na}_{2}$ zareth. Et dixit ei Nathanael: à Nazareth potef aliquid boni effe? Dicit ei Philippus: Veni, \& vide, Joan, r, v. 45. 46. II. Vidit Jesus Nathanael yenientem adfe, \&e dicitde eo: Ecce verè Ifraelita, in quo dolus non eft, Dicitei Nathanael: Unde me nofti? Refpondit Jesus, \& dixitei: Priusquam te Philippus vocaret, cum effes fub fien, vidi te. Joan. I. 0.47.43, III, Refponditei Nathavacel, sc
ait: Rabbi, thes filius Dei, tu es Rex Iffaë, Refpondit Jesus, \& dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te fub ficu, credis : majus his videbis. Etdicit ei: Amen, Amen dico vobis, videbitis calum apertum, \& Angelos Dei afcen. dentes, \& defcendentes fupra Filium hominis. Joan, 1, 2. 49. 50, 51 .
34. De fecunda Petri, aliorumque voentione ad́ 'equelamm/ö/̀m temporaneum, cum anienorevertesdi ad pifoationem. 1. Fietum eft, cùmturbx irruerent in cum, ut audirent verbum Dei, \& ipfe ftabar fecus flagnum Genefareth, Et vidit duas naves ftantes fecus fagnum: Pifcatores autem defcenderant, \& lavabant retia. Afcendens autem in unam navim, que erat, Simonis, rogavit eum à terra reducere pufillum, Et fedens docebat de navicula turbas, Lut, s. \%. 1. 2. 3. II. Ul cefflavit autem loqui, dixitad Simonem: Duc in altum, \& laxate retia veffra in capturam, Et refpondens Simon, dixit illi : Praceptor, per totam noetem laborantes, nihil cepimus: in verbo autent tuo laxaborete. Et cùm hoc fecifient, concluferunt pifcium multitudinem copiofam : rumpebatur aitem rete eorum. Etannuerunt fociis, qui erant in alia navi, ut venirent, \& adjuv2rent cos. Et venerunt, \&inipleverunt ambas naviculas, ita ut penè mergerentur. Luc, 5. D. 4.5.6.7. III, Quod cùm videret Simon Pe -
trus, procidit ad genua Jesu, dicens: Exi à me, quiahomo peccator fum, Domine. Stupor enim circumdederat eum, \& omnes qui cum illo erant, in captura pifcium, quam ceperant. Similiter autem Jacobum \& Joannem, Gilios Zebedxi, qui erant focii Simonis. Et ait ad Simonem Jisus: Noli timere: ex hoe jam homines eris capiens. Lue. 5,0, 8.9. Ie. IV. Et fubduetis ad terram navibus, relietis omnibus, fecuti funt eum, Lue. 5.v. Ir.
35. De vocasione Petri ó Andrea ad porpetuans fequelam.
I. A Mbulans Jisus juxta mare Galilyz; vidit duos frarres, Simonem, qui vocrtur Petrus, \& Andream fratrem ejus, mittentes retia in mare: erant enim pifcatores, Mottb. 4, 0.15, Mavc. 1. 0.16. II, Etait illis: Venite poft me, \& faciam vos fieri pifcatores hominum. Matrh, 4, v. 19. Mare, 1, 0. 17 . III. At illi continuo, reliBtis retibus, fecutifunt cunl, Math . 4. v. 20, Mars, 1, D. I8,
36. De vocatione filiormm Zebedai, Joannis of Jacobi.
I. DRogreflus inde pufllum, vidit alios fratres, Jacobum Zebedxi, \& Joannem fratrem ejus, in navi cum Zebedxo patre corum, reficientes (\& ipfos componentes) retia fua in navi, Matth, 4, v,2r. Mars, 1, v.19. II. Et flatim vocavit cos, Martb. 4. v. 21, Marb, 1. v. 20, III, Illi autem fatim relietis
retibus, \& relicto patre fuo Zebedxo in nayi cum mercenariis, fecuti funt eum, Mattb. 4 v, 22. Mste $x, v, 20$.
37. Cbriftus adeft nuptios in Cava Galileca. I. $T^{\text {Uptixe factr funt in Cana Galilez: : }}$ erat Mater Jesuibi. Vocatus eft autem \& Jesus, \& difcipuli ejus, ad nuptias, Joan, 2, 0. 1. 2. II. Et deficiente vino, dicit Mater Jesuad cum: Vinumnon habent. Et dicit ei Jesus: Quid mihi, \& tibieft mulier? nondum venit hora mea, Jo. 2. v.3.4. III, Dicit Mater ejus miniftris: Quodcunque dixerit vobis, facite, Joan, 2, v.5.
28. Chrifus in ivisdenz nuptits prinmms potr avis mivaculsm.
I, TRant autem ibi lapidex hydrix fex po: fitz fecundùm purificationem Judxorum, capientes fingulx metretas binas vel ternas, Dicit cis Jesus: Implete hydrias aquâ, Et impleverunt eas usque ad fummum. Et dicit eis Jesus: Haurite nunc, \& ferte architriclino, Et tulcrunt, Joann, 2, 2. 6, 7, 3. II. It autem gufavit architriclinus aquain vinum factam, \& non fciebat, unde effet; miniftri autem fciebant, qui hauferant aquam: vöcat fponfum architriclinus, \& dicit ei: Omni homo primùm bonum vinum ponit: \& cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius eft : Tu autgefervaff bogum yinum usgus adhuc.

Jo, 2, v.9.10, III, Hoc fecit initium fignorum Jesus in Cana Galilax, \& manifeftavit gloriam fuam, \& crediderunt in cum difcipuli ejus. Poft hoc defcendit Capharnaum ipfe, \& Mater ejus, \& Fratres ejus, \& difcipulicjus: \&ibi manferunt non multis diebus, Joan, 2, \%。 11.12.

## 39. Defugat is è templo negotiatoribus primâ vice.

I. Dropè crat Pafcha Judzorum, \& afcendit Jesus Jerofolymam : \& invenit in remplo vendentes boves, \& oves, \& columbas, \&nummularios fedentes, Et cùm feciffet quafi flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque \& boves. Joan. 2.E.1 3.14 .15. II. Et nummulariorum effudit 25 , \& menfas fubvertit. Joan, 2, v. 13. III. Et his, quicolumbas vendebant, dixit: Auferte ifta hinc, \& nolite facere domum Patris mei, domum niegotiationis, Recordati funt verò difcipuli ejus, quia \{criptum eft: Ffalm. 68, v. 10, Zelus domus tux comedit me, Joan, 2. D. 16.17. 40. Nocfurnum Cbrifit cum Nigoderno collogиium.
I. Frat homolex Pharifxis, Nicodemus nomine, princeps Judxorum. Hic venitad Jesumnotte, \& dixit ci: Rabbi, fcimus quia à Deo venifti Magifter: nemo enim porett haec fignafacere, qua tu facis, nififilezit Deus ewm co, Joame 3+ D, I. 2. II, Re-fpon-

Ppondit JEsus, \& dixitei: Amen, Amen dico tibi, nifi quis renatus fuerit denuo, non poteft videre regnum Dei, Dicit ad eum Nicodemus: Quomodo poteft homo nafci, cum fit fenex ? numquid poteft in ventrem Matris fix iteratò introire, \& renafci? Jonnn, 3. v. 3. 4. III, Refpondiz Jesus: Amen, Amen dico tibi, nifi quis renatus fuerit ex aqua \& Spiritu SanEto, non poteft introire in regnum Dei, Quod natum eft ex carne, caro eft: \& quod natum eftex fpiritu, fpiritus eft. Non mireris, quia dixitibi: Oportet vos nafci denuo. Spiritus, ubi vult, fpirat : \& vocem ejus audis, fed nefcis, unde veniat, aut quuè vadat: fie eft omnis, qui natus eft ex firitu, Jo.3:0, $5,6,7,8$.

## 41. De fedata maris tempefate.

I, $\bar{J}$ Nilla die, cùm ferò effet factum, aitillis : bars, affumunt eum ita ut erat in navi: \& aliz naves erant cum illo, Marc. 4, 0.35.36a Et afcendente eo in naviculam, fecuti fint eum difcipuli ejus, Mattb, 8, v,23. Et ait ad illos; Transfretemus trans fagnum, Er afcenderunt, Lue, 8, o.22. II, Et navigantibus ilis, obdormivit, Zsse. S. v. 2g. Et-ecce motus magnum factus eft in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus, Mastib, 8. v, 24. Et facta eft procella magna venti, of fluctus mittebat in navim, ita ut impleretur navis, Murc.4.v. 37 \% Defcenditprocella venti in fagnum, \& come $t^{25}-$
plebantur, \& periclitabantur. Iue. 8, v, 23. Ip fe verò dormiebat. Mattb. S. v, 24. Erat ipfe in puppi fuper cervical dormiens, Mure. 4 ข. 38. III. Et accefferunt ad eum difcipuli ejus, \& fufcitaverunt eum, dicentes : Domine, falva nos, perimus, Matth, 3. 0. 25. Prxceptor, perimus, Lui: 8. v. 24. Magifer, nonad te pertinet, quia perimus? Marc. 4 v* 38. Tunc furgens, imperavit ventis \& mari. Mattb, 8.v,26. At ille furgens, increpavit ventum \& tempeftatem 2qux, Lse. 8 v. $24^{\circ}$ Exurgens comminatus eft vento, \& dixit maris Tace, obmutefce, Et ceffavit ventus, Mars. 4. ** 39. Et facta eft tranquillitas magna. Mastrb. S, v. 26. Marc. A, v. 29. Luse. 3. v. 24, IV. Et dicit eis JEsus: Quid timidi eflis, modicz fidei? Mathb, 8, v.26. Nec dum habetis fidem? Mare, 4, 40 . ubi eft fides vefrra? Ise, 8, v, 25. Porrò homines mirati funt, Math, 3, 2, 27. Et timuerunt timore naggno, \& dicebantad alterutrum: Quik, putas, eftifte, quia \& ventus \& mare obediunt ti? Marc. 4. v. 40. Timentes, mirati funt adinvicem, dicentes: Quis, putas, hic eft, quia \& ventis \& mari imperat, \& obediunt ei? Iuc, 8, v. 2s. Et navigaverunt ad regionems Gerafenorum, quæ eft contra Galilzam, Luc, 3.2. 26.

## 42. De voeatione Matthai.

3. TESUS egreflus eftrurfus ad mare : omnís. ques tusbay yonjebatid cups, \$ docebar
eos. Et cùm prxterirer, vidit Levi Alphxi
 Vidit publicanumnomine Levi, fedentem ad telonium. Luc. 5, v 27. Cùm tranfiret inde JEsus, vidit hominem fedentem in telonio, Mathoumnominc, Matth.9.v. 9, II. Et ait illi: Sequere me, Matth. 9.v. 9. Marc.2.v. 34. Luc.5. 0.27. III. Et furgens, fecutus eft curr. Matth. 9. v.9. Mayc. 2, v, 14. Et reliAtis omnibus, furgens fecutus eft cum, L. 5., v.28,
4. De converfione Maria Magdalena. I. Pogabat Jysum quidam de Pharifxis, ut manducaret cum illo. Etingrefus domum Pharifxidifcubuit, Luc, $7, v, 36$, II. Et eccemulier, quæ erat in civitate peccatrix, ut cognovit, quod accubuifet in domo Pharifint, attulit alabaffum unguenti.Luc.7. v. 37. III, Et fans retro fecus pedes ejus, lactymis cocpit rigare pedesejus; \& capillis capitis fuit tergebat, \& ofculabatur pedes cjus, \&unguento ungebat. Imo. 7. v. ${ }_{3} 8$.
5. Cbriffus per parabolam corripit Simonun xriminantern.
I. $\sqrt{\text { diens autem Pharifenss, }}$ qui wocaverat eum, ait intra fe dicens: Hic fieflèt Propheta, fciret utique, que, \& qualis eft mulier, qux tangit eum? quix peceatrix ef. Luc. 7. ©. 39. It. Etre 戶pondens JEsus? dixit 2dillum: Simon, habeo tibi aliquid dicere, At ille ait: Magifer, die, Duo debitores e-
rant cuidann foeneratori: unus debebat denarios quingentos, \& alius yuinquaginta. Non habentibus illis unde redderent, donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit? Luc, 7. $40,41,42$. IH Refpondens Simon dixit: E. fimo, quia is, cui plus denavit. At ille dixit et: Rectè judicấti, 1ис, 7, 2.43.

> 45. Chriftus Magdalenam egregies defendit.

1. HT converfus Jesus ad mulierem, dixir Simoni: Vides hanc mulierem? Inravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dediffi: bre autem lacrymis rigavit pedes meos, \&capillis fuis terfit. Liuc. $7,2,44$. II. Ofculum milhi non dedifti : hac autemex quo intravit, non ceffavit ofculari pedes meos. Ius.7.v.45. III, Oleo caput meum non unxifti: hrec autem unguento unxit pedes meos. Lus. $7,0.46$.
2. Cbriftus peccata dimittit Magdalene. .
I, PRopter quod dico tibi, (ôsimen:) Re. dilexit multùm. Cui autem minùs dimittitur, minus diligit, Dixitautemadillam: Remittunturtibipeccata. Luc. 7. v. 47,48 II, Et cceperunt, quifimul accumbebant, dicere intra le: Quis eff hic, quie etiam peccata dimitदit? IMm 7. V. 49, III, Dixit autem ad mulie-
rem: Fides tua te falvam fecit : vade in pace. Luc. 7. 2. 50.
3. De miffis ad pradicandum Apofols.
I. TESUS convocatis duodecim difcipulis fuis, (Apoftolis, Lus) dedit illis potefatemfipirtuum immindorum, (fuper omnia demonia, Luc ) ut ejicerent cos, \& curarent onnem lavguorem, \& omnem infirmitatem. Mattb, 10, v. 1. Luc. 9. v. I: II. Duodecim autem Apoftolorum nomina funt hac. Primus Simon, qui dicitur Petrus, \& Andreas Frater ejus: Jacobus Zebedxi, \& Joannes Frater ejus: Philippus \& Bartholomæus, Thomas, \& Matthrus publicanus, Jacobus Al phai, \& Thaddxus, Simon Chananxus, \& Judas Ifcariotes, qui \& tradidit eum. Maub, 10. v.2.3.4. III. Hos duodecimmifit Jesus. Matth $10,0,5$. Et coppiteos mittere binos, Mare. 6, 2, 7. Prxdicareregnum Dei, \& fanare infirmos. Lue. 9.v. 2. Pracipiens cis, dicens; In viam gentium ne abieritis, \& in civitates Samaritanorumne intraveritis, fed potiùs ite ad oves, queperierunt, domûs Ifrael. Matth, $10 . v, 5,6$, IV. Euntes autem pradicate, dicentes: Quiaappropinquavit regnum ccelorum. Infermes curate, mottues fufcitate, leprofos mundate, damones ejicite: gratis accepifis, gratis date. Mattb, Io, D, 7.8. Egrefli autem circuihavt per caftella, Evanselizantes \& curantes ubique, LMc, $9,0.6$.

$$
\mathrm{B}_{2} \quad \mathrm{Pra}-
$$

Prædicabant, ut pœnitentiam agerent' : \&t dxmonía multa ejiciebant, \&ungebant oleo multosægros, \& Samabant. Marc. 6. v. 12.13. Etreverfí Apoftoli, narraverunt illi, quæcunquefecerunt : $\&$ affumptis illis fecefit feorfuin in locum defertum, qui eft Bethfaidæ。 Eис. 9. v. ro.
48. De quinque millium hominum refectione.
I. Deverfi Apoftoli, Lue. 9.v.10. Sc conve. nientes ad Jesum, renunciaverunt ei omnia, que cgcrant \& docucrant, Et ait ilJis: Venite feorfunsindefertum locum, \& requiefcite pufillum. Erant enim, qui veniebant, \& redibant, multi : \& nec fpatiummanducandi habebant, Mi, G, v, 30.3 T . II, Et afcendentes in navim, abierunt, Mr, 6, 2. 32 . trans mare Gallilææ, quod eft Tiberiadis, Jo. 6: v. 1. in defertum locan feorfum, Ne.6.0.32. qui eftBethfaidx. Iss. 9. voro. Et viderunt cosabeuntes, \& cognoverunt multi: \&pedeftres de omnibus civitatibus concurrerfint illic, \& prevenerunt cos. Mr, 6. 2.33 . Quiz videbant figna, qua faciebat fuper his, qui infirmabantur. Jo. $\sigma_{r}$ v.z. III. Subiit ergo in montem Jestis, \& ibiledebat cum difeipulis fuis, $J o ̄, 6,0,3$. Et exiens viditturbam mul$t 2 \mathrm{~m}, ~ M 8.14$. v. 14. \& mifertis eft fuper eos, quia erant fieut oves non habeites paftorem : Q copit illos docere multa. Nar. $6,0,34$ : Lo quẹbatur illis deregno-Dei, \&cos, quicurâ
indigebant,fanabat, L. $9,0, r$, Curavit languidos eprung, Mh 14. $\boldsymbol{y}_{2} 14$. IV. Dies autemi copperat declinare. L. 9. v. 12. Et cum jaul hora multa fieret, Mr $6.0,35$. Vefpere facto, accefleruntad, eum difcipulic cjus, Mí 14.v.rs, duodecim, $5,9.0,12$. dicentes: Defertus ef locus hic, \& jam horzaproterits: Dinitte turbas , uteuntes isprexinas vid as, \& vicos, \& caftella, emamt gibicibos, quos marducent.
 caftella, villásque, gux circa funt, divertant, \& invenjant efcas: quia hic in loco deferto fumus. Ius, $9, v, 1,7$.

## 49. Chrijfustertat difcipulorum fidem.

 1. ESUS autem dixiteis: Non habentneç, 6 Ce ire: date illis vos manducare, Mt i/ . v. 16 . Et dixerunt, ci: Euntes emamus ducentis dơnarfis panes, \& dabimusillis mandurcare. $\lambda$ drv $6=0, \hat{3}$, H. H. Cùmpubleváffer ergo oculos Jesus a \& yidiffer, quia multitudo ma xima venit adeum, dicitad Philippum: Unde einemus panes, ut manducent hi? Hoc autem dicebat tentans cum; ipfe enim fciebat, quid effet facturus, Joan, 6,v, s. G. III, Refpondit ei Philippus : Ducentorum denaria, rum panes nion fufficimt cis, ut unusquisque modicum quid accipiat.s. Dicitei unus ex difeipulis ejus, Andreas Frater Simonis Petri: Eft puer unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, \& duos pifes: fed hac quid iatertantos? Jom, 6. 0.7.8.9.
## 50. Chriftus bonedicit, Jo multiplicat

 -iug miver manes.I. ICit eis JEsus: Quot panes habetis? Ite, \& videte. Etcum cognoviffent, dicunt: Quinque, \& duos pifees. Mr. 6. 0, ${ }_{3} 8$. Non habemus hie nifi quinque panes, \& luos pifces. Qui ait eis: Afferte mihi illos huc, Ma 14. D. 17, re. Etprecepitillis, ut accumbere facerent omnes, fecundùm contubernia fuper viride foenum. M. 6. v. 29. Erat autem fonum multum in loco. Jo. 6. v. To Ait a ad difcipulos fios: Facite illos difcumbere porconviviaquinquagenos. Et ita fecerunt. L. 9.v.14.15. Et difcubuerunt in partes per centerios \&e quinquagenos, Mr, 61 थ.\%40, ©Difcubuerunt ergo viri, numero quxfi quiñque millia. Jo. 6. vo to. L. 9 v, $14^{\circ}$ : II. Etcum -juffiffent turbam difcumbere fuper fornum, acceptis quinque panibus, ac duobus pifcibus, 2 (piciens in ealum, beriedixit, \& fregit panes, * dedit difcipuliss fuis, ut pónerent ante eos: \& duos pifces divifit ominibus. Mt: [4.0.19. Mr 6.v 4r. L. 9. vi. xh. Accepit ergo Jesus panes; \& cum gratias egiffer, diftribuit difcumbentibus: Gmiliter \& ex pifcibus, quantum volebant. Jo, 6: v. ri. III. Et manducaverunt ompes, \& Gaturati funt: Mt. 14. V. 20.
 funt, dixit diffipulis fuis: Colligite, qux fuperaverunt fragmerita, ne pereant. Collegerunt ergo, \& impleverunt duodecinı cophi- nos fragmentorum ex quinque panibus hordelaceis, qux fuperfuerunt his, qui manducaverant. Jo, 6, v. I2, 13, L. , 0, I7, Mt I4. 0.20. Suffulerunt reliquias, fragmentorum duodecim cophinos plenos, \& de pifibus. Mr: 6.0 47. IV. Erant autem, qui manducaverunt, quinque millia virorm, Mr. 6.044 . Excepsis nulieribus 8 parvulis. Mi. 14.0. 2 n. Hliergo homines cùm vidiffent, quod Jesus fecerat frgnim, dicebant: Quia hic efv verè Prophetr, qui venturus eft in mundum, Jogn 6. 2 , 好. Ef fatinn compulit Jesus difcipulos afcendçe in naviculam, \& procedere eum trans fretum (adBethfidam, Mi.6. V. 45.) donec dinutteret turbas. Me.14.0.22, Et cum dimififfet eos, abiitinmontem orare, Mr, 6. v, 46 .
51. De ambulationeCbrifii fuper aquats. 7. COmpulit Je sus difcipulos fuos afcendere in naviculam, \& pracedere eumtrans fretum ad Bethfaidam, donec dimitteret turbas. Et dimiffâ turb $\hat{z}$, afcendit in montent Solus orare. Vefpere autem facto, folus erat ibi. Mtt. 1f. v. 22, 23. M . 6,v. 45. 46. II, Et cùm ferò effet, erat navis in medio mari, \& ipfe folus in terra. Mr. 6, v, 4\%. Mare autem veito magno flante, exurgebat. Joan. $6 . v, x$. Navicula autem in medio mari jactabatur fluCtibus: erat enim contrarius ventus, Mft. 14 . vo.24. III, Cumremigailent ergo quafi fasdia viginti quinque, aut triginta, Jo. 6. v. 19.

Videns eos laborantes in remigando (eratenim ventus contraxius eis) circa quartam vi-iob giliam nottis venitad eos ambulans fupra mare: \& volebat praterive eos. Man 6. v. 48. IV. At illi ut viderunt eum ambulantenvfupramare. Mov. 6.0 . 49. \& proximum navi fieri, $f 0,6$. v. 19. putaverunt phantafina effc: $M c \cdot 6.8 .49$. \& timuerunt, $J o, 6, v .19$ \& exclamaverunt. Omnes enimviderunt eum, \& conturbatifunt, M., 6. v. 49. so, dicentes: Ouriaphantafma eft. Et preximore clamaverunt, Mt, $4,0.26$. Statimque Jesus locutus ef eis, dicens: Habete fiduciam : Ego fum; nolite timere, Mt. 14.0.27., M, 6: 0.50, 70, 6, 0. 20, Voluerunt ergo. nccipere eum in navim. Jo, 6, v, 27. 52. De ambulatione Petri fuper aquas. I. REfpondens autem Petrus dixit: Domine, fitues, jube me ad te venire fuper aquaso At ipfe ait: Veni, Et defcendens Petrus de navicula, ambulabat fuper aquam, ut veniret ad Jesum. Mt, 14. v. 28.29. II, Videns veroे ventum validum, timuit : \& cùm cœepiffet mergi, clamavit, dicens: Domine, falvum me fac. Et continuò JEsus extendens manum, apprehendit eum: \& ait illi: Modicx fidei, quare dubitâfi? Mf.r4. D 30,3 r. III, Et cum alcendifient innaviculam, ceflavit ventus, Mt. I4.v. 32. Eteplus magis intra fe fupebant. Mr. 6. v. sr. Qui autem in navicula erant, venerunt, \&adoravertunt eum, dicentes: Vere filius Dei es, Mr.x4, v,33. Etfatimnavis fuit
fuit ad terram, ad quam ibant. Jo. 6. v. 2r. Et cumintansfretalfent, venerunt in terram Genefar, Mt.14. v. 34. \& Eapplicuerunt. Mr.6.v,5 5, 53. De quatwor millium bominum iterata refectione.

1. TN diebus illis itenum cùm turba multa effet, nec haberent, quod manducarent, Mr. 8. v. 1. JEsus convocatis difcipulis fuis dixit: Me. 1 $5, v$. 32. Mifereor fuper turbam: quin ecce jamt triduo fuffinentme, (triduo jant peffeverant mecum, Me. 15. vi.32.) nee habent, quod nianducent: \& fi dimifero cos jejunos in domum fuam, deficient in via: quidam enim ex eis delongè venerunt, Af: B: 8 . 2,3. Et dinittere eos jejunos nolo, ne deficiant in via, Mt. 15, v. 3z. II. Et refpolerant ei difcipuli fui : Unde illos quis poterit hic faturare paribus in folitudine? A, Ar, s, 0, , t. Unde ergo nobis in deferto panes tantos, wa faturemus turbam tantam? Et ait illis Jesus: Quot habetis panes? At illi dixerunt: Septem, er patros pifciculos. Et praceplt turo
 33.34 ar. Mt. 8.v.4.5. 6 III, Etaccipi-1 ens feptem panes, \& pifces, \& graxias agens fregit, \& deditdifcipulis fuis, Mf. +5, v, 36. ut apponerent, \& appofuerunt turbx. N\&x.8,0.6. Et comederunt omnes, \& faturati funt. Et quod fuperfuit de fragmentis, tulerunt feptem fportas plenas, Mt, 15, 0.37, Mo, 8, v, 8, IVErant autem, qui manducaverunt, quatuor
millia hominum, Mt. 15.0.38, quafi quatuor nillia, Mr. 8.v.9. extra parvulos \& muliereso $M t_{0} 15.038$. Et dimifsâ turbá, afcendit in naviculam; \& venit in fines Magedan. Mt. 15. v. 39. Dimifiteos, \& fatim afêendens navim cum difcipulis fuis, venitin partes Dalmanutha. Mr. 8. v.9. 10 ,
2. Petro slaves regni salorwin promittuntur.
I. FiGreflus eft Jisus, \&odifipulicjus, in exftella (in partes, $M t .16 .0 .13$.) Cæfarea Philippi: \& in viainterrogabat difcipulos fuos, dicens eis: Quent me (filium hominis, Mt. ró, v. r3.) dicunt effe homines? Qui refponderunt illi, dicentes : Marc. 3. v. 27.28。 Allii Joannems Baptiftam, aliiautem Eliam, alii verò Jeremiam, aut unum ex Prophetis: Mt. 16. D. 14. quia unus Propheta de prioribus furrexit. Z. 9. ©, 19. II. Dicit illis Jesus: Vos zutem quem me effe dicitis? Refpondens Simon Petrus dixit: Tu es Chriftus, flius Dei vivi, Refpondens autem Jestus, dixitei : Beatus es Simon Bar Jond; quia caro \&f fanguis non revelavittibi, fed Pater meus, quiin corlis eff. Et ego diso tibi, quia tu es Petrus, \&t fuper hanc petram ædificabo Eeclefiam meam, \& portx inferi non prevalebunt adverfurs eani. N6. 16. v. 15, 16. 17, 18, III, Et tibi dabo elaves regni ezlorum. Et quodcumque ligaveris fuper terram, erit ligatum \&in celis: \& \& quodewmęue folyeris fuper terram; enit fo-
lutum \& in Cxlis , Idem dicitur omn nibes $A_{i} \mathrm{G}$. fiols Mt 18. 0. 18. IV. Tunc precepit diEcipulis fius, ut nemini dicerent, quia iple effet Jesus Chrifus, Mt. 16, v. 20. Comminatus eft eis, ne cui dicerent de illo. Marci s. 2. so. At ille increpans illos, pracepit, ne cui dice. rent hoc, dieens: Quia oportet filium hominis multa pati, \& reprobari 2 encnioribus, 2 principibus Sacerdotum, \& Scribis, \& occidr,


## 55. De Transfiguratione Chrifit.

1. A Sfumpfit Jesus Petrum, \& Jacobum, \& Joannemi Fratrem ejus, \& afcendit ix montem, ut oraret: \& duxit illos in montent excelfum feorfum folos, Mt, 17.v.I Mr. M. v, 1. L.9. .9. 2 8. II, Et facta eft, dum oraret, fpecies vultûs cjus altera, \& veffitus ejus albus \& refulgens. Luc, 0.0 .29 Tranisiguratuseft ante cos: \& refplenduit facies cjus ficutSol; reflimenta autem ejus facta funt alba ficut nix. Mt. 17. v 2. Transfiguratus eft coram ipfis: \& veffimenta ejus facta funt fplendentia, \& candida nimis velut nix, qualia fullo nort poreff fuper terram candida facere. Mr. . . e, 1,2. III. Etecce apparucrunt illis Moyfes \& Elias: Mt.17,v. 3 \& erant loquentes cum JEsu. Mr, g. v. 3. Etecce duo viri loquebantur cum illo: erant autem Moyfes \& Elias, vifi in Majeftate, \& dicebant exceffum ejus, quein completurus erat in Jerufalem, Lev, $9,0,30,3 r$.

[^0]56. De voce Patris cielitus allapsâ. I. DEtrus veroे, \& qui cum illo erant, gravati erant fomno. E: evigilantes, vidertut Majeftatem ejus, \& duos viros, qui fabant cum illo. Et fatuun eft, cùm difcederent ab 迆o, ait Petrus ad Jesum : L. 9, v.32,33. Domine, Mf.17.0.4.Rabai, Mr.9.0.4. Praceptor, bonum eft nos hic effe. I 9, 0.33. Si vis, faciamus hic tria tabernacula, tibiunum, Moyfi unum, \& Elix unum: Mt, 17, 0, 4. nefciens, quid diceret; Luc, $2, v, 33$, erant enim timore exterriti. Mr, g.v.s. II. Hxc autemillo adhucloquente, ecce facta eft nubes lacida, \& obumbravit cos, Mt. 17, v. S. L. 2. V. 34, \& timuerunt, intrantibus illis in nubem. Etecce vox facta eft de nube, dicens: Hic eft filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipfumaudite, Mt, I7, v. 5. Mr 9. v. 6. L. 9.v. 34.35. Et audientes difcipuli, ceciderunt in faciem fuam, \& timuerunt valde, Mt. 17, v. 6. III. Et acceffit Jesus, \& tetigit eos, dicitque cis: Surgite, \& nolite timere. Levantes autem oculos fuos, neminem viderunt, niff folum JEfum. $\Delta t, 17$ 0.7.S. Dumfieret vox, inventus eft JEfus folus, Luc. 9 0. 36 .
57. Difcipuli probibentur bane vifio nemb evulgare.
I. Ereendentibus illis de monte, praxcepit ei JEfus, dicens: Nemini dixeritis vifoné, donec filius hominis àmortuis refurgat.

Nt. 17.v.g. Nifi cùm filius hominis à morwis refurrexerit. Mr. g, v. 8. II. Et verbum continuerunt apudfe, conquirentes, quid effet; Cùm à mortuis refurrexerit. Mr.9.7.9. III. Tacuerunt, \& nemini dixerunt in illis diebus quidquam ex his, quæ viderant, I, 9. v. 3 G.

$$
\begin{aligned}
& \text { 58. Chritus pro fe, فo Petro foluit } \\
& \text { didracbma. }
\end{aligned}
$$

I. Um veniffent Capharnaum, accefferunt qui didrachma accipiebant, ad Petrum, \& dixerunt ei: Magifter vefter non folvit didrachma? Ait: Etiam. Mattb.1\%, v, 23.24. II. Et cùm intráfent in domum, prevenit eum JEfus, dicens: Quid tibi videtur Simon? Reges terrx à quibus accipiunt tributum, vel cenfum? à fliiis fuis, an ab alienis? Et ille dixit: Ab alienis. Dixit illi JEfus: Ergo liberi funt filii. Matth, 17.0 24.25 . III. Utauterm non feandalizemus eos, vade ad mare, \&e mitte hamum: \&eumpifcem, qui prihus afcenderit, tolle \& aperto ore ejuis, invenies faterem: illum fumens, da eis pro me, \& te, Mt,17.2 26 . 59. Chriftus clam ad feftum Tabernaculorum proficifcitur.

'AMbulabatJEfus in Galilzam, non enim yolebat in Judeam ambulare, quia quarebanteumJudxiinterficere. Eratautem in proximo dies feftus Judzorum, Scenopegia. Dixerunt autem ad eum Fratres ejus: Tranfi hine, \& yade in Judzam, ut \& difcipuli tui vi-

## ACTA CHRISYI

deant opera tua, qua facis, $\operatorname{Toan}, 7,21,2,3$. II. Dicit ergo eis JEfus: Vos afcendite ad diem feftum hunc, ego autem non afcendo ad diem feftum ifum: quia meum tempus nondum impletum eft. Hac cum dixiffet, ipfe manfit in Galilæa, Jo. 7.v. 6. 8.9. III. Ut autem afcenderunt Fratres ejus, tunc \& ipfe afcendit ad diem feftum non manifefiè, fed quafi in occulto. Judxi ergo quarebant cum in die fefto, \& dicebant: Ubieft ille? Et murmur multum erat in turba de eo. Quidan enim dicebant: Quia bonus eft. Aliiautem dicebant: Non, fed feducit turbas. Nemo tamen palàm loquebatur de illo, propter metum Judæorum. Jo, 7, ט, 10, II, 12. 33 . IV, Jam auten die fefto mediante afcendit JEfus in templım, \& docebat, Et mirabantur Judzi, Jonn. 7. v. 14. 15.
60. Muliertm in adulterio depreberfan dimittit.

1. ESUS diluculo venit in tem plum, \& omnis populus venit ad eum, \& fedens docebat Adducunt auten Scribx, \& Pharifxi, mulierem in adulterio deprehenfam: \& fatuerunt eaminmedio, \& dixerunt ei: Magifter, hac mulier modò deprehenfa eft in adulterio. In lege autem Moyfes mandavit nobis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis? Hoc autem dicebant, tentantes cum, ut poffentaccufare cum, Jo. 3, ©, 2, 3. 4.5,6. II, JEfus autem inclinans fe deorfum, digito feribebation
terra. Cùm efgo perfeverarent interrogantes eum, erexit fe, \& dixit eis. Quifine peccato eft veftrûm, primus in illamlapidem mittat. Etiterum fe inclinans, feribebat in terra. Audientes autem unus pof unum exibant, incipientes à fenioribus: \&remanfit folus JEfus, 8 mulier in medio ftans. Joan. 8. v. 6. 7. 8.9. III. Erigens autem fe JEfus, dixit ei: Mulier, ubifunt, quite accufabant? nemo te condemnavit? Quæ dixit: Nemo, Domine. Dixit autem JEws: Nec ego te condemnabo: Vade, \& jam amplius noli peccare. Jo 8.vI0.1Y.
2. Septuaginta duos difcipulos defignat, *. infiructos pradicatwm mittit.

DEffgnavit Dominis \& alios feptuaginta duos: \& mifit illos binos ante faciem fuam, in omnem civitatem \& locum, quò erat iple venturus. Et dicebat illis: Meffis ģuidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominummeffis, ut mittat operatios iv meffem fuam, $L, 10,3,5,2,11$, Ite : Ecce ego mitto vos ficut agnos inter lupos. No. lite portare facculum, neque peram, neque caiceamenta, \&e neminem per viam falutaveritis, L. $10.2,3,4$. In quameumque domuna intraveritis, primum dicite : Paxhuic domui: 2 fi ibi fuerit filius pacis, requicicet fuperillum pax veftra; finautem, advos revertetur. In eadem autem domo manete, edentes \& bibentes, qua apudillos funt; dignus eft enion quamcumque civitatem intraveritis, \& non furceperint vos, exeuntes in plateas ejus, dicite: Etiam pulverem, quiadhafit nobis de civitate veftrâ, extergimus in vos: tamenhoc fcitote, quia appropinquavit regnum Dei.1. ro, v.7. 8.9.10.11. Dico vobis, quia Sodomis in die illa remiffus erit, quàm illicivitati 1 . 10, V. I 2 . 62. Cbriffus formulam precanditradit. 1. Fi ${ }^{\text {Actum eft, cùm effet in quodam loco o. }}$ rans, ut ceffavit, dixitunus ex difcipulis ejus ad cum: Domine, doce nos orare, ficut docuit \& Joannes difcipulos fios, L. ir.v. r. II, Et aitillis: Cum oratis, dicite: Pater nofter, qui es in cxlis, fanetificetur nomen turm. Adveniat regnum tuum, Mt, 6.0.9.10, L. IT. D. 2. Fiat voluntas tua, ficut in cxlo, \& in terra. Me. 6.v,ro. III. Panem noflrum quoridianum (fuperfubftantialem, Mt. 6, v. It.) da nobis hodie, L. II, O 3. Et dimitte nobis debita noftra, Mt: 6. v, 12 peccata noftra. I. 11: 0. 4. Sicut \&nos dimittimus debitoribus noffris: Mt, 6.v.12. Siquidem \& ipf dimittimus omini debentinobis. L, tr.0. 4 Etne nos inducas in tentationem, Mt. 6 v 13.1. 11. v. 1. Sed libera nos à malo Amen. Mt.6. v.I3.
63. Cbrijfus parvulos amplectitur, 五 maness èn ivp ponit.

1. Blatifunt ei parvuli, we manus cis imponeret,
neret, \& oraret. Mt. 19. v. 13, Mi. 10. v. 73. Afferebant ad illum \& infantes, ut eos tangeret. I. 18,v,15. Quod cum viderent difcipuli, increpabantillos. L. IS.v.15.Mo.I 9. v.I3. $^{\text {. }}$ Difcipulicomminabantuf offerentibus, Mr. Io. v. I3. I1. Quos cunn viderettefus, indignè tulit, \& ait Mr. 10, 0.14. convocansillos: Sinite pueros venirc ad me, \& nolite vetare cos: L. I8, v, I6. ne prohibueritis eos: Mr. $10.0,14$. talium eft enim regnum cælorum, Mt.19 vist. reghum Dei. Mr. 10.v.14.1, 18. v. I 6. Amen dico vobis; Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud. Mr. 10. 0 . IS, L, IS, $0 . I 7$. IIF, Et complexans cos, \& imponens manus fuper illos, benedicebat eos. Mr, 10.v.16. Et cum impofuiffet eis manus, abiit inde. M1t. 59.0. Is.
2. Cbriftus certior fit de Lazari infirmitate.
3. -1 Rat quidam languens Lazarus à Bethania, de caftello Mariæ, \& Marthæ fororis ejus. (Maria autem erat, que unxitDominum unguento, \& exterfit pedes ejus capillis fuis : cujus Frater Lazarus infirmabatur.) Jo. Ir, vif.2. 1I. Miferunt ergo forores ejus ad JEfum, dicentes: Domine, ecce quem amas, infirmatur. Audiens autem JEfus, dixit cis: Infirmitas haec non eff ad mortem, fed pro gloria Dei, ut giorificetur filius Dei per eam.fo. 1 I v,5.4. III. Diligebat autem JEfus Martham, \& fororem ejus Mariam, \&\% La-
zarum. Ut ergo audivit quia infiemabatur, tune quidem manfit in eodem loco duob bus diebus. Joan. I1.0.5. 6.

## 65. Chriftat quarto privatim die $\mathrm{Be}-$

## thamiam denit.

1. DOA hac dixit JEfils difipulis fuis: Lazarus amicus nofter dormit: fed vado,
 fcipuli ejus: Domine, fi dormit, falvus erit, Dixerat aurent JEfus de morte ejus : illi au. tem putaverunt, quia de dormitione fommi diecret.Jo. 110 II. i.2. 3 . II. Tunc ergo JEfus dixit eis manifente : Lazatuis mortuus ef: Gaudeo propter vos, ut credatis, quoniam aon erami ibi: fed eamus ad cum, $J 0,0,0,14$. 15. III, Venit itaque JEfus: \& invenit cuar quatuor dies jam in monumento habentem. Erat autem Bethania justa Jerofolymam quali fadiis quindecini. To, 17. v.17. 18. Multiautem exjudzis veneraht ad Martham \& Ma पiam, ut confolarentur eas de Fratre fuo.v. 19. 66. Cbriftus antè qwàm Lazarum fufcitet, Marihe fidim exfitmulat.
2. Artha ergo ut audivit, quiaj JEfus venit, occurritilli: Maria autem domi Sedebat. Dixit ergo Martha ad JEfum: Domine, fif fuifles hîc, Frater mcus non fuiflet mortuus. Sed $\&$ nunc fcio, quia quacunque popoferis à Deo, dabit tibi Deus. Jo $11, v$. 30. 21. 22. II, Dicit jili JEfus: Refurget

Frater tuns. Dicit ei Martha: Scio, quia refurget in refurrectione in noviffimio die. Dixit ei JEfus: Ego fum refurrectio, \& vita, qui credit in me, etiamfi mortuus fuerit, vivet. Et omnis, qui vivit, \& credit in me, aon morieturinaternum, Credishoc? Jo, if. v 23 . 24.25.26. Ait illi: Utique Donine, ego credidi, quia tues Chriftus filius Dei vivi, qui in hunc mundum venifti. Jo. 11. v. 27.

## 67. Maria foror Lazari Cbrifums

## accediz.

I. TT cùm hacc dixiffet Martha, abit \& vo1 . cavit Mariam fororem fuam filentio, dicens: Magifter adeft, \& vocat te. Illa utaudivit, furgitcito, \& venit ad eum. Noñdum enim renerat JEfus in cafellum, fed eratadhuc in illo loco, ubi occurrerat ei Martha. Jo, 11. v. 28.29. 30. 11. Judxiergo, qui crant cum ea in domo, \& confolabantur eam, cùm vidiffent Maxiam, quia citò furrexit, \& exiit, fecutifunt eam, dicentes: Quia vadit ad monumentum, ut ploret ibi. Jo. II. V. 3 I. HI. Mariaergo cùm veniffet, ubi erat JEfus, videns eum, cecidit ad pedes ejus, \& dicit ei : Domine fif fuifies hic, non effet mortuus Ftater meus.Jo, 11. v, 32,
68. Cbrijous infremit Jpiritu, turbat $\int$ eipfome o laerymatur.
I. JESUS ergo uz vidit eam plorantem, \& Judzes, qui venerant cuma ca, plorantes,
infremuit fpiritu: \& turbavit feipfum, \& dixit: Ubi pofuifis cum? Dicunt ci: Domine, 'veni, \& vide. Et lacrymatus eftJEfus. Jo, II v.う3* 34.35. II. Dixerunt ergo Judxi: Ecce, quomodo amabat eum. Quidan autem ex ipfis diserunt: Non poterat hic, qui aperuit loctlos cecí nati, facere, ut hic non moreretur? $\mathrm{J}, 11$, v. 36. 37 . III. JEfus ergorurfum fremeas in femetipfo, venit ad monumentum. Erat autem fpelunca, \& lapis fuperpofitis erat ei. Ait JEfus : Tollite lapidem. Dicit eiMartha foror ejus, qui mortuus fuerat : Domine, jam foetet; quatriduanus eft enim. Dicit ei JEfus: Nónne dixi tibi, quoniam ficredideris, videbis gloriam Dei? Tulerunt ergo lapidem. Jonn, I1. v. 38. 39. 49.41.
69. Lazarus à mortuis fufcitatur. I. ESUS autem, elevatis furum oculis, dixit: Pater, gratias ago tibi, quonlain zudiftime. Egoautem fciebam, quia femper. me audis, fed propter populum, qui circume ftat, dixi, ut credant, quia tu me mififti.Jo. 11 . 0.41, 42. II, Hæ̌ cum dixiffet, yoce magnâ clamavit: Lazare, veni foras. Et ftatim prodiit, qui fuerat mortuus, ligatus pedes \&* manus inftitis, \&\& facies illius fudario erat ligata. Dixit cis JEfus: Solvite cum, \& finite abire, Jo. II v. 43, 44. III, Multi ergo ex Judxis, quivenerantad Mariam \& Martham, \& viderant, quafecit JEfus, crediderunt in euin. Jo. 11.0 .45 .
$2 \% \mathrm{Ds}$
70. De cena apud Bethantaws.

