reniunt, per sacerdotem exploranturn si ${ }^{1}$ ex . Lod
 niti. Cumque more sofltw atrehtuthafoninilydragam










'"Etuditu' regenerationis, ad" prefigurationemb, vitæ angelic:e, ut ejusdem splendore decorentum Candor

- 'eternín'vestium gatudum commorantion in. IMa co-


 adhuc, ut queun! inghant imitari, quorum in æiternym beato perfruantur cohsortio. Tunc sacro chris-





 mempra, quit pif riobis pisstes esverriesurbenit :

 pretion magnc: glorificate et porlaie Dution anione ves!ro.

















 -вя $f$,











等








tohim, fraures, divina namura invisibhts', 'et 'incóm-'A Mathæ'us'scilicel, et Marcus, et Lucas, et Joannes,



 us ant letyy, alt seicisy sancta : wiyime Maria itris
 tral mans, inwri eat ol Sopivitai sanose costermep.
 - livimitaverampen ox Heo cutus est. Ad hac autoth


 dactrinam et exempla wenienduml est ad netruin -aploruse Vemit igitur Filime Doi ut doceret; venit, Inl, upese doouis, intpletet; docuil, at masquisquie themo diligeret Doumb es diligenet proximann siouk se--
 proximos, id est Mdelesianimas, quas siff ipponimas fectit ; quia humanam animam ad unitatem sure persome assumpsit : dilext,' inquam,' proximos ita, ut solpsum pro suis fratribus et proxinis ad mortem - maderea. Nam atiser homanum genus :ab æterna morte redimí non potuit, nisi ut aliquis innoeens pro omnibus moretetur. Sed quía post preevaricationem -primerum honituum nullus et vine et femina'natts - Snmoberts apparuit; ideo Deas Filius Dei ex sola vir-- gine natus innocens et sine peccato in mundo appsrtit'; ut pre'miltis peccatoribus anns moreretar uon pleccalor, sed'peccatorum redemptor久́Hoc ergo sàcrifhentum Dominice passidios mode vempers illud agimus, quo factum esse legitur. Sic enim solet san-" "cta' Dep" Declesia' ynimibus mnis memoriam passio: mis ejusdem,' qua'muntes ab aterna morte redempuis
 'resutreotionis'sejus' eousortitum' pemindre' mereator, preparane; quid in omni quadem tempore, eed in thee deverissime agendum eat. Igitur audiamus, fra-
 Dominus noter ad lamo pro nostrm salute suscipiendam' pessimem venire dignams rest; el iquam patienter sibi illatam toleratet, qualeque cremptom patientixe sais fidelibus probere (ut cama rsequertisifur) digmatus eoty ut his auditis'et memorite cerpmendris possimus Deo'saxiliante' ad gaudium ejus squarretctionis parati; et bonis operibur impleti, amp :diendum pervemire. Si enim, ait Apostolus, compa'timer;' ef conglorificabireur. Et, bi sequimer 'vestigia morlis gjes. simut et resurrectionis partoipes realmus; quia si talia meceasitas eveneril, parati esse debemus mori prot Christo, sicut ille pro nobsis mottuus est. Allamen, if bery ad mothom nos nemp persequikur, mente tames debemus parati esse, ut ei commoriamur, ut et comvivere maneariman. Agar mus semper gratias divinse pietaci, qua cantum nos wiligeredignata est, et non solum warbis; sed etiam maudalis, que ipse procepil, probeusus nos eum dijigere qui prius dibexit nos, et tradidit semetipsuns pro mobis ad mortem. Ergo quatuor evangelistu,
acta' fulsset', enarramt ': sed quia töngim est uniusbufinque eortom verba per ordinem omnia tobis cxplfeare, timnimm 'quataor simul tobis,' quasi uninas - verba, passionem Dominficam enarrare breviterque -explantare voltamas"


## CAPUT PRDGUM.

TEXTUS PASSIONIS DOMINI ORDINABILIS PER OUATUUR Evangelistas.
Sicat totur evangelists triartinthas agnovimns, cum consummassé Jestis 'seritibnes doctrinax sure 'omhi populo' dicendo': Cum' Hilesisset 'suos, qui erant in mundo, in fincm ditexit cobs. Et dixxit discivu'his suis : Scitis quia post bidtum Pascha fiet, et Fillits
hominis tradetar ut crucifigattr (Jaan. xim; Matth. xxnl); consummata, ut diximus, doctrina Evangefii, qua totam phebem docere disposnit, prestixit tunc discipolis, quof prope fuisset Pascha, id est : pnst biduum, quod nobis intelligendum reliquit, videlicet post duos dies legis naturalis, et legis litterx. Venit Hle, ut nolis quid Pascha fuisset exemplo osterideret;'sciebat enim, inquit erangelista, quia renit ejus hora, ut transeat ex hoc mundo ad Patrets (Joan. xiti). Hoc ipsis discipulis voluit his verbis ostendere; scilitet phod Filius hominis tradendus erit in mams ocerdentium entr, ut post mortem transinet ad Patrem. Pascha enim Trarsitus interpretatur. Eusgo ipse vetbis illis ostendit quid esset Pascha, id est, at Filius hominis traderetur, et crucifigeretur, et'a morte ritinsiret ad Patrem, cum quo semperfuit.