1. \#ESUS ante fex dies Pafche venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus, quem fuicitavit JEfus, Fecerunt autem ei coenam ibi: Jo. 12. v. 1. 2, in domo Simonis Leproff, We: 26.v. 6. Mir, 34, v. 3. Et Martha miniftrabat, Lazarus vero unus erat ex difcumbentibus cum eo. Jo. 12, o. 2. II. Et cùm effer Bethanix in domo Simonis leproff, \& recumberet, venitmulier, Mr. 14. . .3. Maria, \&c accepit libramunguenti nardi pifici, pretiof, © unxit pedes JEfir, \& exterfit pedes cjus Capillis fuis. Jo, 12. v. 3. 111, Acceffit ad cum muliet, Mi,26.0.7 habens alabaftrum unguenti nardi fpicati pretiofi: \& fracto alabaftro, effudit fuper caput ejus, Mo, 14. v, 3. recumbentis. Mi, 26. v. 7. Et domus impleta eft ex odote unguenti, Joan, 12-0.3.
2. Indignantur difcipuli, pracipue Judis de effulione ung wienti.
3. FiRant auten quifam (videntes difcipuli, Mt. $26 . v .8$.) indignè ferentes intra femetipfos, \& dicentes: Ut quid perditio ifta unguentifacta eft? Mr. 14. V. 4\% Potuit enint ifud vemundarimulto: M t. $\pm 6, \mathbf{2}, 9$. Poterat unguentum iftud venumdari plus quàm trecentis denariis, MAr. 14. vi 5. \& dari pauperibus, Mt. 26: 0.7. Mo.14. 2, 5, Et fremebant in eaut. Mro 1\&v, 5o 11. Dixit ergo unus ex difcipulis cjus Judas Ifcariotes, qui erat eum
traditurus: Quare hocuriguentuin non vaniik trecentis denariis, \& datum eft egenis? Jo: 12. 0. 4.5. 111. Dixit autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum : Sed quia for erat, \& loculos habens, ea qur mittebantur, portabat. Joann, 12, p, 6.

> 72. EDocufat \&o defendit Cbrijus Mas dalenim.

1. ©Ciens autem JEfus, ait illis: Mt, 26: 0.10. Sinite eam : Kr. 14. v. 6. Quid molefti eflis huic mulieri? opus enim boinum operata eft in me. Nam femper pauperes habetis vobifcum: Mc.26,v. 11. \& cùm volueritis, poteftis illis benefacere : Mir, 14, 5, 7, me aut temnon fennqer habetis, Mt, 16.0 , 11, Mr. I4. 0. 7 fo, 12, v. 8 II, Sinite illam, ut ín diem fepulthrx mex fervet illud. Jo 12, v. 7. Quod habuit hac, fecit: pravenit ungere corpus meum in fepulturam, Mi, 14. v. 8. Mittens enim haxc unguentum hoc in corpus meum, ad fepeliendum me fecit. Mf. $26,0.12$. Hi. Amen dico vobis, ubicumque prodicatim fuerit hoc Evangelium in toto mundo, dicctur \&e quod hace fecit, in memoriam ejus, Mt. 26. v. 13. Mr. Id v.9.
2. Cbriftue af inam on pullumf fai adduci pralipit.
3. TTT factum eft, cùm appropinquáfet JEfus 2d Bethphage, \& Bethaniam, ad monrem equi vocatur Oliveti, mifí duos difcipulos
fluos,
fuos, $L_{;} 19: 0.29$ dicens eis: Iecin caftellum, quod contra vos, eft: Mt, 21,v,2, \& fatimintroeuntes illuc, Mr it, v. z, invenietis afinam alligatam, \& pullum M/. 2t, v. z, afinx alligatum, L. 19. 0. 30. cum C2, Mi. 21. v.2, cuinemo unquam hominum fedit. L, 19, v. $3^{0}$. Solvite, \& adaucite milhi. $\overline{\text { St }}, 21, ~, ~, 2$, II, Et fi quis vobis aliquid dixerit: Mt 21, v. 3. Si quis robis dixerit? Quid facitis? Mr. 11, v, 3. Si quis ves interrogaverit: Quare \{olvitis? $工$. 19. v. gr. Dicite: Quia Dominus his opus habet: \& confeflim dimittet eos, Mt. $21,0.3$. Hoc autem totum faCtum eff, ut adimpleretur, quod dietuni eft per Prophetam dicentem: Diciteflize Sion: Ecce Rex tuus venittibi manfuetus, fedens fupes afinam, \& pullum filium fubjugalis.' Mt, 21, v. 4,5. Noli timere filia Sion: Ecce Rex tuus venit fedens fuper pullum afinz. Hec non cognoverunt difcipuli ejus primùm: fed quando glorificatus ef JEfus, tunc recordatifunt, quia hace erant Icripta de eo, \& haxe fecerunt ci. Joan. 12, v. IS, 16. III. Euntes zutem difcipuli, fecerunt, ficut pracepit illis JEfus, Mi.21,6. Abierunt, q4i miff erant, \& invenerunt, ficut dixit illis, ftantem pullum, L. 19. थ. 62. Invenerunt pullum ligatum ante januam foris in bivio: \& folvunf cum, Mr.11. v. 4. Solventibus autem illis pullum, dixerunt Dominicjus adillos: Quid folvitis pullum? At illi dixerunt; Quia Do-


## ACTA CHRISTI

Et dimiferunt eis. Mr, $1, v, 6,6$. Etadduxerunt afinam, \&e pulfum, Mt. $21, v .7$. ad JEfum, Marc. If, 0. 7. Luc. 19. v. 35 .
74. JESUS afinam confcendit Apofoloo rum vefibus infirstam.

1. Dduxeruntafinam, \& pullum, \& impo. fuerunt fuper eos veftimienta fua, \& eum defiper federe fecerunt, Mt 21, v.7. Duxerunt pullum ad JEfum. Mro it:v. 7, \& jactanres veftimenta fua fupra pullum, impofierunt JEfum, L, 19. v. 35. Et fedit fuper cum, Mr. 11. v, 7.Jo.12,v.14. II. Eunte autem illo, 1,19.0.36. plurima turba fraverunt veflimenta fiva in via : alii autem credebaint ramos (frondes, Afr. 11, v. 8.) de arboribus, \& fernebant in via. Mt. z1. V.8. Turbæautem, quæ prxcedebant, \&\& qua fequebantur, clamabant, dicentes, Hofanna filio David: Benedietus, qui venit in nomine Domini, Hofanna in altiffimis. Alt. 21, vi g. Benedictum quod venit regnum Patris nofri Davids: Hofanna in excelfis, Mr. $11,0,10$. III. Turba autem multa, qux veneratad diem feftum, cùm audiffent, quia venit JEfus Jerofolymam, acceperunt ramos palmarum, \& proceflerut obviam ei, \& clamabant: Hofanna, benedifius qui venit in nomine Domini, Rex Ifraell, $0,12,0,12,13$.

## 75. De gloriofo ingreffu Chrifti Hie-

 rofo/gmam.I. Cum appropiaquaret jam ad defcenfuin \#non-
montis Oliveti, coeperunt omnes turbx defcendentium (in Graco habetur difcipulorum) gaudenteslaudare Deum voce magnâ, fupor omnibus, quas viderant, virtutibus, dicestes: Beneditus, qui venit Rex in nomine Domins: Pax in crlo, \& gloria in excelfs. L, 19 v. 37.58 . II. Teftimonium ergo perhibebat turba, qux erat cum co, quando Lazarum vocavit de monumento, \& fufcitavit eum à mortuis. Propterea \& obviam venit ei turba; quia audie. runt eum feciffe hoc fignum. J0, 12, v, 17, 18. III. Et cùm intrâffet Jerofolymam, commota eft univerfa civitas, dicens: Quis eft hic'? Populi autem dicebant: Hic eft JEfus Propheta à Nazareth Galilxx, Mattb. 2 1. v. Jुo. 11;

## 76. De invidis fermonibus Pharifaorum.

 1. DHarifxi ergo dixerunt'ad femetipfos: Videtis : quia nihil proficimus? Ecce mumdus totus poft eum abiit, Jo. 12 v. 19. II, Et quidam Pharifæorum de turbis, dixerunt ad illum: Magifer, increpa difcipulostuos, L. I9. 2. 39. III. Quibus ipfeait: Dico vobis, quiad fihi tacuerint, lapides clamabunt, L. 19.v.40. ク7. JESUS flet fuper Jerufalent, cáthque pradicit evertendam.I, $]^{T}$ appropinquavit JEfus Jerufalem, videns civitatem, flevit fuper illam, dicens: Quia ficognoviffes \& tu, \&r quidem in hac dietua, que ad pacem tibi, nunc autem abfondita funt abo oculis tuis; Ceteratacentur
per Apofiopefim，ut，fleres，pcenitentiam ageres， dec．L，I9．v．41，42．II．Quia venient dies in te，\＆circumdabunt te inimicitui vallo，\＆ circumdabuntte，\＆coariguftabunt te undique． L．I9．才．43．III．Et ad terram profternent te， \＆filios tuos，qui in te funt：\＆non relinquent inte lapidemfuper lapidem；cò quod non CO － gnoveris tempus vifitationis tuæ．L，Iク．v．44． Alia predictio Hierofolyme evertende． IV．Jerufalem，Jerufalem，quæ oscidis Pro－ phetas，\＆lapidas eos，qui 2d te miffifunt， quoties rolui congregare filios tnos，quemad－ modum gallina congregat pullos fuos fub alas， \＆noluifti！Ecce relinquetur vobis domus ve－ fradeferta．Dico enim vobis，nonme vide－ bitis amodò，donec dicatis：Bènedi民̂us，qui venit in nomine Domini．Mt． $23, v, 37,38.39 \mathrm{e}$ V．Et egreffus JEfus do templo，ibat．Et ac－ cefferunt difcipuli ejus，ut oftenderent eixdi－ ficationes templi． $1 / 2,24, v, 1$ ．Ait illi unus， ex difcipulisfuis：Magitter，afpice quales la－ pides，\＆quales ftructurx，$M A, I_{3}, v$ ．1．Ipfe autem refpondens dixit illis：Videtis hæc o－ mnia？Anien dico vobis，non relinquetur hîc lapis fuper lapidem，qui non deftruatur．Mt．24． ข．2．Mr．13．v． 2.

## 48．De ejectui alserầ vise venditoribus，ło

 pradicatione Cbrififi in templo．
tes, $L$. 19. v. 45. \& menfas nummulariorum, \& cathedras vendentium columbas evertit, M/a, 21. v. 12, \& non finebat, ut quisquam transferret vas pertemplum : \&docebat, M4. 1. $1 . \boldsymbol{v}_{\text {. }}$ 16.17. dicensillis: Scriptum eft, quia domus mea domus orationis eft, Vos autem fecifis illam fpeluncam latronum, L. 19. v. $46, M t$. 21. v 13. II. Et accefforunt ad eumcxal, \& claudi in templo: \& fanavit cos, Mt.21 v. 14 Videntes autem principes faccrdotum \& Scribx , mirabilia qux fecit, \&pueros clamantes in templo, \& dicentes; Hofanna filio David, indignati funt, \& dixerunt ei : Audis; quid iffi dicunt? JEfus autem dixit eis: Utique. Nunquam legiftis: Quia ex ore infantium \& laEtentium perfecifti laudem? Mh. 2i, v, is 16 . II. Eterat docens quotidie in templo. Principes autem facerdotum, \& Scribx, \& Principes plebis quarebant illum perdere: \& non inveniebant; quid facerent illi. Omnis enina populusforpenfuserat, audiensillum, 1 , 19.v. 47. 48. Thinebant eum, queniam univerfa turbaladni. abatur fuper doctrina ejus. Mro 11. v 18. IV. Et relictis illis, abiit foras extra civitatem in Bethaniam: ibique manfit, Mh. 2 F 2. 17 Cum jam velpera effet hora, exiit in Bethaniam cum duodecim. Mr, H, v. 16

## 79. Ficulnea maledictione Chrift

 evararfecit.riit : $M t, 2[. v, 18$, cúmque vidiffet à longè ficum (arborem unamfecus viam Mt. 2 1. v. 19.) habentem folia, venit, fi quid fortè inveniret in ea: \& cum reniffet ad eam, nihil invenit preter folia : non enim erat tempus ficorum, Mr. 11, v. 13. \& aitilli : Nunquam ex te fructus nalcatur in fempiternum, Natth 2 r. v. ig. Jam non ampliùs in zeternum ex te fructum quisquam manducet. Et audiebant difcipuli ejus. Mr, II, , I4. II, Et arefacta eft continuò ficulnea. Et videntes difcipuli, mirati funt, dicentes : Quomodo continuò aruit? Mi. 21. v. 19.20. Veniunt Hierofolymam, \& cùm vefpera facta effet, egrediebatur de civitate, Mr. 11, v. 15. 19. Et cùm manè tranGrent, viderunt ficum aridam factam à radicibus. Nor. 11. v. 20. III. Et recordatus Petrus, dixit ci: Rabbi, ecce ficus, cui maledifti, aruit, Etrefpondens JEfus, ait illis: Habete fidem Dei, Mo. 11, $0,25,22$. Amen dico vobis, fi habueritis fidem, \& non hxfitave.. ritis, non folùm de ficulnea facietis, fed $\& \mathrm{fi}$ monti huic dixeritis: Tolle, \& jacta te in mare, fiet: M, 2I. v, 2I. quia quicumque dixexit huic monti: Tollere, \& mittere in mare, 2x non hafitaverit in corde fuo, fed crediderit, quia quodcumque dixerit, Fiat, fiet ei, Propterea dice vobis, omnia quzcumque orantes petitis, credite, quiaaccipietis, \& evenient vobis, Marc. 11, 2, 23, 24.

## 80. Oblatio pauperis vidua prefertur oblationibus divitum.

1. SEdens JEfus contra gazophylacium, a pìciebat, quomodo turba jactaret æes in gazophylacium, \& multi divites jactabant multz. Mr. 12 0.47. Refpiciens autem, vidit eos, qui mittebant munera fua in gazophylacium, divites, 1. 2 I. v. r. II, Cùm veniffet autera vidua una pauper, mifit duo minuta, quod elt quadrans, Mr, 22, v.42, Vidit autem \& viduam pauperculam, mittentem xara minuta duo, $\boldsymbol{\text { L. }} 21,0,2$, III, Etconvocans difcipulos fuos, ait illis: Ansen (verè, $L, 2 T, v^{2}, 3^{\circ}$ ) dico vobis, quoniam vidua haec pauper plus omnibus mifit, qui miferunt in gazophylacium. Omnes enimexeo, quod abundabat illis, miferunt (in munera Dei:L. 2r. v.4) hee veroे de penuria fua (ex eo, quod deeftilli, L. 2 r. จ. 4) omnia, qux habuit, mifit, totum victum fuum, Mr. 12, v. 43, 44. Omnem vituma fuum, quem habuit, mifit.

$$
\text { L, 2I.v. } 4 \text {. }
$$


$\mathrm{C}_{3}$
VITR

# D. N. JESU CHRISTI 

 Monoteffaron Evangelicum PARSIII.De Miraculis patratis inter agros to malè babentes: guam proinde Nofocomium D, N, Jesu Chrifti nominabimus.

## ADHORTATIO.

Multi JEfum fequuntur, usque ad fractionempanis: fed pauci usque ad bibendum calicempaifionis. Multi miracula ejus veherantur, pauci ighominiam Crucis fequantur. Thomo


## Cæci illuminati.

81. Ohrijfus duobus cacis raffituit vijum.
I. Ranfeunte JEfu, fecuti funt eum duo $^{\text {R }}$ cxci, clamantes, \& dicentes: Miferere neffri, fili David. Cùm autem veniffet dommo , zccefferunt ad cum caci, \& dicit eis JEfus: Creditis, quia hoc poffum facere vobis? Dicunt ei: Utique, Domine. $\mathrm{Mt}_{0}, 7, v, 27,29$, II. Tunctetigit oculos corum, dicerts: Secundùm fidem veftranm fiat vobis. Mt. 9. v. 29. III, Et aperti funt oculi corum : \& comminatus eft illis JEfus,
dicens: Videte, ne quis fciat. Illi autem exeuntes, diffamaverunt eum in tota terrailla, Matto. 9 v. 30.3 r.
82. Cacus ơ mutus à damonio liberatur, videt, ac loguitur.
Vide Meditationem CVII, de carco \&empto. \&c. fol. 70. 83. Cacus Beibfaida curatur. I. $T$ Eniunt Bethfaidam: \& adducunt ei cxcum, \& rogabant eum, ut illum tangeret. Et apprehensâ manu cxci, eduxit cum extra vicum: \& exlpuens in oculos ejus, impofitis manibus fuis, interrogavit eum, fi quid videret, Mfr. S. v. 22. 23. II. Et alpiciens, ait: Video homines velat arbores ambulantes. Deinde iterum impofint manus firper oculas ejus : \& coepit videre, \& reीtitutus eft, ifa ut clarè videret ominia, Mor. 8. 24. zs. III. Et mifit illum in domum fuam, dicens: Vade in domum tuam: \& fi in vicumintroieris, nemini dixeris. Marc, 8, v. 2 Go $_{0}$

## 84. Cbriftus aperit oculos cacinati.

 I. DRxteriens JEfus vidit hominem cxcum à nativitate: \& interrogaverunt cum diEcipuliejus: R2bbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus, ut cexus naferetur? Refpondit JEfus: Neque hic peccavit, neque parentes ejus : fed ut manifeftentur operaDei in illo, Jo.9. v.r . 2.3. II:Me oportet operari opera ejus, qui mifit me, donec dies eft: venitnox, quaso-do nemo poteft operari. Quamdiu fum in mundo, lux fum mundi. Joan. 9. v. 4. 5. III. Hace cùm disffet, exfpuit in terram, \& fecit lutum ex fputo, \& linivit lutum fuper oculos ejus, Et dixit ei: Vade, lava in natatoria Sis loë, (quod interpretatur Miffus.) Abiit ergos \& lavit, \& venit videns. Joan. g. v. 6.7.
85. Oui cacus fuerat, miraculum narrat vicinis.
I. ${ }^{\text {Icini, } \& ~ q u i ~ v i d e r a n t ~ e u m ~ p r i u ̀ s, ~ q u i a ~}$ mendicus erat, dicebant: Nónne hic eft, qui fedebat, \& mendicabat? Alii dicebant: Quia hic ef, Alii autem: Nequaquam, fed fimilis eft ei, Ille verò dicebat: Quia ego fum, Joan. 9. v, 8. 9. II. Dicebant ergo ei: Quomodo apertifunt tibi oculi? Refpondit: Ille homo, qui dicitur JEfus, lutum fecit: \& unxit oculos meos, \& dixit mihi: Vadead natatoriam Siloë, \& lava, Et abii, lavi, \& video.Joan. 9, v. 10. 11. III, Et dixerunt ei: tubi eft ille? Ait: Ne?cio. Adducunt cum ad Pharifeos, qui carcus fuerat. Erat autem Ssbbatum, quando lutum fecit JEfus, \& aperuit oculos ejus. Joan. 9. v. 12, 13.14.
86. Idem, qui cachs fuit, examinatur à Pbarifááa
I. 1 Terum ergo interrogabant cum Pharifai, quomedo vidiffet, Ille autem dixit eis: Iutum mihi pofuit fuper oculos, \& lavi, \& video, Jo, 9. v. is. II, Dicebant ergo ex Pha-
rifxis quidam: Non eft hic homo à Deo, qui Sabbatumnon cuftodit. Alii autem dicebant; Quomodo potelt homo peccator harc figma facere? Et fchifina erat inter cos. Jo,9, \%, r 60 III. Dicunt ergo caco iterum : Tu quid dicis de illo, qui apernit oculos twos? Ille autem dixit: Quia Propheta efo. Joan. g.v. 17.

> 87. Vocantur parentes ejus, qui cacus
I. $\mathrm{N}^{\text {On crediderunt Judxi de illo, quia } c x-}$ cus fuiffet, \& vidiffet, donec vocaverunt parentes ejus, qui viderat: \& interrogaverunt eas, dicentes: Hic eft filius vefter, quem vos dicitis, quia carcus natus eft? Quomodo erga nunc videt? J ${ }^{0}$, 20, 18.19. II, Refponderunt eis parentes ejus, \& dixeruat: Scimus, quia hic eft filius nofter, \& quia Czcus natus eft. Quoniodo autem nunc videat, nefcimus: aut quis ejus aperuit oculos, nos nefcimus: ipfum interrogate: xtatem habet, ipfe de fe loquatur, Jo. 9. 0, 20. 2 I. III, Hiac dixerunt parentes ejus, quoniam time bant Ju dros: jam enim confpiraverant Judri, ut, fi quis eum confiteretur effe Chriftum, extra Sypagogam fieret. Propterea parentes ejus dixerunt: Quiz ztatem habet, ipfum interrogate. Jorn, 9. 0.22,23.

## 88.Rurfus ad concilium vocatur ille a

## nativitate gacus.

I. Ocaverunt ergo rurfum hominem, qui

$$
C_{5} \text { fue- }
$$

fuerat cæcus, \& dixerunt ei ; Da gloriamDcos nos fcimus, quia hic homo peccator ef, Dixit ergo eis ille: Si peccator eft, nelcio. Unum fcio, quia cæcus cum effem, modò video, Jo.9. . 2. 24.25. II, Dixerunt ergo illi: Quid fecittibi? quomodo aperuittibioculos? Refpondit eis : Dixi vobis jam, \& audiftis s quid iterum vultis audire? Numquid \& vos vultis difcipuli ejus fieri? Io, 9. v. 26. 27. III. Maledixerunt ergo ei, \& dixerunt: Tudifcipulusillius fis; nos autem Moyfi difcipulifumus, Nos feimus, quia Moyfi locutuseftDeus: hunc autem nefcimus, unde fit, $7^{0.9 .9 .29 .29 .}$

## 89. Cacus ille tandem ejicitur è

## synagoga.

I. Peponditille homo, \& dixit cis: In hoc
enim mirabile eft, quia yos nefcitis, unde fit, \& a pervit meos oculos. Scimus au* tem, quia peccatores Deus non audit: fed fi quis Dei cultor ef, \& voluntatem ejus facit; hunc exaudit. A feculonon eftauditum, quia quis aperuit oculos cxeinati. Jo.g. v.30.31.32, II. Nifi effet hic à Deo, non poterat facere quidquam, Jo. 9. v. 33. III, Refponderunt, \& dixerunt ei : In peccatis natus es totus, \&8 tur doces nos? Et ejecerunt eum foras.Jo.9.v 340 90. Cacus credit JESUM'efe filium Dei; túmgue adorat.
I. 4 divit JEfus, quia cjecerunt eum foras: \& cum invenifet cunn, dixit ci: Tu
credis in filium Dei? Refpondit ille, \& dixit: Quis eft, Domine, ut credam in eum? Jo 9.v. 35.36. II, Et dixit ei JEfus: \& vidifti cum, \& qui loquitur tecum, ipfe eff. Jo. 9.v.37. III. At ille ait : Credo Domine. Et procidens adoravit cum, Joan. 9, v. 3 s.
91. Chrifus occafione bujus miraculi perAvingit Pbarifagruon secitatem.
I. FT dixit JEfus : In judicium ego in hune mundum veni: ut, quinon vident, videant; $\&$, qui vident, creci fiant. Ja.9.0. 37 , II. Et audierunt quidam ex Pharifais, qui cum ipfo erant, 3 dixeruat ei; Nunquid \& nos carci fumus? Jo.9, 0, 40, III, Dixit cis JEfus: Si cari effetis, non haberetis peccatum : nunc verò dicitis; Quia videmus. Pec. catum veftrum manet. Joan. 9. 0. 4T.
92. Caco mendico refitituitur vifus, antequam Cbriftuu ingrederesur in Jericho. 1. 1 Actum eft, cùm appropinquaret Jericho, cxeus quidam fedebar fecus viam, men.dicans. Et cùm audiret turbam protercuntem, interrogabat, quid hoc effet. Dixerunt autem ei, quòd JEfus Nazarenustranfiret. 2 I8. 0. 35.36.37. II, Etclamavit, dicens:JEfu fili David, miferere mei. Et qui preibant, increpabant eum, ut taceret. Ipfe verò multò magis clamabat: Fili David, miferere mei. Luc. 18 v. 38. 39. III. Stans autem JEfus, juffit illum adduci ad fe. Et cùm appropin-

$$
\text { C } 6 \text { quâf }
$$ bivis, faciam? At ille dixit : Domine, ut videam. Et JEfus dixitilli: Refpice, fides tua te falvum fecit, $L, 18, v, 40,41,42$. IV. Et confeftim vidit, \& fequebatur illum magnifcans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo, Luc, 18, v. 43.

93. Cacoalterimendico reftituitur vijuc, pofquam Chrifius egreflus ef ex Jericho.
94. DRoficifcente JEfu de Jericho, \& difcipulis ejus, \& plurimâ multitudine, filius Timei Bartimaus crechs fedebat juxta viam mendicans, Qui cùm audiffet, quiajEfus Na zarenus eft, coepit clamare, \& dicere: JEfu, fili David, miferere mei. Mr, , o. v. 46.47. II. Et comminabantur ei multi, ut taceret. At ille multòmagis clamabat: Fili David, miferere mei. Et ftans JEfus precepit illum vocari, Et vocant cxcumdicentes ei : Animzquior efto, furge, vocat te. Qui, projecto veftimento fuo, exiliens, venit ad eum, Marc. 10. v. 48, 49. so III. Et refpondens JEfus dixitilli: Quid tibi vis faciam? Cxcus autem dixit ei: Rabboni, ut videam, JEfus autem ait illi: Vade, fides tua te falvumfecit. Et confeftin vidit, \& fequebatur eum in via, Marc, 10, v, 51.52.

## ANNOTATIOI.

Videri potefi hic cacus, Bartinnaus Mavei, idgns effe ille, née quo Lusus fuperiùs, propter
omnimodam fucti fimilitudinem. Ferv̀m, quís Lucas fuom miraculunn foribit à Domino facfum, antequanz ingrederetur Jorichuntem: Marcus veiè fumm fcribit patratum, pofeaquatn egreffus ef dericbunte, dicendum ef $\varepsilon$ om S . Augultino $l_{\text {. 2. de Qurefionibus Evang. c. } 4 \text { S. 1. } 2 .}$ de confenfu Evangeliff, cum Cornel. Janfenio Concord. Evang, c, ios. Seb. Barradio tom, 3 , l.6. c. 17. Joanne Robértioundrig. My/ic. Jed. r08, 11 I. effe duo diverfs miractuls, quamquam inser fe fimillima.

## ANNOTATIOII.

Quod Marcus de uno ceeco, Matthrus de duobus narrat. Cujus rei rationem D. Auguftinus 1.2. Quxft. Evangelic. c. 48, affignat. Morcus unum cacus cominemor at, cujus of nomen dixit, © patrem ; ut inteligemus eum fwiffe notifimum, slterum ignotuns: ut meritò ille wotes etiam folus decenter commimorareter. Et rurfus 1. 2, de confenfu Evang. c, 65 . Procul dubio (ait) Bartimaus ex aliqua marna felicitate dejettos, notifime, \& famofifime miferie fuit; quod non folum crecus, fed eriam mendicoss fedibat. Hinc eft ergo, quòd ipfum folum volusit commemorare Marcus; сијus illuminatio tam claram famam buic miraculo comparavit, guam erat illins nota ealamitas. Ecce tibi verò \& alteram ex Matthæo narrationem de duobus cacis illaminatis,

$$
\text { C } 7 \text { 94. Cbri- }
$$

## 94. Chriftus Jerichunte digre $\iint \omega 5$, duos

 e.ecos illuminat.I. Gredientibus illis ab Jericho, fecuta eft 1d eum turba multa: \& ecce duo cxci fedentesfecus viam, audierunt, quia JEfus tranfiret, \&e clamaverunt, dicentes: Domine, miferere noftri, fili David. Matth 20, v. 29.30. II. Turba autem increpabat eos, it tacerent. At illi magis clamabant, dicentes: Domine, miferere noftri, fli David, Etftetit JEfus, \& vocavit eos, \& ait: Quid vultis ut faciamvobis? Dicunt illi: Domine, ut aperiantur oculinoftri. Mt. 20 . v. 31.32 .33 . III. Mifertus auten corum JEfus, tetigit oculos eorum. Et confeftim viderunt, \& fecutifunt eum, Matab. $2 v .2,34$.

## Claudi.

95. Cbrifuc cacos tor claudos curat ina templo.
96. $A$Ccefficrunt ad JEfum ceri, \& claudiin templo: \& fanavit cos, Mt, 21, v. זA. II. Videntes autem principes facerdotum, \& Scribx, mirabilia qux fecit, \& pueros clamantes in templo, \& dicentes: Holanna filio David: isdignati funt, \& dixerunt ci: Audis, q⿴u冂id iat dicunt? JEfus autem dixit eis: Utique. Nunquam legifis: Quia ex ore infantium \& lactentium perfecifil laudem ? Mb.21. $\boldsymbol{v}_{\text {. }}$ 15. 16. III, Etrelictis illis, abiit foras extra civitatem in Bethaniam : ibique manfit, Mt. 25, 7,17 :

Cur-

## Curvata.

95. Chrijtus mulierem 18. avnis isfirmam Sabbato fanat.
I. HRat JEfus docens in Synagoga Sabbatis.

Et ecce mulier, qux habebat firitum infirmitatis annis decem \& octo : \& erat inclinata, nec omaino poterat furfum refpicere. Quam cum videretJEfus, voçavit e2m adfe, \& ait illi: Mulier, dimiffa es ab infirmitate tua. Et impofuit illimanus, \& confeftim creEta eft, \& glorificabat Deum. L. I3.v. IO. Ir. 12.13. II, Refpondens autem archifynagogus, indignans, quia Sabbato curâffet JEfus, dicebat turbx: Sex dies funt, in quibus oportet operari, in his ergo venite, \& curamini, \& non in die Sabbati. Refpondens autem adilIum Domiwus dixit: Hypocritx, unusqnisque veftrûm Sabbato son folvit bovem fuum, aut afinum à prefepio, \& ducit adaquare? Hanc autem filiam Abrahx, quam alligavitSatanas, ecce, decem \& octo annis, non oportuit folvi à vinculo ifto die Sabbati ? Luc, I 3. , v. 14.15. 16. III. Et cùm hre diceret, erubefcebant omnes adverfarii ejus : \& omnis popuJus gaudebat in univerfis, qua gloriosè ficbant ab co, Iuc. 13. V. 17 .

## Drmoniaci.

## 97. Obfentus à damoxe liberatur in

 symagoga.1. Defcendit JEfus in Capharnaum civita-
tem Galilex : L, 4, v, 3 I, \& fatim Sabbatis ingreflus in Synagogam, Mr.s.v. 2r. ikidocebat illos Sabbatis. I. 4 v. 3 r. Et fupebant fuper doctrina ejus: erat enim docens cos, quaf poteflatem habens, \& non ficut Scribx. NV. T, v.22, In poteflate erat fermo ipfus. L. 4. v. 32. II. Et erat in Synagoga eoruru homo in fpiritu immundo. Mr, x, v, 23. Habens dzmonium immundum : \& exclamavit voce magnâ, dicens: Sine, quid nobis, \& tibi, JEfu Nazarene? Venifti perdere nos? Scio te, quis fis, Sanctus Dei. L. 4. v. 33.34. Mr. x. v. 24. III, Et comminatus eft ei JEfus, Mr. 1.v. 2 5. Et increpavit illum, L. 4. v,35. dicens: Obmutefce, \& exi de homine. Mr. re v. 25. L. 4.v.35. Et difcerpens eum firitus immundus, Ar. I. D. 26. cùm projeciffet illun dxmoniums in medum, L. 4.v. 35. exclamans voce magnâ , exiitabeo, Mr. s. 0.2G. nihilque illum nocuit, $L, 4,8,35$. IV, Et mirati funt omnes, ita ut conquirerent inter fe dicentes: Quidnam efthoc? quznam doAtina hrec nova? Mr. 1. v.27. Et factus eft pavor in ommibus, 3 colloquebantur ad invicem, dicentes : Quod eft hoc rerbum, quiz in pote flate, $\%$ virtute imperat immundis firitibus? 1. 4. 0. 3 6. \& obediunt ei, Mr. 1, v. 27.\& exeunt. L. 4.v 36. Et proceflit rumor cjus faz tim in omnem regionem Galilxz, Mrr, z. D. 28. Divulgabatur fama de illo in omnem locum segionis, Iuc. 4. 2. 37.
2. Chriftuat Capharnai multos demones ejicit.
I. Efpere autem fatto, cùm occidiffet fof, Mr. т. V. 32. obtulerunt ei multos dxmonia habentes: \& ejiciebat firitus verbo. Mt. s, v, 16. II, Exibant autem dxmonia à multis, clamantia, \& dicentia : Quia tu es filius Dei. L. 4. v. 41. III, Etincrepans non finebat ea loqui, quia fciebant ipfum effeChriflum. Lue, 4. v. 4 r .
3. Cbriftus in regione Geraferorum duos dsmoniatos curat.
I. Cum veniffet JEfus trans fretum in regionem Gerafenorum, occurrerunt ei duo habentes dxmonia, de monumentis exeuntes, favi nimis, ita ut nemo poffet tranfire per viam illam. Etecce clamarerunt, dicentes: Quid nobis, \& tibi, JEfu fili Dei? Venifti buc ante tempus torquere nos, Mit 8.v.28.29. II. Erat autem non longè ab illis grex muitorum porcorum pafcens. Dzmenes autemrogabant cuin, dicentes: Si ejicis nos hiric, mitte nos in gregemporcorum. Mt. 8 v. 30. g r. LII, Et ait illis: Ite. At illi exeuntes, abierunt in porcos: \& ecce impetuabiit totus grex per prexceps in mare: \& mortui funt in aquis. Paftores autem fugerunt: \& venientes in civitatem, nunciaverunt omnia, $\&$ de eis, quii d $\boldsymbol{x}$ monia habuerant. Aft. 8. V. 32.33. IV. Et ecce tota civizas exiit obviam JEfu: \& vifo eo,
rogabant, ut tranfiret àfinibus corum, Matt b. 8. $v .34$.

## ANNOTATIUNCULA.

S. Matihaes dsos dimoniacos occurviffe narrat: S. Mares \& S. Lucas, altero pratermiffe, unius tantùm faciunt mentionem; vel quod ille clarior é famofior effet, ut vult Auguftinus l.2. de con/enfu Evangelift. c. 24, vel quòd fevior effet, ac duriori damone vesaretur, ut ait Chryfoftomus, Quam ob rem, majoris claritat is causci, rur/us eadt in Hiforia verb is duornm Evangeliftarum Marci of Luce recenfeatur.

## 100. Dira fors hominis à demonibus

 ob/eff.I. Avigaverunt 2d regionem Gerafenorum, quæeft contra Galilæam; L. z. v. 26. \& venerunt trans fretum maris in regiowem Gerafenorum, Mr s.v.r. Exeuntici de navi, Mr. S. v. 2, cùm egreflus ad terram, L. 8. v 27 . ftatim occurrit de monumentis homo in fpiritu immundo. Mr. ร. v.2. Occurrit illi vir quidam, qui habebat dæmonium jam temporibus multis, \& veftimento non induebatur, neque in domo manebat, fed in monmmentis. L. 8. v. 27. II. Domicilium habebat in monumentis, \& neque catenis jam qृuisquam poterat cum ligare. Quoniam fape compedibus, \& catenis vinctus, dirupiffet catenas, \& compedes comminuiffet, \& nemo poterat eum domare, Mi. 5, 2. 3.4. III, Et femper die
ac nocte in mosumentis, \& in montibus erat clamans, \& concidens fe lapidibus. Mr. 5. v.s. 101. Damones ab bomine Cbriftus exeffe jubet.
I. ${ }^{\text {Idens autem JEfum à longè, cucurrit, }}$ Nr. 5.v. 6. procidit ante illum, L. s.v. 23. \& adoravit cum, Mr. S., v, 6. Et exclamans voce magnâ, dixit: Quid mihi, \& tibi eft, JEfúfli Dei Altiffimi? L. 8.v.28, Mio 5. v. 7. Obfecrote, ne me torqueas. L. 8, v. 28 . Adjuro te per Deum, ne me torqueas. Mo.S. v.7. II. Dicebat enimilli: Exi fpiritus immunde ab homine. Mar. 5. v. 7. Prxcipiebat enim fpiritui inmundo, ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arripicbat illum, \& vinciebatur catenis, \& compedibus cuftoditus: \& ruptis vinculis agebatur a damonio in deferta. L. 8.v.29. III. Interrogavit autem illum JEfus, dicens: Quod tibi nomen eft? At ille dixit: Legio, L. 8. v, $\mathbf{3 0}^{\boldsymbol{*}}$, mihi nomen eft; quia multif fumus. Mr. $5, v .9$. Quia intraverant dxmonia multa in eum, $1,8,2,30$. Et teprecabatur eunm multùm, ne fe expelleret extra regionem. Mr. s.v. ro. Et rogabant itlum; ne imperaret illis, ut in abyflum irent. Lne. 3. v. 3t.
102. Damonibus ire conceffum in porcos.
I. FRat autem ibi circa montem grex porcorum magnus pafcens, Et depreca-ban-
bantur eum fpiritus, Mr. s. V, II, I2, ut pormitterct eis, inillos ingredi, $L$ 3. v. 32 . dicentes : Mitte nos in porcos, ut in eos introc̈ainus. Et concedit (permifit, L. S. D. 32.) eis flatim JEfus, Mir. 5. 0. 12, 13. II, Exierunt ergo dxmonia (fpiritus immundi, Nor.S.v.I 3.) ab homine, \& intraveruat in porcos: \& impetuabiit grex per proceps in ftagnum, \& fuffocatus eft. L. 8.v. 33. Magno impetu grex przcipitatus eft in mare, ad duo millia, \& fuffocati funtinmari, Mr 5: v. 13. III. Quodut viderunt factum , qui pafcebant, ( $\cos M r$. S. $v_{0}$ 14.) fugerunt, \& nunciaverunt in civitatem, \&s in villas, L. 8.v. 34.\& in agros. Et egreff funt videre, quid effet factum, Mer. S. v. I \%
103. Gerafeni exeunt ad Chrifiune, ふ。 bominems curathm vident.
I. FXierunt autem videre, quod factum eft : $1 \Omega$ venerunt ad JEfun: \& invenerunthominem, (illum, qui ìdzmonio vexabatur, Afrd s.v. 15.) fedentem, àquo dxmonia exierant, veftitum, ac fanamente, ad pedes ejus, \& timuerunt.L $S, 0.35$. II. Et narraverunt illis, qui viderant, qualiter factư eflet ei, qui drmoniü habuerat, $M r \cdot 5 \cdot v, 16$. quomodo fanus $\mathrm{f}_{\mathrm{a}} \mathrm{at}^{\prime}$ effet à legione:L,8.v. 36.\& de porcis.Mr.s.v.16. IU.Etrogavetunt illúu omnis multitudo regionis Gerafenorum, wt difcederetabipfis, L. 8 v.37. de finibus corum: $M r$ s.v 17 . quiamagno timore tenebantur, L 8,0.37. Ipfe autem afcendens navim, reverfusef, L. ibid.
204. Chriftus eum, qui curatus fuerat,
fequife volentem remittit ad /uos domnm. I. CUmque afcenderet navim, cœpit illum deprecari, qui à dæmonio vexatus fuecat, Mifr. 5. ve I 8 . vir, à que dxmonia exierant, ut cum eo effet, L. 8.v. 38, Dimifit autem eum JEfus, $L$ ibid II. Non admifit eum; fed ait illi: Vade (redi, L. 8. v. 39.) in domum tuam ad tuos, \& annuncia illis, quanta tibi Dominus fecerit, \& mifertus fit tui. Mr. s.v.19. III. It abiit per univerfam civitaten, prodicans, quanta illifeciffet JEfus, L. 8, v.39. Et abiit, \& coepit pradicare in Decapoli, quanta fibi feciffet JEfus: \& omnes mirabantur, Mr, $5, v_{6} 20$. 105. Dawnonium mutum ejicitur. 1. ECe obtulerunt ei hominem mutim dxmonium habentem, Mi.9. v.32, II, Et cjecto dzmonio, locutus eft mutus : \& miratx funt turb $\boldsymbol{z}$, dicentes: Nunquam apparuit fic in Ifrael, Mz. 9 v 33. III. Pharifæi au* rem dicebant: In principe dxmoniorum ejicit dxmones. Mt. g. v. 34.

## 106. Damones Chrifum confitentur efle Deum.

1. SPiritus immundi, cùmillum videbant, procidebant ei. Mtr. 3.v. II. II. Et clamabant, dicentes: Tu esfilius Dei, Mr, 3, v, ir 32. III. Et vehementer comminabatur eis, ne manifeffarent illum, isf. 3. v. 12,
2. Cacus ac mutus, expulfo damone, videt, loquitur.

I.Blatus eft ei dæmonium liabens, cæcus. \& mutus: \& curavit cum: Itaut loqueretur, \& videret. Mt. 12 v, 22 Erat ejiciens dæmonium, \& illud crat mutum. Et cùm ejeciflet dxmonium, locutus eft mutus. L. II v. 14. H. Et flupebant omnes turbæ, \& dicebant : Nuniquid hic eft filius David?: Mt. $12 v .23$. III. Quidam autem ex eis, $L$, 1. is v. 15. Pharifxi audientes, Mi. 12.v.24. \& Scribæ, qui ab Jerofymis defcenderant, dicebant: Quonian Beelzebub habet, \& quia in principe dxmoniorum ejicit dxmonia, Mr 3 3 v. 22. Dixcrunt: Hic non ejicit dxmones, nifi in Beelzebub principe dxmoniorum, Mt. 12.0 24. Duc 11 \%. 15.
103. Chriftus calumnias Pharifaorum is Scribarum confutat.
I. $\overline{\text { E P}}$ ESUS autem fiens cogitationas eorum, dixit eis : MA. 12 v. 25. Omne regnum in ěiplum divifum (divifum cortra (c, Mt. 12, 2.25.) defolabitur, L. II, 2.17. Non potef regnum illudfare. Mo, 3,v,24. Et omniscivitas vel domus divifa contra fe, non ftabit. MS, 12, v. 25, Et wiomus fupra domum cadet. L.11, v, 17. Non poteft domus illaftare. Mr. 3. ©. 25. II. Sizutem \& Satanas in feipfum divifus eft: L. ir, vo I \& \& fi Satanas Satanam cjicit, Mh. 12, v. 26, quomodo fabit regnum ejus?
ejus? quia dicitis in Beelzebub me cjicere dxmonia. I, 15, D. 18 . Quomodo potefl Satanas Satanam ejicere? Mr. 3, v. 23. III. Etfi ego in Beclzebub ejicio dxmones, filii veftri in quo ejiciunt ? Ideo ipfi judices veftri erunt. Mi.12, v 27, L. 11, v 19. Si autem ego in firitu Dei (in digito Dei, L, 11. v.20.) ejicio dxmones, profectò pervenit in vos regnum Dei. Mf. 12, 0, 28 L, if. v.20. IV. Aut quomodo potef quisquam intrare in domum fortis, \& vafa ejus diripere, nifi prius alligaverit fortem? \& tunc domum illius diripiet, Mi. 12. v. 29. Cùn fortis armatus cuffodit atrium fuum, in pace funt ea, qux poffidet. Si autem fortior co fuperveniens vicerit eum, univerfa arma ejus auferet, in quibus confidebat, \& fpoliz ejus diftribuet, L, 11, v,21,22, Quit non eft mecum, contrame eft : \& quinon colligit mecum, difpergit. $1.11,0.23$ Mt.12:0,30.

## 109. Filia Chananae libexatar à

## damonio.

1. A Biit JEfus in fines Tyri \& Sidonis: \& ingreflus domuin, neminem voluit fcire, \&non potuit latere. Mi. 7, v, 24. Ecce enim mulier Chananxa à finibus illis egreffa, Mt.156 ข. 22 . fatim ut audivit de eo, cujus fli ia habebat firitum immundum, intravit, \& procidit ad pedes cjus. Erat enim mulier Gentilis, Syrophoeniffa genere. Et rogabat eum, ut demonium ejiceret de filia ejus, Mr, 7,v.25.26,

Cla

Clamavit, dicens ei: Miferere mei Domine, fili David: filia mea malè à dremonio vexatur. Ma.15.v.22. II. Quinonrefpondit eiverbum. Et accedentes difcipuli ejus, rogabant cum dicentes: Dimitte eam, quia clamat poft nos. Ipfe autem refporidens, ait: Non fum miflus, nifi ad oves, quæ perierunt, domûs Ifrael. At illa venit, \& adoravit eum, dicens: Domine, adjuva me. Mt. 15. v. 23. 24.25. Qui dixitilli: Sine priùs faturari flios; non eft enim bonum, fumere panem filiorum; \& mittere canibus, Mr, 7, 0,27. III, At illareSpondit, \& dixit illi: Nr. 7 .v. 28. Etiam Domine; nam \& catelli edunt de micis, quix cadunt de menfa dominorum fuerum. Me.15..0.27, Et catelli comedunt fub menfa de micis puerorum. Mr. 9.v.28. Tune refpondens ]Efus, air illi: ô mulier, magna ef fidés tua: fiat tibi, ficut vis, Mt, 15. v. 28. Et aitilli: Propter hunc fermonem vade: exiit dxmonium à flia tua. Mr. 7. v. 29. IV. Et fanata eff filia cjus exilla hora, Mt, 15, v.28. Et cùm abiiffet domum fuam, invenit puellam jacentem fupraleAtum, \& damonium exiiff; Mr, 7, v. 30 .
110. Demon, quem ejicere difcipuli no\% potuerunt, peDitur à Chrifo.

1. A Cceffitadjefum homo genibus provolutus ante eum, dicens: Mi. 17-0.14. Magifter, attuli filium meum ad te habenters (iritum mutum: gui ubicumque cumappre-hem-
henderit, allidit illums, \& fpumat, \& ftridet dentibus, \& arefcit, Mr. 9, v, 16. 17. Ecce fpiritus apprehendit eum, \&f fubitò clamat, \& elidit, \& diffipat eum cum fpuma, \& vix difcedit dilanians eum. I. 9 ת. 39 Domine, mi ferere flio meo, quia lunaticus eff, \& malè patitur : nam fepe cadit in ignem, \& crebrò in aquan, Mr. 17. v.14. Magifter, obfecre te, refpice in filium meum, quia unicus eff mihi, 1.9.0. 38. II, Obtuli eum difcipulis tuis: M(s. 17. 2. is. \& rogavi difcipulos tuos, ut ejicerentillum, $x, 9, v, 40$. \& non potuerunt cusare cum, Mt. 17, v.15. Refpondens autem jEfus, ait: ô generatio incredula, \& perverfa, qquousque (quamdiii) ero robifcun? ? usquequo (quameiu) patiar yos? $M t, 17 \cdot v, 16$, Anf. 2. v, 18. I. 9. . . 41, Afferte huc illum ad me, Mt.17. v. 16, Mr.9.v. 18. Adduc hue flium turm. L. 9, v. 41. III. Etcumaccederet, elifit illum dxmonium, \& diffipavit. Et increpavit JEfus fpiritum immundum, \& fanəvit puerum: \& reddiditillum patri ejus, L. g. 7. 42.43. Exiit abeo dxmoninm, \&c curatus eft puer ex illa hora. $M t, I 7, v, 17$, IV. Stupebant autem omnes in magnitudine Dei: $乞=$ miibúsque mirantibus, in omnibus, quax faciebat, dixit ad difcipulos fuos: Ponite vos in cerdibus veftris fermones ifos: Filius enim hominis futurum eft, ut tradavur in manus hominum. At illiggnorabant ver'um ifud, \& efat velatumantecos, ut non fentirent illud:
2. timebant interrogare eum de hoc verbo, Luc. 9.v.44. 45.

## 111. Accuratior ejusdem rei deferiptio ex S. Marco.

DIxit JEfus: Afferte illuma ad me, Et attulerunt eum, \& cùm vidiffet cum, flaim foiritus conturbavit illum: \& elifus in terram, volutabatur fpurmans. Et interrogavit parrem ejus; Quantum temporis eft, ex que ei hoc accidit? At ille ait; Ab infantia: \&o frequenter cuminignem \& in aquas aifit, ut eum perderet: fed fi quid potes, adjuva nos, mifertus noftri, MTr. 9. v.18.19.20.27, II. JEfus autem ait illi: Si potes credere, omnia poffibilia funt credenti, Et continuò exclamans Pater pueri, cum lacrymis ajebat: Credo, Dominc. Adjuva incredulitatem meam. Et cùm videret JEfus concurrentem turbam, comminatus eff firitui immundo, dicens illi : Surde \& mute firitus, ego pracipio tibi, exi 2b co: \& ampliùs ne introcas in eum. Adr. 9. ข. 22,23,24. III, Et exclamans, \& multùm difcerpens eum, exiit ab eo, \& factus eft ficut mortuus, ita ut multi dicerent, quia mortuus tft. JEfus autem tenens manum ejus, elevavit cura: : \& furrexit, Mare. 9. v. 15, 16.
112. Ruam ob caufans difcipuli non potucrint ejicere boe derwonium.

1. CUm JEfus introiffet in donum, difcipuli cjus fecretò interrogabant eum : Quare
nos non potuimus ejicere eum. Mr. 9. v. 27 . Dixit illi JEfus: Propter incredulitatem veftram. Amen quippe dico vobis, fi habueritis fidem, ficut granum finapis, dicetis monti huic; Tranfi hinc illuc: \& tranfibit, \& nihil impoffibile erit vobis. Aat. 17.v. 19. II, Hoc autem genus non ejicitur, nifiper orationem \& jejunium. Mt, 17,v.20. Hoc genusin nullo poteft exire, nif in oratione \& jejunio. Ar. 9.v.28. III, Etinde profeeti pratergrediebantur Galilaam ; nec volebat quemquam fcirc. M. 9.0.29. Converiantibus autem eis in Galilæa, dixit illis JEfus: Filius hominis tradendus ell in manus hominum; \& occident eum, \& tertía die refurget. Et contriffatifunt vehementer, Mt, 17, v, 2t,22, Illi ignorabant verbum, \& timebant interrogare enind. Marc.g.v. 3 I.

## Febricitantes.

113. Regulifilinefebricitans Chrifti verbo fanatur: 1. $\sqrt{\text { Enit JEfus iterum in Cana Galilax, ubi }}$ fecit aquam vinum. Et erat quidam regulus, cujus filius infirmabatur Capharnaum, Hic cùm audiffet, qui JEfus adveniretà Ju$\mathrm{d} a \mathrm{a}$ in Galilxam, abiit ad cum, \& rogabat eum, ut defcenderet, \& fanaret flium ejus: incipiebat enim mori. Jo. 4, v. 46, 47. II, Dixit crgo JEfus ad cum: Niff figna \&\&prodigia videritis, non creditis, Dicit adeum regulus :

$$
D_{2}
$$

Domine, defcende priùs, quàm moriatur filius meus. Dicit ei JEfus: Vade, filius tuus vivit. Credidit homo fermoni, quem dixit ei JElus, $\$$ ibat. Je. 4.0.48. 49. 50. III. Jam autem co defcendente, fervioccurreruat ei, \&nunciaverunt dicentes, quia filius ejus viveret. Interrogabat ergo horam ab eis, in qua meliùs habuerit. Et dixerunt ei: Quia heri horâ feptimâ reliquit cum febris. Joan, 4. vo 51, 52. IV. Cognovit ergo Pater, quia illa hora erat, in qua dixit ei JEfus : Filius tuus vivit. Et crediditipfe, \& domus ejus tota, Joun, 4, v. 5 z*

## 114. Socrus Petri magnis febribus liberatur.

1. Curgens JEfus de Synagega, introivit in domum Simonis, L. 4. v. 39, Petri, Mr. s.0.14. \& Andrex, cum Jacobo \& Joanne. Mr i. 0, 29. If, Decumbebat autcm focrus Simonis febricitans, M, T, v, 30. Tenebatur magnis febribus, L, 4, v. 38. Et ftatim dicint ei de illa: Mo. 1, v.30, \& rogaverunt illum pro ex, L. 4, v, 3g, Et JEfus vidit focrum ejus jacentem, \& febricitantem. Mf. S. 0. 14. III, Et fans fuperillam, imperavit febri: L. 4. v. 39. \& tetigit manum cjus. M6.8.8.15. Accedens elev avit eam, apprehenisâ manu ejus: \& continnờ dinifit eam febris, Mare, r. v. 3 I. Et continuò furgens miniffrabat illis, $1.4,0,39$.

## Hæmorrhoula.

115. Mrulier fanguinis profluvio laborans fanatur.
I. Contigit, dura iret Jefus, à turbis comprimebatur, 1, 8, v,42. Et ecce mulier, que fanguinis fluxumpatiebatur duodecimanais, M\% 9. ©. 20. qux in medicos erogaverat omnem fubftantiam fuam, $1,8 . v .43 .8 \mathrm{~S}$ fuerat multa perpeffa à compluribus medicis, nec quicquam profecerat, Mr.s. v. 26 . nec ab ullo potuit curari, I. 8.0.43. Fed magis deterius habebat: cùm audiffet de JEfu, venit in turba: Mr. 5.0.26.27. acceffitretrò, \& tetigit fimbriam veftimenti ejus. ML: O. v. 20. L 8 , v. 44. Dicebat enim intra fe, fi tetigero tantùm veftimentum ejus, falva ero, Mt. 9.v.21. Mare. $s=0,23$. Et confeflim ficcatus ef fons fanguinis ejus. Mf. 5. v. 29. Confeflimfectit fluxus fanguinis cjus: L.8.0.44. \& fenfit cor. pore, quia fanata cffer à plaga. Marc.5. 0. 29 . II. Et flatim JEfus in femetiplo cognofeens virtutem, quer exierat Ic illo, converfus ad turbam, ajebat: Quis tetigit veflimenta mea? Mr.s.v. 30 . Negatibus autem omnibus, dixit Petrus, \& qui cum illo erant, L. S. v, 45. difcipulifui: Mr. 5.v. 31 . Przceptor, turbx te comprimunt, \& affligunt. L. 8. v. 45 . Vides turbam comprimentemte, \& dicis: Quis metetigit? Mr. 5.v. 31. Et dixitJEfus: Tetigit me aliquis; nam ego novi virtutem de
me exiiffe, Luc ? , , 46. Et circumficicbat videre eam, qux hoc fecerat. Marc, 5. v. 32. III, Vidensautem mulier, quia non latuit: $L_{\text {, }}$ 3 v. 47. timens \& tremens, (ciens quòd factum effet in fe, venit \& procidit ante cum. Mr. 5 . ข.33. Prociditante pedes cjus, $, 2,8$, v. 47. \& dixit ei omnem veritatem: ARr. 5. v. 33. \& ob quarn caufam tetigerit eum, indicavit coram omni populo: \& quemadnodum confeftim fanata fit, E.8.v.47. At JEfus converfus, * videns eam, dixit: Confide filia, fides tua te falvam fecit: Mi.9, v. 22, vade in pace, Mi. s.v.34. L. 8, v. 48. \& efto fana à plaga tua. Mr. 5. v. 34. Et falva facta eft mulier ex illa hora, Matth. 9. v. 22.

## Hydropicus.

## 116. Chriftus Hydropicum Sabbato

 curat.${ }^{1} \mathrm{~F}$Aftum eft, cìm intraret JEfus in domunt cujusdam principis Phariæorum Sabbato manducare panem, \& ipfi obferyabant eum. Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum, L, 14, v, 1, 2, II, Et refpondens JEfus, dixit ad legisperitos, \& Pharifoos, dicens: Si licet Sabbato curare? At illi tacuerunt. Ipfe verò apprehenfum fanavit eum, acdimifit, $L$, 14.v.3.4. III. Et refpondens ad illos, dixit : Cujus veftrûm afinus aut bos in puteum cadct, \& non continuò extrahet illum dieSabbari? Et non poterant ad hac refpondere illi. Luc. 14.v, 5. 6.

Le-

## Leprofi.

117. Leprofus tactu fanatur à Chrifto. 1. Um defcendiffet JEfus de mente, fecutx funt cum turbx mulse. Mt, 8, v r. It factū eft, cùm effer in una civitatum, $L_{0} s, v, 12$. venit ad eum leprofus, Mr. I, v, 40 , vir plenusleprâ, \& videns JEfum, L. 5.v. 12 adorabat eunt. Att.8.v.2.genuflexo, Mr.I.v,4, \& \& procidés jn faciem, rogaviteum, dicens: Domine, fivis, potes me mundare. I.5. v.12. II. JEfus antem mifertus ejus, extendit manumfuam: \& tangens cum, aitilli : Volo, Mundare, Mr, 1.v.41. Et confeftim mundata eflepra ejus. Mit S , 2,3. Confeffim lepra difceflit ab illo. Lus, 5.013 . Et cùm dixiffer, ffatim difceflit ab colepra, \& mundatus eff. Mr. I. г, 42 . III. Et comminatus eft ei, flatimque ejecit illum, \&\& dicit ei : Vide, nemini dixeris, Mr. 1. 0.43.44. Ipfe precepit inli, ut nemini diceret, fed; Yade, offende te facerdoti, (principi facerdotum, Mare, I. v. 44.) \& offer pro emundatione tua, (munus, quod precepit, Mt.8. 0. 4. \&) ficut precepit Moyfes, in teftimonium illis. L. s. on 14. IV. At ille egreffus copit pradicare, \& diffanare fermonem. Mr. 2, v. 15. Perambulabat autem magis fermo de illo, L. S. 2, 15. ita ut jam non poflet manifeftè introire in civitatem, fed foris in defertis locis effet. Et converiebant ad cum undique, $M a, I, v, 45$, turb $x$ multx, ut zudirent, \& curarentur ab infirmita-
tibus fuis, Ipfeautem fecedebat in defertuns, \& orabat. Luc. 5.v. Is. 16.
1i8. Decem leprofimundantur: uniciss
gratias agit.
I. FT fatum eft, dum iret in Jerufalem, tranfibat permediam Samariam \& Galilxam. Et cùm ingrederetur quoddam cxftellum, occurrerunt ei decem virileprof, quí fteterunt à longè: \& levaverunt vocem, dicentes: JEfu prxceptor, miferere nofti. Lue, 17. v. 11. 12. 13. II. Quos ut vidit, dixit: Ite, oftendite vos facerdotibus. Et factum eft, dum irent, mundati funt, Unus autem ex illis, ut vidit, quia mundatus eft, regreffus eft, cum màagna voce magnificans Deum. Et cecidit in faciem ante pedes ejus, gratias $2-$ gens. Et hic erat Samaritanus, L. 19, v. 14. 15. 16. III. Refpondeus autem JEfus, dixit= Nónne decem mundatil funt, \& novem ubi funt? Noneft inventus, qui rediret, \& daret gloriam Deo, nifi hic alienigena. Et ait illi: Surge, vade; quia fides tua te falvumfecito Luc. 17. v.17. 13.19.

## Mancus.

119. Manco mawum aridam Cbriffas refituit.
120. FA Aum eft \& in alio Sabbato, ut intraret in Synagogam, \& doceret. Luc. 6. v. 6. Etecce homo, manumrhabens aridam, Mt:12, D, Io, crat ibi, Mf, 3. v.r. Mantus ejus dextra
crat arida. Obfervabant autem Scribx, \& Pharifxi, fi in Sabbato curaret : L. 6. v. G. 7. \& interrogabant eum, dicentes: Si licet Sab. batis curare? $M t, 12,0,10$, ut invenirent, unde accufarent eum, L. 6. 0.7. II. Ipfe verò fciebat cogitationes eorum : \& ait homini, qui habebat manum aridam: Surge, \& fa in medium. Et furgens, ftetit. Ait autewi ad illos JEfus: Interrogo vos, fi licet Sabbatis benefacere, an male? animam falvam facere, att perdere? L. 6 ש. 3.9. Atillitacebant. Mor. 3v 4 Ipfe autem dixit illis: Quis erit exvobis homo, qui habeat ovem unam: \&fiecciderit hæe Sabbatis in foveann, nómic tenebit \& levabit eam? Quanto magis melior eft homo ove? Itaque licet Sabbatis bencfacere. Me. 12 . v. 11. J2. HII. Et circum/piciens cos cur* ira, contriftatus fuper cxcitate cordis eorum, dicit homini: Extende manum tuam, As. 3. v.s. Et extendit: \& reflituta eft manus cjus* L. 6. O. 10. fanitatificutaltera, Met.12. 0. 13. IV. Ipfiautenırepleti funt infipientiâ, \& colloquebantur ad invicem, quidnam facerent JEfu. I. 6, v. 1 f.

## Morbidus.

120. Morbidùs per 33. annos Sabbate cur atur.
121. FRat quidam homo ibi, (ad Probaticam pifinam)triginta \& octo annos habens in infirmitate fua. Hunc cùm.vidifict JEfus

$$
D_{5}
$$

jacentem, \& cognoviffet, quia jam multum tempus haberet, dicitei: Vis fanus fieri? $J^{a}$. 5.v.s. 6. II. Refpondit ei languidus: Domine, hominem nonhabeo, ut, cum turbata fuerit aqua, mittat me in pifcinam: dum venio enim ego, alius ante me defcendit. Dicit ci JEfus: Surge, tolle grabatum tuum, \& ambula. Et fatim fanus factus eft ille: \& fuftulit grabatum fuum, \& ambulabat. Erat autem Sabbatum in die illo, Jo, 5, v.7.3 9. III. Dicebant ergo Judzi illi, qui fanatus fuerat: Sabbatum eft, non licet tibitollere grabatum tuú. Refpondit eis: Quime fanum fecit, ille mihi dixit: Tolle grabatum tuum, \& ambula. Interrogaverunt ergo eum: Quis eft ille homo, qui dixit tibi; Tolle grabatum tuum, \& ambula? Is autem, quifanus fuerat effectus, nefciebat, quis effet. JEfus enim declinavit à turba conftituta in loco, Jo. 5. D. 10. 1 1. 12.13. IV, Poffes inveniteum JEfrs in templo, \& dixit illi: Ecce fanss factuses : jam noli peccare, ne deteriùs tibialiquid contingat. Abiit ille homo, \& nunciavit Judxis, quia JEfus effet, qui fecit eum fanum, Joan. 5, v, 14. 15.

## 121. Chriftus factum iftud̀̀ calumniis Judsorum defendit.

1. PRopterea perfequebantur Judai JEfum, quia hec faciebat in Sabbato. JEfus 2utem refponditeis: Pater meus usque modò operatur, \& ego operor, Propterea ergo ma-
gis quarebant eum Judxi interficere : quła non folùm folvebat Sabbatum, fed \& Patrem fuum $^{\text {ab }}$ dicebat Deum, zqualem fe faciens Deo. Jo, 5 . v. 16, 17,18. II. Refpondititaque JEfus, \& 8 dixit eis: Amen, Amen dico vobis, non poteft filius à effacere quidquam, nifi quod viderit Patrem facientem: quxcumque enim ille fecerit, hac \& flius fimiliter facit. Jo. 5. v.19. III. Pater enim diligit filium, \& onmia demonftrat ei, quæ iple facit : \& majora his demonffrabit ci opera, ut vos miremini. Sicut enimı Pater fufcitat mortuos, \& vivificat: Sic \& Filius, quos vult, vivificat. Neque enim Pater judicat quemquam, fed omne judiciunt dedit Filio, ut omnes honorificent filium, ficut honorificant Patrem. Qui non honorificat Filium, non honorificat Patrem, qui mifit illum, Joan, 5. v, 20. 2r.22.23. IV. Amer, Amen dico vobis, quia qui verbum meum audit, \& credit ei, qui mifit me, habet vitamzternam, \& in Judicium nion venit, fed tranfiet à morte ad vitam. Joan. S.v 24.

## Mortui refufcitati.

122. Jairm Cbriftum deprecatur profilie fua morilumda.
 - D. A1, de archifymagogis, Mr. S.v.22, \& ipfe Princeps Synagogx erat. Luc. 8. v. 4r. Ei videns JEfum, procidit ad pedes ejus, $\mathbf{M} \boldsymbol{r}$. 5. v. 22. \& adorabat eum, Rdt. 9. v. 18.rogans, utintraret in domum ejus : quia unica fliza erat
ei fere morum duodecim, \&\% hee moriebacur, L 8. $\tau, 414 x$. II. Et deprecabatur cum multùm, dicens: Quoniam filia mea in extremis eft: Veni, impone manum fiper eam : ut falvafit, \& vivat. $\lambda 6, s, v, 23$. Domine, filia suea modo defuncta eft : fed veni, impone manum tuam fuper eam, \& vivet. M6. 9. v. I8. III. Etfurgens JEfus, fequebatur eum, \& difcipuli cjus. Mt. 9.2. 19. Abiit cum illo, \& fequebatur eum turba multa, \& comprinrebant eum, Marc. 5. 0. 24.
123. Filia Jairinunciatur mortua: ChriAus eatn refuf citat.
124. Enit quidam ad principem Synagoge, dicensei: Quia mortua eft filia tua, noli vexare illum, L, 8. v. 49. Marceuetiam plures venife fcribit. Veniunt ad archifynagogum, dicentes; Quia filia tha mortua eft: quid ultrà vexas Magiftrum? Marc. 5. © 35 . JEfus autem, audito verbo, (hoc, Euc.) quod dicebatur, ait archifynagogo, (Patri puellx: L. s.v.so.) Noli timere, tantummodo crede, M6. 5. ©, 36. \& falva erit, L. S.2 50, IF. Cùm veniffet JEfus in domum principis, Mı.g. 2.23. non permifir intrare fecum quemquam, nif Petrum, \& Jacobum, \& Joannem (Fratrem Jacobi, M. s. v. 37.) \& patrem, \& matrem puelle. Flcbant autem omes, \& plangebant illam. L. S. v. 55.52. Cùm vidiffettibicines, \&e turbam tumultuantem, M: 5, v. 23, \& fen-
tes, \& ejulantes multùm, ingreffus ait illis: Quid turbamini \& ploratis? Mr. s. v, 38, 39 Nolite flere, L. 8, v.52. Recedite: non eft enim mortua puella, fed dormit. Mt. , $v 24$. Et deridebanteum, Ait. 9.v. 24, Mr. 5. v. 40 , feientes quidd mortua effet, L. 8. v.s3. IH, Cùm ejecta effetturba, intravit, M!.9 0.25. Ipfe verò, ejectis omnibus, affumit patrem \& matrem puellx, \& qui fecum erant, \& ingrediuntur, ubipuella erat jacens, Ertenens manum puellx, ait illi: Talitha cumi, quod eft interpretatum, Puclia, tibi dico, furge، Mr.S.D.40,41 Etreverfus elt piritusc cjus, \& furrexit continuò, 1 \& 0,55 . \& ambulabat: eratautem annorum duodecin: $M r, 5, v, 4 z$. \& jufit illi dari manducare. L. 8. v. 55, IV. Obltupuerunt flupore magno (parentes ejus, I $8.0,56$ ) \& precepit illis vehementer, ut nemo id fciret: M5, 5, v. 42, 43, ne alicniticerent, quo factum erat. L. S.2 s6. Et exiit fama hace in uviverfam terram illam. M: 9 v. 26.

## 124. Filius unicus viduse morturks fufei-

 tatur à Chrifo.1. FTT fa\&um eft: JEfus ibat in civitatem, 1. qux vocatur Naim : \& ibant cum co difcipuli ejus, exturba copiofa. Cùm autem appropinquaret portx civitatis; ecce defunctus efferebatur filius unicus matris fux: \& hase vidua erat: \& turba civitatis multa cum illa, L. 7.v.11, Iz. II. Quam cum vidiflee D 7 Do-

Dominus, mifericordiâ motus fuper eam, dixitilli: Noliferc. Etacceffit, \& tetigitloculum. Hi autem, quiportabant, fteterunt. Etait: Adolefcens, tibi dico, furge. Et reSedit, qui erat mortuus, \& coepit loqui. Et deditillummatri fuæ, L, 7, v, I3.14.15. III, Accepit autem omnes timor : \& magnificabant Deum, dicentes : Quia Propheta magnus firrexit in nobis: \& quia Deus vifitavit plebem fuam. Et exiit hic fermo in univerfam Judxam de eo, \& in omnem circa regionem. L. 7. v.16.1\%, Et nunciaverunt Joanni difcipuli ejus de omnibus his, I, 7, 1, 18.
125. Lazaras ante quatriduum morturs, vite refitvitur.
I. FRat quidam languens Lazarus à Bethania, de caftello Marix, \& Marthe fororis ejus. Jo. Ir.v. 1. Miferunt ergo forores ejus ad JEfum, dicentes: Domine, ecce, quem amas, infirmatur. Audiens autem JEfus, dixit eis: Infirmitas heec non eft ad mortem, red pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam. Je. 1r. v.3.4. Manfit ergoin codem loco duobus diebus, ข. 6. II. Poft hazc dixit JEfus difcipulis fuis : Lazarus amicus poiter dormit: fedvado, utà fomno excitem eum.Joan. I I o. If. Dixeratautem JEfus de morte ejus: illi autem putaverunt, quia de dormitione fomnidiceret. Tunc ergo JEfus dixit cis manifeftè : Lazarus mortuus C ft $\mathrm{Jo}_{0}, 1 \mathrm{I}$.
2.13.14. III, Venit itaque JEfus: \& invenit cum quatuor dies jam in monumento habentem, Jo. II. v. 17, \& dixit: Ubi pofuiftis eum ? Dicuntei: Domine, veni \& vide.v.34JEfus ergo venit ad monumentum, \& ait: Tollite lapidem. Dicit ei Martha foror ejus: Domine, jam foetet, quatriduanus eft enim. v.38. 39. IV. Tulerunt ergolapidem. JEfus autem elevatis furfum oculis, voce magnâ clamavit: Lzzare, veni foras. Et fatimprodif, qui fuerat mortuus, ligatus pedes \& manus infitis, \& facies illius fudario crat ligata. Dixir JEfus: Solvite cum, \& finite abire, Joan ir e. 4T. 43.44.

## Mutilatus.

## 126. Chriftus Malcho absciJJam aurem

 refiturt.1. IIdentes hi, qui circa JEfum crant, quod futurum erat, dixerunt ei: Domine, fi percutimus in gladio? $L, 22,0,49$. Simon ergo Petrus habens gladium, eduxit eum, \& percufit pontificis fervum : \&abfciditauriculam ejus dexteram. Eratautem nomen fervo Malchus. $\mathrm{f}^{0}$. 18, v, 10. II. Dixit ergo JEfus Petro: Mitte gladium tulum in vaginam, Calicem, quem deditmihi Pater, non bibam illum? Jo. 18. v. 1 I. III, Refpondens autem JEfus, ait: Sinite usque huc. Et cumtetigiffet auriculam ejus, fanavit eum, Lu/c, 22, v, s2.
2. Mutus, cacus, fimúlque d demone obfeffus, linguan, ocnios, quittemresipit.
Vide inter Dæmoniacos, Meditationem 107.fol, 70.

## Mutus \& fardus.

128. Mutus कo furdus aures, ac linguam recipit.
I. TESUS exiens de finibus Tyri, venit per Sidonem ad mare Galilææ, inter medios filles Decapoleos. Et adducunt ei furdum $\&$ mutum: \& deprecabantur eum, ut imponat illi manum, Mr. 7.v. $3^{r} \cdot 3^{2}$. II. Et apprehendens eum de turba feorfum, mifit digitos fuos in auriculas cjus: \& exfpuens, tetigit linguam ejus. Et fuppiciens in cælum, ingemuit, \& aitilli: Ephpheta, quodef, Adaperire. Et ftatim apertæ funt aures ejus, \& folutum eft vinculum lingux ejus, \& loquebatur rectè. $M r$. 7.v. 33.34 .35. III. Et præcepitillis, ne cuí dicerent. Quanto autem eis præcipicbat, tanto magis plus prædicabant: \& eo amplius 2 dnurabantur, dicentes: Bencomnia fecit: \& furdos fecir audire, \& mutos loqui. Marc. 7, v. 36.37.

## Paralytici.

129. Cbrifus Paralytico fanando dimittit priùs periatio.
I. FESUS iterum intravit Capharnaum (civio tatem fuam, Nft. $9,0.1$ ) poft dies \& 2udi-
auditum eft, quòd in domo effet : \& convencrunt multi, ita ut non caperct neque ad janu2 nm , \& loquebatur eis verbum, Mr: 2, v, I, 2. Faetum eft in una dierum, \& ipfe fedebat docens, Et erant Pharifri fedentes, \& Legis doctores, qui venerant ex omni caftello Galilex, \& Judrex, \& Jerufalem: \& virtus Domini erat ad fanandum eos, L, s, v, 17. II, Et ecce offerebant ei Paralyticum jacentem in lecto, Aft. g.v.2. qui à quatuor portabatur: Ar. 2, v. 3. \& querebant eum inferre, \& ponere ante cum,

Et non invenientes, quá parte illum inferrent pret turba, L. $5,0.18,19$, cùm nen poffent offerre cumilli pre turba, Mr: 2 . v. 4 afcenderunt fupra tectum: Lus. 5. v. 19. nudayerunt tectum, ubi crat: \& patefaciertes fubmiferunt grabatum, in quo Paralyticus jacebat. Mr. 2.v.4. Pertegulas fubmiferunt eum cum lecto in medium, ante JEfum. Le S. $v_{0}$ 19. III. Cùm autem vidifiet JEfus fidem illorum, ait Paralytico: Mr, 2,v.5. Confide Gili, remittuntur tibi peccata tua, Mt, 9.v.2, Mr. 2, D.5.L. S. D. 20. Et cœeperunt cogitare Scribx, \& Pharifxi, dicentes (intra fe: Hic blafphemat. Mt. g. © 3.) Quis eft hic, quiloquitur blasphemias? L. s.v.2T, Erant illic quidam de Scribis fedentes, \& cogitantes, in cordibus fuis: Quid hic fic loquitur? Blasphemat. Mr, 2, v. 6.7. Quis poteft dimittere peccata, nififolus Deus? Marc, 2, v, 7. Luc, 5.025
130. Chriftes, dinaijus Paralytico peccatis, eundem fanitati refituit,
I, $\overline{1}$ T cognovit JEfus (firitu fu $\bullet, ~ M r, 2, v, 8$.) cogitationes corum, refpondens, dixit ad illos: L. 5.3. 22 . Ur quid cogitatis maIx in cordibus veftris? Quid eft facilins, dicere Paralytico: Dimittuntur tibi peccata tua; an dicere: Surge, tolle grabatum thum, \& ambula? Mt. 9 v. 4.5. Mdr. 2, v.9. L. s:v. 23 . 1I. IIt autem fciatis, quia filius hominis habet poteflatem in terra dinittendi peccata, ait Pa ralytico: Tibidico; Surge, tolle lectum tuum, \& vade in domum tuam. Mt. 9. 0.6. Mr. 2. v. 10. 11, L. 5. v. 24. Ei confeftim confurgens coram illis, tulit lectum, in quo jacebat: \& abiit in domum fuan, magnificans Deum. I 5 . 2.25. III. Videntes autem turb $x$ timuerunt ${ }_{2}$ \& glorificaverunt Deum, quidedit poteftatem talem hominibus. $M t$. g. 0 8. Surrexitille, \& fublato grabate abiit coram omnibus, ita ut mirarentur omnes, \& honorificarent Deum, dicentes: Quia nunquam fic vidimus. Mr. 2. v. r2:- Stupor apprehendit omnes, \& magnificabant Detrm. Etrepletifunt timore, dicentes: Quia vidimus mirabilia hodie, L, 5, v,26. 131. Servi Paralyticiberus mittit feniores Jwdeorum ad Cbrifium.
I. Ein JEfus implêffet omnia verba fua in aures plebis, intravit Capharnaum. Cersturionis auten cujusdam fervus malè habens,
cratmoriturus: qui illi erat pretiofus, L, 7. v. 1. 2. II. Et cum audiffet de JEfu, mifit ad eum feniores Judxorum, rogans eum, ut vemiret, \& falvaret fervum ejus, L. 7. v. 3. III. At illi cùm venifient ad JEfum, rogabant eum rolicitè, dicentes ei: Quia dignus eft, ut hoc illi praftes, Diligit enimg gentem nofram : \& Synagogamipfe ædificavit nobis. JEfus autem ibat cum illis. L. 7, v. 4. 5. 6.
³2. Idem berns cesturio Chrijtum per amicos adit, oे alloquitar.
I. 4 T cùn jam non longè effet à domo, mifit ad eum Centurio amicos, dicens: Domine, noli vekari: Non enim funa dignus, utfibb tectura meum intres.L. 7 v. 6. II. Propter quod \& me ipfum non fum dignum arbitratus, ut venirem ad te: fed dic verbo, \& fanabitur puer meus, L. 7.0.7. III, Nam \& ego homo fum fub poteftate conftitutus, habens fubme milites; \& dico huic: Vade, \& vadit; \& alii: Veni, \& venit; \& fervo meo: Fac hoc, \& facit. L. 7. v. 8. Nt. S. v.9.
133. Centurio denique Cbriftum ip $\int$ e adit, \& fervzs Paralyticus verbo fanatur.
I. Cceffit ad eum centurio, rngans eum, \& dicens: Domine, puermeus jacet in domo Paralytiets, \& malè torquetur. Et aitilli JEfus: egoveniam, \& curabo eum, Mt. S.v.5. 6 7. II, Et refpondens centurio, ait Domine, noa fum dignus, ut intres fub tectum
meum : fed tantum dic verbo, \& fanabitur puer meus, Mt. 8, v. 8. Nam \& ego homo fum fub poteflate conffitutus, habens fub me milites, \& dico huic: Vade, \& vadit; \& alii: Veni, \& venit; \& fervomeo: Fachoc, \& facit, Mt, s. v. 9, L. 7, v. S, III. Audiens autem JEfus, miratus eft: Mt. 8. v. 10. \& converfus, fequentibus fe turbis dixit: Amen dico vobis, noninveni tantam fidem in Ifraël. $\mathbf{z}$. 7. v. 9. Mt, 8,v, io. Dicoautem vobis, quòd roulti ab Oriente \& Occidente venient, \& recumbent cum Abraham, \& Ifaac, \& Jacob ia regno coelorum: filia autem regni ejicientur in tenebras exteriores : ibi erit fletus \& fridor dentium, Mt. 8. v. sf. 12. IV. Et dixit JEfus centurioni: Vade, \& ficut credidifi, fiat tibi. Et fanatus eft puer in illa hora, Me. $8, v, 13$ 。 Et reverfi, qui miffi fuerant, domum invenesunt fervum, qui languerat, fanum, L, 7, v. 10, Surdus.
134. Cbriftus aperit aures furdo, बo vim sulum lingue folvit eidem.

## Vide inter Mutos, Meditationem 12 g.

## Turba variorum ægrorum.

135. Chriftus pradicans \&o Sanans, obit totam Galileam.
I. Crcumibat JEfus totam Galilxam, docens in Synagogis eorum, \& prædicans Evangeliumregni: \& lanans oranem languorems
sem, \&e omnem infirmitatem in populo, Me \&0.23. II. Et abiit opinio ejus in totam Sy. riam, \& obtulerunt ei omnes malè habentes, variis languoribus \& tormentis comprehenfos, \& qui dximonia habebant, \& lunaticos, \& paralyticos, \& curavit cos, Mit.4.v.24. III, Et fecuta funt euns turbx multa de Galilaza, \& Decapoli, \& de Hierofolymis, \& de Judxa, \&x de trans Jordanem, $M /$. 40 v. $\mathbf{z 5}$.

## Aliat ex cap. 9. Matthai,

I. Ircuibat JEfus omnes civitates, \& caftel1a, docens in Synagogis eorum \& pradicans Evangelium regni, \& curans omnem languorem, \& omnem infirmitatem. Mt. g.v. 35. II, Videns autem turbas, mifertus eft cis: quia erant vexati, \& jacentes, ficut oves non habentes paforem. Mt.9. v. s6. III. Tunc dicit difcipulis fuis: Meffis quidem multa, opetarii autem pauci. Rogate ergo Dominum meffis, ut mittat operaries in mefiem fuarm. Mif. 9, 2. 37. 38.

## 135. Cbrifus Capharnai muslios infirmos

 stwat.I. CUIm Sol occidifiet, omnes qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos ad evm. At ille fingulismanus imponens, curabat cos.L. 4 v.40. II. Et crat ommis civitas congregata ad januam. Et curavie multos, qui yexabantur variis languoribus, Mr. x, v. 33.34 , III, Omnes malc̀ habentes curavit: u\&
adimpleretur, quod dictum eft per Ifaiam Prophetam, dicentem: Ipfe infirmitates noftras acce it, \& xgrotationes noftras portavit, iat. $8, v 16.17$.
137. Cbrifus omse genus morborum fanat in loco comppeftri. 1, Efcendens JEfus (de monte cum 12. Apoftolis) thetit in loco campeftri, \& turba difcipulorum cjus, \& multitudo copiofa plebis ab omni Judæa, \& Jerufalem, \& Maritima, \& I yri, \& Sydonis, qui venerant, ut audirent cum, \& fanarentur à languoribus fuis, 1.6 v 17.18 . II. Et qui vexabantur a fpiritibus immundis, curabantur, I. 6, v. 18. IIl, Et omnis turba quarebat eum tangere : quia virtus de illo exibat: \& fanabat omnes, i. 6. ข. 19.

## 139. Cbrifus in regione Genezareth onnes

 male habentes fazitati refiuuit.1. CUm transfretâffent, venerunt in terram Genefar; Mt. 14.v. 34, in terram Genezareth, \& applicucrunt: cúneque egreffief fent de navi, continuò cognorerunt eum. Nor. 6.0.53.54. II. Etpercurrentes (viriloci illius, Wet. 14.v. 35.) univerfam regionem illam, cosperunt in grabatis cos, quife male habebant, circūferre, ubi audiebant eum effie: Nor. ..v. ss. \& obtulerunt ci ormes inalè habentes, Mt, I4. v. $\hat{5}$. III, Et qृuecwmque introibat in vicos,
vel in villas, aut civitates, in plateis ponebant infirmos, \& deprecabantur cum, ut vel fimbriam veftimenti ejus tangerent. Marc. 6, v.56. Et quicumquetetigerunt, falvi facti funt, $M t$. 14.v.36.

> Alis ex s. Mareo,
I. ESUS cum difcipulis fuis feceffit ad mare: \& raulta turba a Galiiza, \& Judæa fecuta eft cum, \& abHicrofolymis, \& ab idumea, \& trans Jordanem: \& cyui circa Tyrum \& Sidonem, multitudo magna, audientes que faciebat, venerunt ad cum, MT. 3. v. .7. 8. II. Et dixit difcipulis fuis, ut navicula fibi deferviret propter turbam, ne comprimerent eum : multos ewim fanabat, ita utirruerent in emm, ut illum tangerent, quotquo habebant plagas. Marc. 3. v. 9: 10 . III, Et fpiritus immundi, cum illum videbant, procidebantei: 2s clamabant dicentes: Tu es Filius Dei, Et vehementer comminabatur eis, ne manifeftarent illum. Marc, 3.v.11, 12.
139. Chriftus plurimos agros fanat in monse.

1. $\int$ Enit JEfis fecus mareGalilxx: \& afcendens in montem, fedebatibi, Mt. 15 . v, 2g. II. Et accefferunt ad eum turbe mut${ }_{i x}$, habentes fecum mutos, $\mathrm{cx} \cos$, claudos, debiles, \& alios multos: \& projecerunt cos ad pedes ejus, St curavit eos. Mf. 15.v.30. III, Ita ut turba mirarentur, videntes alutos lequentes, claudos ambulantes, cacos videntes: \% magnifcabant Deum Ifraël, Mt, 15.2.37.

## VIT 压

# D. N. JESU CHRISTI 

## Monoteffaron Evangelicum.

## DE DOCTRINA CHRISTY.

## PRFMEDITATIO.

1. TESUS venit Nazareth, ubi erat nutritus, \& intravit fecundùn confuetudinem fu-
F am die Sabbati in Syn2gogam, furrexit legere. Ettraditus eft illi liber Ifaix Pro. phetæ, 3, 4. v. r6.17. II. Et utrevolvit librum, invenitlocum, ubiferiptum erat: Spiritus Domini fuper me: propter quod unxit we, evangclizare pauperibus mifit me, fanare contritos cerde, predicate captivis remiffioem, \& cacis vifum, dimittere confractos in remiffionem, predicare annum Domini acceptum, \& diem retriburionis. Et cùm plicuiffet librum, reddidit miniftro; \& fedit. Et omnium in Synagoga oculi crant intendentes in eum. L. 4, v.17, 18, 19.20. III. Cocpitautem dicere ad illos: Quia hodie impleta eft bac fecriptura in auribus veftris. Etomnes tefimonium illi dabant: \& mirabantur in verbis gratix, qux procedebant de ore ipfims, \& dicebant: Nowne lice ef Dilias Jofeph? Ius at 3,21,22.

## P ARS IV.

De doctrina Cbrifit : ac primum de ea, quam per Psrabolas tradidit,

## ADHORTATIO.

Doctrina Chrifti, omnes doctrinas Sanctorum pracellit : \& qui firitum haberet, abfconditum ibi manna inveniret. Tbom, ì Kemp. 1. 1. de imitat. Cbrifi, c. I. §. 2.
140. Parabola 1. Puerorumz canentium, dं Lamentantium.

1. Cui fimilem aftimabo generationem iftam? (boceft, hommes generationis hujus, ait Lucas) Similis eft pueris ledentibus in foro, quiclamantes coxqualibus, dicunt: Ce cininus vobis tibiis, \& non faltâflis; lamentavimus, \& non planxiftis. Mt, if. vo 16.17. I. ク.v.3r. 32. II. Venit enim Joannes Baptiffa neeque manducans panem, neque bibens vinum, \& dicunt; dxmonium habet. Mt. II. v. 18, $L, 7$, v.33. III. Venit filius hominis manducans, \& bibens, \& dicunt: Ecce homo vorax, \& potator vini, publicanorum \& peccatorum aimicus. Et juflificata eft fapientia ab omnibus fliiis fuis, Mt,I1,v.Iๆ.X.7, va34.35, 141. Parabola 2. Seminantis Jemen, quod eccidit fecus viam, Jupra petram, in fpinas, in terram bonsm.
2. N illo die exiens Jrsus de domo, fedebat fecus mare, Et congregates funt ad cum
turbx multe , ita ut in naviculam afcendens federetinmari: \& omnis turba fobat in littore: \& locutus eff eis multa in parabolis, dicens illis in doetrina fua: Audite : ecce exiit, quis feminat, feninare. Etdun femiriat, quxdam ceciderunt fecus viam, \& venerunt, volucres cxli, \& comederunt ea, Mi, 13.v, 1.2, 3. 4. RIV, 4, v, 1, 2, 3,4. II. Alia autem ceciderunt in petrofa, ubinon habebant terram mulsam: \& continuò exorta funt, quiaanon habebant altitudinem terra, Sole autem ortoxftuaverunt: \& quia non habebantradicem, aruerunt. Alia autem ceciderunt in finas, \& creverunt finin , \& fuffocaverunt ea, Mi. 13. © 。 s.6.7.Mr. 4, v. 5. 6.7. III, Aliaautem ceciderunt in terrambonam: \& dabant fructum, aliud centefimum, aliud fexagefimum, aliud trigefinum. Et dicebat: Qui habet aures audiendi, audiat, Mt. 13 , v. 8. 万. Nor. 4.v.8.9. Hanceandem parabolam refert Lucas c. s. in vo 4. wque ad 16 .

## 142. Cur Cbriftus locutus fit in parabolis?

 1. Cum effet fingularis, interrogaverunt eum hi, qui cum eo erant duodecim, Par2bolam, MV. 4. v. 10. \& accedentes dixerunt ei: Quare in Parabolis logueris eis? QuireTpondens, aitillis: Quia vobis datum eft nofle myfteria regni coelorum: illis autem, qui foris flint, moneft datum. Quienim habet, dabjur ci, \&abundabit: qui autem non habet,\& quod habet, auferetur ab eo. Mt. $1_{3}, v, 10$. 11. 12, Mr, 4, D. II. II. Ideo in Parabolis luquor eis: quia videntes non vident, \& attdientes non audiunt, neque intelligunt. Et adimpletur in eis Prophetia Ifaix dicentis: auditu audietis, \& non intelligetis: \& videntes videbitis, \& non videbitis. Incraffatum eft enim cor populi hujus, \& auribus graviter audierunt, \& oculos fuos clauferunt: ne quando videant oculis, \& auribus audiant, \& corde infelligant, \& convertantur, \& fanemeos, \& dimittantur eis peccata. $\mathrm{Mt}_{2} 13,8,13,14,15$. Mr. 4. v. 12. III, Vefri autem beati oculi, quia vident; \& aures veftrse, quia audiunt. Amen quippe dico vobis, quia multiProphetx \& jufticupierunt videre, quæ videtis, \& non viderunt; \& audire, quæ auditis, \& nonaudierunt, Mt. 13. v. 16. 17. Nefcitis Parabolam hanc? \& quomodo omxes Parabolas cognofcetis? Mr. 4 D, 13.