Tunc congregati sunt ${ }^{\prime}$ principes sucendotum, et semiores poputt, in altilim principis sacerdotum, qui तieebitert Culiphas;' et consitivm Yetertent ut' Jesim doto renerent et otciderent. Dicebant autem: Non in dic
 sacerdotum; et seniores populi 'Jtdæorum; qui ad Hoc eonstinut sthil ut Tegefi Dei meditarentur, ed poperlo predicarenti, mutaverunt officium staum, et te hat hoe congregabauti, ut salutem suam a se autferrent; et quantum ad iHos pertinebat, occiderent. Dtetbant'atutem hoc non agendum in die festo, hoc est Pascher, ne dimutus fleret in populo. Magis'fimebant popilam quam Deum : solebat enim ad sotembisutem Pasche' malutide populi convenire : rimobant autem' no cum populws wallenet de manibuis eoram: Sed vellent, nollent, termpus' illud a Deo et ipretaiturn, el longe ante prefiguratum erat, ut quando agnos palsehalis immolari solebat, ipse veres Agmus adveniens pro totius mundi immolaretur
 ipse uaditus est propter delicia notstra. Traditor wetem ejus fofe tmus ex iltiz deodecim, quos elegit, dimeipulis : amut Joannes evangelista ait:

## CRPLIT It.

Ses diebus ante Pasche venit Josms Bethaminm, ubi eral Lasarus mortuus, quem suceilasit Jeaws. Fl fecerunt ei cenam ibs in dono. Simonis cujuedam lo-
 vero ipse unus eraß ex discumbenfibus. cum eo. Acceßsit autem Maria soror ejus allera, eh accepit ligram unguenti nardi pistici pretiosi, et unxit caput ef pedas Jesu recumbentis, et extersit capillis suis pedes ejus, et domus impleta est ex odore unguenti (Joan. xili). Fratres mei, ista cœna facta est, sicut dixi, sex diehus ante Pascha': sed ad hoc vobis modo dicitur, ut sciatis quomodo ille nefandus proditor Judas ad hoc venisset, ut Dominum traderet Judxis, sicut modo in sequentibus audietis. Venit ergo Domiqus in Bethaniam. Bethania castellun, est in Judxa, et nomen illud interpretatur domus abedientia. Significat autem Ecclesiam istam Christi, que non aliter ejus Eeclesia est, nisi domus obedientix sit. Qui enim eam primo fundavit Christus Jesus Dominus, B ille obediens Deo Patri fuit usque ad mortem : qui ergo ejus Ecclesix particeps esse volucrit, per obedientiam hoc se sciat posse mereri. Sed it ista Ecclesia Christi duo genera hominum esse solent,: unum eorum, qui predicant fidem Cbristi, alterum eorum qui fidei doctrinam a prodicapribus accipientes, ipsas prodicatores de substantia terrena sustentant, ut opus pradicationis implere valeant. Ista autem coena facta dicitur in Bethania, quasi in Ecclesia et in domo Siponis, leprosi, quasi in papulo gentium, qui ante peccatis leprosus a Dea mufdatus, dignus factus est ut in ejes doma coona Domini fieret. Ubi, ut diximus, "duo genara hominum, sunt qui Christo serviupt : pradicatgres at quibus. predicatur. Num et in ista coena Dominica duæ, sorores fuerunt, Martha ct Maria : Martha ministrabat, et Maria cum unguento unxit Dopinum. Que ministrabat, significal homines qui proudicatares suos de sua substantia sustentant ect adjuxanh ad opus predicationis; Maria autem ipsos predicatoras designat quæ unxit Dopinum, quia qui prodicat Christum verum Deum, ipse caput Domini ungit: et qui eum hominem predicat, ipse pedes ejus ungit, ct extergit pedes Domini capillis. Nam ad hac parati debent esse prædicatores, ut sicut ipse pro malis mori dignatus est, ita et illi pro ejus; fide sempar mori parati sint : Christus enim passus est pra nabis relinquens nobis exemplum, ut, sequnмpar pestigia ejun. Si erga tempus tale sit ut, pro ipso mortem pati ustcesse sit, parati sirnus; sin autem wel, capillia tergagamens pedes, id est seculi divitias, honores, nelinquanuas.pro ejus nomipe; hac eдim significanh rapili quibus pedes Domini illa mulier-Lergebat. Impleta est, inquit, domus. ex odorc ungwenti. Diximusiasto, domum Simonis leprosi significare populam gantiom, qui ante leprosus ekat peccatis mullis et meriis, sed Doming mundatus per sanguinem passinis suæ; :ipse est enim Agnus, :qui culit pqceaia mundi. In hujus eago. Simonls domo unctus est Dominus unquento; id est, in illo populo gentium prodicatum ess Evangelium Christi, et domus ex illo cdore ingleta est : :quia, sicut Dominus procepit, cuntes docebant omnes gentes. Et sicul Psalmista ait :

Vidẹmes aulomidiscipuli isdıgmati isunti, os unius ebs

 -nii tredentis denariis, et datupe cest dyenis? Dixtit atu-
 quia fun erat, et loculos tabent; eaigite-mittebannes exportabet (Joan mi). Videtis, fratres; qufa Jadas iste miser non tano primo pacouvit, quarilo per araritianio Dominmparendidit pecunial : sed mate .jam fue easa; et car quse itis dabantur, portans'4iratus nast. Hajus Jumeisimilitadirem babent 'minietri Ecclesix qui ad hoo sorvinnt'Dectesixe ut peetuisim inde sibi colligant, ot turpe lactum sectantes, ulunLur Eiccleaia sicut tunc Judas Domino utebatur, at subrejas armine oolligant sibi pecakias et thosammos. Et heu, prodolor 1 jam in musado tales Jadæprodicones multi sunt. Usque hodie popstus Judecorum hoc agit quod lume Judas fecit, indignass scilicet, quod EL, clesia gentium, Deum sua fide et credulitate uagit.