## 143. Expofitio pracedentio Parabola.

 I. Os audite, Parabolam feminantis, Qui feminat, verbam feminat. Omnis, qui audit verbum regni, \& non inteligit, venit malus, \& rapit, quod feminatum eft in corde cjus: hic eft, quifecus viam feminatus eft. Mef. 13.v.18.19. Ner. 4. v. 15. II. Qui autem fuper petrofa feminatus eff, hic eft, qui verbum audit, \& continuò cum gaudio accipitillud: non habet autem in fe radicem, fed eft tem-poralis. Fattâ autem tribulatione \& perfecutione propter verbum, continuò fcandalizatur. Mi. I5.v.20.21. Mr.4. v. 16.1\%. III. Qui zutem feminatus eft infpinis, hic eft, qui yerbum audit, \& follicitudo feculi iftius, \& fallacia divitiarum, \& circa reliqua concupifcentize introëuntes, fuffocant verbum, \& fine fructu efficitur. Mt. 13.2.22. Mr 4, v.18, 19. IV. Qui verò in terram bonam feminatus eft, hic eft, qui audit verbum, \& intelligit, \& fructum adfert, \& facit aliud quidem centefimum, aliud autem fexagefimum, aliud verò trigefimum. Mi. 13.v.23. Mr.4. 0.20. Quod in bonam terran cecidit, hi fint, qui in corde bono \& optimo audientes verbum retinent, \& fructum afferunt in patientia. L, $8,0,15$.

## 144. Parabola 3. Tritici むু Zizaniorume.

 1. A Liam parabolam propofuit Jesus, dicens: Simile factum eft regnum cælorum homini, qui feminavit bonum femen in agro fuo. Cüm autem dormirent homines, venit inimicus ejus, \& fuperfeminavit Zizania in medio tritici \& abiit.Mt. I 3.024 25.II. Cùm zuten cre viffer herba, \& fructum feciffet, tune apparucrurt \& Zizania. Accedentes autem fervi patrisfamilias, dixerunt ei : Domine nonne bonum femen feminafti in agro tho? Unde ergo habet Zizania ? \&ait illis: Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei: Vis, imus, \& colligimus ea? Mit x3. v, 26, 27.25.III. Et ait: Non, ne fortè colligentes Zizania, eradicetis fimul cum eis \& triticum. Sinite utraque crefcere usque ad meffem, \&in tempore meffis dicam mefforibus: Colligite primùm Zizania, \& alligate ea in fafciculos ad comburendum; triticumautem congregate ip horreum meum, Mt. 13. v. 29. 30.

## 145. Expofitio pracedent tis parabola.

 1, Imiffis turbis, venit JEfus in domuns: \& accefferunt ad cum difcipuli ejus, dicentes: ediffere nobis parabolam Zizaniorum agri. Qui refpondens ais illis: Quireminat bonum femen, eft filius hominis. Mt. $\times 3 \cdot v, 36$. 37. II, Ager autem eft mundus, Bonum verò femen, hifunt filiiregni, Zizania autem, filii funt nequam. Inimicus autem, qui feminavit ea, elt diabolus. Meflis vexò, confummatio feculi eft. Meffores autem Angeli funt, Mt. r $_{3}, 5.38 .39$. III. Sicut erga colliguntur Zizania, \& igni comburuntur : fic erit in confummatione faculi, Mittet filius hominis Angelos fuos, \& colligent de regno ejus ompia fcandala, \& cos qui faciunt iniquitatem: \& mittet eos in caminum ignis. Ibi erit fletus \& ftridor dentium. Mt. $13.0,40.4 \mathrm{I} .42$ IV. Tunc juftifulgebunt ficut fol in regno patris eorum. Qui habet aures audiendi, audiat, Mt.13.v. 43 .> 146. Parabola 4. Grani Sinapis.
I. Liam parabolam propofuitJesus, dicens:

Simile eft regnum cxlorum grano finapis, quod accipiens homo feminavit in agro fuo: $\mathrm{Mt}_{\mathrm{t}}$ 1 $_{3}+\boldsymbol{v} \cdot 3^{\text {r }}$. II. Quod minimum quidem eft omnibus feminibus: cumautem creverit, majus eft omnibus oleribus: \& fit arbor, ita ut volucres cali veaiant, \& habitent in ramis ejus. Mt. I3. ©. 32.
147. Eadem Parabola referentibus Marco \& Luca゙.
I. Cui affimilabimus regnum Dei? aut cuí parabolæ comparabimus illud ? Sicut granumfinapis, quod cum feminatum fuerit in terra, minus eft omnibus feminibus, quafunt in terra : \& cum feminatum fuerit, afcendit, \& fit majus omnibus oleribus, \& facit ramos magnos, ita ut poffint fub umbra ejus aves cæli habitare. Mr, 4.v. $30.31,32$, II. Cui fimile eft regnum Dei, \& cui fimile æftimabo illud ? Simile eft grano finapis, quod acceptum homo mifit in hortum fuum, \& crevit, \& factum eft in arborem magnam: \& volucres cæli requic verunt in ramisejus, L 13-v, 18, 19.
> 148. Parabola 5. Fermenti in tribus farine fatis.
I. ALiam parabolam locutus eft eis Jesus : Simile eft regnum cælorum fermento, quod acceptum mulier abfondit in farinæ fatis tribus, donec fermentatum eft totum. Mi. 13. v. 33. L. 13. 2. 20.2 1. II. Hec omnia locutus eft Jesus in parabolis ad turbas : \& fine
parabolis non loquebatur eis : ut impleretur, quod dietum erat per Prophetam dicentem: Aperiam in parabolis os meum, cructabo abfcondita à conflitutione mundi, Mt, 13, v. 34 . 35. III. Et talibus multis parabolis loquebatur eis verbum, prout poterant audire: fine parabola autem non loquebatur eis, Seorfim autem difcipulis fuis differcbat ompia, $\boldsymbol{\lambda e r}$, \&. 2. 33.34.

## 149. Parabola 6. Theefauri abjconditi in agro.

I. Cinile ef regnum calorvan thefauro ab: feondito in agro, quem qui invenit homo, abfcondit, \& pre gaudio illius vadit, \&x vendit univerfa, quæ habet, \&\& emit agrum il1um, M6. 13. v, 44.
150. Parabola 7. Margarite pretiofe. 1. Terum fimile eft regnum cxlorum homini negotiatori, quxrenti bonas margaritas, Inventâ autem uhâ pretiosâ margaritâ, abiit, \& vendidit omnia, quar habuit, \& emit cant, Mft. 13, v. 45. 46.
151. Parabola 3. Sagenc miffe in mare.

1. Terum fimile elt regnum celorum fagense miffix in mare, \& ex omnigenere pifcium congreganti. Quain, cùmimpleta effet, educentes, \& fecus littus fedentes, elegerunt bonos in vafa, malos autem foras miferunt. Mf. 13, 0. 47, 48.
2. Expofitio parabole pracedentis.
I. Ic erit in confummatione feculi: exibunt - Angeli, \& feparabunt malos de medio juforum, \& mittent cos in caminum ignis: ibi erit fletus, \& ftridor dentium Mi. 13, v.49. sv. II. Intellexiftis hrec omnia ? Dicunt ci. etiam. Aitillis: ideo omnis frriba doctus in regno cælorum, fimilis eft homini patrifamili.. as, qui profert de thefauro fuo nova \& vetera: Mit. 13.2.51 52.

## 153. Parabola 9. Servi, cui dominus onsne debitum dimifit.

I. A Ccedens Petrus ad Jısum, dixit: Domine, quoties peccabit in me frater meus, \& dimittam ei? usque fepties? Dicit illi Jesus: Non dico tibi usque fepties ; fed usque feptuagies fepties. Ideo affimilatum eft regnum calorum homini regi, qui voluit rationem, ponere cum fervis fuis, Et cùm cœpiffet rationem ponere, oblatus eft ei unus, quidebebat ei decem millia talenta. Mt. 18. $\boldsymbol{v}_{*}$ 21.22 23.24. II. Cùm autem non haberet, unde redderet, juffit cum dominus ejus vanumdari, \& uxorem ejus, \& filios, \& omnia qux habebat, \& reddi, Ntt. 18.v, 25. III. Procidens autem fervusille, orabat cum, dicens : Patientiam liabe in me, \& omnia reddam tibi. Mifertus autem dominus fervillius, dimifit eum, \& debitum dimifit ei, Mattho 18. 8, 26, 2,7, Jervi illius.
I. F Greflis autem fervus ille, invenit unurir de confervis fuis, qui debebat ei centum denarios? \& tenens fuffocabat cum, dicens: Redde, quoddebes. Mi. 18.v.28. II, Et procidens confervus ejus, rogabat cum, dicens: Patientian habe in me, \& omnia reddam tibi, $A t_{1}, 18, v_{0} 29$. III, Ille autemno. luit: fed abiit, \& mifit cum in carcerem, danecredderet debitum, Mt. 18, v. 30.

I55. Sententia Domini in_ Servum nequam.
I. Identes autem confervi cjus, qux fiebant, contrifati funt valdè: \& venerunt, \& narraverunt domino fuo omnia, que facta fuerant, Mt. is. vo. 3 r. II. Tunc vocavit illum dominus faus, \& aitilli: Serve nequam, omne debitum dimifitibi, quoniam rogâftime: nónne ergo oportuit \& te mifereri confervi tui, ficut \& ego tui mifertus fum? \& iratus Dominus ejus, tradidit eum tortoribus, quoadusque redderet univerfam debitum. Mo, 18. v. 32. 3 3. 34. III. Sic \& pater metis c $x$ leftis faciet vobis, finon remiferitis unusquisq; fratri fuo de cordibus veftris, $M A, 18, ~ v, ~ 35$.

## 756. Parabola 1o. boni paforis, merce-

 narii, ovium.I. A Men, Amen dico vobis: quinonintrat E
per oftium in ovile ovium, fed afcendit aliunde, ille far eft, \& latro. Qui autem intrat fer oftium, paftor ef ovium. Joan, 10 v I. 2. II. Huic oftiarius aperit: \& oves vocem cjus audiunt: \& proprias oves vocat nominatim, \& educit eas. Et cum proprias oves emiferit, ante eas vadit: \& oves illum fequuntur, quia fciunt vocem ejus. Jo $10,0,3.4$ III. Alienum autem non fequuntur, fed fugiunt ab eo: quia non noverunt vocem alienorum. Hoc proverbium dixit eis Jestus. Illi autem non cognoverunt, quid loqueretur eis. $\mathrm{j}_{0}$, $0, v, 5,6$. 157. Expofitio, quis fit Oftium.

I. $D$Ixit ergo eis iterum Jesus: Amen, A. men dico vobis, quia ego fum oftium ovium. Omnes quotquot venerunt, fures funt, \& latrones, \& non audierunt eos oves, 30. 10. v.7.8. II. Ego fum oftium. Per me fi quis introierit, falvabitur: \& ingredietur, \& egredictur, \& pafcua inveniet, Jo. 10. v. 9. III. Fur non venit, nifiut furetur, \& mactet, \& perdat. Ego veni, ut vitam habeant, \& abundantiùs habeant. Jo. 10. v. 10 .

I58. Expofitio, quis fit Paftor, quis

## Mercenarius

I, FGo fum paftor bonus. Bonus pafor animam fuam dat pro ovibus fuis. Jo. Io. v. II. II. Mercenarius autem, \& quinon eft paftor, cujus non funt oves proprix, videt lupum venientem, \&dimittit ores, \& fugit ; \&
lupus rapit, \& difpergit oves : Mercenaxius autem fugit, qquia mercenarius eft, \& non pertinct ad eum de ovibus. Jo 10, v. 12. 13. IIf. Ego fum pafor bonus : \& cognofco meas, \& cognofcunt me mex. Sicut novit me pater, \& ego agnofco patrem : \& animam meam pono pro ovibus meis, Jo, 10, v,14.1s. IV. Et alias oves habeo, quænen funt ex hoc ovili: \& illas oportet me adducere, \& vocem mean andient; \& fiet unum ovile, \& unus paflor. Josn, 10, v, 16 .
159. Parabola 11. Samariteni, curantis eum,qui incidit in latrones.
I.

QUidam Legisperitus L.IO, V. 25 . volens juftificare feipfum, dixit ad J Esum: \& quis eft meus proximus? Sufcipiens autem Jbsus, dixit: Homo quidam defcendebat ab Jerufalem in Jericho, \& incidit in latrones, qui etiam defpoliaverunt eum: \& plagis impofitis abierunt, femivivo reli\&o. Accidit autem, ut facerdos quidam defcenderet eâdem viâ, \& vifo illo praterivit, Similiter \& Levita, cum effet fecus locum, \& videret cum, pertranfiit, L. re.v.29.30.3r.32. II, Samaritanus autem quidam iter faciens, renit fecue cum: \& videns eum, mifcricordiâ motus eft. Et appropians alligavit vulnera ejus, infundens oleum, \& vinum: \& imponens illum in jum mentum fuum, duxit in ftabulum, \& curam ejus cgit, L,10,ve 33.34. III, Et allterâ die
protulit duos denarios, \& deditftabulario, \&e ait: Curam illiushabe, \& quodcumque fupererogaveris, ego cum rediero, reddam tibi, L. 10, v.35. IV. Quis horum trium videtur tibi proximus fuiffe illi, qui incidit in latrones? Atille dixit: Quifecitmifericordiam in illum. Et ait illi Jesus: Vade, \& tu fac fimiliter. Lac. 10. V. 3 G. 37.
160. Parabola 12. Amici noctu petentio ab amico tres panes.
I. At Jesus ad difcipulos fuos: quis veftrun habebit amicum, \&\&ibit ad illum mediâ nocte, \& dicet illi: Amice, commodamihi tres panes, quoniam amicus meus venit de viz ad me, 22 non habeo, quod ponam ante illum; I. Ir v. 5. 6. II, Et ille de intus refpondens, dicat: Noli mihi moleftus effe, jam oftium claufum eft, \& pueri mei mecum funt in cubili, non poffum furgere, \& dare tibi. Luc, 11, v. 7. III. Et fi ille perfeveraverit pulfans, dico vobis, \& fi non dabit illi furgens, eò quòd amicus ejus fit, propter improbitatem tamen ejus furget, \& dabit illi, quotquot habet neceffarios, Luc, II, v. 8.

## 161. Expofitio procedentis Parabole.

 I. HT ego dico vobis : Petite, \& dabitur vobis, quærite, \& invenietis: pulfate, \& aperietur vobis. Omnis enim qui petit, accipit: \& qui quærit, invenit: \& pulfanti aperiethr, $L, 12, v, 9.10,20,7, v, 7, \%_{1}$ II, Quis zutenautem ex vobis patrem petit panem, numquid lapidem dabitilli? Aut pifcem : numquid pro pifce ferpentem dabit illi? Aut fi petierit ovum, numquid porriget illi fcorpionem? L.II。 v. 11. 12, Mt. 7, v. 9. 10. III. Siergo vos, cùm fitis mali, nôftis bona data dare filiis vefris: quanto magisPater vefter de cælo dabit fpiritum bonum petentibus. fe ? Luc, I r, v, I3. Quanto magis Pater vefter, qui in calis eft, dabit bona petentibus Ce ? $M, 7,7,1$ I. IV. Omnia ergo quæcumque vultis, ut faciant vobis homines, \& vos facite illis. Hxic eft enim lex, \& Prophetæ, Mt. 7. v. 12.
162. Parabola $I_{3}$. Divitio confolantis $f_{3}$ ङ illâ adhuc nocte mortui.
I. Ixit Jesus fimilitudinem, dicens: Hominis cujusdam divitis uberes fractus ager attulit: \& cogitabat intra fe, dicens: Quid faciam, quia non habeo, quò congregem fructus meos? $L, 12, v, 16$ 17. II. Et dixit: Hoc faciam: Deftruam horrea mea, \& majora faciam: \& illuc congregabo omnia, quæ nata funt mihi, \& bona mea, \& dicam anima mex: Anima, habes multa bona pofita in annos plurimos: requiefce, comede, bibe, epulare. L. 12.v.38. Iの. III, Dixit autem illi Deus: Stulte hac nocte animam tuam repetuntâte: quæ autem parâfti, cujus erunt? Sic eft, qui fibi thefaurizat, \& non eft in Deum dives, L. 12, V. 20, 21 .
163. Parabola 14. Servi vigilant is noctas d. dominums à nuptis revertentem ex/peGantis.

.DIxitJ Esus difcipulis fuis: Sint lumbiveftri pracincti, \& lucernæ ardentes in manibus veftris : \& vos fimiles hominibus expectantibus dominum fuum, quando revertatur à nuptiis: ut, cùm venerit, \& pulfaverit, confeition aperiant ei. Lue. 12. ข. 35.36. II. Beati fervi illi, quos, cum venerit Dominus, inveneritvigilantes: Amen dico vobis, quòd precinget fe, \& faciet illos difcumbere, \& tranfiens miniftrabitillis. Et fivenerit in fecunda vigilia, \& fi intertia vigilia venerit, \& ita invenerit, beati funt fervi illi, L, 12. ข. 37:3 \%. III. Hoc autem fcitote, quoniam fi fciret paterfamilias, quá horâ fur veniret, vigilaret utique, \& non fineret perfodi domum fuam. Et vos eftote parati: quia quâ horâ non putatis, filius hominis veniet. L. 12.v.39.40. 164. Parabola 15. Ficulnea infrugiferd, que jubetur excidi.

${ }^{4} \mathrm{D}$Icebat Jesus \& hanc fimilitudinem: Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea fua, \& venit quærens fructum in illa, \& non invenit. L. 13, v, 6, II. Dixit autem ad cultorem vineæ: ecce anni tres funt, ex quo venio quærens fructum in ficulinea hac, \& son invenio : fuccide ergo illam: ut quid etiam rerram occupat? Ias I3, v, 7. III, Atille re-fpoll-
fpondens, dixit illi: Domine, dimitte illam \& hoc anno, usque dum fodiam circa illam, \& mittamftercora: \& fi quidem fecerit fructum: fin autem, in futurum fuccides eam. L, 13.v.8.9. I65. Parabola 16. Anguftes porta, qua intrature ad calum.
I. At Jssuquidam: Domine, fipaucifunt, qui falvantur? Ipfe autem dixit ad ilIos: Contendite intrare per angufam portam; quia multi, dico vobis, quærent intrare, \& non poterunt. Cum autem intraverit paterfamilias, \& claurerit oftium, incipietis foris flare, \& pulfare oftium, dicentes: Domine, aperinobis: \& refpondens dicet vobis: Nefcio vos, ande fitis: tunc incipietis dicere: Manducavimus coramte, \& bibimus, \& in plateis noftris docuifti, L. $I_{3}, D_{1}, 23,24,25,26$. II. Et dicet vobis: Nefcio vos, unde fitis, Difcedite à me omnes operarii iniquitatis. Ibi erit fletus, \& ftridor dentium: cuma videritis Abraham, \& Ifaac, \& Jacob, \& omnes Prophetas in regno Dei, vos autem expelliforas. L. $13 . V_{0}$ 27.28. III, Etvenient ab Oriente, \& Occidente, \& Aquilone, \& Auftro: \& accumbent in regno Dci. Et ecce fint noviffimi, qui erunt primi, \& funt primi, qui crunt no. viffimi. L. I3. W, 29. 30.
166. Parabola 17. De captando inter convivas ultimo loco.

1. Icebat Jesus ad invitatos parabolam, in.
tendens, quomodo primos accubitus eligerent, dicens adillos: Cùm invitatus fueris ad muptias, non difcumbas in primoloco, ne fortè honoratior te fitinvitatus abillo: \& veniens is, qui te \&illum vocavit, dicat tibi: Da huic locum: \& tunc incipias cum rubore noviffimum locum tenere, L. 14. ..7. S.9. II, Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in noviffimo loco; ut, cum venerit, qui te invitavit, dicat tibi : Amice, afcende fuperius, Tunc erit tibigloria coram finul difcumbentibus, L. 14. V. 10 III. Quia omnis, quife exaltat, humiliabitur: \& quife humiliat, exaltabitur, Luc, 14. v. II.
2. Parabola 18. De computandis fumsptibos ante fairicam turris, \& ante bellum. I. Uis ex vobis volens turrim ædificare non priùs fedens computat fimptus, qui neceflarii funt, fi habeat ad perficiendum: ne pofteaquam pofuerit fundamentum, \& non potuerit perficere, omnes, qui vident, incipiant illudere ei, dicentes: Quia hic homo coepit ædificare, $\&$ non potuit confummare ? 1.14 , श. 28.29.30. II. Aut quis Rex iturus committere bellum adverfus alium regem, nonfedens priùs cogitat, fi poffit cundecem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad fe: alioquin adhuc illo longè agente, legationem mittens, rogat ea, qux pacis funt? L. $14,0, \mathbf{3 1}, \mathbf{3 2}$, III, Sic ergo omnis ex vobis,
quinon renunciat omnibus, qux poffidet, non poteft meus effe difcipulus, L. 14, v. 33.
3. Parabola 19. Ovis cerstefivac perdita, quam pafior requifivit. 1. TRant appropinquantes ei publicani \& peccatores, ut audirentillum. Et murmurabant Phariferi, \& Scribæ dicentes: Quia hic peccatores recipit, \& manducat cumillis. L. 15.V.I.2. Venit enim filius hominis falvare, quod perierat. Mfo. 18.v.if. II. Et ait adillos parabolam iflam, dicens, L, IF.V.z. Quid vobis videtur? Mt. 18. v. 12. Quis ex vobis homo, qui habet centum oves: \& fiperdideritunam (erraverit una, $M t$, 18.v. 12.) ex illis, nóme dimittit nonaginta novem in deferto, (in montibus Me. 18. v. 12.) \& vadit ad illam, quæ perierat, (quarere eant, qux erravit, Mif. 18 v. 12.) donec inveniat eam? $L$. 15. v. 4. III. Et fif contigerit, ut inveniat eam, Mi.18. v:13. imponit in humerosfuos gaudens: \& veniens domum, convocat ami$\cos \& *$ vicinos, dicens illis: Congratulamini mihi, quia inveni ovemmeam, q̧ux perierat. L. 15. v. 5.6. Amen dico vobis, quia gaudet fuper eam magis , quàm fuper nonaginta novem, qux non erraverunt. Matth. 18. v. 13. IV. Dico vobis, quòd ita gaudium erit in calo fuper uno peccatore pronitentiam agente, quàm fuper nonaginta novem juftis, quinon indigent pcenitentiâ, L. $15, v$ 7. Sic
non ef voluntas ante Patrem veftrum, qui in calis eft, ut pereat unus de pufillis iltis, Mattb. 18.0 .14.
> 169. Parabola 20. Mulieris quarentis drachmem perditam.
I. Uze mulier habens drachmas decem, fi perdiderit drachmam unam, nónne accendit lucernam, \& everrit domum, \& quærit diligenter, donec inveniat? L. I5, v, 8. II, Et cum invenerit, convocat amicas \& vicinas, dicens: Congratulamini mihi, quia inveni drachmam, quam perdideram, I*s, 15.v.9. III. Ita dico vobis, gaudium erit coram Angelis Dei, fuper uno peccatore ponitentiany agente. Lue. IS. v. ro,
4. Parabola 21. Filii prodigi.
I. Emo quidam labuit duos filios: \& dixit adolefcentior ex illis patri : Pater, da mihi portionem fubftantix, qui me contingit, Et divifitillis fubftantiam, L.xs,v. In.r2. II. Et non poft multos dies, congregatis omnibus, adolefeentior filius peregre profectus eft in regionem longinquam: \& ibi difflpavit fubfrantiam fuam vivendo luxuriosè, L, 15. 0.13. III. Et pofqquam omnia confummâffet, facta eft fames valida in regione illa, 2 ipfe cœpit egere. Et abiit, \&adhæfit uni civium regio. nis illius. Etmifitillum in villam fuam, ut $\mathrm{p} 2-$ fceret porcos. Et cupiebat implere ventrem fuum de filiquis, quas porci manducabant: \& aemo illidabat, $L_{9}$ is, v. 14,15, 16 .

Iク1. Mifer in fe revertitur, agit paenitentiom, \& à patre denuorecipitur.
I. IN fe autem reverfus, dixik: Quantimercenarii in domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fane pereo! Surgam, \& ibo ad patrem meum, \& dicamei: Pater, peccavi in cxlum \& coram te : jam non fum dignus vocari filius tuus: fac me ficut unum de mercenariis tuis, L, IS. v, 17, 18. 19. II. Et furgens venit ad patrem fuum. Cùmautem adhuc longè effer, vidit illum pater ipfus, \& mifericordiâ motus eft, \& accurrens cecidit fuper collum ejus, \& ofculatus eft eum. Dixitque cifilius: Pater, peccavi in crelum \& coram te: jam non fum dignus vocari fliustuus, L. I5. V. 20.2.T. III. Dixit autem pater ad fervos fuos: Cità proferte ftolam primam, $\&$ induite illum, \& date annulum in manum ejus, \& calceamenta in pedes ejus: \& adducite vítulum faginatum, \&occidite, \& manducemus, \& epulemur : quia hic filius meus mortuus erat, \& revixit; perierat, \& inventus eft. Etcoeperunt epulari, L, 15.v. 22, 23,24.
172. Filium natu majorem indignè ferentem pater placat.
1, - Rat autem filius cjus fenior in agro, \& cùm veniret \& appropinquaret domui, audivit fymphoniam \& chorum : \& vocavit unum de fervis, \& interrogavit, quid hæe effent, Isque dixit illi: Frater tuus venit, \& occi-
occidit pater tuus vitulum faginatum, quia falvum illum recepit, L. 15. 0, 25,26.27. II。 Indignatus eft autem, \& nolebat introire. $\mathrm{P}_{2}$ ter ergo illius egreffus cœpit rogare illum. At ille refpondens, dixit patri fuo: Ecce tor annis fervio tibi, \& nunquam mandatum tuum præterivi, \& nunquam dedifti mihi hœedum, ut cum amicis meis epularer, Sed poftquam filius tuus hic, qui devoravit fubftantiam fuam cum meretricibus, venit, occidifti illi vitulum faginatum, L. 15. v. 28, 29, 30. III. At ipfe dixitilli: Fili, tu femper mecumes, \& omnia meatua fint. Epulari autem \& gaudere oportebat, quia frater tuus hic mortuus erat, \& revixit; perierat, 28 inventus eft. L. I 5. ©. 3 I .32.

## 173. Parabola 22. Villici iniqui, facientis

fibi amicos de mammona ixiquitatis. I. Icebat Jesus ad difcipulos fuos: Homo cum: \& hic diffamatus eft apud illum, quafi diffipâflet bona ipfus, Et rocavit illum, \&x ait illi: Quid hoc audio de te? redde rationem villicationis tux : jam exim non poteris villicare. L. 16.v. r. 2. II, Aitautem villicusintrafe: Quidfaciam, quiadominus meus aufert à me villicationem? Fodere non valeo, mendicare erubefco. Scio, quid faciam, ut, cùm amotus fuero à villicatione, recipiant me in domos fuas, L, r $6, v, 3,4$. III, Convocatis itaque fingulis debitoribus dominifui, di-
sebat primo: Quantum dobes domino meo? Atille dixit: Centum cados olei. Dixitque illi : Accipe cautionem tuam, \& fede citò, feribe quinquaginta. Deinde alii dixit: Tu vcrò quantum debes? Qui ait : centum coros tritici. Ait illi: Accipe litteras tuas, \& feribe octoginta, L, 16, v. 5. 6, 7, IV. Et laudavit Dominus villicum iniquitatis, quia prudenter feciffet: quia fllii hajus feculi, prudentio res fliis lucis in generatione fua funt. Et ego vobis dico, facire vobis amicos de mammona iniquitatis: ut, cùm defeceritis, recipiant vos in xterna tabernacula, I, IG.v. S. g.

## 174. Parabola 23. Divitis epulonix, 's $^{\circ}$

 Lazari mendici.1.     - Omo quidam erat dives, $\&$ induebatur purpurẩ \& byfro: \& epulabatur quotidie fpleadidè. 1.16.0.19. H. Et erat quidam mendicusnomine Lazarus, qui jacebatad januam cjus, ulceribus plenus : cupiens faturaride micis, qux cadebant de menfa divitis, \& nemo illi dabat: fed \& canes venicbant, \& lingebant ulcera ejus, E, 16.0.20,21, 111. Factum eft autem, ut morereturmendicus, \& portaretur ab Angelis in finum Abrahx. More tuus eff autem \& dives: \& fepultus eft in inferno. L. 16.v.22.
2. Divitis tormenta, \&o Lazari folatias.
3. FLevans autem oculos fuos, cùm efferin sor.
tormentis, vidit Abraham à longè, \& Lazarum in finu cjus. Etipfe clamans dixit : Pater Abraham, miferere mei, \& mitte Lazarum, ut intingat extremum digitifui in aquam, \& refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma, L, i 6, v. 23, 240 II, Et dixit illi Abraham: Fili, recordare, quia recepifti bona in vita tua, \& Lazarus fimiliter mala : nunc autem hic confolatur, tu vero cruciaris, L. i6. 2 25. III. Et in his omnibus, inter nos \& vos chaos magnum firmatum eft: ut hi, qui volunt hinc tranfire ad vos, non poffint, neque inde huc transmeare, L. $16,0,26$.
4. Divitis cura in inferno de fratribus fuis wivis.
I, TT ait: Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in domum patrismei: habeo enim quinque fratres: ut teffeturillis, ne \& ipfiveniant in hunc locum tormentorum, Luc. s6. ©. 27. 25. II. Et ait illi Abraham : Habent Moyfen \& Prophetas: audiantillos, Atille dixit: Non, pater Abraham: fed fi quis ex mortuis ieritad cos, posmitentians agent. Lwg. 16.v, 29.30. III. Aitautem illi: Si Moyfen \& Prophetas non andiunt, neque fi quis ex mortuis refurrexerit, credent, Lue. 16. ©. 3 It
5. Parabola 24. Iniqui judicio © vidua.
I, Debbat Jesus \& parabolam adillos, quoniam oportet demper orare, 2 nonds-fice-
ficere, dicens: Judex quidam eratin quadam civitate, qui Deum non timebat, \& hominem non revercbatur, I, 18, v, r. 2, II, Vidua autem quadam erat in civitate illa, \&\& venicbat ad cum, dicens: Vindica me de adverfario meo. Et nolebat permultum tempus, L. 18 。 v. 3.4. III, Pof hac autem dixit intra fe: etfi Deum non timeo, nec hominém revereor, tamen quiz molefta eft mihi hace vidua, vindicabo illam, ne in no viffimo veniens fugillet me LuG, 18.v.4,5.
6. Expofitio pracedentis parabola. I. A It autem Dominus: Audite, quid Judex iniquitatis dicit: Deus autem non faciet vindiGam eleftorum fuorum clamantium ad fe die ac nocte, \& patientiam habebitin illise 2. 18.v. 6.7. II. Dico vobis, quia citò faciet vinditann illorum, Verumtamen filtus hominis veniens, putas, inveniet fidem in ter. ra? $1.18 . v_{4} 8$.
7. Parabola 25. Pbarifai ó Publicani. 1. M. Ixit JEsus \& ad quosdam, qui in fe confidebant tanquam jufi, \& afpernabantur ceteros, parabolam iftam: Duo homines alcenderunt in templum, ut orarent : unus Pharifeus, \& alter publicanus, I, 18, v. 9. I0. II. Pharifaus fans, hec apud fe orabat ; Deus, gratias ago tibi, quia nonfum, ficut ceterihominum : rsptores, injufti, adulteri: relut eniam hic publicanus, Jejuno bis in Sabbato: decis.
decimas do omnium, quæ poffideo, L. $18 \mathrm{v}_{\mathrm{w}}$ IT 12. III. Et publicanusà longè ftans, nolebat nec oculos ad calum levare: fed percutiebat pectus fuum, dicens: Deus propitius efto mihi peccatori, $I_{0} 18, v, r$. IV. Dico vobis, defcendit hic jufificatus in domum fuam abillo: quia omnis, quife exaltat, humiliabitur: \& quife humiliat, exaltabitur.L. $1 S .0,140$
8. Parabola 26. Deoperaries in vineam conductix.

${ }^{2} \mathrm{D}$Ixit Jesus difcipulis fuis parabolam hanc : Simile eft regnum calorum homini patrifamilids, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam fuam. Conventione autem factâ cum operariis ex denario diwro, mifiteos in vincam fuam, Mit $20 \quad$ V. I. . . 11. Et egreffus circa horam tertiam, vidit alios flantes in foro otiolos, \& dixit illis: Ite \& vos in vineam meam: \& quod juftum fuerit, dabo vobis. Illi autemabierunt, Mt 20 v.3. 4.5. III. Iterum autem exiit circa fextam, \& nonam horam : \& fecit fmiliter, Circaundecimam verò exiit, \& invenit alios flantes, \& dicit illis: Quid hic fatis totâ die otiofi? Dicunt ei: Quia nemo nos conduxit, Dicitillis: Ite \& vos in vineam meam, Mt, 20, v, 5. 67 .

## 181. Denarius idem fingulis datus.

1. CUm ferò autem factum effer, dicit dominus vinex procuratori fuo: Voca operarios, \& redde illis mercedem, incipiens à
noviffmis usque ad primos, M, 2n. v. 8, II, Cim veniffent ergo, qui circa undecimam horam venerant, acceperunt fingulos denarios. Mat.20.0.9. III. Venientes autem \& primi, arbitratifunt, quòd plus effent accepturi : ac.. ceperunt autem \& ipfi fingulos denarios, Mattb。 20.2.10.

## 182. Murburatio adverfus patrem-

 familics.1. TT accipieutes murmurabant adverfus paD tremfamilias, dicentes: Hi noviffini uná horâ fecerunt: \& pares illos nobis fecifti, qui portavimus pondus diei \& $x$ fus, $M t, 20 . v$. It. 12. II. At ille refpondens, uni corum dixit : Amice, non facio tibi injuriam: nónne ex denario convenifti mecum ? Tolle, quod tuum eft, \& vade : volo autem \& huic noviffimo dare, ficut \& tibi. Aut non licet milhi, quod volo, facere? an oculus tuus nequat̀ eft, quia ego bonus fum? Mt, 20:v, 13,14,15. III. Sic erunt noviffimi, primi : \& primi noviffimi : multi enim funt vocati, pauci verò clecti. $M t, 20, v, i 6$.
2. Parabola 27. De decem minis in fervos ad negotiandum difirituris.

DIxit JEfus: Homóquidam robilis abiit in regionem longifiquain accipere fibi regnum, \& reverti, Vocatis autem decem fervis fuis, derite eis decemmnas, " ait ad itlos; Negotianimi, dumyenio, L, fo, D, 54,15 .
II. Cives autem ejus oderant eum : \& milerunt legationem poft illum, dicentes: Nolumus hunc regnare fuper nos. Et factum eff, ut rediret, accepto regno: \& juffit vocariferros, quibus dedit pecuniam, ut fciret, quantum quisque negotiatus effet. L. 19. ©. 14. 15. III. Venit autem primus, dicens: Domine, mna tua decem mnas acquifivit. Et ait illi: Euge bone ferve, quia in modico fuiftif fidelis, eris poteftatem habens fuper decem civitates. 1. 1g.v.16.17. IV. Et alter venit, dicens: Domine, mna tua fecit quinque mnas, Et huic ait:\& tu cfto fuper quinq; civitates, $L, 19, v, 18,1 \%$.

## 184. Servos nequam ex ore fuo judicatur.

I, FT alter venit, dicens: Domine, ecce mna tua, quam habui repofitam in fudario. Timui enim te, quia homo aufterus es: tollis, quod non pofuifti : \& metis, quod monfeminâfí, L, 19. 2. 20. 21. II, Dicit ei: De ore tuo te judico, ferve nequan: : fciebas, guòd ego homo aufterus fum; tollens, quòd non pofui; \& metens, quod non feminavi: \& quare non dedifti pecuniam meam ad menfam, \& ego veniens cum ufuris utique exegiffem illam ? L. 19.v. 22:23. III. Et adftantibus dixit : Auferte ab illo mnam, \& date illi, qui decem mnas habot. Et dixerunt ei: Domine, habetdecem mnas, L. 19.v. 24.25. IV. Dico autem vobis, quia omni habenti dabitur, \& abun-
abundabit: ab eo antem, qui non habet, \& guod habet, auferetur ab eo. L. 19, v. 26. 285. Parabola 28. Duorum filiorum, unizet panitentio of patri obedientis, alterizs fingenti/ fe obedire.
I. Omo quidam habebat duos filios, \& accedens ad primum, dixit: Fili, vade hodie, operare in vinea mea. Ille autem, refpondens, ait: Nolo. Poftea autem poeniténtiâ motus, abiit. Mt. 21, v 28. 29. II, Acceden autemad alterum, dixit fimiliter. At ille refpondens, ait: Eo, domine. Et non ivit. Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei: Primus. Mt. 31, v. 30.31, FII. Dicitillis JEfus: Amen dico vobis, quia publicani, \& meretrices precedent vos in regnum Dei. Venit enim ad vos Joannes in via jufitix, \& non credidiftis ei : publicani autem, \& meretrices crediderunt ei : vos autem videntes nec poenitentiam habuiftis poftea, ut crederetis ci, Mt, $21, v, 3$ I. 32 。
186. Parabola 29. Locate vined, cujus sondufferes occiderunt heri fervos © filium. 1. A Liam parabolam audite, Mi. 21, v, 33. Copit autem diccre ad plebem parabolam hanc. $L, 20,0.9$. Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam, \& fepem circumdedit ei, \& fodit in eatorcular, \& ædificavit turrim, \& locavit eam agricolis, \& peregre

ipre peregre fuitr multis temporibus, $L, 20, v_{0}, \frac{9}{0}$ II. Cum autem tempus fructurm appropinquâffet, Mt, 21. v. 34. mifit ad agricolas fervum, ut ab agricolis acciperet de fructu vinere. Mf. 12, v.2. Ut de fructu yinex darent illi。 L. 20, D. 10. Qui apprehenfim eum ceciderunt.M5.12.0.3. Qui cxfum dimiferunt cum inanem: L. 20. V. 10, vacuum, Mr, I2,V,3, III, Et iterum mifit ad illos alium fervum, Mr, 12. 9. 4. Addidit alterum fervum mittere, 1. 20. 2. 11 \& illum in capite vulneraverunt, \& contomeliis affecerunt: Mr. I2, v.4. \& dimiferunt inanem. I, 20, v, 11. IV, Et rurfirm alium mifit, M. 12, v. s. Addidit tertimm mittere : qui \&illum vulnerantes ejecerunt, L, 20, v.22, Et illum occiderunt: \& plures alios : quosdam credentes, alios verò occidentes, Mi. 12 . 9. 5. Agricolæ, apprehenfis fervis ejus, alipm ceciderunt, alium oceiderunt, alium verò lapidaverunt, Iterum mifit alios fervos pluzes prioribus: 2 fecerunt illis fimiliter, Matth. $21,80 \cdot 3,5,36$.

## 187. Unici fliii trucidatio.

${ }^{1}$ ADhuc ergo unum habens filium chariffmum, $M r .12,0,6$. dixit dominus vinex: Quid faciam? mittam filium meum dilettum : forfitan, cùm hunc viderint, verebuntur. L. 20, vo 13, Et illum mifit ad eos noviffimum, dicens: Quia reverebiutur filium preum, Mr. 32, 8, 6. II, Agricolx autem vi-den-
dentes filium, Mft. 2r. V. 38. cogitaverant into tra fe:I, 20, v. 14, dixerunt intra fe, Mt, 2r, ש。 38. dixerunt adinvicem, $M$ r, 12, 0, 7. Hic eft heres: venite occidamus eum, Mt,21, \%
 ecditasi I. 20.0.14. Etnoftra erit liereditaso Mr. 12.0.F. Et habebimus hereditatem ejusi。 Mi. 2 1. v. 38. III. Etapprehenfurt eum, eb jecerunt extra vineam: Mt. 21, v. 3j. \& cjectum illum extra vineam, occiderunt. L. $20 . \varepsilon_{0}$ is. Cum crgo venerit dominus vineer, quidt faciet agricolis illis? Ajunt illi: Malos malè perdet; \& vineam fuah locabit aliis agricolis, qृuireddant eifructum temporibưs fuis, Mt.2 T . 0. 40. 41. Veniet, \& perdet colonos iftos, 2 dabit vineamaliis, L. 20, v, 16, Mr, 12, v.9. Quoaudito, dixerunt illi? Abfit, L, 20.v. 16. 188. Applicatio praceilentis Parabols. 1. Llé zutem afpiciens eos s ait: Quid eftergohoc, quod fcriptum eft? L. 20, v, 17 Nunquam legiftis inScripturis? Lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus eft in caput anguli. A Domino factum eft iftud: \&
 12, v. 10, if L L 20 v.17. II. Ideo dico vobis, quia auferetur à vobis regnuin $\mathrm{Dei}^{1}$ \& \& dabitur genti facientifruetus ejus. Mit 2r, v. 43 . Omnis, qui ceciderit fuper illam lapidem, conquaffabitur: fuperquem autem ceciderit, comminuetillum, L, 20, 0. 18, 24t, 2 1, v, 14.
III. Et cùm audiffent principes facerdotum \&e Pharifæi parabolas ejus, cognoverunt, quoेd de ipfis diceret. MAt:2r, v. 45. Etquarebant eum tenere : \& timuerunt turbam. Mr. 12, v。 12. Quarebant principes facerdotum, \& Scribx, mittere in illum manus illâ horâ: \&x timuerunt populum : L. 20. v. 19 . quoniam ficut Prophetam eum habebant, Mt, 21, v. 46 . Etrelicto co abierunt, Mr. 12. v. 12. 189. Parabola 30. De invitatis ad nuptias filii à Rege.
I. CImile factum eff regnum cxlorum homini Regi, qui fecit nuptias filio fuo. Et mifit fervosfuos vocare invitatos ad nuptias, \&\& nolebant venire. Mt.22, v. 2. 3. II, Iterum mifit alios fervos, dicens : Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi: tauri mei \& altilia occifa funt, \& omnia parata: venite ad nuptias. Illi autem neglexerunt: \& abierunt, alius in villam fuam: alius veroे ad negotiationem fuam. Reliqui verò tenuerunt fervos ejus, \& contumeliis affectos occiderunt. Mt.22. v.4.5.6. III, Rex autem cùm audiffet, iratus eft: \& miffis exercitibus fuis, perdidit homicidas illos, \& civitatem illorum fuccendit, Mt. 22. V. 7.
190. Invitantur obvii quique ad nuptias: di/cumbers fine vefle nuptiali, ejicitur.
I. TUne ait fervis fuis : Nuptix quidem paratae funt; fed qui invitati erant, non
fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum : \& quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias, 2Mt.22.v.8.9. II. Et egreffifervi cjus in vias, congregaverunt omnes, quos invenerunt, malos \& bonos: \& impleta funt nuptix difcumbentium, Mt, 22.z, ie. IIT, Intravit autem Rex, ut videret difcumbentes: \& viditibihominem non veftitum vefte nuptiali, Et ait illi: Amice, quomodo huc intrâtínon habens veflem nuptialem? At ille obmutuit, Mt.22. \%. 17. 12. IV. Tunc dixit Rex miniftris: Ligatis manibuis \& pedibus ejus, mittite cum in tenebras exteriores: ibi erit fletus, \& ftridor dentium. Multi enim funt vocati, pauci verò eletti, Mt, 22.v. 13. 14•

## Annotatio pro Parabola fequeste.

Exiftimat Joannes Maldonatus nofter , Parsbolam Sequentem S. Luce 6, 14.à v. 1 b. effeardem cum pracedente S. Mattheri, qui ins ea nons fervaverit ordinem hiforia. Veriustamen S , Auguftinus 1, 2, de confenfu Evangelif.e. e, 7r. S. Gregorius Hom. 38 . in Evang. S. Thomas, Janfenius, Cornelius à Lapide, ó alii cenfent, aliam effe pracedentem Mati hadi Parabolam is fequente Divi Luce: velcertè fi fit eadem, eams bis alitérque repetitam effe ; conferenti enim nernmque plura occurrunt in iis diverfa. Propter nonnullam tamen fimilitudinets, priori nunc fubjiciciemus.
ig1. Parabola 31. De invitatis ad carnans magnam.
I. TOmo quidam fecit conam magnam, \& vocavit multos. Et mifit fervum fuum horâ ccerix dicere invitatis, ut venirent, quiz jam parata funt omnia, L. 14. v. 16.17, II, Ef coperunt finut omnés excufare. Primus dixitei: Villamenin, \&neceffe habeo exire, \& videre illam: Rogo te, habe me excufatum, Et alter dixit: Juga boum emi quinque, \&eo probare illa: Rogote, habbe me excufatum. L. i4.v.is. 19. III. Et alius dixit: Uxerem duxi, \% ideo non pollum venire, Etreverfus fervus, nunciavithec domino fuo. Tunc iratus paterfamilias, dixit fervo fuo: Exi citò in plateas \& vicos civitatis, \&pauperes, ac debiles, \& cacos, \& claudos introduc huc, Et ait fervus: Domine, factum eft, ut imperấfi, \& adhuc locus eft, L, 14.2 20.21 .22 . IV. Et ait dominus fervo: Exi in vias, \& fepes: \& compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati funt, guftabit connammeamo L, 14.0.23.24.
192. Parabola 32. De decerit virgitiouks, quarum quiñqus prüdentes, qūnque fatus. L. CImile eft regnum calorum decem virgeinibus: qux accipientes lampades fuas, exierunt obviam fponfo \& fponfo. Quinque aưtem ex eis erant fatux, \& quinque prudentes.

Sed quinque fatur, acceptis lampadibus, non fumplerunt oleum fecum: prudentes verò acceperunt oleum invafis fuis cum lampadibus, Mt $25 . v, 1,2,3,4$. II. Moram autem faciente fponfo, dormitaverunt omnes, \& dormicrunt. Medî́a autem nocte clamor factus ef: Ecce fponfus venit, exite obviam ei. Tune furrexerunt omnes virgines illa, \& ornaverunt lampades fuas. Mt.25. v. 5. 6.7. III, Fature autem fapientibus dixerunt: Date nobis de oleo veftro, quia lampades noffre extinguumtur. Refponderunt prudentes, dicentes: Ne forte non fufficiat nobis \& vobis, ite potius ad vendentes, \& emite vobis. Dumautemirent emere, venit fponfus: \& qux parate erant, intraverunt cum en ad nuptias, \& claufa eff janua, Mt. 25 , v. 8. 9. 10. IV. Noviffimè verò veniunt \& reliquæ virgines, dicentes: Domir ne, Domine, aperi nobis. At ille refjondens, ait: Amen dico vobis, nefcio vos. Vigilate itaque, quia nefcitis diem, neque horam. Mt. 25. 0.11, 12, 13. Adde, que Cbriftus dixit I. 13, v. 25, 26, 27, 28, 29, 30 .

## 193. Parabola 33. De talentis inferros difributis.

1. Omo peregre preficifeens, vocavit fervos fitos, \& tradidit illis bona fua. Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii *erò unum, unicuique fecundum propriam virtutem: \& profectus eft flatim, $M$, 2 $25,5,14,15$. F 5

## PARABOLR

II. Abiit autem, qui quinque talenta acceperat, \& operatus eft in eis, \& lucratus eft alia quinque. Similiter \& qui duo acceperat, lucratus eft alia duo. Qui autem unumacceperat, abiens fodit in terram, \&\& abfondit pecuniam domini fui. $M t, 25, v$ 16, 17, 18. III, Poft multum verò temporis venit dominus fervorum illorum, \& pofuit rationem cum eis, Etaccedens, qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta, dicens: Domine, quinque talenta tradidiftimihi: ecce alia quinque fuperlucratus fum. Ait illi eominus ejus : Euge ferve bone, \& fidelis, quia fuper pauca fuiftifidelis, fupermulta te conftituam: intra in gaudium domini tui, Mt. 25 0. 19.20.21. IV. Acceffit autem \& qui duo talenta acceperat, \& air: Domine, duo talenta tradidifi mihi, ecce alia duolucratus fum. Aitili dominus ejus: Euge ferve bone, \& fidelis, quia fuper pauca fuiftifidelis, fuper multa te conflituam : intra in gaudium domini tui, Mt,25, , , 22, 23.

## 194. A Servo malo talentum aufertur.

${ }^{1}$ ACcedens sutem \& qui unum talentum acceperat, ait: Domine, fcio, quia homo durus es; metis, ubi non feminafti; \& congregas, ubi non fparfifti : \& timens abii, \&\& abfconditalentum tuum in terra: ecce habes, quod tuum eft, $M t, 25$. v, 24.25. II, Respondens autem dominus cjus, dixit ei: Serve male,
male，\＆piger，fciebas，quia meto，ubinon femino；\＆congrego，ubi non fparfi：opor－ tuir ergo te commirtere pecuniam meam nu－ mularis，\＆veniens ego recepiffem utique， quod meum eft，cumufira．Alt．25，v，26，27． III．Tollite itaque ab co talentum，\＆date ei， qui habet decem talenta．Omni enim haben－ ti dabitur，\＆abundabit：ei autem qui non habet，\＆quod videtur habere，auferetur ab co．Et inutilem fervum ejicite in tenebras cx－ feriores．Hllic erit fletus，\＆ftridordentium？枟和25．0．28．29．30．

## Annotatio pro pracedenteParabola．

Similis eft bec Parabola ifi，quam recenfet Iucas c．1g．ùverfu 12．de decern minis infer－ vos difivilutits；fedin nomullis difcrepat．Alio enim zompore，fine，ac modo dian of à clbriflo． The nimivums Luca diãa ef ance Dominicam Polmarium：bat weso pof eam，filicice feriat tertiâ．unde S．Chryfoflonus，Euthymius， Yanfenius，alii cenjent，diverfas effe Parabolus， hanc Matthai，of illam Liver．Ego exifitimos azam eflo，Jedbis ac diver fimode repetitam， wt facile patetutramque confideranzi．

## $V I T$ Æ D. ©T. JESU CHRISTI Monoteffaron Evangelicum

 PARSV. De doc̈rina Cbrifti, quam claris verbis tradidit.
## ADHORTATIO.

Qui vult plenè \& fapidè Chrifti verba intelligere; oportet, ut totam vitam fuamillifudeat conformare. Thomas à Kempis lib, $x$ de Imitat, Cbriffic. 1. §. 2.
195. Didagma 1. Chrifit cibus, voluntatem Patris facere.
I2 Ogabant cum difcipuli, dicentes : Rabbi, manduca, Itle autem dixit cis: Ego cibum habeo manducate, quem vosnefcitis. Jo \&. v. $31 \cdot 32$. II. Dice. bant ergo difcipuli ad invicem: Numquid aliquis attulit ei manducare? Jo.4 v.33. III, Dicit eis JEfis: Meus cibus eft, ut faciam voluntatem ejus, qui mifit me, ut perficiam opus cjus.Jo. 4. v. 340
195. Didagma 2. Chriftusinvitat difcipulos, ut in opere Deifecum collaborent.

1. Onhe vos dicitis, quod adhue quatuor menfes funt, \& meflis venit? Ecce dieo vobis: Levate oculos veftros, \& videte regio-
regiones, quia albx funt jam ad meffem. Jo. 4. ข. 35. I1. Et qui metit, mercedem accipit, \& congregat fructum in vitam xternam: ut, \& qui feminat, fimul gaudeat, \& qui metit. In hoc enim eft verbum verum, quia alius ett, qui feminat; \& alius, qui metit. Joan, 4. \& 3637. III. Ego mifi vos metere, quod vos non laborâtis: alii laboraverunt, \& vos in labores co. rum introilis. Joan, 4. v. 38 .
2. Didagma 3. Chriftus tres fequi $\int$ ecupientesin/iruit.
I. $A$ Ccedens unus Scriba, ait illi : Magifter, fequar te, quocumque ieris. Mt. $\$$ o ig. Dixit illijEfus: Vulpesfoveas habent, \& volucres cxli nidos: filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet, L. o. v. 5 8, Mt. S. . .2.0. II. Ait auterm ad alterum: Sequere me. Hile zutem (alius de dicipulis ejus, Mt. 8. v.2r.) dixit: Domine, permitte mihi primùm ire, $\&$ Cepelire patrem meum. Dixitque ei JEfus: Sine, ut mortui fepeliant mortuos fuos: Tu autem vade, \&r annuncia regnum Dei. L. 9.0. 59. 60, Mt, 8. v. $2 \mathrm{~T}_{\mathrm{t}}, 22$, IHI. Et ait aiter: Sequar te Domine, Sed permitte milri primùrn rentanciarc his, quæ domi funt. Ait adillum JEfus: Nomo mittens mantum fuam ad aratrum, \&refpiciens retro, aptus eft regnoDei, Lig.v. 6r. 62 .
3. Didagma 4. Cur difcipuli Chrifti now jejunaverint.
I. Ccefferunt ad JEfum difcipuli Joannis, Mt 9. v, 14. Erant difcipuli Joannis, \& Pbarifizi jcjunantes. \& vemiunt, \& dicunt illi: Quare difcipuli Joannis, \& Pharifæorum jejunant (frequenter, Mi.9 v. 14. \& obfecrationes faciunt, L. $5 \cdot 0.33$ ) tui autem difcipuli non jejunant? Mr. 2 0.18. Tui autem eduni \& bibunt? L. 5.v.33. II. Eit ait illis JEfus: Numquid poflunt fliii fonfi lugere, quamdiu cum illis eft fponfus? Mt. 9 v. IS. Numquid poffunt filii nuptiarum, quamdiu fponfus cum illis eft, jejunare? Mr,2,v 19. Numquidpoteftis filios fponfi, dum cum illis eff fonfus, facere jejunare ? L s.v. 34. Quanto tempore habent iecum fponfum, non poffint jejunare. Mr.2.v. In. III. Vemient autem dies, cumm 2uteretur ab eis fiponfus: Mt. 9. e. 15. Mr. 2,0. 20. \& cùm ablatus fuerit ab illis fponfus, $L .5$. v. 3 , tunc jejunabunt in illis diebus, Mr. 2, v. 20.1. 5 o 35.

## 199. Didagma 5. Prior do drina confir-

 matur fimilitudinibza.1. Icebat autem \& firiilitudinem ad illos: Quia nemo commiffuram (panni rudis, Mfog.v. 16) à novo vefimento immittir in veftimentum retus: aliog in \& novum rumpit, $\&$ veteri non convenit commiffura à novo. L. s. थs 36. Tollit enim plenitudinem ejus à
veflimento, \& pejor fciffira fit. Mat. 9 v. 16. Nemo atiumentum panni rudis affuit veftimeato veteri : alioquin aufert fupplementum novum à veteri, \& major fciflura fit. $M r, 2, v, 21$. II. Et nemo mittit vinum novum in utres veteres: alioquin rumpet vinum novam utres, \& ipfum effundetur, \& utres peribunt. L. $5 \geqslant$. 37. Mr. 2. v.22, N. 9.0 17. Sed vinum novum in utres novos mitti debet : Ner 2, v. 22. L, s.v. 3S.Mt. 9.v.i7 \& utraque confervantur. L. 5. v. 38. Mt. o. v. 17. III. Et nemo bibens vetus, fatim vult novum, dicit enim: Vetus melius eft, L.s v 39.

## 200. Didagma 6. De refufcitatione

## mortuorum.

I. A Men, Amen dico yobis, quia qui verbum meum audit, \& credit ei, quimifit ne, habet vitam æternam, \& in judicium non venit, fed tranfit à morte in vitam. Amen, Amen dico vobis, quia venit hora, \& nunc eft, quando mortui audient rocem Filii Dei, \& qui audierint, vivent. Sicut enim Pater habet vitam in femetipfo, fic dedit $\&$ Filio habere vi-- tam in femetipfo: \& poteftatem dedit ei judicium facere, quia Filius hominis eft. Jo 5.0. 24.25.26.27. II. Nolite mirari hoc, quia venithora, in qua omnes, qui in monumentis funt, audient vocem Filii Dei. Et procedent. qui bona fecerunt, in refurrectionem vitx i qui veromala egerunt, in refurrectionem ju. à meipfo facere quidquam. Sicut audio, judico: \& judicium meum juftum eft, quia non quæro voluntatem meam, fed voluntatem ejus, qui mifit me. Jo. 5 v. 30 .
201. Didagma 7. Tria teftimonia divinitatis Cbrifts: ac primum à Joanne.
I. CI ego teftimonium perhibeo de meipfo, teltimonium meum non eft verum. Alius eft, qui teftimonium perhibet de me: \& fcio, quia verum eft teftimonium, quod perhibet de me. $70.5, v .31,32$. II. Vos mififtis ad Joannem : \& teftimonium perhibuit veritati. Igo autem non ab homine teflimonium accipio: fed hæc dico, ut vos falvi fitis. Joan. s. v. $33 \cdot 34$ III. Ille. cratlucerna ardens, \& lucens. Vos autem voluiftis ad horam exultare inluce ejus. Jo. 5. 0. 35 .
202. Didagma 8. Alterum tefinmonium Divinitatis Cbrifti, ab oparibess. I. FGo habeo teftimonium majus Joanne, Operá enim, quæ dedit mihi Pater, ut perficiam ea; ipfa opera, quæ ego facio, teftimonium perhibent de me, quia Pater nifit me. Jo. 5. 0. 36. Il. Et qui mifit me Pater, ipfe teflimonium perhibuit deme: neque vecem ejus unquam audiftis, neque feciem ejus vidiltis: \& verbum ejus non habetis in vobis manens: quia quem mifit ille, huic vos non creditis, Joan $5,0,37,38$. III, Scrutamini

Scripturas, quia vos putatis in ipfis vitam 2ternam habere: \& itla funt, qux reftimơnium perhibent de nie: \& 8 non vultis venire ad me, witvitam habeatis. Claritatem ab hominibus mon accipio. Sed cognovi vos; quia dileEtionem Deinon habetis in vobis. Ego veni in nomine Patris mex, \& non accipitis me: fi allius vericrit in nomine fuo, illumraccipietis. Jornn, 5. v. 39, 40 4r. 42.43.
203. Didagma 9. Tertium teffimoniuis divinitatü Cbrifti â Mayfe.
I. Uomodo vos poteftis credere, qui gloriantabinvicemaccipitis ; \& gloriań, qux à folo Deo eft, non quaritis? Jo. 5.0. 44. II, Nolite putare, quia ego accufaturus fimm vos apud Patrem: Eft, qui accufat vos, Moyres, in quo vos Speratis. Jo. 5. 0. 45. III, Si ehim crederetis Moyff, crederetis forfitan \&c mihi: de me enimille fcripfit. Si autcin illius litteris hot créditis, quomodo veibis meis credetis? Jo, 5. , 4. 46, 47.
204. Didagma 10. Difcipuli Sabbatojpisas conifricant, é à Cbrifo contra Pharijdiorums calumnias vindieantur. I, N illo tempore abiit JEfus per fata Sabba. to. Mt.12.e. I. Factum eft autem in Salsbato fecundo, prinio, cùm tranfiret per fata, L. 6, v, I, difcipuli ejus efurientes, Mt. 18, ש. F. ceeperumt progredi, \& vellere fpicas, M\%.2. \%. 23. \& maaducabant confricantes manibus.
L. G.v. J. II. Quidam autem Pharifæorum dicebant illis: Quid facitis, quod non licet in Sabbatis? L. 6.v.2. Pharifai autem videntes, dixerunt ei: Ecce, difcipulitui faciunt, quod non licet facere Sabbatis. Mt. 12. v. 2, Et refpondens JEfus ad eos, dixit: Lue, 6, v, 3. Nunquam legiftis, quid fecerit David, quando neceffitatem habuit, \& efuriitipfe, \& qui cumeo erant? Quomodo introivit in domum Dei, fub Abiathar principe facerdotum, $M r$. 2.v. 25. 26. \& panes propofitionis fumpfit, \& manducavit, \& dedithis, qui cum ipfo erant : L, 6, v.4. quos non licebat ei edere, neque his qui cum eo erant, nifi folis facerdotibus, Mt.r2.v.4. III. Aut non legiftis inlege, quia Sabbatis facerdotes in templo Sabbatum violant, \& fine crimise funt? Dico autem robis, quia templo major eft híc. Si auten fciretis, quid eft : Mifericordiam volo, \& 11 m facrificium : nuunquam condemnâffctis innocentes, Mt.12.v.5.6.7. Et dicebat eis: Sabbatum propter hominem factum eft; \& non homo propter Sabbatum. ItaqueDominus eft filius hominis, etiam Sabbati, Mr. 2, v.27,23, L. 6.0. $5 . \mathrm{Mt}_{1} 12$ O. 8 .
205. Didagma 11. Defermone Chriftibabito in monte: ac primùm, de octo Beatitudinibre.
I. $V$ Idens JEfus turbas, afcendit in montem, \& cùm fediffet, accefferuntad eumi di-
fcipuli ejus. Mt. S, \%. I, Etipfe elevatis oculis in difcipulos fuos, Lus. 6. v. 20. aperiens os fuum, docebat eos, dicens: Beati pauperes fpiritu: quoniam ipforum eft regnum calo. rum. Beati mites : quoniam ipfi poffidebunt terram, Mt. 5. v. 2, 3. 4. II. Beati, qui lugent : quoniam ipfi confolabuntur. Beati, qui cfuriunt \& fitiunt juftitiam: quoniam ipfis faturabuntur. Beati mifericordes: quoniam ipfimifericordiam confequentur, $M$. . S. v.s. 6.7. III. Beati mundo corde: quoniam ipfi Deum videbunt, Beatipacifici : quoniam filii Dei vocabuntur. Beati, qui perfecutionens patiuntur propter juftitiam: quoniam ipforum eft regnum cxlorum, Mt. 5. v. 8.9.10. IV, Beati eftis, cùm maledixerint vobis, \& perfecuti vos fuerint, \& dixerint omne malum adverfum vos mentientes, propter me. MAt S.D. T f. Beatieritis, cùm vos oderint homines, \& cùm feparaverint vos, \& exprobraverint, \& ejecerint nomen veftrum tanquam malum, propter Filium hominis. I. 6, v. 22. Gaudete in illa die, \& exultate : ecce enim merces veftra multa eft in cxlo: $1,6, v, 23$. copiofa eff in cxlis. $M f_{1}, 5.0 .12$. Secundüm here enim facicbant Prophetis Patres corum. L. 6. ¥. 23. Sic perfecutif funt Prophetas, qui fuerunt ante vos, 248.s. v, 12.

1. O on efis fal terrx. Quòd Gifal evanuerit, in quo falictur? ad nihilum valet ultrà, nifiut mittatur foras, \& conculcetur ab homimibus, Mi.s.v. I 32 II, Vos eftis lux mundi。 Non poteft civitas abicondi fupramontem pofita: neq; accendunt lucernam, \& ponunt eam fub modio, fed fuper candelabrum, ut luceat omnib, qui in domo funt. Ml $5 . v, 14015$. Nemó lucernâ accendens, operit eam vafe, aut fubtus lectum ponit': fed fupra candelabrum ponit, ut intrantes videant lumen, I.S, v, 16, 6, I I, v, 33. III. Sic luceat lưx veffra coram hominibus, ut videant opera veftra bona, \& glorificent $\mathrm{Pa}_{-}$ trem veftrum, qui in crilis eft. Matth, $5, v_{4} 16_{0}$ Non eft enim occultum, quod non manifeitetur: nec abfconditum, quod nom cognofcatur, \& in palam veniat. Videte ergo, quomodo audiatis. Quienim habet, dabitur illi: \& quicumque non labet, etiam quod putat fe fiabere, auferetur abillo, L. 8. \%. 17. IS.
2. Didagma 13. Cbriftus non venit folo vere legem, fed implere.

${ }^{1} \cdot \mathrm{~N}$Olite putare, quoniam veni folverele. gem, aut Prophetas : nonveni folvere, fed adimplere, $M t, s, v, 17$. II, Amen quippe dico vobis, donec tranfeat cxlum \& terra, jota unum, aut unus apex non prateribit ̀̀lege, donec omnia fiant, Mattb. s.v. 1 g.
11. Quil ergó folvérit unum de manaaatis iftis minimis, \& docuerit fic homines, minimus vocabitur in regno calorum : qui autem fecerit \& docuerit, hic magnus vocabitur in regno calorum. Mi s.v.19. IV. Dico enim vobie, gquia nifi abuñdaverit juftitia veftra plùs quàm Scribarum, \& Pharifoorum, non intrabitis in regnum cxlorum, Mt, 5, v, zo.

## 108. Didagma 14. Non irafcendum

1. A Udiftis, quia dietum of antiquis: Non occides: qui autem occiderit, reus erit judicio. Mt.5.v.21, II, Ego autem dico vobis: Quia omnis, qui irafcitur fratri fio, seus erit judicio. Mo. 5.v.22. III. Qui autem dixerit fratrifuo; Raca: reus erit concilio. Quiautem dixerit; Fatue : reus erit gehennæ ignis. Mfo S. V. 22 .

## 209. Didagma 15. De quarenda reconciliatione.

1. CI offers munus turni ad altare, \& ibi recordatus fucris, quia frater tuus habet aliquid adverfuin te: relinque ibi munus tuun ante altare, \& vade prius reconciliari fratri vuo: \& tunc veniens oferes munus twum, Mt. 5.0.23.24. II, Efo confentiens adverfáo sio tuo cito, dum es in via cumeo: ne fortè sradat te adverfarius judici, \& judex tradat te aninif ro, \& in carceremmittaris, Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas noviffi-
mum quadrantem, Mt. S.v. 25.26, III, Cùn vadis cum adverfario tuo ad principem, in via da operam liberari abillo, ne fortè trahat te ad judicen, \& judex tradat te exattori, \& exactor mittat te in carcerem. Dicotibi, non exies inde, donec etiam noviffimum minutum reddas. L. 12. v. 58.59.

## 210. Didagma 16. Derefrenanda consupifeentia.

1. Udiftis, quia dietum ef antiquis: Non mechaberis. Ego auten dico vobis, equia omnis, qui viderit mulierem ad concupifcendum eam, jam mœchatus eft eam in corde fuo. Mi. S. © 27.28. 11, Quòd fioculus tuus dexter fcandalizat te, erue eum, \& projice abs te: expedit enim tibi, ut pereat unum nembrorum tuorum, quàm totum corpus tuum mittatur in gehennam. Et fidextra manus tua fcandalizat te, abfcinde eam, \& projice abste: expedit enim tibi, ut pereat unum membrorum tuorum, quàm totum corpus tuum eat in gehennam, Mt. 5. 2, 29. 30, é infra C.18.9. 8, 9, Mr. 9. V. 42, 43, 44, 45, 46, 47. III, Dictum ef autem: Quicumque dimiferituxorem fuam, det ei libellum repudii. Ego autem dico vobis: Quia omnis, qui dimiferit uxorem fuam, exceptâ fornicationis causấ, faciteam mochari: \& qui dimiffam duxerit, adulterat, Att, 5, v. 31. 32. L, J6, v. I!,

## 211. Didagma 17. None effe jurandum

 omnino.1. Terum audiftis, quia diftum eft antiquis :

Non perjurabis; reddes autem Domino juramenta tua. Mt. 5.v. 33. II, Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per cxlum; quia thronus Dei eft : neque per terram; quia fcabellum eff pedum ejus: neq; per Hierofolymam; quia civitas eft magni regis: neque per caput tuum juraveris; quia non poses unum capillum album facere, aut nigrum. aMt, 5. v. 34-35.36. III, Sit autem fermo vefter ; Eft, eft: Non, non; quod autem his abundantius eff, à malo eft, Mi. S. 0, 37.
212. Didagma 18. Non reffferndum malo.

1. A Udifis, quia dicum eft: Oculum pro oculo, \& dentem prodente. Egoanh tem dico vobis, non refiftere malo: Sed fiquis te percufferit in dextram maxillam tuam, prabe illi \& alteram. Mt, 5.v. 38. 39. II. Et ej, qui vuit tecum judicio contendere, \& tunicam tuamtollere, dimitte ei \& pallium, Mis S.v. 40. Abeo, quiaufert tibi veftimentum, (i $\mu$ ár iov, fallium, quod fupra tunicam ivduitur) etiam tunicam noli prohibere, $\mathbf{L}, 6,0,29$. Et quicumque te angariaverit mille pafius, vade cum illo \& alia duo, nimirum millia plfurm, feus alterum milliare. Met, 5. v. 41, III. Quipetitàte, da ei : \& volentimutuari àte, ne aver-
vaxis, M. S. v.42. Omui petentite, tribue: \& qui aufert, qux tua funt, ne repetas. Et prout vultis, ut faciant vobis homines, \& vos facite illis fimiliter, L, 6, v, 30. 3 r.

## 213. Didagma 19. De diligendis

## inimicis.

I. AUdiftis, quia dietum eft : Diliges proximum tuum, \& odio habebis ifimicum turm. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos veftros; benefacite his, qui oderunt vos. Mt. 5.v.43.44. Behedicite maledicentibus robis. L. 6. v.28. Et orate pro perfequentibus, \& calumniantibus vos, Mt, So v. 4.4. I1. Ut fitis filii Patris veftri, qui in calis eft : qui folem fuum oriri facit fuper bonos \& malos : \& pluit fuper juftos \& injuflos. Si enim diligitis cos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? nóme \& publicani hoc faciunt? Mt. 5. v. 45.46. Si diligitis cos, qui vos diligunt, qua vobis eft gratia? nam \& peccatores diligentes fe diligust, L. 6. v. 32. Si falutaveritis fratres veftros zantùm, quid amplius facitis? nénne \& Ethnici hoc faciunt? Mt,5. 0.47. Effote ergo vos perfecti, ficut \& Pater vefter cxleftis perfectus eft, Mt, 5, 0, 48:- III, Si benefeceritis his, qui vobis benefaciunt; que Tobis eft gratia? fiquidem \& peccatores hoc faciunt. Ete fi mutuum dederitis his, à quibus fperaths recipere; que eratia ef vobis? wam \& peccatores peccatoribus foeacrantur,
wht recipiant xqualia, Verumtamen diligite inimicos veftros: benefacite, \& mutuum date, nihil inde fperantes : \& erit merces veftra multa; \& eritis filii Altiffimi, quiaipre benignus eff fuper ingratos \& malos, 1, 6. v. 33. 34. 35. Eftote ergo mifericordes, ficut \& Pater velier mifericors eft, L, 6. v. 36.

## 214. Didagma 20. De modo diftribuendi

 eleemofynas.1. A Ttendite; ne jufitiam vefram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis: alioquin mercedem non habebitis apud Pa trem veftrum, qui in calis eft, Mt, 6. v. 1. II, Cùm ergo facis cleemofynam, noli tubâ canere ante te, ficuthypocritx faciunt in Symagogis, \& in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem fuam, Mt, 6, v. 2. III. Te auterm faciente cleemofynam, nefriat finiftra tua, quid faciat dextera tua: ut fit eleemofyna tua in abfcondito, \& Pater tuus, qui videt in abfondito, reddet tibi, Mt, 6, v, , , 4.

## 215. Didagma 21. Demodo rectè

## orandi.

I. FT cum oratis, non eritis ficut hypocrite, qui amant in Synagogis, \& in angulis plateafum fantes orare, ut videantur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem/fram, Mz. 6.vos. II, Tuautem cùm oraveris, intra in cubiculum tuam, \& claufo
oftio, ora Patrem tuum in abfondito: \& Pater tuus, qui videt in abfcoudito, reddet tibi. Nit. 6.v.6. III. Orantes autem, nolite multuin loqui, ficut Ethnici : putant enim, quìd in multiloquio fuo exaudiantur. Nolite ergo affimilari eis: fcit enim Pater vefter, quid opus fit vobis, antequam petatis eum. Mc. 6 v. $6,7.8$,
> 216. Didagma 22. Formula precandi praforibitur.

${ }^{1}$ SIc ergo vos orabitis: Pater nofter, qui es in cælis: fantificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, ficut in calo, \& in terra. Mt. 6. v.g. 10. II. Panem noftrum fuperfubftantialem (quotidianum I. II. ©.3.) da nobis hodie. Et dimitte nobis debita noftra, ficut \& nos dimittimus debitoribus noftris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos à malo. Amen, Mt, G. v. 11.12, 13, III, Si enim dimiferitis hominibus peccata eorum, dimittet \& vobis Pater vefer creleftis delicta veftra, Si autem non dimiferitis hominibus, nec Pater vefter dimittet vobis peccata veftra, Mt, 6. D, 14.15. IV. Iserum dico vobis, quia fi duo ex vobis conSenferint fuper terram, de omni re, quamcum. que petierint, fiet illis à Patre meo, qui in cxliseft. Ubi enim funt duo vel tres congregati in nomine meo, jbj fumin medio corum, Mrd 38.2. 19, 20.
217. Didagma 23. De modo bene jejunandi.

1. CUmaurem jejunatis, nolite fieri ficuthypocritx triftes: exterminant enim facies fras, ut appareant hominibus jejunantes, Amen dico vobis, quia receperunt mercedem fuam, Mt. 6. v. 16. II, Tu autem, cùm jejunas, unge caput tuum, \& faciem tuam lava, Mt. 6, v. 17. III. Ne videaris hominibus jejunans, fed Patritue, quie ef in abfcondito: \& Pater tuus, qui videt in abficondito, reddet tibi, Mt, 6. 2. 18.

## 218. Didagma 24. Congregandos theSaurosin ealo.

I. Olite thefaurizare vobis thefauros in terra, ubi ærugo, \& tinea demolitur, \&ubi fures effodiunt, \& furantur. Mt. $6 \quad 0.19$. II. Thefaurizate autem vobis thefauros in cxlo, ubi neque arugo, neque tinea demolitur, \& ubi fures non effodiunt, nec furantur, Mt. 6 . ข.20. III. Ubi enim eft thefaurus tuus, ibi eft \& cor tuum, ht, 6; v, 21 .
219. Didagma 25. Deoculo fimplici, fo zequam: boc eft, ut Augufinus exponit 1.2 , de Serm. Dom. e, 21, de Intentione.
I Ucerna corporis tui, eft oculustuus, Si oculus tuus fuerit fimplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebro-
fumerit, Mt, 6 v, $22,23,1,11, v_{6} 34$. II, Si ergolumen, quod in te eft, tenebræ funt, ipfx tenebræ quantæ erunt? Mt. 6. v, 23. Vide ergo, ne lumen, quod in te eft, tenebrr fint. L. I1.v. 35. III. Siergo corpus thum totum Iucidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrarum, erit lucidum totum, \& ficut lucerna fulgoris illuminabit te, L. I Y, v. 36.

## 220. Didagma 26.Improbam terrenorum

 follicitudinem ponendam.I. Emo poteft duobus dominis fervire : aut enim unum odio habebit, \& alterum diliget: aut unumfuftinebit, \&alterum contemnet. Non poteftisDeo fervire \& mammonæ. Mt, 6,v.24. Il. Ideo dico vobis, ne follicitifitis animæ veftræ, quid manducetis, neque corpori veftro, quid induamini. Nónne anima plus eft, quàm efca? \& corpus plus, quàm veftimentum? Refpicite volatilia cxli, quohiam non ferunt, weque metunt, neque congregant in horrea: \& Pater vefter cxleftis pafcitilla. Nónne vosmagis pluris eftis illis? Mt. 6. v. 25. 26. III. Quis autem veftrum cogitans, poteft adjicere ad itaturam fuam cubitum unum? Et de veftimento quid folliciti eftis? Confiderate lilia agri, quomodo creTcunt: non laborant, nequenent, Dico all'tem vobis, quoniam nec Salomon in omni oloria fita coopertus eft, ficut unumiex iftis, Mt. $6,{ }^{\prime} v, 27,28,29$. IV, Si autem fenum
agri, quod hodie eft, \& cras in clibanum mittitur, Deus fic veftit; quantòmagis vos modica fidei? Mt, U, v, $3^{0}$.
221. Didagma 27. Quarendum primò regnum Dei : catera adjeclum iri.

1. TOlite ergo folliciti effe, dicentes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur? Hxc enim omnia gentes inquirunt: feit enim Pater vefter, quia his omnibus indigetis. Ntt. 6. v. 31,320 . II. Quarrite ergo primùm regnum Dei, \& juftitiam ejus: \& hac omnia adjicientur vobis. Mt.6.ש. 33. III. Nolite ergo folliciti effe in craftinum. Craftinus enim dies follicitus crit fibi ipfi. Sufficit diei malitia fua, $M t, 6, v, 34$.

## 222. Didagma 28. Non temere judi-

## candum.

1. Olite judicare, utnon judicemini. Mt. 7.v.z. Nolite judicare, \& nonjudicabinini: nolite condemnare, \& non condemnabimini, L. 6, v. 37. II, Irquo enimjudicio judicaveritis, judicabimini : \& in qua menfuramenfi fueritis, remetietur vobis, Mt. 7. v.2. III. Dimittite, \& dimittemini. Date, \& dabitur vobis : menfuram bonam, \& confertam, \& coagitatam, \& fupereffuentem dabunt in finum veftrum. Eadem quippe menfurâ, quâ menfi fueritis, remetictur vobis, Luc. $6.0 .37 .3^{8}$,
2. Didagma 20. De feftuca do trabe in oculis: hoc eft, de eo, qui altevius parva peecata videt, Jua magns non videt.

${ }^{5} \mathrm{D}$Icebat JEfus illis \& fimilitudinem : numa quid poteft cæcus : cæcum ducere? nónne ambo in foveam cadunt? Non eft difcipulus fuper magiftrum : perfectus autem omis erit, fif fit ficut magifter ejus. L, 6, v. 39. 40. II. Quid autem vides feftucam in oculo fratris tui, \& trabem in oculo tuo non vides? MAt. 7. v. 3, trabem autem, qux in oculo tho elt, non confideras? L. 6, v.4I, Aut quomodo potes dicere fratri tuo: Frater, fine, ejiciam feftucam de oculo tuo: ipfe in oculo tuo trabem non videns? L. 6. v.42. Ecce trabs eft in oculo tuo. Mt, 7, v. 4. III, Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, \& tunc videbis ejicere feftucam de oculo fratris tui. $M t, 7, v, 5$, tunc perfipicies, ut educas feftucam de oculo fratris tui, L. 6, v. 42.

## 224. Didagma 30. De fugiendis Pfeudopropbetis.

I. Atendite à falfis prophetis, qui veniunt ad vos in veftimentis oviun, intrimecus autem funt lupi rapaces. A fructibus corum cognofeetis cos. Numquid colligunt de fpinis uvas, aut de tribulis ficas? Mt. 7.v is. I6. Unaquxque enim arbor de fructu fuo cognofcitur. Neque enim de fpinis colligunt ficus: neque de rubo vindemiant uvam, L. 6 .
2.44. II. Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fruequs facit, Mt, 7, v. 17. Non eft enim arborbonas qux facit fructus malos: neque arbor malas faciens fructum bonum. L. 6.v.43. III. Noa poteft arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere. $M t .7 . \%$ 。 18. Bonus homo de bono thefauro cordis fui profert bonum: \& malus homo de malo the fauro profert malum. Ex abundantia enina cordis os loquitur, L. 6. v. 45, IV. Ommis arbor, qux non facit fructum bonum, excideur, $\&$ in ignem mittetur. Igitur ex fructibus coruncognofcetis eos, Mt, 7. 2, 19. 20.

## 225. Didagnea 31. Neque folam fidem, aeque gratias gratis datas /alvare.

I. Uid vecatis me; Domine, Domine: \& mon facitis, qux dico? Lue. 6. v. 460 Non omnis, quidicitmihi; Domine, Domine, intrabit in regnum cxlorum : fed qui facit voluntatem Patris mei, qui in calis eft, ipfe intrabit in regnum calorum, Mt. 7.v.21. II。 Multi dicent mihi in illa die; Domine, Domine, nónne in nomine tuo prophetavimus, \& in nomine tuo drmonia ejecimus, \& in nomine tuo virtates multas fecimus ? $M t, 7, v, 22$. III $_{4}$ Et tunc confitebor illis: Quianunquamnovi vos. Difcedite à me, qui operamini iniquitateal $M: 7, v, 23$.

$$
G_{4}
$$

226. Didagma 32. Oui audit verbum, or cufodit illud, cui fimiliss fit.

${ }^{4} \mathrm{O}$Mnis, qui venit ad me, \& audit fermones meos, \& facit eos: oftendam vobis, cuifimilis fit, L. 6 v 47 . II. Similis eft homini ædificanti domum, $L, 6, v, 48$. viro fapienti, Mt.7. v. 24. qui fodit in altum, \& pofuit fundamentum fuper petram, Luc, 6, v, 4 s . Et defcendit pluvia, \& venerunt flumina, \& gaverunt venti, \& irruerunt in domumillam, \& non cecidit. Mt, 7.v,25. Inundatione autem factâ, illifum eft flumen domuiilli, \& non potuit eam movere, L, 6, v, 48. fundata enim erat fuper petram, Mst. 7. ©. 25. Iue. 6, v. 48 . UII, Qui autem audit, \& non facit: fimilis eft homini ædificanti domum fuam fuper terram fine fundamento: L. 6, v 49, viro ftulto, qui ædificavit domum fuam fuper arenam: $M t_{.} \neq$ 0. 26 in quam illifus eft fluvius, L. 6. v. 49. \& defcendit pluvia, \& venerunt flumina, \& flaverunt venti, \& irrucruntin domum illam, $M t_{0}$ 7.v. 27. \& continuò cecidit: \& facta eft ruina domûs illius magna, L. 6 v. 49. IV. Et faEtum êt, cüm confummâffet JEfus verछa hxc, ãdmirabantur turbæ fuper doctrina ejus. Erat enim docens eos ficut potefatem habens, \&t fon ficut Scribæ eorum, $\&$ Pharifæi, $M t, 7, \pi$. 28.29.
227. Didagma 33. Chrijtus minatur ob= duratis civitatibus.
I. Cœpit JEfus exprobrare civitatibus, in quibus factx funt plurimx virtutes ejus, quia non egiffent poenitentiam. Mit. 11, v.20. II. V $x$ tibi Corozain, væ tibi Bethfaida: quia, fi in Tyro \& Sidone factæ eflent virtutes, quæ faatx funt in vobis, olim in cilicio, \& cinere fedentes peonitentiam egifient. Verumtamen dico vobis, Tyro \& Sidoni remiflius erit in die judicii, qqaàm vobis. Mt. 11. थ. 21. 22, I, 10. v. 13. 24. III, Ettu Capharnaum, numquid usque in calum exaltaberis? usque in infernum defcendes: quia, fi in Sodomis facte fuiffent virtutes, qux factx funt in te, fortè manfifent usque in hanc diens. Verumtamen dico vobis, quia terre Sodomorum remiffus erit in die judicii, quàm tibi. ML. 1 I., . 23.24 . 228. Didagma 34. Cbriffi confe/fio ad divinum Patrem.

1. TN ipfa hora exultavit JEfus Spiritu fancto, 2 dixit: L. yo. v. 21. Confiteor tibi, Pater, Domine cali \& terrx, quia abfondifti hxe à fapientibus, \& prudentibus, \&\& revelâfti ea parvulis, Mt. II. D. 25, L. to v.25. II, Ita Pater: quoniam fic fuit placitum ante te, Mt.11.v.26. E. Ie, v. 2 r. III. Omnia mihi tradita funt à Patre: neque Patrem quis novit, nifi filius, \& cui voluerit filius revelare ${ }^{\circ}$ Mt. 11,v.27. L, 10.v.22. IV, Et converfus
addifcipulos fuos, dixit: Beati oculi, qui vident, quæ vos videtis. Dico enim vobis, quòd multi Prophetæ, \& Reges voluerunt videre, quæ vos videtis, \& non viderunt; \& audire, quæ auditis, \& non audierunt. L. 10. ข. 23.24*
2. Didagma 3s. Cbriftus omnes onerazos ad fevocat; jugum enim fummefle fuave. I. Enite ad me omnes, qui laboratis, \& oncrati eftis, \& egoreficiam vos. Mt. I $1 . v, 23$. II, Tollite jugum meum fuper vos, \& difcite àme, quia mitis fum, \& humilis corde : \& invenietis requiem animabus veftris. Mat. ir. v. 29. IIf. Jugum enim meum luave eft, \& onus meum leve, M/t. $11, v, 30$.

## 230. Didagma 36. Rationem reddendam de quolibet verbo otiofo.

I. PRogenies viperarum, quomodo poteftis bona loqui, cum fitis mali? ex abundantia enim cordis os loquitur. Bonus homo de bone thefauro profert bona: \& malus homo de malo the fauro profert mala. Mt.12, v. 34.35. II. Dico autem vobis, quoniam cmne verbun otiofum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo, in die judicii, Mt. 12. v. 36. III. Ex verbis enim tuis juftificaberis, \& ex verbis tuis condemnaberis, AKt. 12. v. 37. qui Jint fratres Chrifit.
I. Dhuc JEfuloquente ad turbas, ecce mater cjus, \& fratres fabant foris, quærentes loqui ei : Mt, 12, v. 46. \& non poterant adire eum pre turba: L. 8, v, 19. \& foris fantes miferunt ad eum vocantes cum. $M \cdot 3, v, 3 \mathrm{r}_{0}$ II. Dixit autem eiquidam : Ecce mater tua, 2\% fratres tui foris ftant, querentes te : Mt. 12. v. 47. Volentes te videre, L. 8, v.20. Et fedebat circa eum turba, \& dicunt ei: Ecce mater tua, \& fratres tui foris quarunt te. Mr. 3.v. 32. At ipfe refpondens dicenti fibi, Mt. 12. D. 48. \& refpondens eis, ait: Mr. 3. v. 33. Quxe eft mater mea, \& quifunt fratres mei? $M_{t, ~ I 2, ~ D, ~ 48, ~ M t . ~ 3, ~ v .33 . ~ I I I . ~ E t ~ c i r c u m-~}^{\text {. }}$ fpiciens eos, qui in circuitu ejus fede bant, $M r$. 3. v. $34 . \&$ extendens manum in difcipulos fuos, dixit : Ecce mater mea, \& fratres mei, Mt. 12. 9. 49. Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in calis eft, ipfe meus frater, \& foror, \& mater eft. Mt. 12.v. so. Mater mea, \& fratres mei hi funt, qui verbum Dei audiunt, \& faciunt, L, S. v, 2 r.
> 232. Didagma 38. Prophetam non effe acceptum in patriafua. 1. ESUS veniens in Patriam fuam (Nazareth, ubi erat nutritus, L. 4. v. 16) docebat cos in Synagogis eorum, (fatto \$abbato, Mr. 6.v.2.) ita ut mirarentur, \& dicerent: Unde
huic fapientia hre, \& virtutes? Nónne bic eft fabriflius? Nónne mater ejus dicitur Maria? \& fratres ejus Jacobus, \& Jofeph , \& Simon, \& Judas? \& forores cjus, nôme omnes apud nos funt? Unde ergo huic omnia ifta? Mt. 13 . v. 54.55.56. Eticandalizabantur in eo. Mt. 13.v. s7, Mr. C. v. 3. II. JEfus autem dixit eis: Non eft Propheta fine honore, nifi in patria fua, \& in domo fus, Mt. 13. v. 57 \& in cognatione fua, Mr, 6, D.4. III, Etnon fecit ibi virtutes multas, propterincredulitatem illorum, Mt. 13, v.58. Non poterat ibi virtutem ullam facere: nifi paucos infirmos, impofitis manibus, curavit. Et mirabatur propter incredulitatem eorum, \& circuibat ca. ftella in circuitu docens, Mr. 6, v, 5. G.