Dixit ergo Jesus:i Sine, 4 in diem sepulturare mess seruet illud. Quid mblasti ealis, matieri2,Bonum apmes aperala ast in me: semper enim pauperealhabelis, pebiscum, et cum valuaritio paseatis illif, henefragrasine

 prewenit ungere illud, ad sepeliendums mat facians.


 C av). Alii autem discipuli Domini indignati suntpro peadifosiut eis videhatury uaguentoyi qpod dankm valuis, Lreacatos. scidicat denaxios, Sed uli, protari yere pro hoc fecerung ut aggentun: illail qauperidus daresur; Judas auspm botus, qui fur eraly, Nolaithilind furavi. Reapondik cuep ola : desus, lid est alita dieqi-
 illa mulier Illa anim unguento unsiticorpuan Domini, quia post maortama ejus, omiltorum boce ein usamile yellpt, anto resurgerite Domina, momampia jami in sapulcso corpus ejus. Huc ostuenim qued Deminqs ait: : pravesit uagere sorpus -mpmes Ldee, cininal in quit, dllamy ut in diam sapultarre prece sameat illuyduid est, hoo mundo. faciat qued, si ieumimeqissoth rame factura torat. Aman, inquit; dito noplicu iubicungwe
 modo, frarres, quod saipra idisis mobis, soiliced (ymad boc maguentura significal Evangeliuer Ef quiedibi
 dinif \& Precticabitar Evangeliutio hoet in tetor maddo. Ex ista ergo causa perditi at ei: videbato anguenth, quod in tayper luorue matare valaity peatiquetmar

 rioth; abtit ad principes sacordotumi; at ait illis 1 'Gtaid
 gaviai sunt, et photi :sunt perctridiai ithi dars, trigighth axyenteas; et spopondil, efl quarebatiopportunitatemy m traderet illum sine turbis (Matth. xxv; Luc. xau),
 (fradam.in In,illorum, amstinationeil posuit. 1 Demimum










 culum magnum stratum $m_{1}$ et ibi marate, Funtas autem invenerunt sicut dixit illis, et paraverunt Paskhg (Luc. xxul Matth. xxyl) $]$ Dups-discipulos misit Dominus ut sibi transitum, pararemt, guo transiret ex
 fuerunt pertrus signigect fidema, doanpes, charitan
 riam, ef 2d, vitpm beptank Fide, qua cresimus,ial Deum patrem, et in ipsum Filiym cjus, et in, Spixitum, sanctum, Charitate yero qua eqm, in quem aradi mus, diligamys, In tali ergo trapsitu dignatar Dow, minus accumbere; nam et solegnifas, illa, apud Jur, dxos Azyma yocabatur, guad est sipe farmento EL $_{2}$ apostolus Paukis, quid hoc, esset qstendit, uli, ait: Epuit mur non in fermento veleri nefuf, in, fermento malitiae et nequiljpe sed, in azumis, sigfaritatis at rat. ritais Videte fratres, guales dup discipuli mittapt lur ad parandum Pasqha, sinceriqa, et Nritasising ceritas cordis ad, charitatep perlinel, ,yeritas ad fidem, מamin in veteri, leqascriptum, esh; ; Diligas, amim cilm lqum mif ibl Hermentup pdij et matite in corde qjus qua palio? habieat inlmicum suym, Christus autera yult Pascha sfó fermento, ait enim : Diliges proxipup turm \&i-1 chit tecipsum, et non dimsit aliquem, Aчem odiaseans omnes enim, inqyit fratres estis, Yetus lex yindicare precépit'sangilinem proximi, ihi fermentym, iffarar,

 vestrorum, de cordibus vestris, Yulsepim, ut dixi, uff "ithe manere diznatur, mansionem, habere usioe feïticnét malitix. Cor ergo, ubi Christus, Rascha, yult mäthatate, "fide sit et charitate paratum, et aиде dignumb est ut Christus in eo maneat. Itfis inquit, adtuuetidram. "Non nominavit' aliquem, ut liberum unftuique esse signaret, utrum Christum susciperet arteon. Prople, "ait, "est lempits meum. Tempus vide-1
 meatretur gnts sthe nacula pro pecatis hominum; hoe est enim, th supra diximus, Pascha, quo ille transivi 'de motte' au tilam xeternam.