## Idem Didagma ex S. Luca c. 4.

 I. At illis JEfus: Utique dicetis mihihane Gmilitudinem : Medice, cura teipfum: quanta audivimus facta in Capharnaum, fac \& hic in patria tua. Ait autem: Amen dico vobis, quia nemo Propheta asceptus eft in patria fua. $L_{1} 4 . v .23 .24$. II, In veritate dico vobis, multx vidux erant in diebus Elix in Ifrael, quand claufum eft calum annis tribus, \& menfibus fex, cùm faeta effet fames magna in omniteerra: \& ad nullă illarum miffus eft Elins, nifin in Sarepta Sidonix, ad nullierem viduam, L. 4.26:5.26. IIT, EV imulti leprofi erant in Ifrach fub Elifxo propheta : \& nemo corummundatus eft nifi NamanSyrus, Etrepleti funt oimnes in Synagoga irâ, hxo audientes. Et furrexerunt, \& ejecerunt illum extra civitatem, L. 4 v, 27. 28.29.
233. Didagma 39. De prudentia of patientio ad pradicandum necefaria.
I. DCce ego mitto vos ficutoves in medio luporum, Eftote ergo prudentes ficut ferpentes, \& fimplices ficut columbx. Mt. 10. \%. 16. II, Cavete autem ab hominibus. Tradent enim vos in conciliis, \& in Synagogis fuis flageilabunt vos: \& ad prafides, \& ad reges ducemini propter me, in teftimonium illis, \& gentibus, Cum autem tradentros, nolite cogitare, quomodo, aut quid loquamini: dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini. Non enim ros eftis, qui loquimini, fed Spiritus Patris veftri, quui loquitur in vobis, Mt. Yo. 7. 17. 18. 19. 20, III. Tradet autem frater fratrem in mortem, \& Pater filium: \& infurgent filii in parentes, \& morte cos afficient. Et eritis odio omnibus propter nomen meum: qui autem perfeveraverit usque in finem, hic falvus erit, M4. 10, v, 21, 22 .
234. Didagma 40. De modo Profectionis, of manfionit.
I. DRxcepit eis JEfus, ne quid tollerent in via, nifi virgam tantùm: (intellige baculum viatorinm, more pergrinorum) non pexam, non panem, neque in zona axs, Mo. $6,0.8$.

$$
\text { G } 7 \quad \text { Ait }
$$

Aitadillos: Nithiitulcritis in via, neque virgam, (inteinige zatem, quie fit infigne bonoris etque poteftota, ut eft feptrum, fafices, óc. Item talem: $q$ tà alios percutiant, ut arma) neque peram, neque panem, reque pecunizm , neque duas tunicas habeatis, Luc.9. v. 3 . Nolite poffidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis veftris : non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, (hoc eft, dwo calceorum pariainam Mr. 6 ソ 9. mittit cos calcatos (andaliii) neque virgam: dignus enim eft operarius cibo fuo. Mt, 10. v.9. 10. II. In quamcumque autem civitatem, aut caftellum intraveritis, interrogate, quisin ea dignus fit : \& ibimancte, donec exeatis. $M t$. 10.0 11. Quocunque introieritis in domum, illic mancte, donec exeatis inde, Mr, 6, v. 10 . nimirum ex civitate, aut cafiello. In quamcumque domum intraveritis, ibi mancte, \& inde (ex domo illa ad alias atque alias domos) ne exeatis, L, ク, v. 4. III, Intrantes autem in domum, falutate eam, dicentes: Pax huic domui, Et fiquidem fuerit domus illa digna, veniet pax veftra fuper cam. Si autem non fuerit digna, pax veftra revertetur ad vos, Mft. 20, $0,12,13$.

## 235. Didagma 41. De modo egre $\int$ fionis ${ }^{a}$ a infidelibur.

1. Cum perfequentur vos in civitate ifta, fugite in aliam, Amen dico vobis, non
confummabitis civitates Ifrael, donec veniat filius hominis, Mz. 10.v.23. II, Quicumque non receperintyos, nec audierint vos: (fermones veftros, $M t$. Io. v. 14.) exeuntes inde (de civitate illa, L. ग. ©. 5. vel de domo, Mt. 10. v. 14.) excutite pulverem de pedibus yeftris in teftimonium illis, Mr. 6. v.11, Etians pulverem pedum veftrorum excutite in teftimonium fupra illos. L. g. v. 5. III. Amen dico vobis: Tolerabilius erit terre Sodomorum, \& Gomorrhrorum in dic Judicii, quàns illi civitatio Ms. yo.v. Is. IV. Et excuntes prodicabant, ut poenitentiam agerent: \& dxmonia multa ejiciebant, \& ungebant oleo multosægros, \& fanabant, Mr. 6. v, 12, 13.

## 236. Didagma 42. Summa inffitutionis ad predicandum.

I. 1 Untes pradicate, dicentes: Quia appropinquavit regnum cx'orum, Mt, 10 0.7. II. Infirmos curate, wortuos fufcitate, leprofos mundate, dxmones ejicite: Gratis accepiftis, gratis date. Mr. 10,v.8. III, Quirecipit vos, me recipit: \& quime recipit, recipit eum, qui me mifit. Mt. 10, v. 40 .

## 237. Didagma 43. Qutis timendus, दs qui non timendi?

1. ${ }^{T}$ Olite timere cos, qui occidunt corpus, animamautem non poffunt occidere: fed potiùs timete eum, qui poteft \& animam \& corpus perdere in gehennam, Mattb, io. v. 28 . II, Nón-
II. Nónne duo pafferes affe vzeneunt, \& unus ex illis non cadet fuper terram fine Patre veftro? Veftri autem capilli capitis omnes numerati funt. Nolite ergo timere : multis pafferibus meliores eftis vos, M: , 10, v, 20, 30.31. I!I. Omnis ergo, qui confitebitur me coram hominibus, conftebor \& ego cum coram Patremeo, qui in calis eft. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo \& ego eum coram Patre meo, qui in caliseft, Mi $10 . v$. 32.33.

## 233. Didagma 44. Quid venerit Cbriftus in terras mittere.

I. Olite arbitari, quia pacem venerim mittere in terram : non veni pacem mittere, fed gladium. Veni enim feparare hominem adversus patrem fium, \& filiam adversus matrem fuam, \& nutrum adversùs focrum fuam, Et inimici hominis domeftici cjus, Mit, yo.vo 34.35.36. II. Qui amat patrem aut matrem plus quàm me, non eft me dignus: \& quiamat filium aut fliam fuper me, non eft me dignus. Et qui non accipit crucem fuam, \& foquitur me, non eft me dignus, M. Io. v.37.38. III Qui invenit animam fuam, perdet illam: \& qui perdiderit animam fuam propter me, inveniet eam, Mi, 12, v, 39 .
239. Didagma 45. Pramium earmm, qui Dei fervos recipiunt
I. Ui recipit vos, me recipit: \& quime
recipit, recipit eum, qui me mifit, Mt io, v. $10_{0}$ II. Qui recipit Prophetam in nomine Prophetz, mercedem Prophetæ accipiet: \& qui recipit juftum in nomine jufti, mercedem jufts accipiet, $M t_{3}$ 10, v, 45. HI. Et quicumque potum dederit uni ex minimis intis calicemaquæ frigidæ, tantùm in nomine difcipuli, amea dico vobis, non perdet mercedem fuam, $n d t_{0}$ 10. v. 42 .
240. Didagna 46. De Abnegatione fui

## quotidiana.

I. ESUS dixit difcipulis fiis : Mt.16, v. 24 . \& convocatâ turbâ cum dícipulis fuis, Mr, 8,0.34. dicebat ad omnes: $L, 9 \cdot v, 23$. Si quis vult poftme venire, (me fequi, Mr, 8, $v$. 34.) abneget femetipfum, \& tollat Crucem fuam (quotidie, I. g. v. 23.) \& fequatur me. Mt. 16. v. 24, MF. 8.v. 34. E. 0. 0.23. II, Qui enim voluerit aninam fuam falvan facere, perdet eam: qui autem perdiderit animanyfumn propter me, ( $\&$ Evangelium, Mff. 8. 0. 35.) inveniet eam. Mf. 16.v. 25 . falvam faciet cam。 Mr. 8. 0.35. L o.v.24. III. Quid enim prodeft homini, fr mundum univerfium lucretur, amimx verò fux detrimentum patiatur? Mt, I6, $v$ 26. fe autem ipfum perdat, \& detrimentun fuit, (animx fux, $M$ r. $8 . v .3$, 6 ) faciat? I. $9 . v .25$, Aut quam dabit homo commutationem pro anima fua? $M t \times 6, v, 26, M r, 8, v, 27$. Filius enim hominis venturus eft in gloria Patris fuif,
cum Angelis fuis: \& tunc reddet unicuique fecundùm opera ejus, Mi. r 6.v.27. IV. Nam quime erubuerit, \& meos fermones, hunc filius hominis erubefcet, cum vencrit in Majetate fua, \& Patris, \& fanctorum Angelorum. L. $9 . v, 26$. Qui enimme confufus fuerit, \& verba mea, in generatione ifta adultera \& peccatrice : \& filius lominis confundetur eum, cum venerit in gloria Patris fui cum Angelis fanctis, Mr, 8, v. 38, V. Dico autem vobis verè : $L, 9, v, 27$. Amen dico vobis, funt quidam dehic fantibus, qui non guftabunt mortem, Mft. 16. v. 28, Mr. 8, v 39. L 9.v.2\%. donec videant regnum $\mathrm{Dei}_{\text {, }}$ I.9. 0.27 . veniens in virtute, Mr, S.v.39. Donec videant Filium hominis venientem in regno fuo, $M t, 16, v, 2 \mathrm{~S}$.
241. Didagrea 47. Humilitatem parvulorum imitandam.
I. $\bar{T}$ Ntravit cogitatio in eos, (Apofolos) quis corum major effet. At JEfus videns cogitationes cordis illorum, L, 9, v, 46, 47. cùm domi effent, interrogabat eos; Quid in via eractabatis? At illitacebant, Siquidem in via inter fe difputaverant, quis eorum major effet. Mr.9.0.32.33. II, In illa hora accefferunt difcipuli ad JEium, dicentes: Quis, putas, major eft in regno cælorum ? Mt. 18 v. r. Et refidens vocavit duodecim, \& aitillis: Si quis vult primus effe, erit omnium noviffimus, \&c omaum miniter, Mr. g. v. 34. III, Advo-
cans JEfus parvulum, Mt. r 8. D, 2, \& accipiens puerum, AAr. 9. $v .35$. fatuit eum in medio corum, Mt. 18. v.2. fecus fe. I, 9.v.47. Quem cùm complexus effet, aitillis: Marc. 9. $2,3.5$. Amen dico vobis, nifi converff fueritis, \& efficiamini ficut parvuli, non intrabitis in regnum cxlorum. Quicumque ergo humiliaverit fe ficut parvulus itte, hic eft major in regno cxlorum. Mt.18. v. 3. 4. Qui minor eff inter vos omnes, hic major eft. L. 9.v.48. Quisquis unum ex hujusmodi pueris receperit in nonine meo, me recipit: \& quicumque me fufceperit, non me fufcipit, fed eum, quimifit me, Mr. 9. ©, 36.

## 242. Didagma 48. Cavendum à candalo

 parvulorum. 1. Ui fufceperit unum parvulum talem in nomine meo, me furcipit. Qui autem S:andalizaverit unum de pufillis iftis, qui in me. ctedunt, expedit ei, ut fufpendatur mola afinaria in collo ejus, \& demergatur in profundummaris, Mt. 18.v.5.6. Mr.9. v.41, Væ mundo a feandalis! Neceffe eft enim, ut veniant fcandala: verumtamen $v x$ homini illi, per quem fcandalum venit, Mt, I $\$, v \geqslant$. II. Si autem manus tua, vel pes tuus fcandalizat te, abfcinde eum, \& projiceabste: bonum tibi eft ad vitam ingredidebilem, vel claudum, quàm duas manus vel duos pedes habentens mitti in ignem xternum: Mi, IS. v. \&. ire ingehennam, in ignem inextinguibilem : ubi vermis corum non moritur, \& ignis non extinguitur. Mr. $9, v, 42,43$. III. Et fi oculus tuns feandalizat te, crue eum, \& projice abs te: bonum tibi ef cum uno oculo lufcum in vitam intrare, quàm duos oculos habentem mitti in gehennam ignis : ubi vermis corum non moritur, \& ignis non extinguitur. Omnis enim igne falietur, omnis vietima fale falietur. Mt. 18, פ. 2, Mr. 9. v. 46.47.48, IV. Videte, ne contemnatis unum ex his pufillis: dico enim vobis, quia Angeli eorum in cxlis femper vident faciemPatris mei, qui in calis effo Mt. IS.v.io.

## 243. Didagma 49. De correptione fraterna.

 1. CI peccaveritín te frater tuus, vade, \& corripe eum inter te \& ipfum folum. Site audierit, lucratus eris fratrem tuum, Mt. 18, u. 15. II, Si autem tenon audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel dutos, ut in ore duorum vel trium teftium flet omne verbum, Mt. 18. $v_{0}$ 16. III. Quòd fi non audieriteos, dic Ecclefix. Si autem Ecclefiam non audierit, fit tibi ficut Ethnicus \& publicanus, Mt. 18. v.17.> 244. Didagma so. De caftitate, quam fuadet Chrifus.

${ }^{4} \cdot \mathrm{D}$Icunt JEfu difcipuli ejus: Si ita eft caufa hominis cum uxore, non expedit nubere, Qui dixitillis: Nonomnes capiunt
verbum ifud, fed quibus datum eft, Mt. Iク.v. 10. If. II. Sunt enim eunuchi, qui de matris utero fic nati funt: \& funt eunuchi, gui faEti funt ab hominibus. Mt. 1g.v. 12. III. Et funt eunuchi, quifeipfos caffraverunt propter regnum cælorum, Qui poteft capere, capiat. Mt. 19.v.12.

## 245. Didagma 51. Divites difficulter Jalvari.

I. TESUS dixit difeipulis fuis : Amen dico voibis, quia dives difficilè intrabit in regnum cæ̌lorum. Mt.19. V. 23. Quàm difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt! Mr. 10.v.23. L, 18.v.24. Difcipuliautem obftupefcebant in verbis ejus, At JElus reIpondens, ait illis : Filioli, quàm difficile eft, confidentes in pecuniis in regnumDei introirel Mr, 10.v.24, Et itertm dico vobis: Facilius eft, camelum perforamen acûs tranfire, quàm divitem intrare in regnum cælorth. Mt. 19.v. 24. M5. 10 v $25, L$. I8 2.25 . II. Auditis autem his, difipulimirabantur valde, dicen'Tes, Mt 19.0 .25 . ad femeipfos: Et quis peteft falvus fieri? Mr. Io. v. 26, Luc, : 8. v. 26. III. Afpiciens iautem(illas, Mk, 10.10.27.) JEfus, dixitillis: Apud homines hoc impoffsbile eft : Mut. ny.v. 26 fed non apud Deum : -omniaenim poffibilia funt apud Deum. Mr 10 . v.27. Qux impoffibilia funt apud homines, poffibiliafunt apud Deumo I. 18. ©, 27.
146. Didagma 52. Pramium corum, qui, omnibus reliatis, Cbriftuméequuntur.

1. Tunc refpondens Petrus, dixit ci: Ecce nos reliquimus omnia, \& fecuti fumus te: quid ergo erit nobis? Mt, 19. v. 27, Mr, 100 v. 28.1., 88.v.28. II. JEfus autem dixit illis: Amen dico vobis, què̀d vos, quifecuti eftis ine, in regeneratione, cùm federit filius hominis in fede Majeftatis fux, fedebitis \& vos fuper fedes duodecim, judicantes duodecim tribus Ifraël, $M t, 1 g \cdot v, 28$. III. Et omnis, qui reliquerit domum, vel fratres, aut forores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, (propter me, \& propter Evangelium, Mr. 10. v.29. propter regnum Dei, L. 18, v. 19.) centuplum accipiet, \& vitam xternam poffidebit. Mt. 19. v. 29. Nemo eft, qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc, domos, \& fratres, \& forores, \& matres, \& filios, \& agros, cum perfecutionibus; \& in feculo futuro, vitam xternam, Mr. 10. V. 29.30. Multi autem erunt primi, noviffimi : \& noviffimi, primi, Mat.19. v. 30. Ahr. 10. v. 31.
2. Didagma 53. Adbortatio ad Submifionem.
3. A Udientes decem, coperunt indignari de A Jacobo, \& Joanne, (petentibus, ut fedeat unus ad dexterann, alter ad finftram in reguo Cbrifi.) JEfus ahtem vocaus cos (ad fe,

2Mt.20.0.25.) aitillis: Scitis, quia hi, qui videntur principarigentibus, dominantur cis: Mr. 10. V.41. 42, \& qui majores funt, (principes corum, Mr. 10. v. 42.) poteftatem exercent in eos. Nt.20. v.25. II. Non ita eritiater vos; fed guicumque voluerit inter vos major fieri, fit vefter minifter. Et qui volucrit inter vos primus effie, erit vefter fervus. Mi.20. v.26. 27. erit omnium fervus, Mare, 10. v.440 III. Nam \& flius hominis nen venit, ut miniftraretur ei, fed ut miniftraret, \& daret animam fuam redemptionem pro multis, MV, Io, v. 45 . Mt. 2o.v.28. Qui fe exaltaverit, humiliabitur: \& qui fe humiliaverit, exaltabitur, NA. 23.0. 12 .

## 248. Didagma 54. De tributo Cafari

I. ABeuntes Pharifxi, conflium inierunt, ut caperent JEfum in fermone, Mt,22,v,15. Etobfervantes, miferunt infidiatores, L. 20 , v.20. quosdam ex Pharifxis, Mr. 12. v. 13 . difcipulos fuos, cum Herodianis, Mt 22. V. ro, qui fe juftos fimularent, ut caperent eum in fermone, ut traderent illum principatui \& poteftati prxfidis, L. 20, v, 20, II, Qui venientes, Mr. I2.v. 14 interrogaverunt eum, dicentes: L, 20, v.25. Magifter, fcimus, quia verax es, Mt. 22.v. 16 quia rectè dicis, \& doces: L. 20, v. 21 , \& non eft tibi cura de aliquo: non enim refpicis perfonam hominum : Mt, 22 . $\geqslant, 16$, nec vides in faciem hompun, fed in ve-
ritate viam Dei doces. Mr.12, V. 14. Dic ergo nobis, quidtibi videtur; Licet cenfum dare Cæfari, an non? Mt.22. v.17. Licetnobis tributum dare Cafati? L. 20. V. 22 an noll dabimus? Mr, 12, v. 140 III, Confiderans autem dolum illorum. L. 20.v.23. \& cognit ${ }^{2}$ JEfus nequitiâ eorum, ait: Quid me tentatis, hypocritx? Oftendite mihi numisma censûs. Mit.22.v.18.19. Afferte mihi denarium, ut videam. $M$, T2, 0, is. Illi obtulerunt eidenarium, \& ait illis JEfus: Cujus eftimago hac, \& fuperfriptio? $M t, 22, v, 19$ 20. Dicunt ei: Cxfaris. Mt. 22 v.21. Marc. 12. v. 16. IV, Refpondens autem JEftrs, M8, 12, 0, 17, tune, aitillis: Reddite ergo, quæ funt Cxfaris, $\mathrm{C} x$ fari : \& qux funt Dei, Deo. Mt, $2.2=2$ r. Mr , J2. v. 17. L, 2n. v. 25. Et audientes mirati funt, MMt,22, v.22, fuper eo, Mit, 12, v, 17. Et non potuerunt verbum ejus reprehendere coram plebe: \& mirati in refponfo ejus, tacuerunt, L,20.v.26. \&, relifto co, abierunt. Mt. 22 . v 22 . 249. Didagma s5. Primum of maximum Legis mandatum.

I. PHarifxi audientes, quòd JEfus filentium impofuifet Sadducxis, convenerunt in unum. Mt.22. v 34. Etacceffit unusde Scribis, qui audierat illos conquirentes, \& videns, quoniam bene illis refponderit, interrogavit cum, quod effet primum omnium mandatum? Mr.12 0.18. Interrogavit eum unus exeis legis doctor, tentans cum: Magifer, quod of
mandatum magnum in Lege? Mt. 22, v.35.36. II. JEfus autem refpondit ei: Quia primum omnium mandatum eft : Audi Ifrael, Dominus Deus tuus, Deus unus eft. Et diligesDominum Deum tuum ex toto corde tuo, \& ex tota anima zua, \& ex tota mente tua, \& ex tota virture tua. Mro $12 . v 29.30$. Hoc eft maximum, \& primum mandatum, Mt.22,v.38. Secundum autem fimile eft illi: Diliges proximum tuum tamquam teipfum. Majus loorum aliud mandatum non eft. Mr, 12, v. 31 . In his duobus mandatis univerfa lex pendet, \& Prophetx, Mt,22.v.40, III. Et ait illi Scriba: Bene, Magifter in veritate dixifti, quia unus eft Deus, \& non eft alius prater cum. Et ut diligatur ex toto corde, \& ex toto intelleetu, \& ex tota anima, \& ex tota fortitudine : \& diligere proximum tamquam feipfum, majus eft omnibus holocautomatibus, \& facrificiis, Mr, 12, v. ${ }^{37}$, 33. IV, JEfus autem videns, quòd fapienter refpondiffet, dixitilli: Non es longè à regno Dei. Et
 Idem vel fimile Didagma, Luc. Io. 1. ACce quidam Legisperitus firrexit tentans illum, \& dicens: Magifter, quid faciendo vitam aternam poffidebo ? L.i 0.0 .25 . II. At ille dixit ad eum : In lege quid friptum eft ? quomodo legis? Hie refpondens dixit: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde ruo, \& ex tota anima tua, \& ex omnibus viribustuis, \&ex omnimentetua: \& proximum
tuum ficut teipfum, L, 10, ఖ, 26.27. III, Dixitque illi: Rectè refpondifi: hocfac, \& vives. Ille autem volens jufificare feipium, dixit ad JEfum : Et quis eft meus proximus? Sufcipiens autem JEfius, dixit : Homo quidarl defcendebatab Jerufalem in Jericho, \& incidit in latrones, \&cc. Habetur fuprà, Parabix 1 . 1, 10. v. 28. 29. 30, के leqq.
250. Didagna 56. Obtemperandum legitimis doiloribus, etfomalik.

1. A Udiente omni populo, dixit JEfus difcir pulis fuis: Attendite à Scribis, 1. 20 , 2 45.46. cavete à Scribis, quivolunt in for lis ambulare, \&: falutari in foro, \& in primis cathedris federe in Synagogis, \& primos difcu bitus in cexnis : qui devorant domos viduarans fub obtentu prolixe orationis: Mr, iぇ, v. 3 s. 39. 40 fimulantes fongam orationem, $\mathrm{L}_{2}, 20,0$. 47. Hiaccipient prolixius judicium. Mr. 120 v. 40. Damnationem majorem, L, 20. v. $4 \%$. II. Tunc JEftus locutus eft ad turbas , \& addifcipulos flos, dicens: Super cathedram Moy federunt Scribæ, \& Pharifici. Omnia ergo, quxcumque dixerint vobis, fervate, \& facite: fecundùm opera verò corum nolite facere, Dicunt enim, \& non faciunt, M2, 23. © , 1, 2, 3. III, Alligant onera gravia, \& importabilia, es imponunt in humeros hominum: digito autem fuo noluat ea movere. Omnia verò opera fra faciunt, ut videantur ab hominibus; dio latant enim phylacteria fua, \&magnificant fimkiss. Mt. 23. v. 4. s.

## VIT 闌

## D. N. JESU CHRISTI <br> Monoteffaron Evangelicum

## PARSVI.

## De facratifima Pafione D. N. JESLI Chrifit.

## ADHORTATIO.

Apud Altiffimum fit cogitatio tua, \& deprecatio tua ad Chriftum, fine remiffione dirigatur. Si nefcis fpeculari alta \& caleftia, requiefce in Paffione Chrifti: \& in facris vulneribus ejus, libenter habita. Si enim ad vulnera, \& pretiofa ftigmata JEfu devotè confugis, magnam in tribulatione confortationem fenties: nec multùm curabis hominum defpeAiones, facilitérque verba detrahentia perferes, Thom. a Kemp w 1,2 de Imit.Cbrific, 1 . §.4. 251. Paffio D.N. JESUIChrifti matri ipfins à simeone predicitur.
T, Nillotempore erant Jofeph, \& Maria mater JEfu, mirantes fuper his, qux dicebantur de illo. Ecclefia in Evangel. Dominice infra $\mathrm{OZ}_{\text {avo. Nativit. Domini, pau- }}$ seillo aliter, quàm S. Lucas c. 2. vo 33. II, Et benedixit illis Simeon, \& dixit ad Mariam matrem ejus: Ecce pofitus eft hic in ruinam, \& in refurrectionem multorum in Ifrael, \& in fi-
gnum, cui contradicetur, L, 2, v.34. III, Et tuam ipfus animam pertransibit gladius, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes, Luf. 2. ข. 35 .
252. Chriftus mortem do refurrectionem fuam pradicit Judais,

1. TUdaei dixerunt JEfu, (cum ejeciffer è teanplo vendentes:) quod fignum oftendis nobis, quiahrec facis? Refpondit JEfus, \& dixit cis : Solvite templum hoc, 2 in tribus diebus excitaboillud. $7^{0,2, v, 18,19 . ~ I I . ~ D i x e r u n t ~}$ ergo Judxi: Quadraginta \& fex annis ædificatum eft templum hoc, \& tu in tribus-diebus excitabis illud? $J^{0}, 2,8,20$. III, Ille autem dicebat de templo corporis fuis, Cùm ergò refurrexiffet à mortuis, recordatifunt difcipuli cjus, quiahoc dicebat; \& crediderunt Scriptu$r x_{2} \&$ fermoni, quem dixit JEfus, Jo. 2, v, 21. 22, 253. Chriftus de fui, ferpent is inftar ane in excaltatione Nicodemum edocet.
2. CIcut Moyfes exaltavit ferpentem in deferto; ita exaltari oportet Filium hominis : ut omnis, qui credit in ipfum, non pereăt, fed habeat vitam zeternam, Jo. 3, 0. 14.15. II, Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium fuum Unigenitum daret: ut omnis, qui credit in cum, non pereat, fed habeat vitam æternam, Jo, 3. 0,16 . III, Non enim nifit Deus Filium fuum in mundum, ut judicet mundum, fed ut Ealvetur mandus per ipfum, $\sqrt{6} \cdot 3.2,17$.
3. Chriftum paffurum comprebendere nemo potef ante tempus prefinitrim.

${ }^{-D}$Icebant quidam ex Jerofolymis: Nónnehic eft, quem quærunt interficere? Et ecce, palàm lorqitur, \& nihil ei dicunt. Numquid verè cognoverunt principes, quia hic eft Chriftus? Sed hunc fcimus, unde fit: Chriftus autem cim venerit, nemo fcit, unde fit. $70,7, v, 25,26.27$. II. Clamabat ergo JEfus in templo docens, \& dicens: Et me fic tis, \& unde fim, fcitis: \& à meipfonon veni : fed eft verus, qui mifit me, quem vos nefcitis. Ego fcio cum, quia ab iplofum; \& ipfe me mifit, Jo.7. v. 28.29. III, Quarebant ergo eum apprehendere : \& nemo mifit in illum manus, quia nondum venerat hora ejus. De turba autem multi crediderunt in eum, \& dicebant: Chrifus cum vencrit, numquid plura figna faciet, quàm quæ hic facit? $J 0 a \% \%, v, v$. 30.3 I.
255. Chriftus evadit manus of pracipitantium, む lapidantium. I. $\mathbb{E S U}$ IS venit Nazareth, ubi erat nutritus, \& intravit fecundùm confuetudinem fuam die Sabbati in Synagogam, \& furrexit legere. Et traditus eft illi liber Ifaix Prophetæ, \&rc. I.4. v, 16, 17. Et ait illis: Utique dicetis nihi: Quanta audivimus facta in Capharmaum, fac \& hicin patriatua, Ait autem: Amendico vobis, quia nemo Propheta acceptus
eft in parria fua, I. 4, v. 23, 24. II. Et furrexerunt, \& ejecerunt illum extra civitatem: \& duxerunt illum usque ad fuperciliummontis, fuper quem civitas illorum erat ædificata, ut precipitarent eum. Ipre autemtranfiens per medium illorum, ibat. I. 4. v. 29.30. III, In illo tempore dixit JEfus turbis Judxorum: Amen, Amen dico vobis, antequam Abraham fieret, ego fum. Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum. JEfus autem abfcondit $\mathfrak{f e}, \&$ exivit de templo, Jo, 8, v, 58,59.

## 256. Cbriftus pradicit Judoeis fe exaltandum in Cruce.

I. VIUlta habeo de vobis loqui, \& judicare: fed qui me mifit, verax eft: \& ego, quæ audivi ab eo, hæc loquor in mundo. Jo. 8 . 0.26. II. Et non cognoverunt, quia Patrem ejus dicebat Deum. Jo, 8. D, 27. III, Dixit ergo eis JEfus: Cum exaltaveritis Filium hominis, tuac cognofcetis, quia ego fum, \& $\grave{2}$ meipfo facio nihil, fed ficut docuit me Pater, hec loquor: \& quime mifit, mecum eft, \& non reliquit me folum: quia ego, qux placita funt ei, facio femper. Jo, S, v, 23, 19.
257. Caiploas de morte Cbrifti falutifera prophstat,
I, Ollegerunt Pontifices \& Pharifæi concilium, \& dicebant: Quid facimus, quia hic homo multa figna facit? Si dimittimus eumfic, omnes credent in eum : \& venient

Romani, \& rollent noftum locum, \& gentem, Joan, IF, v. 47,48. II, Unus autem exipfis, Caiphas nomine, cùm effet Pontifex anni illius, dixit eis: Vos nelcitis quidquam, nec cogitatis, quia pedit vobis, ut unus moriatur homo pro populo, \& nos tota gens pereat. Jo. 11. 2490 50. III, Hoc autem à remetipfo non dixit: fed cùm effet Pontifex anmiillius $s_{3}$ prophetavit, quòd JEfus moriturus erat pro gente, \& noll tantùm progente, fed ut filio Dei, qui erant difperf, cangregaret in unum. Jo, If. D, si, sz., IV. Ab illo ergodie cogitaverunt, ut interficerent eum. 50, ir, v. 53 .
358. Chrifus prodicit fructum exaltationis fue in Cruce.
I. Go fi exaltatus fuero à terra, omnia traham ad meipfum. Hoc auten dice, bat, fignificans, quâ morte eflet moriturus, Jo. 12, v. 32.33. II, Refpondit citurba: nos zudivimus ex lege, quia Chrifus manetin 2ternum : \& quomodo tu dicis, oportet exaltari Filiumr hominis? Quis eft ifte Filius hominis ? Jo. 12, 0. 34. III. Dixit ergo eis JEfus : Adhuc modicum lumen in vobis eft. Ambulate, dum lucem habetis, ut non vos tenebra comprehendant: \& qui ambulat in tenebris, nefcit, quò vadat. Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis fitis, Hæclocutus ef JEfus, \& abiit, \& ablcondit \{e ab cis. Josin.
$12, v 35,36$.
259. Chriftus Paffonem fuam pradicens increpatur à Retro: Jed bic à Dominosatanas appellatur.
I. Cepit JEfus oftendere difcipulis fuis, quia oporteret eum ire Jerofolymam, \& multa pati à fenioribus, \& Scribis, \& principibus facerdotum, \& occidi, \& tertiâ die refurgere. Mt. ェ6.v.2T. Etpalàm verbum loquebatur. Mr. 8. v. 32. II. Et affumens eum Petrus, coppit increpare illum, dicens: Abfit à te, $\mathrm{Do}_{0}$ mine: non erit tibi hoc, Mt. 16.V.22, At. 8. ข. 32. III. Qui converfus, \& videns difcipulos fuos, comminatus eft Petro, dicens : Mr. 8. 2.3 3. Vade poft me, Satana, fcandalum es mihi: quia non fapis ea, quax Dei funt, fed ea, qux hominum, Mt.x $6 . v, 23, M r, 8 . v_{0} 3$. 260. Moyjes do Elias in Transfiguratio. ne Chrifti loquuntur de ejus Paffione. I. FCce duo viri loquebantur cum JEfu. Erant autem Moyfes \& Elias, vifi in Majeftate, L. g. v. द0.31. II. Et dicebant exceffum ejus, quem completurus erat in Jerufalem, L. 9.v. 3 r. III, Defcendentibus illis (Petro, Jacobo, نJ Joanne) de monte, precepit illis, ne cuiquam, qua vidiffent, narrarent: nifi cùm filius hominibus à mortuis refurrexerit. Et verbum continuerunt apud fe, conquirentes, quid effet; Cùm à mortuis refurrexerit, Mr, $9,0,8,9$. lymam: \& procedebat illos JEfus, \& fupebant : \& fequentes timebant. Et allumens iterum duodecim, coepit illis dicere, quie effent ei eventura. Mr, 10, v,32. II, Et afcendens JEfus Hierofolymam, affumpfit duodecim difcipulos fecretò, \& ait illis: Ecce afcendimus Hierofolymam, \& Filius hominis tradetur principibus facerdotum, \& Scribis. Mt.20. v. 17. 18. \& fenioribus, Mr. 10. v.33. \& condemnabunt eum morte: Mt, 20.v. is, \& confummabuntur omnia, quæ fcripta funt per Prophetas de Filio hominis, Iuc, I8. v.3r. III. Tradent eum Gentibus ad illudendum, \& flagellandum, \& crucifigendum, Mt. 20, v. 10, Et illudent ei, \& confpuent eum, \& flagellabunt eum, \& interficient eum: Mr, 10, v 34. \& tertiâ die refurget. Mt. $20, ~ v, 19 . ~ M r . ~$ vo. vo 34. L, 18,v,33. IV. Et ipfi nihil horum intellexerunt, \& erat verbum iftud abfonditum abeis, \& non intelligebant, qux dicebantur. 1. $18 . v .34$.
262. Magdalena pravenit ungere corpua JESU in Tepulturam.

1. CUm JEfus effet Bethanix in domo Simo, nis leprofi, \& recumberet, venit mulier, Mr.T4.v.3. Maria, \& accepit libram unguentinardi piftici, pretiofi, \& unxit pedes JEfu,

$$
\mathrm{H}_{5}
$$

\&
\& exterfit pedes ejus capillis fuis, Jo, 12,v,3. Acceffit ad eum mulier, Mt. 26, v. 7. habens alabaftrum unguenti nardi fpicati pretiofi: \& fracto alabaftro, effudit fuper caput ejus, Mr. 14, v. 3. recumbentis, Mt, 26, v.7. Et domus impleta eft ex odore unguenti. Jo 12. v. $3-$ II. Erant autem quidam indignè ferentes intra femetipfos, \& dicentes: Ut quid perditio ifta unguenti facta eft? Poterat enim unguentum iftud vænumdari plus quàm trecentis denariis, \& dari pauperibus. Et fremebant in eam, Mr. I4.0 4.5. III, JEfus autem dixit: Sinite eam, quid illi molefti eftis? Bonum opus operata eft in me: femper enim pauperes habetis vobifcum : \& cùm volueritis, poteflis illis benefacere : me autem non femper habetis. Quod habuit hre, fecit : prævenit ungere corpus meum in fepulturam, Nir. 14.v. 6, 7.8. Mittens enim haxc unguentum hoc in corpus meum, ad fepeliendum me fecit, $M t$. 26.0.12.
263. Conciliuna de Cbrifo capiendo, oे occidendo.

1. Apropinquabat dies feftus Azymorum, quidicitur Pafcha, L: 22.v.r. Et JEfus dixit difcipulis fuis: Scitis, quia poft biduum Pafcha fiet, \& filius hominis tradetur, ut crucifigatur. Mt, 20, v. I, 2, Mt, 14, 2. I. II, Tunc congregatifunt principes facerdotum, \& Scribx, 2 feniores populi, is atrium principis
facerdotum, qui dicebatur Caiphas : \& confilium fecerunt, ut JEfum dolotenerent, \& occiderent, Mt, 26. v. 3. 4- Mr. 1 4. D. I. L. 22, v. . . III. Dicebant autem: Non in die fefto, ne fortè tumultus fieret in populo. Mi. 2G.D. S. Mi: 14.v.2. Timebant enim plebem, L. 2z.v.2,

## 264. De Juda venditore Cbrifit

 nefario.I. Trtavit autem Satanas in Judam, qui cognominabatur Ifcariotes, unum de duodecim, L. 22, v. 3. Et Judas Ifcariotes, unus de duodecim, abiit ad fummos facerdotes, ut proderet eumillis, Mor, I4. v. 10 Mt. 26. V.I 4. II. Et locutus eft cum principibus facerdotum, \& magiftratibus, q̌uemadmodum illum traderet eis, $L_{0}$ 22.0 4. Qui audientes gavifif funt : * promiferunt ei pecuniam fe daturos. Mr. 14. 2.17. Et pactifunt pecuniam illi dare, L. 2\%. ข. 5. Et ait illis: Quid vultis mihi dare, \& ego vobis eum tradam? At illi conftituerunt es triginta argenteos, Mt, 26, v. 15. III, Judas fpopondit, \& exinde quarebat opportunitatein, ut traderetillum fine turbis, L. 22, v. 6 : Mt: 26.v. 16. Nfr. If. v. 1 I.
265. Cena Pafchalis Cbrifto a dusobus difcipulé paratur.
I. $\sqrt{\text { Enit dies Azymorum, in qua neceffe }}$ erat occidi Pafcha, L, 22 0. 7. Primâ autem die Azymorum, quando Pafcha immolabant, accefferunt difcipuliad JEfum, di-
centes: Quò vis eamus, \& paremus tibi, ut manduces Pafcha? Mt. 26.v 17. Mr 14. v.12. II. JEfus mittit duos ex difcipulis fuis, Petrum \& Joannem, dicens : Euntes parate nobis Pa. fcha, utmanducemus, At illi dixerunt: Ubi vis paremus? \& dixitad cos : Ite in civitatem, \& ecce introëuntibus vobis in civitatem, occurret vobis homo quidam amphoram aque portans: fequimini eum in domum, in quam intrat, \& quocumque introierit, dicetis patrifamilias domûs: Dicit tibi Magifter; Ubi eft diverforium, ubi eft refectio mea, ubi Parcha cum difcipulis meis manducem? Mo, 14.v. 13. 14. Lug. 22, v. S.9. 10. 11, Magifter dicit: Tempus meum prope eft, apud te facio Pafcha cum difcipulis meis, Mt, 26. 0. 18, Etipfe vobis demonftrabit cxnaculum grande, ftrasum ; \&illic parate nobis, Mr, 14. v. 1s, L.22. v.12. III. Abierunt difipuli ejus, \& venerunt in civitatem: Q invenerunt, ficut dixerat illis, \&paraverunt Pafcha, Mr. 14, v. 16. L.22. 2. 13. Vefpere autem facto, \& cùm faغa effet hora, venit cum duodecim. Difcubuit, \& duodecim Apoftoli cum eo, Mr. 14. ข. 17, L. 22.5014.

## 266. De ablutione pedum Apofolis

## exbibita

1. C Ená factá, cùm diabolus jam mififfet in cor, ut traderet eum Judas Simonis Ifcariotz: fciens, quia omnia dedit ei Pater
in manus, \& quia a Deo exivit, \& ad Deum vadit : furgit à cxna, \& ponit veftimenta fua : \& cum accepiffet linteum, pracinxit fe. Deinde mittit aquam in pelvim, \& cœpit lavare pedes difcipulorum, \& extergere linteo, quo erat precinctus. Jo, $13,4,2,3,4,5,11$, Venit ergo ad Simonem Petrum, Et dicit ciPetrus: Domine, tu mihi lavas pedes? Refpondit JEfus, \& dixit ei: Quod ego facio, tu nefcis modò, fcies autem poftea. Dicit ei Pctrus : Non lavabis mihi pedes in xeternum, Refpondit ei JEfus: Sinonlavero te, non habebis partem mecum, Dicitei Simon Petrus : Domine, non tantùm pedes meos, fed \& manus, \& caput, Dicitei JEfus: Quilotus eff, non indiget, nifi ut pedes lavet, fed eft mundus totus, Io $13, v, 6.7,8,9,10$, III, Et vos mundi eftis, fed non omnes. Sciebat enim, quisnameflet, qui traderet eum, Propterea


## 267. Chrijtus proditionem Judd pra-

 dicit.[1.Ifcumbentibus eis, \&manducantibus, cùm hæc (qua babentur Jo. 13. à v. 12. wque advoris.) dixiffet JEfus, turbatus eft fip ritu, \& proteflatus eft, \& dixit: Amen, Amen dico vobis, quia unus ex robis tradet me, qui manducat mecum, Mo.14. v. 18, Jo. 13. v. 2 r. Ecce manus tradentis me, mecum eft in menfa. Et quidem flius hominis, lecundum qquod de-
finitum eft, vadit : verumtamen væ homini illi, per quem tradetur. L. 22.v 21. 22. II, Afpiciebant ergo ad invicem difcipuli, hafitantes de quo diceret. Joan 13, v.22. Et ipfi coeperunt quxrere inter fe, quis effet ex eis, qui hoc facturus effet, L. 22, v. 23. Et contriftati valdè, coeperunt finguli dicere : Numquid egofum, Domine? At ipfe refpondens, ait: Qui intingit mecum manum in paropfide, hic me tradet, Filius quidem hominis vadit, ficut fcriptum eft de illo: Væ autem homini illi, per quem flius hominis tradetur : bonum erat ei, finatus non fuiffet homo ille, Mt. $2 \sigma$. v. 22, 23. 24, Mr, 14. v. 19, 20.21. III. Refpondens autem Judas, qui tradidit eum, dixit: Numquid ego fum, Rabbi? Aitilli; Tu dixifit, Mt. 26. 2. 250

## 268. SS. Euchariftia inflitutio.

CÆnantibus autem eis, accepit JEfuspanem, \& benedixit, ac fregit, deditque difcipulis fuis, \& ait: Accipite, \& comedite : Hoc eft corpus meum, Mt, 26. 2. 26. Mr. 14. v.22. II, Et accipiens calicem, gratias egit : \& dedit illis, dicens: Bibite ex hoc omnes. Hic eft enim fanguis meus noviteflamenti, qui pro multis effundetur in remiffionem peccatorum, Mt. 26 v. 2\%. 28. Mr. 14. v. 23.24. III, Et biberunt ex illo omnes, Mr, 14, v,23. Dico 2utem vobis: Non bibam amodo de hoc genimine vitis, usquein diem illam, cùm il-

## D. N. JESU CHRISTI.

lud bibam vobifcum novum in regno Patris mei, Mt, 26, v,29. Mr, 14, v, 25.
269. Chriftus proditorem fuum manifeAat Joanni in cana.

1. F Ratrecumbens unus ex difcipulis cjus in finu JEfu, quem diligebat JEfus, Innuit ergo huic Simon Petrus, \& dixit ei: Quis eft, de quo dicit? Itaque cùm recubuiffet ille fupra pectus JEfu, dicit ei: Domine, quis eft? To. 13, v.23,24. 25. II, Refpondit JEf: Ille eft, cui ego intinctum panem porrexero. Et cùm intinxiffetpanem, dedit Judx Simonis Ifcariota. Et pof buccellam, introivit in cum Satanas, EtdixiteiJEfus: Quod facis, fac citius, Hoc autem nemo fcivit difcumbertium, ad quid dixerit ei. Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas, quòd dixiffet ei JEfus: Eme ea, qua opus funt nobis ad diem feflum : aut egenis ut aliquid daret. 70, 13, 0, 26, 27, 28.29. III, Cùm ergo accepifet ille buccellam, exivit continuo, Erat autem nox, Jo. I3. v. 30 .
2. Cbriftus trinam Petri negationem ter predicit. Prima Prefdictio.
3. CUm ergo exiffet, dixit JEfus; Filioli ; adhuc modicum vobifcum fum, Quxretis nte: \& ficut dixi Judxis: Quò ego vado, yos mon potefis venire: \& vobis dico modò。

Dicit ei Simon Petrus: Domine, quò vadis? Refpondit JEfus: Quò ego vado, non potes me modò fequi: fequêris autem poftea. Dicit ei Petrus: Quare non poffum te fequi modò ? animam meam pro te ponam, Refoondit ei JEfus: Animam tuam pro me pones? Amen, Amen dico tibi: Non cantabit gallus, donec ter me neges.Joan. 13. v. 3 I. $33,36.37 .38$.

Secunda Predictio,

II, Ait Dominus: Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret ficut riticum. Ego autem rogavi prote, ut non deficiat fides tua: \& tu aliquando converfus confirma fratres thos, Quidixit ei: Domine, tecumparatus fim \& in carcerem, \& in mortem ire, Atille dixit: Dico tibi Petre, non cantabit hodie gallus, donec ter abneges noffe me, Luc. 22. \%. $31,32,33$. 34.

## Tertia Predictio,

III. Et hymano dicto, exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis JEfus: Omnes vos fcandalum patiemini in me, in ifta nocte. Scriptum eft enim: Percutiam patorem, \& difpergentur oves gregis. Poffquam autem refurrexero, procedam vos in Galilxam. Refpondens autem Petrus, ait illi: Et fiomnes fcandalizatifuerint in te, ego nunquam fcandalizabor. Ait illi JEfus: Amen dico tibi, quia in hac nocte antequam gallus cantet, ter menegabis, $12 t, 26,2,30,31,32,33,34, ~ M \%$.
14. 20. 26. 27,28.29. Amen dico tibi, quia tu hodie in notte hac, priusquam gallus vocemr bis dederit, ter me es negaturus, Mr. 14, vo30. At ille ampliùs loquebatur: Et fi oportuerit me fimul commoritibi, non te negabo, Mr. 14 v. 31. $M t, 26, v, 35$. Similiter \& omnes difcipuli dixerunt, $M t, 26, v, 35$.