Wespere antem cána facta, cum diabolus jam mi. sissen in toorde tht truddre't cut ' Yudas Schariotes sciens quáa bmnit' dedit et Pater in manus, eq quia a Deocentifr; al hid Deem vadit '(Joan. xiin). Ista ccepna Dominiea sicus bonts et electis' discipulis bona fuit,
 menti initium, sic illi inisero' proditori' knitiath' pleńn

 naxime solet esséperlitionis tausa! quándib" Gravo conder intiqua chypatiotiéplena accedere budet dad sadramenta Det, et se controre 'sanetis ' jungete" hitiltur sa youbns mahrixa longe est. Carethdum" "est hod vebis,i fratres, et varde catventum, "he net sthéth


 mioum,", at non ded erde expenit;"proque berpetratis pooniteflian' noth'gesteriti", st dd sucramithta
 Lontel ot ad barahrim perdiribis," unite hon e e ceait;





 syefl ef cusm aroepiaset Vhtetim' practintit "se." Deindé

 quad IDominus prestere aghattis ést discipulis' suis, et toris hadmilitatis nobis maghre dat đocumentum,
 demaptionis nostre:, Humbilitatis"ma'ghx, "et vere thx'Istimabilia, quod Dontinurg noter secundam divinitatem Deus, creator omilium, ett secundum" liuma-" nitatami oxpturnostrium et 'totits Ecctesix', dignatus est pedes lavare dhscipulotum," exemplithiqué nobis's
 opanibus qucocuque evenerint neeéssitatibits setrire corsomus a pedds quippo ihnima corporis meinbra, "et" tarre peaximas sint. Sie; fratres, sie tebemus' finfl-s mionibas membris CKribls in necessitatibnts' suis'suder


 tufi, hegifacto combinqter ingisterithin',


 sumpsit, ad boram corpar foserente motetrin gustav: vit, pro, opaihus, in ipsequie motis"momento "hece -"ss pit lintequm,: et se,preaninnib; duram'scilicet carhtsid
 Mifif aquam in peluim, quia de latere 'ejtes hexit san!"! guis., redemptionis, nostra, cet aqua chptistri' quab: abluynfur! paccata fidelium, sanguire quidem quósil
 Ecclesia haptismo paccatorum remissió ugitat: Nam,'", "
 aqua, semel layamın, in pentissionem pectatorithn, Sanguine yerpa quatidia int lareanur; noensese est': 'l'
 teo, quo crat precinctus. Nam linteum, ut supra an-








 sus, ad Simopem, Patrym; ;ab, illo, enisn primo ceepit: at, Petrys : $4 f$ pote, 4 prop, expaxit, ad trinisisteriumh crid
 bonus, eft, super fujus gidem Eaclosia fuadandareraty
 tufi, sed nesciehat quid hoc!aiguificartur:s scilicet qupd. Dominus su, ipassiona mondum: qecoatisilau
 migimus, ejus quolidie aniseriaordia, un mdendentery indigemps, Hac autem, nesciens, apthue, Pebros, quoth Dominus significare vellet, ait: Non mihi katubis 他s des in alernum. Quod plique omaes dicturi erant, si
 aif: :Sj non tapera,te, non habebiepartsmo mecum: Hoe
 tionem, percipigates, coponenserintoqkodimulus connl


 Spiritu sapcto, non potestintraire ini-negauni deill
 nosira non, poterimus ad ejus, pankeno, ide est:tegnum: cooloruph peryegire. Lavial ecgaille-semmeh maplisill














 ptispmpg multa, pareana cotamitaimpus, "ila!! hetejse ${ }^{\text {II }}$
 tur, istla, convarsio, torkena, quia sicul pewibes "tetram"




 signifingone volq, mandamediestis! et quasi jand'múndi'; quia, 2, Dpapion jam faetum oraíquod homitribus faurum gratithan et iditi; Bt orbae "cetrits' firmatium"

[^0] et proditores fidei, hæretici scilicet et schismaticly, hón tamen; ; indurhy, mundr perinianesidnt," quin" "boist di-



 introlvit in illum'satanss, "et illum' perdidit."Ille"ergo Judas signilleat eos qui in Ecclesia quiden'cunterectls baptistruin susciprint, "now tamen cum electis a da vitam seternam" perfenlient; quaka "dimissá peccata repetant, et'Inique agentes Edclestie Déi vel publice
 pithat "

'Postqutam ergo labit pedes corum, accepit vesti-
 tis'quid' fectrim' boots? 'V ds bocatis me Magister et
 peties vestros Dothinuis'ed Magdster, ett vos debetis allict