## 271. De difceffu Cbrifti è canaculo in bortum.

1. TESUS egreffus ibat fecundum confuetudinem in montem olivarum, Secuti funt autem illum \& difcipuli, Lue. 22. ש. 39. Hxe cùm dixiffet JEfus, egreffus eft cunn difcipulis fuis trans torrentem Cedron, ubi erathortus, in quem introivitipfe, \& difcipuli ejus, Sciebat autem \& Judas, qui tradebat eum, locum : quia frequenter JEfus convenerat illuc cum difcipulis fuis, $\mathrm{JO}_{0}$ 18. vo 1, 2. II. Tunc vanit JEfus cum illis in villam, quæ dicitur Gethfemani, \& dixit difcipulis fuis: Scdete hîc, donec vadamillue, \&orem, $M t, 26, v, 36$. III. Et affumpto Petro, \& duobus filis Zebedai, cœepit contriftari, \& mœefus effe, Mt. 2 6.v.37. Cœepit pavere, \& twdere. Et aitillis: Triftis eft anima mea usque ad mortem. Suftinete hic, \& vigilate, Mr. I 4.0.33.34.mecum. Mt, 26. v. 38. Otate, ne intretis in tentatio. nem, Luc. 22, v. 40 . lapidis, \& pofitis genibus, orabat, L. 22. D. 4 r . Procidit fuper terram, \& orabar, Mr. 14. D. 35. Procidit in faciem fuam, orans, Mf. 26. v. 39. ut, fi fieri poffet, tranfiret ab eo hora. Mir. I4. v. 35. II, Et dixit: Abba, Pater, omnia tibi poffibilia funt, transfer calicem hunc àme, Am, 14. v. 36. Pater mi, fi poffibile cft, tranfeat à me calix ifte, Mt, 26: v. 39. Pater, fi vis, transfer calicem iftum à me. L. 22.v.42. III. Sed non quod ego voto, red quod tu, Mr. 14 v. 36 . Verumtamen non ficut ego volo, fed ficuttu, Mt, 26. . . 39. Veruintamen non mea voluntas, fe tua fiat, Lhe. 22 . 0.42.
> 273. De reverfione Cbrifti ad difcipulos dormientes.
I. TESUS renit ad difcipulos fuos, \& invenit eos dormientes, Mt, 26. v. 40. Et ait Petro: Simon, dormis? non potuifi unâ horấ vigilare? Mê. 14. v. 37. Et dicit Petro: Sic? non potuiftis unâhorâ vigilare mecum? Vigilate, \& orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptusef, caro autem infirna, Mt, 26 vo $40.4 \mathrm{~T}, \mathrm{Mr}, 14$, v. 3 g. II. JEfus iterum fecundò abiit, \& oravit, dicens: Pater mi, finon poteft hic calix tranfire, nifi bibam illum, fiat voluntas tua. Mt. 26 . v. 42. III, Et reverfus, deruò invenit eos
dormientes, (erantenim oculi corum gravati) \&ignorabant, quid refponderent ei. Mr. 14. 5. 40. Et relictis illis, itcrum abiit, \&\% oravit tertiò, eundem fermonen dicens, Mi. 26, v.44. 274. De tertia Chriftioratione, 子ু fudore fanguineo.
L. JESUS factus in agonia, prolixiùs orabat. L. 22.v. 43. II. Et factur eft fudor ejus, ficut guttz fanguinis decurrentis in terram. $L_{0}$ 22:0 44. III. Apparuit autem illi Angclus de calo, confortans eum. L. 22. 0. 43,

## 275. De proditione Judd.

I. Ciebat auten \& Judas, qui tradebat cum, locum : quia frequenter JEfus convenerat illuc cum difcipulis fuis. Judas ergo cum accepiffet cohortem, \& à Pontificibus \& Pharifxis miniftros, venit illuc cum laternis, \& facibus, \& armis. Jo. 73.v. 2, 3. If. Tunc JEfus venit tertiò ad difcipulos fuos, \& ait illis: Dormite jam, \& requiefcite. Sufficit: venithora. Ecce appropinquavit hora, \& fline hominis tradetur in manus peceatorum. Surgite: eanus, Ecce! qui me tradet, propeे elt. Ne 26, 0, 45, 46, Mr, 14.v, 41, 42. III. Et, adhuc eoloquente, ecce Judas Ifcariotes unus de duodecim venit; \& cum co turba multa, cum gladiis \& fuftibus, miffi a principibus facerdotum, \& Scribis, \& fenioribus populi. Mot, 26, 0. 47 Mr, 14, v, 43. Et qui vocabatus Judas, waus de duodecim, antecedebat
eos, \& appropinquavir JEfu, ut ofcularetur eum, L. 22. ,. 47. IV. Dederat autem traditor ejus fignum eis, dicens: Quemcumque ofculatus fucro, ijpe eft: teneteeum, \& ducite cautè, Mi, 14,v.44. Et confeftim aceedens ad JEfum, dixit: Ave Rabbi. Et ofculatus eft eun, Dixitque illi JEfus: Amice, ad quid venifti? Mt. 26.v. 49.50. Juda, ofculo flium hominis tradis? I, 22, 2, 48 .

## 276. De boftibus in terram proftratis.

 I. TESUS itaque fciens omnia, qua ventura erant fuper cum, proceffit, \& dixit eis : Onem quaritis? Refponderunt ci: JEfum Nazarenum. Dicit ei JEfus: Ego fum. Stabat autem \& Judas, qui tradebat eum, cum ipfis. Joan, 18. v. 4.5. II, Ut ergo dixit eis; Ego funn: abierunt retrorfum, \& ceciderunt in terram, Jo. 18. v, 6, III, Iterum ergo interrogavit eos; Quem quaritis? Illi autem dixerunt: JEfum Nazarenum, Refpondit JEfus: Dixi vobis, quia ego fum: fi ergo me quaritis, finite hos abire : wt impleretur fermo, quem dixit: Quia quos dediftimihi, non perdidi ex eis quemquam, Joan. 18. v.7.8.9.
## 277. Devulnerato Malcho, むo fanato.

 I. $\sqrt{\text { Identes autem hi, qui circa ipfium erant, }}$ quod futurum erat, dixerunt ei: Domine, fipercutimus in gladio? Luc, 22, v. 49 。 Simon ergo Petrus habens gladium, eduxit eum, \& percuffit pontificis fervum : \& absci-dit auriculam ejus dexteram, Erat autem nomen fervo Malchus, Jo, 18, v. 10. II. Tunc ait illi JEfus: Converte gladium tuum in locum fuum. Omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt. An putas, quia non poffum rogare Patrem meum, \& exhibebit mihi modò plus quàm duodecim legiones Angelorum? Quomodo ergo implebuntur Scripturx, quia fic oportet fieri? Mt. 26. v. 52,53. 54. Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum ? Jo. 18. v. II. III. Refpondens antem JEfus, ait: Sinite usque huc, Et cùn tetigiffet auriculä ejus, fanavit eum, L, 22.v.5r,
278. De comprehenfione Chrifti, ov fuga difcipulorum.

1. Dxit JFfus ad cos, qui venerant ad fe , principes facerdotum, \& magiftratus templi, $\&$ feniores: Quafiad latronem exiftis cum gladiis \& fuftibus comprehendere me : cum quutidie vobifcura fuerim in templo, non extendiftis manus in me: fed hae eft hora vefra, \& poteftas tenebrarum, Hoc autem totum tactum eft, ut adimplerentur Scripturá Prophetarum. L. 22. v. 52, 53..Mt.26.v.55,5 $6_{0}$ II. Tunc accefferunt, 8 manus injecerunt in JEfum, \& tenuerunt eum, Mt, 26.v.50, Difcipuli ejus relinquentes cum, omnes fugerunt, $M r$, 14. V. so. III, Adolefcens quidam $^{\text {. I }}$ fequebatur eum amituus findone fuper nudo: \& tenuerunt cum. At ille rejectâ findone, nudus profugit ab eis,Mr.I $4, V, 5$ I.52.
2. Cbriftus ducitur ad Annam: mittitur ad Caipham.
3. Ohors ergo, \& tribunus, \& miniffi Judæorum comprehenderunt JEfum, \& ligaverunt cum: \& adduxerunt cum ad Annam primùm, erat enimi focer Caiphæ, qui erat Pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui conflium dederat Judxis; Quia expedit, unum hominem mori pro populo,J0.18. ข. 12. 1£, 14. I1. Mifit eum Annas ligatum ad Caipham Pontificem. Jo. 18. v. 24. At illi tenentes JEfum, duxerunt ad Caipham principem facerdotum, ubi convenerunt omnes facerdotes, \& Scribx, \& feniores, Mt. 26. v. 57. Marc. 14, v. 53. III. Petrus fequebatur cum à loagè, usque in atrium principis facerdotum. Et ingreffus intrò, fedebat cum mirniftris, ut videret finem. Mt, 26.v.58. Sedebat cum miniftris ad ignem, \& calefaciebat fc. Mr 14.254 . Blura de boc inf frís Meditat, 283.
4. De refponfrone data Caipbe, so acceptan alapa.
5. DOntifex ergo interrogavit JEfum de difcipulis fuis, \& de doctrina ejus. Refpondit ei JEfus: Ego palàm locutus fum mundo: ego femper docui in Synagoga, \& in templo, quò omnes Judxi conveniunt : \& in occulto locutus fum nihil. Quid me interrogas? interroga eos, qui audierunt, quid locutus fim ipfis, Ecce hifciunt, qua dixerim ego, $70,18$.
6. 10. 20, 31. II. Hxe autem cùm dixiffer, unus affittens miniftrorum dedit alapam JEfu, dicens: Sic refpondes Poncifici? Jo, 18, v, 22, III. Refpondit eiJEfus: S imalè locutus fum, teftimonium perhibe de malo: fi autem bene, suid me cædis? Joan 18, $0,23$.

## 291. De falfis teftrrenonits conira

## JESUM.

1. DRincipes autem facerdotum, \& omne: concilium, quærebant falfum teftinenium contra JEfum, ut eummorti rraderent Etnon invenerunt, cum multifalf teftes acceffiffent, Mit. 26, v. 59.60, Multi teftimonium falfum dicebant adverfus eum: \& convenientia teftimonia non erant, Mr, 14. v. 56. II. Noviffimè autem venerunt duo falfi teftes, \& dixerunt: Hic dixit; Poffum deftruere templum Dei, \& poft triduum rexdificare illud. Mr. 26. v. 60.61. Quoniam nos audivinus cum dicentem: Ego diffolvam templum hoc manu factum, \& per triduum aliud non manu factum ædificabo. Mr, 15. 8. 58 . Et non erat conveniens teflimonium illorum, thid. v. 59. III. Et furgens princeps facerdotum, aitilli: Nihil refpondes ad ea, qux ifli adverfum te teflificantur? Mt,26, v, 62. Exfurgens fummus facerdos in medium, interrogavit JEfum, dicens: Non refpondes quicquam ad ea, quæ tibi objiciunturab his? Hle autem tacebat, \& wihil refpondit, $M r=140$ v. 60, 6I ,
I. $R$ Urfum fummus facerdos interrogabat eum, \& dixit ei: Tu es Chriftus filius Dei benedicti? Mr, 14, v. 6r. Adjurote per Deum vivum, ut dicas nobis, fitu es Chriftus filius Dei, Mt,26.v. 63. Dicitilli JEfus: Tu dixifti, Mt, 26. V. 64. Ego fum, Mt, 14. v, 62. Verumtamen dico vobis, amodo videbitis filium hominis fedentem à lextris virtutis Dei, \& venientem in nubibss cali. Mt.26. v. 64. II, Tunc princeps facerdotum fcidit veftimenta fu2, dicens: Blasphemavit, Quid adhuc egemus teftibus? Ecce nunc audiffis blasphemi2 m : Quid vobis videtur? At illi refpondentes , dixerunt : Reus eft mortis, Mt, 26.2v, 65, 66. Onnes condemnaverunt eum effe reum mortis, Mr, 14.v 64. III, Et viri, qui tenebant illum, illudebant ei, cxdentes, Luc. 22, v.63. Tunc exfpuerunt in faciem ejus, \& colaphis cum ceciderunt, alii autem palmas in faciem cjus dederunt, Mt,26, v, 67. Et velaverunt eum, (faciem ejus, Mr.14. v. 65) \& percutiebant faciem ejus, \& interrogabant eum, dicentes: Prophetiza nobis Chrife, quis eft, qui te percuffit? Mt.26.v. 68. Luc. 22, v, 64. Et alia multa blasphemantes dicebant in eum, Iss. 22, v. 65 .
2. De prima Petri negatione. 1. SEquebatur autem JEfum Simon Petrus,

2t alius difcipulus, Difcipulus autem ille erat notus pontifici, \& \& introivit cum JEfu in atrium pontificis. Petrus autem ftabat ad oftium foris. Exivit ergo difcipulus alius, qui erat notus pontifici, \& dixit oftiarix, \& intreduxit Pe trum. Jo. 18. v. 15. 16. II. Accenfo autem igne in medio atrii, \& circumfedentibus illis (Miniftris) erat Petrus in medio corum. L, 22. v. 55. Petrus verò fedebat foris in atrio. Mt. 26.v. 69. III, Cùm effet Petrus in atrio deorfum venit una exancillis fummi facerdotis, (ancilla oftiaria, Jo. 18. ข. 17.) \& cùm vidiffet Petrum, Mr. I 4.v.66. 67 fedentem ad lumen, L, 22.v.56. \& calefacientem $\mathrm{fe}, \mathrm{Mr} .14 .267$. \& eum fuiffetintuita, dixit: Et bic cumillo erat. L.22.0.56. Acceffit ad eum una ancilla, dicens: Et tu cum JEfu Galilxo, Nazarenoeras, Mt. 26.v. 69. Mr. T\& v. 67. Numquid \& tu ex difcipulis es hominis iftius ? Jo. 18. v.17. IV. At ille negavit coram omnibus, dicens: Nefcio, quid dicis, Mt. 26.v.70. At ille negavit, dicens: Neque fcio, neque novi, quid dicas, MAr. 14, v. 68. At ille negavit eum, dicens: Mulier, non noviillum, I, 22. v, 57. Dicitille: Non fum, Jo, 18, v, 17, nimirum ex difcipulis hominis iftius, Et exiit foras ante atrium, \& gall' cantavit, Mr,14 v.68.

## 284. De fecunda do tertia Petrinegatio ne, ejusdémque panitentia.

1, HXeunte autem illo januam, vidit euna
alia ancilla, \& ait his, qui erant ibi : Et hic crat cum JEfu Nazareno. Aft, 26, v.7r. Stabant autem fervi, \& miniftri ad prunas, quia frigus crat, \& calefáciebant fe: erat autem cum eis \&Petrus fans, \& calefaciens fe. $\mathrm{Jo}, \mathbf{1 8}$ 。 v. 18. Et poft pufillum alius videns cum, dixit : Ettu de illis es. Petrus verò ait: ô homo, non fum. $x_{1} 2 z_{i}$ v. 38 . Et iterum negavit cum juramento; Quia nonnovi hominem. Mt, 26. v. 72. II. Et intervallo facto quafi hore unius, alius quidam affirmabat, dicens: Verè \& hic cumillo erat; nam \&\& Galilxus eft, L. 22.v.59. Accefferunt, qui Atabant, \& dixerunt Petro: Verc̀ \& tu ex illises; nam \& Galilxus es, \& loquela tua manifeftum te facit, Mi, 26. v. 73. Mr, 14 0.70. Dicit ci unus ex fervis Pontificis, cognatus ejus, cujus abfcidit Petrus auriculam: Nóme ego te vidi in horto cumillo? Jo, 18, v,26. Etait Petrus : Homo, nefcio quid dicis, E. 22. 2. 60. Tunc copit detefari \& jurare, quia non noviffet hominem, Mt. 26.v.74. Coepit anathematizare, \& jurare; Quia nefcio hominem iftum, quem dicitis. Et fatim gallus iterum cantavit. Mi. I4. 2.71. Continuò, adhuc illo loquente, cantavitgallus, Luc, 22. v. 60. III, Converfus Dominus re§pexit Petrum. Etrecordatus ef Petrus verbi Domini, ficut dixerat : Quia priwsouam gallus cantet bis, ter me negabis, I, 226 v. 6 r. Mr. 14.v. 72. Et egreffus foras Petrus ficvit amarè, $工, 22, v, 62, M 6,26, v, 75$. plebis, \& principes facerdotum, \& Scribx, \& duxeruntillum in concilium fuum, dicentes: Situes Chrifus, dic nobis. Etait illis: Si vobis dixero, non credetis mihi: fi autem \& interrogavero, non refpondebitis mihi, neque dimittetis. Ex hoc autem erit filius hominis fedens à dextris virtutis Dei, I, 22, 0. 66, 67. 68-69. II, Dixerunt autem omnes : Tu ergo es filius Dei? Qui ait: Vos dicitis, quia ego fum. At illi dixerunt: Quid adhuc defideramus teftimonium? ipfi enim audivimus de ore ejus. L, 22, v, 70, 71. III. Et furgens ombis multitudo corum, duxerunt illum 2d Pilatum. L. 23. D. r. Adducunt ergoJEfumà Caipha in prxtorium, Jo. 18. V.28. Et vinttum adduxerunt eum, \& tradiderunt Pontio Pilato prafidi, XIt. 27. ©.2. Eratautem mane : \& ipfinoa introierunt in pratorium, ut non contaminarentur, fed ut manducarent $P$ afcha, Jonn, is, v. 28.

## 286. De fujpendio Judd.

 1, ${ }^{1}$ Unc videns Judas, qui eum tradidit, quòd damnatus effet; pœnitentiá ductus, retulit triginta argenteos principibus facerdorum, \& fenioribus, dicens: Peccavi, tradews fonguinem juftum, Mattb, 27. \%. 3. 4.II. At illi dixerunt: Quidad nos? tuvideris. Mt, 27.v.4. III. Et Judas projectis argenteis in templo, receffit: \& a biens laqueo fe fufpendit, Mt.27.v. 5. Et fufpenfus crepuit medius : \& diffufa funt omnia vifcera cjus, ACt. I, v, is,

> 287. De agro figuli empto.

I. $\mathrm{P}^{1}$Rincipes autem facerdotum, aeceptis argenteis, dixerunt : Non licet cos mitsere in corbonam, quia pretium fanguinis ef. Mt.27.v.6. II. Confilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli, in fepulturam peregrinorum, Propter hoc vocatus eft ager ille, Haceldama, hoc eft, ager fanguinis, usque in hodiernum diem, Mt. 27. v. 7. 8. III, Tunc impletum eft, quod dietum eft per Jeremiam Prophetam dicentem: Et acceperunt triginta argenteos pretium appretiati, quem appretiaveruntà fliis Ifrael : \& dederuat eos in agrum figuli, ficut conftituit mihi Dominus, Mt* 27 . 3.9.10.

## 288. Repetitio de Jude, ex ACtis ApoAolorum.

I, N diebus illis exurgens Petrus in medio fratrum, dixit: Viri fratres, oportet inpleri Scripturam, quam pradixit Spiritus fan©tus per os David de Juda, qui fuit dux eorum, qui comprehenderunt JEfum: qui connumeratus erat in nobis, \& fortitus eff fortem miniferii hujus, S. Luc. ACfor, 6. x. v. 16.17. II, It hic quidem poffeditagrum de mercede inj-
quitatis, \& furpenfus crepuit medius: \& diffufa funt omnia vifcera cjus, Etnotum facturı eft omnibus habitantibus Jerufalem, ita ut appellaretur àger ille, linguâ corum Haceldama, hec eft, ager fanguinis. o. 18.19. III. Scriptum eft enim in libro Pfolmorum: Fiat commoratio corum deferta, \& nen fit, qui inhabitet in ea : \& Epifcopatum ejus accipiat alter, $v .20$.

## 289. Accusatur Dominus coram Pilat

 de tribus.I. A Dducunt JEfumà Caipha in pratorium: Erat autem manè, \& ipfinon introicrunt in protorium, ut non contaminarentur, fed ut manducarent Pafcha, Exivit ergo Pilatus ad cos foras, \& dixit: Quam accufationem affertis adverfus hominem hunc ? Jo, 18. ข. 28,29. II, Refponderunt, \& dixerunt ei: fi non effet hic malefactor, non tibi tradidiffem; cum. Dixit ergo eis Pilatus: Accipite cuns vos, \& fecundüm legem veftram judicate cum. Dixerunt ergo ei Judxi: Nobis non licet interficere quemquam. Ut fermo JEfu impleretur, quem dixit, (NB. Tradent eum Gentibus adilludendum, \& flagellandum, \& crucifigendum, Matth. 20, v.19.) fignificans, quầ morte effet moriturus. Jo. 18 v.39.31. 32. III. Coperunt autem illum accufare, dicentes: 1 . Hunc invenimus fubvertentem gentem nofträ. 2. Et prohibentem tributa dari Cæfari, 3. Et dicentem, fe Chriftum regem effe, $2,23, v, 2$. tem fletit ante profidem, \& interrogavit eum prafes, dicens: Tu es Rex Judxorum? Dicit illi JEfus: Tu dicis. A temetipfo hoc dicis, an alii dixerunt tibide me? Mt. 27, v. If. Mr. r5.v. 2 L. 23.v.3. Jo.18.v 34. II. Refpondit Pilatus: Numquid ego Judrus fum? Gens tua \& pontifices tradiderunt te mihi, Quid fecifti? Refpondit JEfus : Regnum meum non eft de hoc mundo. Si ex hoc mundo effet regnum meum, miniffri mei utique decertarent, ut non traderer Judxis: nualc autem regnumr meum non eft hinc. Joan. 18. v. 35. 36 . III, Dixit itaque ci Pilatus: Ergo Rex es tu? Refpondit JEfus: Tu dicis, quia Rex fum ego. Ego in hoc natus fum, \& ad hoc veni in mundum, utteftimonium perhibeam veritati: ominis, quieft ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus: Quid eft veritas? Et cùm hoc dixiffet, iterum exivit ad Judxos, \& dicit eis: Ego nullam invenio in eo caufam, Joan. 18. 0. $37.3^{88}$.
291. Corifus vehementiùs accufatus tacet, © ad Ferodem mittitur.
I. A It autem Pilatus ad principes facerdotum, \& turbas: Nihil invenio caufe in hoc homine, Atilli invalefcebant, dicentes: Commovet populum docens per univer-
fam Judæam, incipiens à Galilæa usque huc* B. 23.v.4.5. II. Et cùm accufaretur à principibus facerdotum, \& fenioribus, nihil refpondit. Matth. 27.v.12. Et accufabant cum fummi facerdotes in multis, N/r, 1, , v. 3 Thne dicit illi Pilatus; Non audis, quanta adverfuna te dicunt teftimonia? N $t, 27, v$, rs. Pilatus autem rurfum interrogavit eum, dicens: Non refpondes quidequam? vide, in quantis te acculant? Mr, 15. v.4. Et non refipoidit ei ad ulluin verbum, ita ut miraretur prefes vehementer. Mt. 27.v.14. III, Pilatus autem au* diens Galilæam, interrogavit, f homo Galifaus eflet. Et ut cognovit, quòd de Herodis poteftate effet, remifit eum ad Herodem, qui \& ipfe Hierofolymis eratillis diebus, Luc. $23,2,6,7$,

## 292. Gefta in domo Herodis.

1. ${ }^{1}$Erodes vifo JEfu, gavifus eft vaidè : erat enim cupiens ex multo tempore viaere eum, eò quòd audierat multa de eo, \& feerabat fignum aliquod videre ab co fieri. $L$ : 23 . v. 8. II. Interrogabat autem cum multisfermonibus. Atipfe nihililli refpondebat, Stabant autem principes facerdotum, \& Scribx, confanter accufantes eum, E, 23, v.9.10. III, Sprevit autemillumHerodes cum exercitufuo: \& illufit indutum vefte albâ, \& remifit ad Pilatum. Et factifunt amici Herodes \& Pilatus ia ipla die: nam anteaimimici erant ad invicens. 1.23, D, 15, 12,

I 4
293. Pilatus Cbriftum innocentem declarat. I. Dilatus convocatis principibus facerdotum, \& magiftratibus, \& plebe, dixit ad illos: Obtulifis mihi hunc hominem, quafi avertentem populum, \& ecce ego coram vobisinterrogans, nullam caufam invenio in homine ifto ex his, in quibus cum accufatis, Lute. 23., V. 13. 14. II. Sed neque Herodes: nam remifi vos adillum, \& ecce nihil dignum morte actum eft ei, L, 23, D, IS. III, Emenda. tum ergo illum dimittan, $L, 23, v, 16$. 294. De Barabba latrone, qui populo propofitus cum Cbrifo.

1. DEr diem autem feftum folemnem confueverat prefes populo dimittere unum ex vinctis, quemcumque petiiffent, Mr, 15, v,6. Mt.27.v. 11 . Neceffe habebat dimittere eis perdiem feftum, unum. I, 23.v.17. Habebat autem tunc vinotum infignem, qui dicebatur Barabbas. Me. 27.v. 16. Qui cum feditiofis erat vinctus, qui in feditione fecerat homicidium, M. rs.v.7. II. Et cum afcendiffet turba, coepit rogare, ficut femper faciebat illis, Mr. 15, v. 8. Eft confuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pafcha. Quem vultis dimittam vobis; Barabbam, an JEfum, qui dicitur Chriftus? Vultis, dimittam vobis regem Judxorum? Sciebat enim, quòd perinvidiam tradidiffent eum fummi facerdotes.

Jo, 18, 2: 39, MAt, 27, v, 17, 18, M6r, 15, D, 9,100 III. Sedente autem illo pro tribunalimifit ad cum uxor ejus, dicens: Nihil ribi, \& jufto illi; multa enim paffa fum hodie per vifum, propter eum. Mt. 27, 0. 19. Principes autem facerdotum, \& feniores perfuaferunt populis, ut peterent Barabbam, JEfum verò perderent. Mt.27,v,20. Pontifices concitaverunt turbam, ut magis Barabbam dimitteret cis.Mr.is. v, $i 1$, IV, Exclamavit autem fimal univerfa turba, dicens: Tolle hune, \& dimitte nobis Barabbam, qui erat propter feditionem quandam factam in civitate, \& homicidium, mifus ia carcerem, L, 23,v,18,19.
295. De Barabba latrone, qui a populo Prapofitus Chrifto,
I. Terum autem Pilatus lecutus eft ad eos; valens dimittere JEfum, Ltec, 23.v, 20, Quem vultis vobis de duobus dimitti? Mi. 27. ข. 2x. Clamaverunt ergo rurfum omnes, dicentes: Non hunc, fed Barabbam. Jo, 18.v.40; Dicit illis Pilatus: Quid igitur facian de JE. fu, qui dicitur Chrittus? Dicunt omnes: Crucifigatur, $M t_{0}, 27 . v .22$. Succlamabant dicentes: Crucifige, crucifige eum. Iuc, 23. va $2 I_{0}$ 1I. Ille autem tertiò dixit adillos: Quid enins malifecit ifte? nullam caufammortis invenio. in eo: corripiam ergo illum, \& dimittam, At illi inftabant yocibus magnis, poftulantes, ut crucifigeretur ; \& invalefcebant voces cormm
I. 23. v. 22, 23, IH. Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem corum, $L, 23,5,24$, Tunc dinvifit illis Barabbam, Mt, 27• $v, 26$.

## 296. De flagellatione Chrifti.

1. 11llatus volens populo fatisfacere, dimifit illis Barabbam, Mr. 15.v. 15. Eum, qui propter homicidium \& feditionemmiffus fuerat in carcerem, quem petebant.L. 23.025 . II. Tunc ergo apprehendit Pilatus JEfum, \& flagellavit. Jo. 19. v. I. III. JEfus flagellatum tradidit eis, ut crucifigeretur, Mc.27.v.26. JEfum tradidit voluntati corum, L. 23. V. 25 .

## 297. De coronatione Chrifti.

I, ${ }^{-1}$ Unc milites prafidis fufcipientes JEfum in prætorium, duxerunt eum in atrivin protorii, $\%$ congregaverunt ad cum univerfam cohortem: \& exuentes eum, chlanydem coccinean circumdederunt ei. Mt, 27, v. 27. 28. iVr. 15. 0.16 II. Et plétentes coronam de fipinis, pofuerunt fuper caput ejus, \& arundinem in dextera ejus. Mt. 27.v. 29. 1II. Et veniebant adeum, \& dicebant: Ave Rex Judæorum. Jo. 19. थ. 3. Et genuflexo ante eum, Illudebant ei, dicentes: Ave Rex Judxorum. Mt. 27.v.29. Et dabant ei alapas. J0.19, v.3. IV. Etexfuentes in eum, acceperunt arundinem, \& percutiebant cáput ejus, Mit.27, ข.30.
298. ECCE HONO.
I. Xivit iterum Pilatus foras, $\boldsymbol{a}^{\text {dixit eis : }}$

Ecce

Ecce addueo vobis eum foras, ut cognofeatis, guia nullam invenio in eo caufam, Jo, 19.v.4. II. Exivit ergo JEfus portans ceronam fineam, \& purpureum veffimentum. Et diciteis: ECCE HOMo. Jo, 19. v. 5. III. Cùm ergovidiffent eum Pontifices, \& miniftri, clamabant, dicentes : Crucifige, crucifige eum, Dicit eis Pilatus: Accipite eum vos, \& crucifigite: Ego enim non invenio in eo caufam. Refponderunt ei Judxi; Nos Iegem habemus, \& fecundùm legem debet mori, quia filum Deife fecit, Cüm ergo audiffet Pilatushunc fermonem, magis timuit, Joun. I $9 \cdot v, 6,7 \cdot 8$.
299. Interrogat JESUMM Pilatus, \&o ite-

$$
\text { rum } \text { Yro tribunali }^{\text {fedet. }}
$$

1. Dilatus ingreffus ef pratarium itetum, \& dixit ad JEfum: Unde es tu? JEfus autem refponfum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus : Mihi nonloqueris? neffis, quia poteftatem habeo crucifigere te, \& potefizem habeo dimittere te? Refpondit JEfus: Non haberes potcfatemadverfus me ullam, nifiti.bidatum effet defuper. Propterea qui me tradidit tibi, majus peccatum habet, Jo, 19 0.9. 10. 11, 1I, Exinde quarebat Pilatus dinit. tere cum. Judriautem clamabant, dicentes : Si hunc dimittis, non es amicus Cafaris. O-: nanis enim, quife regem facit, contradicitCxfari. Jo, 19. D. J2. III, Pilatus autem cùns audifiet hos fermones, adduxit foras JEfum,
\& feditpro tribunali, in loco, qui dicitur Lithoftrotos, Hebraicè autem Gabbatha, joans. 29. V. 13.
2. De ententia Pilati in Cbrifume. I. Fi Rat autem paralceve Palch $\boldsymbol{x}$, hora quali rexta, \& dicit Pilatus Judxis: Ecce Rex vefter. Illi autem clamabant: Tolle, tolle, crucifige eum, Jo. 19. D, 14, 15. II. Dicit eis Pilatus: Regem vefrum crucifigam? Refponderunt Pontifices: Non habemus regem, nifin Cxfarem. 7o. 19.v. 15. III, Videns Pilatus, quiz nihil proficeret, fed magis tumultus fieret ; acceptâ aquâ, lavit manus coram popuJo; dicens: Innocens ego fumà fang dine juRi hujus. Vos videritis. Etrelpoadens univerfus populus, dixit: Sanguis ejus fupernos, *8 fuper filios noftros, Mt. 27, v, 24.25. Tune ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Join. 19. $x_{2} 16$.

## 301. JESZTS cruce onufus educitur in

## Calvarie locимм.

I, $D$ Ofquam illuferunt ei, exuerunt eum chlamyde, \& induerunt eum veffimentis ejus, \& duxerunt eum, ut crucifigerent. Mtt. 27 v.31. Mr, IS, v.20. II. Et bajulans fibicrucem, exivit in cum, qui dicitur Calvarix, lo. cum, Hebraicè autem Golgotha. Jo.19.v.17. III. Exeuntes autem invencrunt hominem Cy rensum, nomine Simonem, $M \hat{2} 27,0,32$. venieutem de villa, patrem Atexandri \& Rufi

Mor. 15.v.2r. Hunc angariaverunt, ut tolleret crucem ejus, $M t, 27, v .32$. Apprehenderunt Simonem, \& impofuerunt illi crucem portare poft JEfum. Luc. $23 . v, 26$.
302. Occurrunt in wia flentes mulieres. 1. Squebatur illum multa turba populi, \& mulierum, quæ plangebant, \& lamentabantur cum, L. 23.v.27. II. Converfis autem ad illas JEfus, dixit: Filiæ Jerufalem, nolite flere fuper me, fed fuper vos ipfas flete, 20 fuper filios veftros. Quoniam ecce venient dies, in quibus dicent: Beatæ \{ieriles, \& ventres, qui non genuerunt, \& ubera, qua mon lactaverunt. Tuncincipient dicere montibus: Cadite fuper nos; \& collibus: Operite nos. Quia fi in viridiligno liæe faciunt, in arido quid fiet? $L \quad 23, v, 28,27,30.31$. Ilf. Ducebantur autem \&r alii duo ne qुam cum eos utinterficerentur, L, 23, v4 32 .

## 303. Cbriftus inter duos latrones cru-

 cifigitur.1. IT yeneruat in locum, qui dicitur GolgoA.A tha, quod eft Calvarix locus, Mt. 27 . v 33. Mr.1S.v. 22. Et dabant ei bibere myrthatum vinum: \& non accepit. Arr, 15: \%. 23 . Et dederunt ei vinum bibere cum felle miftum. Et cùm gufâflet, noluit bibere, Mi,27.v. 3. to $_{0}$ 11. Poftquam venerunt in locum, qui vocatur Calvarix, ibi crucifixerunt eum, \& latrones: unum à dextris, \& alterum à finifris, $L$ 23.v. 33 .

Crucifferunt eum, \& cum eo alios duos, hine \& hinc, medium autem JEfum. Jo $19 . v$ is. Erat autem hora tertia : \& crucifixerunt eum. Mir. 15.025 . Et impleta eft Scriptura, quæ dicit: Et cum iniquis reputatus eft. Nor, is v. 28. III, JEfus autem dicebat: Pater, dimitte illis : non enimf fiunt, quid faciunt. L. $23, v, 3$ f,
304. De divijone veftimentorums

## Chrifi.

${ }^{1} \mathrm{M}$Ilites ergo cùm crucifixiffent eum,acceperunt veftimenta ejus, (\& fecerunt quatuor partes: unicuique militi partem) \& tunicam. $\mathrm{JOn}_{0}$ 19. v.23. II. Erat autem turica inconfutilis, defuper contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem : Nonfcindamus eam, fed fortiamur de illa, cujus fit. Ut fcriptura impleretur, dicens: Partitifunt veftimenta mea fibi : \& in veftem meam miferunt fortem. Jo, 19. v.23. 24. III, Et milites quidem hrefecerunt. 10 19.0.24. Etfedente§ fervabant eum, Mt, 27. v. 36.

## 305. De Titulo Crucis.

I. Cripfit \& titulum Pilatus, \& pofinit fuper crucem, Eratautemfcriptum: Jesus Nazarenus Rex Jud eorum. joan. 19. v. 19. II. Hunc ergo titulum mulif Judæorum legerunt : quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus eft JEfus. Et erat fcriptum $\mathrm{He}-$ braice, Græce, \& Latinè, jo 19. v. 20. III. Diccbant ergo Pilato poatifices Judrorum :

Noli fcribere, Rex Jud mokum, fed quiaipre dixit: Rex fum Judxorum, Refpondit Pilatus: Quod fcripfi, fcripfi.Joan, 19, v, 21. 22. 306. Chrifius crucifixusirridetur, すু blasphematur.
I, DRxtereuntes blasphemabant eum moventes capita fua, \& dicentes: Vah, qui deftruis templum Dei , $\&$ in triduo illud rerdificas: falva temetipfum : fi filius Dei es, defcende de crice, $M t$. $27 . v+39$, 40. II. Similiter \& principes facerdotum illudentes cuin feribis \&f fenioribus, dicebant: Alios falvos fecit, feipfum nen poteft falvum facere : 6 Rex Irael eft, defcendat nunc de cruce, \& eredimus ei. Confiditin Deo: liberet nume, fi vult eum : dixit enim: Quia filius Dei fun, Me. 2\%. v.42.42. 43. III, Illudebant ei \&e milites accedentes, \& acetum offerentes ei, \& dicentes: Si tu es Rex Judrorum, falvum te fac. E. 23.v.36.37. IV. Idipfum \& latrones, quicrucifixierant cum $c Q$, improperabant ci. Mt. 27 2. 44. Et qui cumeo crucifixierant, convitiabantur ci. Mr. I5. ©. 32.
307. De converj, whe alterius latronis. I. 7 Nus de his, qui pendebant, latronibus blasphemabat eum, dicens; Si tu es Chrifus, falvum factemetipfum, \& nos. Refpondens autem alter, increpabat eum, dicens: Neque tu times Deum, quòd in eadem damnatione es? Et nos quidem jufte, nam digna fa-
etis recipimus : hic verò nihil mali geffit, L:2 2 . v. 39. 40.4 I . II, Et dicebat ad JEfum: Domine, memento mei, cùm veneris in regnum tuum. L. 23, v. 42. III, Et dixit illi JEfus: Amen dico tibi: Hodiemecumeris in paradifo. Luc, 23, v. 43 .
303. Chrijus è cruse Matrem, oo difcipuluan alloquitur.
I. CTabant juxta crucem JEfut mater ejus, \&e Soror matris ejusMaria Cleophæ, \& Maria Magdalenc, Jo. 19.v. 2s. II. Cùm vidif fer ergo JEfis matrem, \& difcipulum fantem, quem difigebat, dicit matri fux: Mulfer, ecce filius tuus. Jo. 19.v. 26. III. Deinde dicit difcipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam difcipulus in fua. Josn. 19.0. 17 .

$$
\text { 309. Cbriftus } \int \text { clamat à Pate derelictune }
$$

1. FRat autem ferè hora fexta: \& obfcura tus eft fol, L $23, v, 44,45$. A fexta autem hora tenebre fa\& funt fuper univerfam terram, usque ad horam nonam. Mi, 27. v.45. Mr, 15, v. 33, 2, 23, v. 44. II. Et circa horam nonam clamavit JEfus vece magnấ, dicens: Eli, Eli, Lamma Sabacthani? hoc eft: Deus meus, Dens meus, ut quiddereliquifti mie? Mt. 27. v. 4h, MF. 15.v.34. III, Quidam autem illic fantes, \& audientes, dicebant : Eliam rocat ifte, MM/4, 27, v, 47, Marc. 35. $0.3 \mathrm{~S} \%$
2. Cbriftus fotiens potatur aceto.
I. DOftea fciens ]Efus, quia omnia confummata funt, ut confummaretur Scriptura, dixit: Sitio, Jo, 19.v. 28. II, Vas ergo erat pofitum aceto plenum. Jo. 19. v. 29. Et continuò currens unus ex eis, acceptam foongiam implevit aceto, \& impofuit arundini, \&o dabat ei bibere, Mt, 27,v.4S, Dicens: Sinite, videamus, fi veniat Elias, ad deponendum eum. MAr, 1sev. 36. Cxteri verò dicebant: Sine, videamus, an veniat Elias liberans eum. Mt. 27. v. 40. III, Illi autem fongiain plenam aceto, hyflopo circumponentes, obtulerunt oriejus, Jo, rg, v, 29 .
:11. Chriftus commendat piritum in PRtris manus, ơ ew/pirat.
3. CUm accepiffet JEfus acetum, dixit : Comfummatum eft, $\mathrm{Jo}_{0}$ 10. 0. 30. II, JEfus autem iterum clamans voce magnâ, Mt. 27 . v. 50 , ait: Pater, in manus tuas commendo fipitum meum, L. 23.v.46. III. Etinclinato capite, tradidit fpiritum. Joan, 19, v, 30.

> 312. De prodigiis in morte Domini.
I. $\sqrt{\text { Elum }}$ templi fciffum eft medium, L.. 23. 0.45. In duas partes, à fummo usque deorfum, Mt, 27, v., si, Mv, 15,v.3s, II, Terra mota eft, \& petrex fiffie funt. M\&, 27. V sT. III. Monumenta aperta funt : \& multa corpora Sanctorum, qui dormierant, furrexerunt,

Et excuntes de monumentis, poft refurrectiomem ejus, veneruint in fanctam civitatem, \& apparuerunt multis, Mt.27. 0.52.53.
313. Confeffio innocentice, oo divinitatió D. N. JESU CHRISTI.
I. $\int^{\text {Idens }}$ Centurio, quod factum fuerat, glorificavit Deum, dicens: Verè hic homo juftus erat. Luc, 23.v. 47. II, Videns Centurio, qui ex adverfo ftabat, quia JEfus fic clamans exfifirâffet, ait: Verè hic homo filius Dei erat, Mr, IS.v. 39. III, Centurio, ax qui cum co erant, cuftodientes JEfum, vifo terra motu, ex his, quæ ficbant, timuerunt valdè, dicentes: Verè filius Dei crat ifte, Mth 27.v. 54. IV, Et omnis turba corum, quifimul aderant ad fpectaculum iftud, \& videbant, qux fiebant, percutientes pettora fua reverte: bantur, Iuc. 23. y. $4^{3}$.
314. Piorum ftudium erga Cbriftum. I. Tabant omnes noti ejus à longè, \& mulic res, que fecutz cum erant à Galilzay hec videntes, I. 23, v. 49. II, Erantauten ibi mulieres multa à longè, qux fecutx erant JEfum ̀̀ Galilæa, miniftrantes ci, Mt. 27 v.55 III. Inter quas erat Maria Magdalene, \& M M ria Jacobi minoris, \& Jofeph mater, \& Salome, mater filiorum Zebedri, Mt. 27. V. 56. Mr, 1 s. ข. 40. Et cùm efiet in Galilea, fequebantuf eum, \& miniftrabant ci: \& aliæ multa, qux fimul cum eo afcenderant Jerofolymam, Marc, $15,9.41$.
315. De aperto latere Chrifti.

I, TUdxi (quoniam Parafceve erat) ut non re. manerent in cruce corpora Sabbato, (erat enim magnus dies ille Sabbati) rogaverunr Pilatum, ut frangerentur eorum crura, \& tollerentur, Jo. 19.v. 3 T. II, Venerunt ergo milites: \& primi quidem fregerunt crura, \& alterius, qui crucifixus eff cum co, Joan, 19. v. 32 . III, Ad JEfum autem cùm veniffet, ut viderunt eum jam mortuum, non fregerunt cjus crura. Sed unus militum lanceâ latus ejus aperuit, \& continuò exivit fanguis, \& aqua. Jo. 19.2.33. 34. IV. Et qui vidit, teftimonium perhibuit : \& verum eft teftimonium ejus, Etillefcit, quia vera dicit; ut \& vos credatis, Facta funt enim hrec, ut Scriptura impleretur : Os non comminuetis ex co. Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt, in quem transfixevunt, Joan, 19, v. 35, 36.37.
316. Pietas Jofephi ab Arimathaa. 1. Cum jam ferò effet factum (quia erat parafceve, qued eft ante Sabbatum) venit Jofeph ab Arimather, तor. 15.0.42.43. civitate Judxex, L. 2.3. v. 5r, homo dives, Mt. $2 \%$ v. 57. nobilis decurio, Mr. 15. v. 43. vir bonus \& juftus, $L, 2_{3}, v$, so. qui \& ipfe difcipulus erat JEfu; Mt. 27. v. 57. oceultus autem propter metum Judxorum, Jo. 19. v, 38 qui expectabat \& ipfe regnumDei. Hic non conrenferat conilio \& actibus corum, 1.23 v. 5 r II, Hic
II. Hic acceffit ad Pilatum: Mt, 27. v. sS.L. 23.v. 52. \& audacter introivit ad Pilatum, Mr. $15.043 . \&$ petiit corpus JEfu, Mt. 27 . v. S8. Mr. 1s.v 43. L. 23.v.52. Rogavit autem Pilatum Jofeph ab Arimathxa (eò quòd eflet difcipulus JEfu) ut tolleret corpus JEfu, Jo.19.v.38: III. Pilatus auten mirabatur, fi jam obiiffet, Etaccerfito Centurione, interrogavit eum, jam mortuus effer. Et cùm cogno viffet à Centurione, donavit corpus Jofeph. Mr, Is . v. 44 45. Tunc Pilatus jufit reddi corpus, Matthe 27.0.58.
317. Pietar فo liberalitas Nicodemi erga Cbrifum.

1. Ofeph autem mercatus findonem, Mr. 1 个 v. 46 . venit, \& tulit corpus JEfu. Jo. 19.v. 38. II. Venit autem \& Nicodemus, qui ve nerat ad JEfum nocte primùm, ferens mixturam myrrhx \& aloës, quafi libras centum. Jo. 19. v. 39. III. Acceperunt ergo corpus JE, fu, \& ligaverunt illud linteis cum aromatibus, ficut mos eft Judxis fepelire. Joan. 19 0.40. 318. De Sepultura D. N. JEfu Cbrifti. I. FRat autem in loco, ubi crucifixus eft, hortus: \& in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam pofitus erat, Jo. 19. v. 4 r. II. Et pofuit illud Jofeph in mosumento fuo novo, quod exciderat in petra. Et advolvit faxum raagnum ad oftium montu menti, \& abiit. Mt, 27, a. 60. III, Ibi ergo
propter parafceven Judxorum, quia juxtà erat monumentum, pòfuerunt JEfum, Jo, 10. v. 42. Et dies erat parafceves, \& Sabbatum illucefcebat, L. 23. v. 54.
2. Pietasmulierum erga JESIIM defunt ${ }^{\text {thum. }}$
I. Cubfecntæ mulieres, quæ cum eo venerant de Galilæa viderunt monumentum, L, 2.3. v. 55. Erat autem ibi Maria Magdalene, \& altera Maria (Maria Jofeph, Mr. 15. v. 47.) fedentes contra fepulchrum, Mt. 27, v. 61 , II Et afpiciebant, ubi poneretur. Mfr, IS, v. 47. Et quemadmodum pofitum erat corpus ejus, $\mathbf{E}$. 23, v. 55. III, Etrevertentes paraverunt aromata, \& ungueata : \& Sabbato q̧uidem filucrunt fecundùm mandatum, Lut. 23. v. 56. 320. De cuffodia Sepulchri. I. A Lterầ autem đie, qux eft poft parafceven, convenerunt principes Sacerdotum, \& Pharifai ad Pilatum, dicentes: Domine, recordati fumus, quia feductor ille dixit adhuc vivens: Poft tres dies refurgame Jube ergo cuftodiri fepulchrum usque in diem tertium: ne fortè veniant difcipulic cjus, \& furentur eum, \& dicant plebi: Surrexit à martuis : \& erit noviffimus error pejor priore, Mt. 27.v. 62, 63. 64. II. Ait illis Pilatus: Habetis cuftodiam, ite, cuftodite ficut fcitis, MR. 26.065 . III. Illi autem abeuntes, munierunt bus, 22t. 27, v. 66,

214 PASSIO D. N.JESUCHIRISTI.
321. Milites Sepulibri cufodes pecunia corrapti, mentiuntur Chrifi redivivi corpus furto fublatum.

${ }^{1} \mathrm{Q}$Uidam de cuftodibus venerunt in civitatem, \& nunciaverunt principibus Saeerdotum omnia, quæ facta fuerant, Mt, 2S. $v$. 11. II. Et congregaticum fenioribus, confilio accepto, pecuniam copiofam dederunt militibus, dicentes: Dicite, quia difcipuli cjus nocte venerunt, \& furati funt eum, nobis dormientibus. Et fi hoc auditum fuerit à Przfide, nes fuadebinaus ei, \& fecuros vos faciemus. Mt, 28.v.12,13.14. III. At illi, acceptâ pecuniâ, fecerunt, ficut erant edocti, Et divulgatum eft verbum ifud apud Judxoo, usque in hodiernum diem, Math, 28,
2.159


## 

## - $1 T$ 昰

# D. N. JESU CHRISTI 

Monoteffaron Evangelicum. PARS VII.

## Degloria D. N. JESU EHRISTI Redivivi. ADHORTATIO.

O lux perpetua, cuncta creata tranfcendems lumina, fulgura corufcationem de fublimi penetrantem omnia cordis mei intima. Purifica, latifica, clarifica, \& vivifica firitum meum, cum fuis potentiis, ad inhærendum tibi jubilofis exceffibus. O quando veniet hare beata \& defiderabilis hor2, ut tuâ me faties prafentiâ, \& fis mihi omnia in omnibus ! Quamdiu hoc datum non fuerit, nec plenum gaudium eri, Adhuc proh dolor! vivit in me vetus homo, non eft totus crucifixus, non eft perfectè mortuus. Adhuc concupifcit fortiter contra fpiritum, bella movet inteftina, nec regnum animx patitur effe quietum. Sed tu exurge, adjuva me. Thomas à Kempís l, 3. de Imitatione Chrifi, c. 34. S. 3. '\& 4.
322. Chriflus Refurrectionem fuam tertio die futurats prediait,

1. Efponderunt JEfí quidam de Scribis \& Pharifzis, dicentes: Magiter, rolumus à te fignum videre, $M 4$. y3. ข. 38 .
v. 3 s. II. Turbis autem concurrentibus, cospit dicere: Generatio $h x c$, generatio ne quam eft, L, ix, v.29. Generatio mala \& a adulters fignum quxrit, \& fignumnon dabitur ei, nifi fignum Jona Propheta, Mt, I2, v. 39. L. III v. 29. III, Nam ficut fuit Jonas fignum Niniviṭs: ita erit \& filius hominis gencrationiiftio L. 1r.v. 30 . Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus, \& tribus nottibus; fic erit flius hominis in corde terra tribus diebas, $\&$ tribus noctibus, Mt. 12, v. 40. IV, Regin2 Auftri furget in judicio cum viris generationis hujus, \&\& condemriabit illos: quia venità finio bus terra audire fapientiam Salomonis : \& ecec plus quàm Salomon hic. L, I1. v, 31. Mt. 72 . $v$ 42. Viri Ninivite furgent in judicio cum generatione ifta, \& condemnabunt eam: quia penitentiam egerunt in predicatione Jonz, Et ecce plus quàm Jonas hic, Mattb. 12. v.4T0 Luc, 11. V. 32 .

## 323. Mulieres parant aromata, do egres

 diuntur ad Sepulcrum.I. $\sqrt{ }$ Efpere autem Sabbati, qux lucefcit is prima Sabbati, venit Maria Magdalene, \& altera Maria, videre fepulcrum. Me. 28 v 1. II. Etcùm tranfifiet Sabbatum, Maris Magdalene, \& Maria Jacobi, \& Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent JEfumm Mr. 16. v. I. III, Una autem Sabbati, L. 24

valde diluculo, E. 24. V. T. valde manè, Mro 16.0.2, cùm adhuc tencbrx effent, Jo.20.v. I. veniunt ad monumentum, orto jam fole, $M$ r 16.0.2. portantes, qux paraverant aromata, Iuc. 24.v.r.

## 324. Terramotu concutitur: Angelus

## lapidem revolvit.

1. F'T ecce terrx motus factus ef magnus, Angelus enimD omini defcendit de coe10, \& aceedens revolvit lapidem, \& fedebat flaper eum, Mt.28, 5,2. II, Erat autem afpeAtus ejus ficut fulgur : \& veftimentum ejus ficut nix, Mt, 28, v. 3. III. Præ timore autem ejus exterriti funt cuftodes, \& factifunt velut mortui, Mt. 28 v. 4.
2. Angeli apparent mulieribus ins loco /epulcri.
3. TT dicebant (Maria Magdalene, \& Maria Jacobi, \& Salome, Mr. 16.0 i.) ad invicem: Quis revolvet nobis lapidem ab oftio monumenti ${ }^{2}$ Mr. $16, v, 3$, erat quippe magnus valde, v.4. Et refpicientes viderunt revolutum lapidem, Mr.16.04. Invenerunt lapidem revolutum à monumento, L. 24.v.2. II. Et introëuntes in monumentum, viderunt juvenem fedentem in dextris, coopertum ftolâ candidâ, \& obitupuerunt. Mr. 16, v. s. Refpondens autem Angelus dixit mulieribus: nolite timere vos. Mr, 28, v.5. Nolite expavefecer, Mr. 16.v.6. Scio enim, quood JEfum

Mt. 28.v.5. Nazarenum, Mr, I6.0 6. qui crus cifixus eft, quaritis. Non eft hic : furrexit enim, ficut dixit. Mt, 2s, v. ₹.6. Ecce locus, ubi pofuerunt eum. Mr. 16, v, 6. Venite, $\%$ videte locum, ubi pofitus erat Dominus. Mi. 28.v. 6. III, Et ingreffe non invenerunt corpus Domini JEfu. Et factum eff, dum merite confternate effent de iito, ecce duo viri fete runt fecus illas in vefte fulgenti, 2. 2.4, 0. 3.4.

## 326. Mulieres ab Angel is magis inftruus

 tur de Refurreçione Domini.I. CUIn timerent autem, \& declinarent vul? tum in terram, dixerunt (duo viri) ad illas: Quid quaritis viventem cum mortuis? Noneft híc, fed furrexit. Recordamini, quar liter loctutus eft vobis, cùu adhuc in Galilas effet, dicens: Quia oportet flium hominis tradi in manus hominum peccatorum, \& crucifigi, \& die tertiâ refurgere. Etrecordat ${ }^{3}$ fint verborum ejus. Luc. 24, v. 5, 6, 7. 8. If Sed (citò euntes $M t, 28 v, 7$.) ite, dicite difciv pulis ejus, \& Petro, M: 16. v. 5. quia furte xit: \& ecce procedit vos in Galilxam : ibl eum videbitis, ficut dixit vobis, $M t_{1} 28, v, 7$, M 16. v. 7. Ecce pradixi vobis, Matth.2 S.v.? III, Et exierunt citò de monumento cum tij more \& gaudio magno, currentes nunciare Icipulis cjus, Mt. 28.v. 8. Illæ exeuntes, gerunt de monumento; invaferat enim eas tre mor \& pavor: \& nemini quicquam dixerunt smebant enim, Mr, 16, 2. B. nuncia.
I. FT regreffx àmonumente, panciaverunt hec omnia illis undecim, \& ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene, \& Joanna, \& Maria Jacobi, \& ceterx, quæ cum eis erant, quæ dicebant ad Apofolos hæc, L. 24.0 9.10. II. Et vifa funt ante illos, ficut deliramentum, verba ifta, \& non crediderunt illis. L. 24.v.1f, III. Cucurritergo (Maria Magdalene) \& venit ad Simonem Petrum, \& ad alium difcipulum, quem amabatJEfus, \& dicitillis: Tulerunt dominum de monumento, \& nefcimus, ubi pofuerunt eum. Goano 20, v, 2,

## 328. Petrus do Joannes currunt ad

Tepuicrum.

1. DEtrus autem furgens cucurrit ad monumentum, I. 24. v. 12 . Exiit ergo Pe. trus, \&ille alius difcipulus, \& venerunt ad monumentum. Currebant autem duo fimul, \& ille alius difcipulus præcucurrit citiuspetro, \& venit primus ad monumenturi. Et cùm fe inclinâffet, vidit pofita linteamina: non tamen introivit. JoAn, 20.v.3.4.5. II. Venit ergo Simon Petrus fequens cum, \&introivit in monumentum: Jo 20, v. 6. \& procumbens vidit linteamina fola pofita : Lo 24, v, iz, \& fudarium, quod fuerat fuper capur ejus, non cum linteaminibus pofitum, fed feparatim involusum in unum locunc. $\begin{gathered}\text { jo, } 20, v, 7,111, ~ T u n e ~ \\ \mathrm{~K}_{2}\end{gathered}$ $\mathrm{K}_{2}, \mathrm{~K}_{2}, \mathrm{III}$, Tune
ergointroivit \&ille difcipulus, qui venerat prib mus ad monumentum; \& vidit, \& credidit: nondum enim fciebant Scripturam, quia opos tebat eum àmortuis refurgere. Abierunt er go iterum dicipuliad femetipfos, J0, 20, 0. 8 9. 10. Abiit Petrus fecum miraris, quod far Ctum fuerat, L. 24. v. I2.
2. Magdalena fecundo veniens ad fe pulcrum, duos rurfunh Angelos videt. I. 1 Ariaautem ftabat ad monumentum fo ris, plorans. Dum ergo fleret, if clinavit fe, \& profpexit in monumentum. Io zo. v. II. II, Et vidit duos Angelos in albit fedentes; unum ad caput, \& unum ad pedes ubi pofitum fuerat corpus JEfu. Joant, 10 v. $I^{2}$ III. Dicunt eillif: Mulier, quid ploras? D: cites : Quia tulerint Dominum meum, \&n ${ }^{\circ}$ fio, ubi pofiterunt cum, Joan* $20, v, 1$.
3. Cbriftus a mortuis redivivus pparl primò Maric Magdalena. I. CUrgens autem JEfus manè, primâ Sabbs ti, apparuit primò Marix Magdalena, qua ejecerat feptem dxmonia, Marf, 16.0. 9 Modus apparitionis bujus narratur à Joant buine iv modum. II, Hxc (quev. 13. locul ef) cùm dixiflet, converfa eft retrorfum, \& dit JEfum ftantem: \& non fciebat, quia JEfi eft. Dicit ei JEfus: Mulier, quid plor ${ }^{\text {s }}$ quem quaris? Illa exiftimans, quia hortull nus effet, dicit ei: Domine, fitu fuftulifie eul.
dicito mihi, ubi pofuifti eum, \& ego eum tol. lars. Jo. 20, v. I4. 15. III. Dicit ei JEfus: Maria, Converfa illa, dicit ei : Rabbont, (quoddicitur, Magifter) dicit ei JEfus: Nolif me tangere, nondum enimafcendi ad Patrem: meum : vade autem ad fratres meos, $\& t$ die eis: Afcendo ad Patrem meum, \& Patrem veftrum: Deum meum, \& Deum veftrum, Joa 20. v. 16. 17. IV. Venit Maria Magdalene annunciầns difcipulis; Quia vidi Dominum, \& hrec dixit mihi, Jo. 20, v. 18. Illa vadens nunciavit his, quicum eofuerant, lugentibus \&\%flentibus, Et illi audientes, quia viveret, \& wifus effet $a b e x$, non crediderunt, Marc. 16. v. Io, ir.

33I. Cateris Magdalena comitibus apparet Cbrifus in wia. 1, FCceJEfus occurritillis, dicens: Avete. Mt.28,v 9. II, Illx autem acceffetunt, \& tenuerunt pedes ejus, \& adoraverunt eam. Mt. 28.2.9. III, Tunc ait illis JEfus: Nolite timere. Ite, nunciate fratribus meis, ut cant in Galileam, ibi me videbunt, Mattb. 2S.v. 10 .
332.Duobus dif cipulis euntibusEmmatun tem Cbrifius ignotus fefe jungit. I, $D$ Of hxe autem duobus ex his ambulantibus oftenfus eftin alia effigie, euntibus in villam. Mi. x6.v. I2. Modum bujus apps*itionis narrat Lucas bi/ce verbis, II, Ecce $K_{3}$ duo

## GLORIA

duo exillis ibant ipsâ die in caftellum, quod crat in fpatio ftadiorum fexaginta ab Jerufalem, nomine Enmaus. Et ipfi loguebantur adinvicem de his omnibus, que acciderant. L. 241 - 13. 14. III. Et factum eft, dum fabularelt tur, \& fecum quærercht, \& ipfe JEfus appro ${ }^{\circ}$ pinquans ibat cum illis. Oculi autem illorum tenebantur, ne eum agnofcerent, L. $24.0 .15,1^{\text {to }}$.

## 333. Chrifus, quos fermones inter fe cow

 ferant, exquirit.I. AIt JEfus adillos: Quifunt hi fermoness quos confertis ad invicem ambulantes, \& eftistriftes? Etrefpondens unus, cuinomel Cleuphas, dixit ci: Tu folus peregrinus es il Jerualem, \& non cognovifti, qua fattafunt in illa his diebus? L, 24.v. 19. 18. II, Quibus ille dixit: Qux? Et dixerunt: De JEfil Nazareno, qui fuit vir Propheta, potens is opere \& fermone, coram Deo \& omni popu10: \& quomodo cum tradiderunt fummi fa cerdutes \& principes nofri in damnationers mortis, \& crucifixerunt eum. Nos autemfpe rabamus, quia ipre effet redempturus Ifrael: \& nunc fuper hac omuia tertia dies eft hodic, quòd haxe facta funt, L. 24, v.19, 20.2r. II , Sed \& mulieres quadam ex noftris terruertul nos, qux ante lucem fuerunt ad monumentume Et hon invento corpore ejus, venerunt, dicentes, feetiann vifionem Angelorum vidifice, qui dicunt euni viveres. Et abierunt quidaul
exnoftris ad monumenrum, \& ita invenerunt, ficut mulieres dixerunt, ipfum ycrò noninyenerunt, Luc, 24, 0. 22, 23, 240
334. Cbrifus corripit incredulos, atque inflruit.
I. FT Tipre (JEfus) dixit ad cos : ô fulti, \& tardi corde ad credendum, in omnibus, qux locuti funt Prophetx! Nónne hxc opertuit pati Chriftura, \& ita intrare in gloriam fuam? L. 24. V. 25.26. 1I. EtincipiensàMoyfe, \& omnibus Prophetis, interpretabatur illis in omnibus Scripturis, qux de ipfo erant, L.24. v. 27. III, Et appropinquaverunt caftello, çuò ibant: \& ipfe fe finxit longiùs ire. Eis coëgerunt illum, dicentes: Mane nobifcum, quoniam advefperafcit, \& inclinata eft jam dies, \&intravit cumillis, Z. 24. v.28.29.
335. Chriftus agnofcitur in fractione panio.

1. FT factum ef, dum rectumberet cum eis, accepit panem, \& benedixit, ac fregit, 2 porrigebat illis, L. 24.0 30. II. Et apersi funt oculi corum, \& cognoverunt eum : \& ipfe evanuit ex oculis coruni. L. 24, v.3 1 . III, Et dixerunt ad invicem : Nónne cor nofruna ardens erat in nobis, dum loqueretur in via, \& eperiret nobis Scripturas? L.24.0.32.
$K_{4}$
2. Illivifonem fuam narrant Apoftolis: वं ab bis accipiunt novam, Simoni factam.
I. FT furgentes eadem horâ, regrefififunt in Jerufalem : \& invencrunt congregatos undecim, \& cos, qui cum illis erant, L.24,v.33. II. Dicentes: Quiod furrexir Dominus verè, \& apparuit Simoni. L, 24. 0.34. III. Etipfi narrabant, qux gefa crant in vie ; \&s quomodo cognoverunt eum in fratione panis, L, 24 , v. 35. Illi euntes nunciaverunt ceteris ; nec jllis crediderunt. Marc. 16, v, 13.
3. Eodem die Chriftus apparet veßperi, Atans in medio Difcipulorum.
I. CUm ferò effet die illo, unâ Sabbatorum, \& fores effent claufx, ubi erant difcipuli congregati propter metum Judxorum, venit JEfus, \& fetit inmedio (eorum, $L, 24, v .36$ ) \& dixit eis: Pax vobis, Jo.,20, v. 19. Ego fum, nolite timere, L. 24. v. 36 . II. Conturbati verù , \& conterriti, exiftimabant fe fpixitum videre. Et dixiteis: Quid turbati eftis, \& cogitationes alcendunt in corda veftra? Videte mârus meas, \& pedes, quia ego ipfe fum: palpate, \& videte, quia f piritus carnen \& offa nou habet, ficut me videtis habere, $L$. 24. v.37. 38.39. III, Et cùm hoc dixiffet, oftendit eis manus, \& pedes, L, 24.v. 40. \& Iatus. Jo, 20.v.20. IV, Gavififunt ergo difcipuli, vifo Domino, Joan. 2e.v, 20.
4. Ahuc autem illis non credentibus, \& mio tantibus pre gandio, dixit: Habctis hic aliquid, quod manducetur? L 24, v. 41, II. Atilli obtulerunt ei partem pifcis affi, \& favum mellis, L. 24, v, 42. III, Et cùm man. ducâffet coram eis, fumens reliquias dediteis, Iuc. 24.0.43.
5. Cbrifus impertit its Spivitum farrclum, ó potefiatem facit remittendi peceata. 1. Ixit ergo eis iterum JEfus: Pax vobis. Sicut mifit me Pater, \& ego mitto vos. Jo. 20.v 2 I. II. Hæc cùm dixiffet, infufflawit : \& dixit cis: Accipite Spiritum fancum, Jo.20.v.22. III. Quorum remiferitis peccata, remittuntur cis : \& quorum retinueritis, retenta funt, $J 0.20 . v, 23$.
6. Thome tuthe, cùm difcipulis apporuit Clorifitus, abjentis fumma incredulitas.
I. T Homas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis, quando venit JEfus, Jo, 20. v. 24. II, Dixerunt ergo ci alii difcipuli : Vidimus Dominum. Jo, 20. 8,25 . III, Ille autem dixit eis: Nifi videro in manibus cjus fixuram clavorum, \& mittam digitum meum in locum clavorum, \& mittam manum meam in latus ejus, non credz̈。 To4n, 20, 0, 25 .
7. Thomas à Cbrifto poft octiduum primum reducitur ad fidem.

I, Tit pof dies octo, iterum erant dicipuli ejus intus; \&Thomas cumeis. Venit JEfus januis claufis, \& fectit in medio, \& dixit: Pax yobis. Joan, 20, v. 26. II. Deinde dicit Thomz: Infer digitum tuum huc, \& vide manus meas, \&r affer manum tuam, \& mitte in latus meum : \& noli effe incredulus', fed fidelis. Refpondit Thomas, \& dixit ei: Dominus meus, \& Deus meus. Jo. 20. v. 27.28. III. Dixit ei JEfus: Quia vidifti me Thoma, credidifti: Beati, qui non viderunt, \&s crediderunt, Jean. 20, v, 29.
342. Chriftur apparet difcipulis pifcantibus.
I. $D$ Oftea manifeftavit fe iterum JEfus difipulis ad mareTiberiadis. Manifeftavit autem fic: Erant fimul Simon Petrus, \& Thomas, qui dicitur Didymus; \& Nathanael, qui erat à Cana Galilææ; \& fili Zebedxi, \& álii ex difcipulis ejus duo. Jo, 2r, v, 1, 2. II. Dicit cis Simon Petrus: Vado pifcari, Dicunt ei: Venimas \& nos tecum. Et exierunt, \& afcenderunt in navim: \& illâ nocte nihil prendiderunt. Jo. 21.z.3. III, Mane autem facto, fietit JEfus in littore: non tamen cognoverunt difcipuli, quia JEfus e\&t, Joan, 2 1, 0, 4.
343. Chrifous copiam illis facit ingentems vins pifíum capiendi.
I. Txit ergo eis JEfus: Pueri, numquid pulmentarium habetis? Refponderunt ci: Non, Jo,21, च. 5. II. Dicit eis: Mittite in dexteram navigii rete; $\&$ invenieris, 70.21 . v. 6. III, Miferuntergo: \& jam non valebast illud trahere pra multitudine pifcium. Joan, 21, z. 6 .

### 34.4. Cbrifus in captura pifcium <br> agnofititur.

I. Txit ergo difcipulus ille, quem diligebat JEfus, Petro: Dominus eft. Jo. 21 v. v. II. Simon Petrus cum audiffet, quia Dominus elt, tunicá fuccinxit fe (erat enim nudus) \& mifit fe in mare.jo $21, v, 7$. III. Alii zutem difcipulij navigio venerunt (non enim longe erant $\dot{\text { a }}$ terra, fed quafi cubitis ducentis) trahentes rete pifcium, Ioan, $21, \boldsymbol{\varepsilon}$. S.

## 345. Chriftes cibum parat, intar difcipulos difiribuit.

1. $\mathrm{T}^{\mathrm{T}}$Tergo defcenderunt in terram, viderunt prunas pofitas, \& pifcem fuperpofitum, \& panem. Dicit eis JEfus: Afferte de pifcibus, quos prendidiftis nunc. AfcenditSimon Petrus, \& traxit rete in terram plenum magnis pifcibus, centum quinquaginta tribus. Et cum tantieffent, nop eff fiffium rete, Jo 2r. $v_{\text {. }}$ 9. $10,1 \mathrm{I} . \mathrm{If}, \mathrm{Dicitel}$ JEfis: Venite, pran-
dete. Et nemo audebat difcumbentium ins terrogare eum: Tu quis es? feientes, quia Dominus cft. Jo, 21, v. 12, III, Et venit JEfus, \& accipit panem, \& dat cis, \& pifcem fimiliter. Hoc jam tertiò manifeflatus eft JEfus difcipulis fuis, cùm refurrexiflet à mortuis. Joan. 21. v.13.14.
2. ChriflusPetro fuas oves committit. I. Um ergo prandiffent, dicit Simoni Petro JEfus: Simon Joarnis, diligis me plus his? Dicit ei : Etiam Domine, tufcis, quia amote, Dicitei: Pafce agnosmeos. Jo. 21, D. 15. II. Dicit ei iterum: Simon Joannis, diligis me? Ait illi: Etiam Domine, tufcis, quia amo te. Dicit ei : Pafce agnos meos. Jo.21, v.6. III. Dieit ei tertiò : Simon Joamis, amas me? Contriftatus eft Petrus, quia dixit ei tertiò, Amas me ? \& dixit ei: Domine, tu omnia nôfti : tufcis, quia amo te. Dixitei: Pafce oves meas, Joan, 21, 0.17.

## 347. Cbritus Petro pradicit genus

 mortis.I. Acn, Amen dico tibi : cùm effes junior, cingebas te, \& ambulabas, ubi volebas: cum autem fenueris, extendes manus tuas, \&: alius te cinget, \& ducet, què tu non vis, Jo. 2 I。 2. 18. II. Hoc autem dixit, fignificans, quâ morte clarificaturus effet Deum. 70, 21, 0. 19. IIf, Et cùm hoc dixifet, dicit ei: Sequereme, Joan, 21, v. 19.
348. Cbrifus Petrum curiofiùs de Joanne

## querenten corripit.

1. Onverfus Petrus, vidit illum difcipulum, quem diligebat JEfis, requentem, qui \& recubuit in cana fuper peetus cjus, \& dixit Domine, quis eft, quitradet te? Hunc ergò cùm vidiffet Petrus, dixit JEfu: Domine, hic autem quid? $J 0,2 r, 20.20 .2 \mathrm{r}$, IL. Dicit ci JEfus : Sic eum volo manere, donec veniam, quid adte? tume fequere, $50,25,2,22$. 111 . Exivit ergo fermo iffe inter fratres, quia difcipulusille non moritur. Et non dixit ei JEfus: Non moritur, fed; Sic cum volo manere, donec veniam, quid ad te? Joan, 2 1. 0. 23.

## 342. Chrifus in monte Galilade difcipulio

 Je fuiso ofendit.1. $\square$ Ndecim autem difcipuli abierunt in G2. lilxam, im mohtem, ubi conflituerat illis JEfus. Et videntes eum, adoraverunt : quidam autem dubitaverunt, $M t, 2$ S. v, 16.17. 11. Et accedens JEfus, locutus eft cis, dicens : Data eft mihi otnnis poteftas in coelo \& in terra, Mt, 28, v, 18, III, Euntes ergo docete omnes gentes : baptizantes ces in nomine Patris, \& Filii, \& Spiritusfancti : docentes cos fervare ommia, quecumque mandavi vobis. Et ecce ego vobifcum fum omsibus dicbus usque ad confummationem farculi, Mathbo 28.2.19.209

$$
\mathrm{K}_{7} \quad 350
$$

350. Cloriftus aperit difcipulis fuis $\int$ enfum ad intelligendas Soripturas.

DIxit JEfus ad eos: Hxc funt verba, qux locutus fum ad vos, cùm adhuc efiem vobifcum, quoniam neceffe eft impleri omnia, qua fcripta funt inlege Moyfi, \& Prophetis, \& Pfalmis de me. L.24. 0.44. II. Tunc aperuif illis fenfum, ut intelligerent Scripturas, \& dixit eis : Queniam fic fcriptum eft, \& fic oportebat Chriftum pati, \& refirgere à mortuistertiâ die: \& prodicari in nomine ejus pœeniterte tiam, \& remiffonem peccatornm in omncs gentes, incipientibus ab Jerofolyma, L. 2\&v. 45. 46. 47. III. Vos autem teftes eftis hot rum. Et cgo mitto promiffum Patris mei in Yos: vos autem fedete in civitate, quoadusque induamini virtute ex alto, L, 24. ©, 48, 490

## 351. Noviffina Chrifti apparitio.

${ }^{4} \mathbf{N}$Oviffimè recumbentibus illis undecins apparuit : \& exprobravit incredulita? tem eorum, \& duritiam cordis; quia iis, qui viderant eum refurrexiffe, non crediderunt, Marc. 16.v. I4. II. Et dixit eis; Euntes in mandum univerfum, prodicate Evangelium omnicreaturx. Qui crediderit, \& baptizatus fuerit, falvuserit: qui vero non crediderit, condemnabitur. Mar. 16. v. 1s. 16. 11I, Signa autem eos, qui crediderint, hæc fequentur: In nomine meo dxmonia ejicient: limguis loquentur sovis: ferpentestollent: \& $\sqrt{5}$
mortiferum quid biberint, non eis nocebit: fuper xgros manus imponent, \& bene habebunt, Mare. 16. D. 17213,

## 352. GloriofiJima Cbrifti in octum

${ }^{1 .} \mathrm{F}^{\mathrm{T}}$ A/cenfio. cutus eft eis, Mr, 16. vo 19, eduxit cos foras in Bethaniam: \& elevatis manibus fuis benedixit eis. L. 24.y. 50 II. Et fatum ent, dum benediceretillis, receffit ab eis, \& ferebatur in collum, L. 24. V. ST. Aflumptus eft in coelum, \& fedet àdextris Dei. Mr. 1 6, v.79. III. Et ipfi adorantes regreffi funt in Jerufalem cum gaudio magno: \& erant femper in templo, laudantes \& benedicentes. Deum, L, 24; 2, 52.53. Illi autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante, \& fermonem confirmante, fequentibus fignis. Mr. 16. v.20. 353. Anacaphaleofis apparitionum CbriAi, ex Ad is Apofolorum. 1. DRimum quidem fermonem feci de omnibus, ó"Theophile, que coepit JEfus facere, \& docere, usque in diem, quй pracipiens Apofolis per Spiritum fanetum, quos elegit, affumptus eft. Lucas Ac̃oro 1. v. 1.2. 11. Quibus \& prabuit feipfum vivum pof paffonem fuam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens cis, \& loquens de regno Dei, $A C \cdot 1,20,3$. III, Et convefcens, procepit eis, ab Jerofolymis ne difcederent, fed
expectarent promiffonem Patris, quam audiftis (inquit) per os meum: quia Joannes quidem baptizavit aquâ, vos autem baptizabiminí Spiritu fancto non poft multos hos dies. Ad x, V. 4.5.

## 354. De Afcenfione Cbrifti, ex Actio

 Apoftolorum.1. Gitur qui convenerant, interrogabant eum, dicentes: Domine, fi intempore hoc refirues regnum Ifrael? Dixit autem eis? Non eft veftrum, nôfle tempora vel momenta, quæ Pater pofuit in fua potefate, AA. 1, $\quad, 6.7$. II. Sedaccipietis virtutem fupervenientisSpiv ritus fancti in ¥os: \& eritis mihit teftes in Jerufalem, \& in omni Judra, \& Samaria, \& usque ad ultimum terrx. A7. x, v, 8. II. Et cunn frec dixiffet, videntibus illis, elevatus eft: * nubes fufcepit eum ab oculis coruni, $\Delta$ d $\quad$ r.v.g, 355. AngelipradicuntCloriftum fimiliter I. CUm intuerentur in coelum euntem illum, ecce duo viriadffiterunt juxta illos is vellibus albis, Aa, i. v. 10, IH. Qui \& dixe runt: Viri Galilxi, quid fatis afpicientes is colum? hic JEfus, qui affumptuseft à vobis in ceelum, fic veniet, quemadmodum vidiftio eum euntem in colum. ACTor, 1, v. 11. III, Tunc reverfi funt Jerofolymain, à monte, quis vocatur Oliveti, qui eft juxta Jerufalem, Sab bati habens iter, ACFOT. Is D, 12. manent in cenaculo congregati。
I. Deverf funt Jerofolymam, à monte, qui vocatur Oliveti, qui eft juxta Jerufa1 em, Sab̄bati habensiter, ACZor, 1, v. 12, II. Etcum introiffent, in cxaculum afcenderunt, ubi manebant Pettus \& Joannes, Jacobus \&c Andreas, Philippus \& Thomas, Bartholomæus \& Matthxus, Jacobus Alphri, \& Simon Zelotes, \& Judas Jacobi, 1A.. I.v 13. III, Hi omnes etant perfevetantes unanimiter in oratione cum mulieribus, \& Maria matre JEfus, \& fratribus ejeis, AC̊or, ₹.v.14. 357. In locum Juda traditoris, alius Re Surrectionis Dominica tefin Jubfituendus
I, N aiebus illis exurgens Petrus in medio queritur. fratrum, dixit : (erat auten turba hominum fimul, ferè centum viginti) Viri fratres, oportet impleri Scripturain, quam pradixit Spiritus fantus per os David de Juda, Afl. I.v. 15. 16. II. Scriptum eft enim in libro Pfalmorum: Fiat commoratio corum deferta, \& non fit qui inhabitetin ea: \& Epifcopatum cjus accipiat alter, ACtor, r, v. 20. III, Oportet ergo ex his viris, qui nobilcum funt congregati in omni tempore, que intravit \& exivit inter nos Dominus JEfus, incipiens à baptismate Joannis usque in diem, quâ aflumptus eft à nobis, teftem refurrectionis cjus nobifcum fieri unum exiftis, ACF. 1, 8, 21,22,
2. Matbias in numeruse Apoftolorum adfoifcitur.
I. HT fatuerunt duos, Jofeph, qui vocabatur Barfabas, qui cognominatus eft JuRus, \& Mathiam, A\&t. 1. v. 23. II. Et orantes dixerunt : Tu Domine, qui corda nôftiomnium, oftende, quem elegeris ex his duobus unum, acciperelocum minifterii hujus, \& Apoftolatûs, de quo prævaricatuseft Judas, ut
 Et dederunt fortes eis, \& cecidit fors fuper Mathiam, \& annumeratus eft cum undecim Apoftolis. AA. x, v. 26 .
3. Spiritus fanctus effunditur fuper. Apoftoles, \& loquuntur varis linguis.
I. Uin complerentur dies Pentecoftes, erant omnes pariter in eodem loco: \& factus eft repentè de coelo fonus, tanquan advenientis Spiritus vehementis, \& replevit totam domusa, ubi erant fedentes, A\&Z, 2, v, 1, 2. II. Et apparuerunt illis difpertitx lingux tamquam ignis, fedítque fupra fingulos corum, ACt. 2, ש. 3. III. Et repleti funt omnes Spiritu fancto, \& coeperant loqui variis linguis, prout Spiritus fanctus dabat eloqui illis. A\&or. I.v. 1.
4. Admirantur Judai, quìd Apoftoli loquuntar omnium gantiums lingus.
I. ${ }_{4}$ Rant autem in Jerufalem habitantes Ju-
dæi, viri religiofi ex omni natione, quæ fub cœlo eft. Factâ autem hac voce, convenit mul. titudo, \& mente confufa eft, quoniam audiebat unusquisque linguâfuâ illos loquentes, $A$ â: 2.v. 5. 6. II. Stupebaht autem omnes, \& mirabantur, dicentes: Nónne eece omnes ifti, qui lequuntur, Galilai funt, \& quomodo nos audivimus unusquisque linguam noftram, in qua nati fumus? Parthi, \& Medi, \& . Fiamitx, \& qui habitant Mefopotamiam, Judxam, \& Cappadociam, Pontum, \& Afiam, Phry giam \& Pamphyliam, Ægyptum, \& partes Libyz, qux eft circa Cyrenen, \& advenæ Romani, Judxi quoque, \& Profelyti, Cretes, \& Arabes: 2udivimus eos loquentes noftris linguis magnalia Dei, ACt.2, v. 7. 8.g. 10.11. III. Stupebant autem omnes \& mirabantur ad invicena dicentes: Quidnam vult hoc effe? Alii autem irridentes dicebant : Quia mufto pleni funt


## 361. Petrus probat ex Joële, quod factuns mirabantur Iudei.

L. CTans sutem Petrus cum undecim, levavit vocem fuam, \& locutus eft eis: Viri Judxi, \& qui habitatis Jerufalem univerfi, hoc vobis notum fit, \& aurib' percipite verba niea, Non enim, ficut vos zeftimatis, hi ebrii funts cumfit hora dieitertia : fed hoc eft, quod diQum eft per Prophetam Joell: Et eritinnoviffais diebus (dicit Domuns) cifiundan de
piritu meo fuper ommem carnem : * prophetabunt filiiveftri, \& filix veftre: \& ju* venes veftri vifiones videbunt, \& feniores veftrifomnia fomniabunt. 4 CZ. 22 v.14.15. 16. 17 . II. Et quidem fuper fervos meos, \& fuper ancillas meas, in dicbus illis effundam de Spiritu meo, \& prophetabunt: \& dabo prodigia in ceelo furfum, \& figna in terra deorfum, fangui* nem, \& ignem, \& vaporem fumi. Acfor. 2. $\boldsymbol{n}$ 18. 19. III. Sol convertetur in tenebras, \&e Luna in fanguinem, antequam veniat dies Domini magnus \& manifeftus, Eterit: Omnis; quicumque invocaverit nomen Domini, falo Fus crit, $A$ Afor, 2, 2:20,21.

## 362. Prima concio S. Petri, de Paffione © Refurrectione Domini,

I. $\sqrt{ }$ Iri Ifraëlitx, audite, verba hexe: JEsums Nazárenum, vírum approbatum à Deu in vobis, virtutibus, \& prodigiis, \&\& fignis, que fecit Deus per illum in medio veftri, ficut \&r vos fcitis : hunc definito confilio \& prafciene tiâ Dei traditum, per manus iniquorum affigentes interemiftis, $A$ Cै Quem Deus fufcitavit, folutisdoloribus inferni, juxta quod impoffibile eratteneriillum ab en. David enim dicitin eum: Providebant Dominum, \&c, AA 2. v, 24.25. Caro mea requiefcet in fpe: Quomiam non derelinques animam meam in inferno, nee dabis Sanetum tuum videre contuptionem, Nutas mihifeci-
fii vias vitæ, ACl.2. v. 26.27.28. IH, Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos de Pa= triarcha Dávid, quonjam defunctus eft, \&c, v. 29. Propheta igitur cum effer, \& fciret, quia jurejurando jurâflet illi Deus de fructu lumbi ejus federe fuper fedem ejus: providens Iocutus eft de Refurrectione Chrifti, quia neque derelietus eft in inferno, neque caro ejus vidit corruptionem, Ador, 2, $0,30,3 \mathrm{r}$. IV. Hunc JEfum refufcitavit Deus: cujus omnes nos teftes fumus, $v$ 32. Certifime fiat ergu omnis domus Ifrael, quia \& Dominum eum, \& Chriftum fecit Deus, hunc JEfum, quem vos crucifixittis, v. 36 . His autem anditis, compuncti funt corde, Attor, 2, vo 37.
363. Alia ejusdem Petri concio, de Pafione Domini, © Refurrectione.
I. Inilfraelitz, quid miramini in hoc, aut nos quid intuemini, quaff noftrâ virtute zut poteftate fecerinaus hunc (claudum exuteromatris fux) ambulare? Deus Abraham, \& Deus IGac, \& Deus Jacob, Deus patrum noftrorum, glorificavit filium fuum JEfum, quem vos qquiden tradidiftis, \&negâttis ante faciem Pilati, judicante illo dimitti. ACE, 3, v, 12. 13. II. Vos autem fanctum \& juftum negâftis, \& petiftis virum homicidam donari vobis : austorem verò vitx intefeciftis, quem Deusfufcitavit à mortis, cujus nos teflis fun $u$ Deus AC. J. \%, 14, 1,0 $\mathrm{IH}_{1}$, Etnunc, fratres, fcio, quia
per ignorantiam feciftis, ficut \& principes veftri, Deus autem, qux prænunciavit per os onnium prophetarum, pati Chriftum fuum, fic implevit. $A E$ E. 3. 5. 17, 88.

## 364. In folo JESUI Cbrifoo Jalus onnium

 confifit.I. 耳- Ic eft lapis, qui reprobatus eft à vobis xdificantibus, qui factus eft in caput anguli : \& non eft in alio aliquo falus, Affor. 4. v. I1, 12, II. Nec enim aliud nomen eft fub cœlo datum hominibus, in quo oporteat nos falvos fieri. $A$ C. 4.0 .12 , III. Deus patrum noftrorum fufcitavit JEfum, quem vos interemiftis, furpendentes in ligno. Hunc principem \& falvatorenı Deus exaltavit dextrấ fuâ, ad dandam poenitentiam Ifraëli, \& remilfionem peccatorum, $A$ 度, s. $v, 30,31$. 365. De Fide ac Spe nofir a refurrectionis. I. DEnetrabo omnes inferiores partes terrx, \& infpiciam omnes dormientes, \& illuminabo omnes fperantes in Domho, Eseli. 24.v. 45. II, Ecce ego aperiam tumulos veftros, \& educam vos de fepulchris vefris, populus meus : \& inducam vos in terramIfraè. EZechiel.37. v.12. 1II. Nolumus vosignorare, fratres, de dormientibus, ut non contriftemini, ficut \& ceteri, qui ipem non habent, Si enim credimus, qued JEfus mortuus eft, \& refurrexit; ita \& Deus eos, qui dormierunt per JEfum, adducet cum so, Pailim x. The Jal.

4 v. 12. 13. IV. Hxce eft voluntas ejus, qui mifitme, Patris: ut omne, quod dedit mihi, non perdam ex eo, fed refufcité illud in noviffimo die. Hxce eft autem voluntas Patris mei, qui mifit me: ut omnis, qui videt Filium, \&s credit in eum, habeat vitam zternam, \& ego refufcitabo eum in noviffimo die, Joan. 6, \%6, 39. 40.

## 366. De extremo judicio.

I. $C$Un venerit Filius hominis in Majeflate fua, \& omines Angelicum co, tunc fedebit fuper fedem Majeflatis fux: \& congregabuntur ante cum omnes gentes, $\&$ feparabit cos ab invicem, ficut pafor fegregat oves ab hoedis: \& flatuet oves quidem à dextris fuis, hoedos autem à finiftris, Mt. 25. v. 31. 32. 33. 1I. Tunc dicet Rex his, qui à dextris ejus erunt: Venite benedieti Patris mei, poffidete paratum vobis regnum à conflitutione mundi. Efurivi enim, \& dediftis mihi manducare, \&c. $\mathbf{M t} .25$. 2. 34.35 . Amen dice vobis: quamdiu fecittis uni ex his fratribus meis minimis, mihi feciftis. Mt. 25. v. 40, III, Tunc dicet \& his, qui à finiftris crunt: Difcedite à me maledieti inignem aternum, qui paratus eft diabolo, \& Angclis ejus, Efurivi enim, \& non dediftis mihi manducare, \&c. Mt. 25.2.41.42. Amen dico vobis : quamdiu non feciftis uni de minoribus his, nee mihi feciftis, Et ibunthi in fupplicium æternum; jufti autem in vitarm 2ternam, Mt, 25, v.45,46.

## Modus meditandide Vita \& Doctrina Chrifti.

$P^{\text {r }}$Remi $\sqrt[s]{ }$ a brevi oratione praparatoriă ex. pende dictum aut factum, guod in primo puncto proponitur, confiderando perfonas ine tervenientes, earúmque cogitationes, intentio
 fectus, contr. is, ơc. ad eum sirciter modust quo ejusmodi dicta \& facta ab Oratoribm fill Eoncionatoribus folent expendi: ita tamen ut nequaquam is boc fiftat intelle ctus, fed conchufianes, © doftrinas praçicicas deducat, ad quas imprimendas animo, itersm querantur \& ex pendantur rationes proconfirmatione hujus do. Ctrinc. Hac verò documenta deinceps funt apo plicanda ì meditante ad feipfum, \&夫 infliciene dum, an bactenus vixeril juacta boc dictamen, ç quid poft bac fit faciendum aut omittendum. Inter hac locus dandus eft pios affectibus volune tat is, $\sigma$ in fine (acetiam in decurfu fubinde) colloquium faciendum ad CErifum, Deiparamp efc. Sic ad fecundum, fie adreliqua puncta agendum. Additur in fine Pater nofier. Aut aliapia Oratio.

(


[^0]:    B6
    56. $D e$