 ntII. Postquadur "lavit ${ }^{1}$ pedes disctpulortum, accépit vestitrienta sua, ia est,' "postquain ilde per suum 'sanguned ndstra lavit peteuta, yt morten pro nobis gustavit 'indebitath,' tesurrevit tettia "díe; et corpore, qub passes est, "vivus apparult "disciphtis" suis. Dixit ergo eis, cuin recubuisset "'Vos scitis quid fecerime vohes pi vos Uotatis' nte Magister et Domine ; scitis quase
 cle quet anceb", et si Dominurh vocatis, "servile ut
 elidetminds; "uti 'et"credur vos', el perditos"redeni"; Soibrgothaviloestros' pedés "Dominus el Magisler; si, inquit; 'egd duf 'wos'retémi, qui'vo's docut ef"erudit si ugb vestra pectala dimisi, caf hon habelis quad,
 peceata, quortan uhusidutsue habet certe quod alteq" dratitutt" "Exempth i"ehim" "ded" vobis ut "uemp
 nobps dedit' Bo mithu's dimithens'nositra peccata, et sua, nos phastrone redithéns, ut et nos spquamur vestigin, ejus quaditle siter nós peccata"dimittentes, et, si ne ne: cessitas evencert, etam pro Christ nomue mori parati'siturs; 'sicut' ille pro u'obis mori digpatus esto : Amett, anden dico vobis', non est seryus majar, do matb suo', nélue apostolus major eo qui, misil, illwne, (Jdath: xiff). Focalis, 'inquit, ine Dominum of Magio struthl e etgd si scivi estis, vicut vere, estis mon, estia il majotes me Domino vestro: el si apostoli mei, eatif,." non esitis majores me qui misi vos. Apostqlus enim Grece, Latine missús dicitur. Si putam majores. non estis, sequimini me majorem vobis; et si ego fea vobis' mitioribus tanta, quanto magis dehetis vos fratribus on' neécessitatibus succurrere, et sicut ega honellcus tobis fui, vestra non indigepr ;heneficomia; : sic'ei'yos fratribus vestris , heneficis sidis; aj, incumity 1
 ,hoc solo justificati, si scitis, sed si guae scinis, fecer rilitis.
ini, finm da, omuitims, uabis dico, egoscio quos elogeriva:-
 manç,
 ega, sum (Joun, xit), Nong: inquit, de omnibus vobis Hico grad beati sitis, aut facturi sitis ea quæ mandavi wobisi sed ego ecio quas etegerim. Unaes enim illos stupdecim elegia; dudani sohunu, ut per eum implo-
 trenabin, camera: me, ealganempu. Illos alies elegit ad oeminandem semen sancti Evangelii per mumtan. Sife, fratres, videtia:quotidia in Ecclesia falsos Christiamas, qui nqhiscum, manduçant panom, corpori B videlieeth. Charisti, et sanguini ejus communicantes, Los, iququm, videtis levames contra Ecclesiam cateanequ; guia in fine parebit quid antea fuerunt, cum nobiscum viderenturesse, sed non erant ex uobis: et isti electi sumt, sed ad remationem 'Ecctasiat ut por cos soambalar Gant, et Buchesia per patientiau proficiat. Nam semper mecesse est in mundo ut scandala fiantrised we illi homini per quem scandala venimat. Ul credatio, ait, quia ego sum, id est, quia ege sum de quo et ista Seriptara et omnes sunctse Seriplune restimonium dant; quidquid enim in ver tendlege predieturt fuit, totura in Christo impletuin 4it, es quod nemansit adimpleadum est in seoundo
 man imperely, et Ecalesiamy ab emni macuta ot ruga © pergatam, ibmedraotin regasin: surime, paleas aatem comburet ignimetustinguibili.
 woipit; quinauthar me necipit, accipiticum qui me misit (Nodans xuis) prandicacoribuse mie Churatue aecipiur ; sie enim di-
 'mindmisurath, mini fegialis. El qua Clarlatum aceipis, smiun ganctra ITrimitatialadveats gandebin.
ii) ©umatho dixiabet deve turbatuy est sptritu, et pro--
 manslex vobis Uradet me: Et contristatt valfe' aspicidbandruat, imicsib disciputl, hassilantes ide quo dieeret.

 sinu. Jesu, quam diligbbat Jesus. Innuit ergo huic Si-





 nam fristet howb Wle (Joaw. will; Matth. xxit). PriedWitit Dotsinas aubiente ipeo proditore, quod unts ex eis eath traditurus essel, dans" locum pheniterttia, us si voluisset, a tam grandi scelere adhuc absLinere potuisset. Cumque nec per liæc verba resipisceret, addidit adhuc manifestus eun designans:

Respondens autem Iudas qui tradidit eum, diait: iNunquid ego sum , Rabbi? Alt illi : Tu duxisti. Et cainantibus eis dixit Jesus : Desiderio desideravi manducare vobiscum hoc pascha, artequam patiar, et acsitièns panem benedixit ac fregit, deditque discipulis, et ait : Actipite et comedite, hioc est corpus meum quibd pro vobis eredetwr, hoc facite in meam commemorationem: et accipiens calicem gratias egit, et dedit ittis dicens: Bibite dx hoc omnes; hic est enim sanghăs'metts Novi Tèstamenti, qui pro multis effundetur in remissfinnem peccatorum. Dico untem vobis qued not' Bibam' antodo de hoc genimine vitis usque in diem ithum, cium ithud bibam vobiscum hovum in regno Pathis mei. Verumtumen ecce manus tradentis me mecum est in mensa; et cum intinxissel panem, dedil Judae Scharibti, et post buccellam, tunc introivit in illum Sathias' (Fatth. xxvi; Luc. xxin). Respondit, int quif, Judas': Nunquid ego sum, Rabbi? Jam non dignatus est cum Dominum vocare sicut cæteri discipuli; hoc enim solét esse perditorum, ut, cum deprehensi in scelere arguuntur, statim irasci et superbia tumere incipiant, quasi per hoc se de peccato excusantes. Et Jesus, $1 u$, inquit, dixisti. Nec aperte revelavit, nec tamen negavit; sed, tu, inquit, dixisti. Eodem modo respondebal Pilato præsidi, qui utique quod interrogabat, non fuit dignos ut sciret.

## CAPUT $V$.

Coenantibus' autem cis accepit Jesus panem, et reliqua. Hlec sunt, fratres, sacramenta salutis nostrx; hic noster spiritalis victus; hæec animarum nostrarum salus; hoc sacramentum quotidie in sancto altari agimus; hoc modo a Domino post vetus Pascha peractum sicrit'audistis, coepit. Panem ergo accepit : ideo sacramentum hoc in pane voluit agi, quia Ecclestre'suæ similftudinem apte panis convenit ; panis eninf ex rutitis granis contritis et conjunctis per ignem tralisit', et apluts elficitar' unde vita hominis sustentetur: et Ecclesia ex multis sànctis juncta et multis trfibitationibus, 'vel internis vel externis, quasi' contrita per mortem transit ad vitam colestem. Htunc autem panem accepit 'Dominus, cum corpus humanum assumpsisset, et accipiendo benedixit; nam 'primo' parenti' nostro Adam post transgressionem dictum est : Maledicta terra in opere tup. Cam ergo Christus de hac terra corpus assumpsîsset,' de qua et Adam factus est, benedixit illam terram sua assumptiöne a maledicto eam absolvens, fregitţue illam, cum in cruce mori permisisset, deditque discipulis' suis, cum eis ministerum præelikandi in gentibis dans, diceret : Ite, docete omues gentes. (Hloc est enim quod hic ait : Accipite et comedite. Iá 'est, gentes, facite meum corpus, quod tos jam estis, istud' est corpus 'quod pro nobis datur. Onod enim ex illa massa generis humani assumpsit, passione fregit et fractum resuscitavit; necesse est enim ut panis per ignem transeat. Quod gigiur ex nobis coepit hoe pro nobis tradidit. Et vos comedite, hoc est, corpus illud Ecclesix peri-

unum corpus, cajas capul Christus sim. Et Br adthic sdemeditis patiens doldris, cwin tamen Deus dederit
 Domicit in qua in zuternuin manobit
 Inwi). Cratins egit Deo, qui emania cumpatre dat, ut mabie exemplurs daner ut emaia quax habemus a Deo nes accepisse seiaums.
$\cdots$...dik inquity illia dicens: Bibize ex hac ammes;
 sxw). Unusquigque hemp ex deabus constat substemetios, eogpope sailicet, et anima a uk ergo utrumque sodzanatur, utrumque, a Domapp; assumptum. est. Ideoque in uastro staramento et corporis cjus at sanguinis (bof estanimæ, quam.pro polis tradidit) commemorationeun agere jubemuz. His est, inquits sanguis Sopi Tosfamenti, í 4 , cujus prefigurationem in Veteri Testameato sangyine agui siguabantur utriчue postes domorum filiorum Israel, ne percussor augelus inproiret. Et ut Apostolus ait : Omnem popur tum Hoyses sanguine aspersit, dicens: Hic est şanguis Teatamemi, quod wardavit ad ups Deus. Et ampia pene ia sanguine mundantur secundum legem. Panis argo corpus est Chuisti, quod assumpsit ex corpare Ecelesia sua; sanguis vero, apimam cjus designat, quam in unitatem suæ personæe suscepit, et sicut hic audistis Apostolum diceptem, ,0mnia pene sanguine mandatuantur, ita opania peccata nqstra effuso sanguine Cbristi, id est, emisso spiritu ejus, myplahan


 cquad sanguis illo anime Christifiguram tenet, cum, ait appersi corda $i_{\text {; spicitus }}$ enim spiritum : hopo exemulo
 yalet Paniz yero comparatur corpori ejus;, ejus autem spima corpus desaremo (hos enim fuit mors ejus), illa, inquam, anima ejus asperse et sanclificata nostro animas efliciuptyr mundme et immaculata : et biuc Domipus dixit. Hic, est, inquit, sayguis $N$,
 populum Ispael aspersit z dixit, ; Hig, est, sanguis T, s-
 Christi sapguis, in дemissiqnem emispus est peccatosum nam, illo squguis Velenis Testamenti nullius ${ }^{\text {P }}$ peceata dinisit, figuram insius tenens, nop autem геріввіяден pqtens, facere peccatopum.

Dico, iqяддit, uabis, non bibam ex hac genimine visia, donec bibain illud vobiscum novum in regno palris mei (Matth. xxy; Marc xiv). Hoc de calice, queu tunc discipulis bibendum dedit, dixisse videtur Domipus; quia prape tunc fuit, quad mundum redimens of spa morte vivificans regnum faceret Dei Patris.

Verumtqmen, ait, manus tradentis, me mecum ast in mensa (Luc. xxi). Si ego, inquit, non bibam de hoc,genimine vitis, tamen in ista mensa, Ecclesia . scilicet proseute, et nunc manus tradentis. me maccung est, et sic fyburi sunt multi ad partem cjusdem
tare metm, et zanmen adillud regnom Patris thei noh pertinent, ad quod ducturus sum illas animas, quit's Datitarus sum in regoo Patris mei, fod est : quas uhum 'int ne' effothras sum. Solent ening malli triodo th haxc Eecleria manum wittere ad sacramenta Chiristi,' quti
 foris oves appareant intus támee sunt lupi rapacess.

- Intinxil ergo Donninus pantir ot dedit Jware Simionj: Scharistes, of post bucceltam. zunc introivit' in aum. Satanas (dodn. yili):-Hoe esi, fratres mel; hoc est quod agi solet in Loclesta ista, cuntenim pras summat immonda et prava conscientia accedere ad sacramenta Christi, thurs timirum judicien sibi marducans et bibunt; scilicet illud judiciam, quo traduntur Satanx'y posi etrim'acceptam buccellain infravi4 Satanas in 'Judama. Vos auteni probate' vos, fratres, et mandate consclentias vestras'ab odio, et ab emni malitia, or sic de pane illo edrite, et'de caliee bibite.

Dixit ei Josus, quod fatis,' fac citius; hoc auteht sema scivit diacumbentium ad quid dixerit ei. Qufdave enimi putabant, quia loculos hetbebar Judas, quot diceret ei Jeswo, Eme ea que opus sunt tiobib al diem festum, ant egerris ut aliquid daret. Cum engo aocepissel ilte buccellam axivit continuo; erat autem nex (Loan. sim). Quod facis, iaquis; fac citius, nont quod Domiqus juberet cuns perine; sed quia jam judica: thes est, volait utiper itlem qued futartan erat .imi plesetur. Fag, iaquin, eistus, ul imphantur"Seripture, aure de mea aradicione et morte pradixerant. Hoc autan netra seivit discurnbentizm, "looteri enim dis; cipuli simpliciter omnia; quse dicebanter, , percipiebaph, sicul ante de unguepto effuso; adi discipuli vere eausp paupqrum iliverunt : Ub quid perditio hate 2 , Potkil entim istud vemundavi midelumb ba dari мaupenibust Sie el bic quidam putabant; quod loevhos babebat Judas, quod diceret ei Jesus: Eime ca quate apus, auno mabis idd Wiarn'festimm, aut egenis ut atignaid daret. Solebat forse idem Judas artiv, chual pauperibas aligua dandzeraut, eaifurto saltrahere, et ante jam Dourioum occullo kendidit; quod modo apeste penfacia, Cum anga nacepiseet Iudas bsiecollam, exiil continuaj: nap gam polerant lenebrat diulims cinan luce manenem Lixat autam, /inquit, nos. Vepe ille eras nok at tancluraq, quia jam solus a diabola possidebatur. . . . .......... CAPUT. VI.
${ }_{1 \text {. }}$ Cum arga axisset ithe dixit Jeaus: Numc charifico tus est Filius hominis, et Deus olarificalus est in eo. Si Diqus clarificatus est in en, et Deus clarificavit emmin semptipsis, at coninno clarificabit eum. Filigli, aduuc modicum robiscum sum; quaretis me, ot sicut dixi Judcis: Quv ego yado, vos non potestis venire, et vebis, dico mado. Mandatum novum do vabis, ut diligatis invicem sicut dilexi vos, et diligatis invicerr. In hoc cognoscent omnes, quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem (Joan. siii). Cum exisset Judas, jam nox, et tenebra factus; dixit Jesus : Nunc clarificalus est Filius homi-
nis; nam , ille Judas omnium perditorum hominum A Dei et proximi dilectione dissemoret, sublevatis, onnfiguram tenuit ideoque cum ille exisset, dixit Dominus : Nunc clarificutus est Filius hominis; cum enip nox exivit, dies solus remansit. Sic fratres, sic futurum est, cum omnes perditi in igaem æternum ibunt, tuhc ibunt justi in vitape æternam, tunc Filius Dei clarus fet, cum in corpore ejus, id est in Ecclesia nihil remanet tenebrosum, sed totum clarum erit. Et Deus, inquit, clarificatus est in e0: nam ipse Filias Dei, secundum quod Deus est, semper clarus est et manet : sed in corpore suo, quod est Ecclesia, multse adhuc tenebræ remanserunt, qux onnes cam exierint, remanebit Ecclesia Cdrristi sine macula. Si Deus, inquil, clarificatus est in eo, et Deus clarificavit eum in semetipso; Filius enim in Patre est, et Pater in Filio, secundunt illam naturam, qua ille in Patre est, et Pater in illo semper, ut dixi, clarus est, et tenebre in eo non sunt ullac. Sed Deus, inquit, continuo clarificabit eum; futurum est enim, inquit, ut Deus etiam corpus meum, id est, Ecclesiam, clarificet totum, ut et illud clarum sit. Et hoc cito erat futurum, videlicet quod corpus illud, quod pro nobis ex nobis assumpsit, clarificandum erat gloria resurrectionis, et immortalitatis, et ad dexteram Dei Patris collocandum.

Modicum, inquit, vobiscum sum, et quo ego vado, vos non potestis venire (Joan. $\mathbf{x} 11$ ). Modicum fuit, quod ille tunc cum discipulis mortalis fuit : et quo ille ibat, id est ad immortalitatis gloriam, non poterant adhuc tunc venire : sed ut scirent, quomodo illuc eundum erat, volis, inquit, dico modo, mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Ista, inquit, est via, qua vobis veniendum est ad immortalitatis gloriam, scilicet, ut diligatis invicem, sicut ego dilexi vos. Supra enim idem Dominus dixit: Ego sum via et verilas. Factus est ergo ille discipulis via ad immortalitatem et ad vitan æternam, dicens : Sic diligite invicem, sicıt ego dilexi vos. Ac si diceret : Sic illuc ite, sicut me, vidistis cuntem. In hoc, inquit, cognoscent omres quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem, et reliqua, quæ multa illis de eadem dileclione Dei et proximi dixerat. Cum enim exiret Judas ille proditor, remanentibus secum electis discipulis, multa aperuit mysteria quæ ante eis non aperuit, cum ille prasens fuisset, qui periturus erat. In koc, inquit, cognoscent omnes, quia mei discipuli estis, hoc est signum discipulatus Domini. In hoc, fratres, semper cognoscuntur discipuli Dei, et discipuli diaboli : si videas hominem diligentem fratrem suum, scias quia discipulus Christi est; si autem eum videas odisse fratrem suum, quem videt, scias eum nec Deum diligere, quem non videt; ideoque necesse est ut diaboli sit, qui Dei non est. Semper, fratres mei, ista verba Domini in mente tenete, semper operibus ostendite; quia in hoc cognoscemini, si ad Deum pertineatis, si fratres vestros diligitis. Cum ergo, ut dixi, Dominus multa discipulis suis de
lis in ccelum dixit:

Pater, venit hara; clurifica Filium tusm, ul Filius. tuas clarificet te; sicut dedisti ei polestatem omans. carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam ceternam. Hace est autem rita aterna, ut cognoscant te salum verum Deum, et quem misigii Jesum Christum. Ego te clarificavi super terram, opus consummans quod dedisti mihi ut faciam; et nunc clarifica me,tw Pater, apud temetipsum, claritate, quam habui, priusquam mundus esset, apud, te. Manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo; tui erant, et mihi eos dedisti, et sermonem tuum servaverunt. Nunc cognoverunt quia omnia quie dedisti mihi abs te sunt; quia verba quce dedisti mihi, dedi eis, et ipsi accepe3 runt, et cognoverunt vere quia a te exivi, et crediderunt quia tu me misisti. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, sed pro his quos dedisti mihi, quia tui sunt; el mea omnia tua sunt, et tua mea sunt, et clarifcalus sum in eis. Et jam non sum in mundo et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum sicut et nos. Cum essem cum eis, servabam eos in nomine tuo. Quos dedisti mihi, custodivi, et nemo ex his periit, nisi filius perditionis, 4 Scriptura impleatur. Nunc autem ad te venio, et hac loquor in mundo, ut habeant gaudium meum in semetipsis impletum. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus odiọ eos habuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo. Non rogo ut lollas eos de mundo, sed ut sqrees eos a malo. De mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo. Sanctifica eos in veritale. Sermo tuus veritas est. Sicul me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico meipsum, ut sint et ipsi sanclificati in veritate. Non pro his autem rogo tantum; sed et pro his qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint, sicut et tu Pater in me, et ego in te : et ut ipsi in nobis unum sint, ut mundus credat quia tu me misisti. Et eyo claritatem quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut et nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut sint consuminati in unum, et cognoscat mardus quia tu me misisti, et dilexi eos, sicut et me dilexisti. Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum; ut videant claritatem meam quam dedisti mihi, quia dilexisti me ante constitutionem mundi. Pater juste, mundus te non cognovit, ego autem cognovi, el hi cognoverunt quia tume misisti, et notum feci eis nomen tuum, et notum faciam, ut dilectio qua dilexisti me, in ipsis sit, el ego in ipsis (Joan. xvit).

CAPUT VII.
Et hymno dicto exierunt in montem Oliveti (Matth. xxvi). Postquam bymnum laudis et orationis pro omnibus credentibus Deo offerret (sicut modo audistis, fratres), surgentes tunc ibant in montem Oliveti Illo scilicet significans quod per illam orationem qua pro illis oravit in montem misericordix Dei asceusuri essent; oleum enim, quod in illo mame

guificare solet. In montem ergo Olivardimp, "quasisi' ${ }^{\prime} d^{\prime \prime}$



 scriptutin"est 'entint: :Petrtutidim" "paltotem" et "disper"

 mtatis "discippolis" "stiss "quod eutin" rellicturi" ritssent,"
 cete turavit, me" cum" retid dissent et in eo scandali-" zassèńt, 'Walutter desperareht : sicuit enim eos terrebat cưm'eos hégaturos predfisset", sic eis misericortan promisit cum se restrrecturum et in Galisédiri precesturdm'ess" promitteret; ac sí dicat":

 Gãilicäm, "1d e"st," égo ham rimortatis', et ad illam gidfiam "trathshigratito" precedam, vosque ne timea-
 transmigratio dicitur interpretata. Cunio, inquit, migräder $b^{1}$ ab the trortaflate ad" ińmortalitatis goo riản, "tañ" et vos mé"precedenten sequemini."

Respotidens aulem Petrus aitility Elsiomnes scandalizaldydetint in te", ego nuhquam scandälizabor. "Ait illi
 lus'edntet, 'ter me neýabis. "Ail' illi"'Petru's : Etiamsi opoftrertye me hoti lecim, non"le negabo. Similiter et onthes "disctpilli dixerunt (nallh."xxv). Non est hoc, fralke's mendacht "aut lemeritatis, quod P'etrus et cxerers apostot promisérunt se tunc etian cum Domint moriluros, et nunquam illum négaroros sed qua ardens erat eornim circa Dominumancetus, sed carnalis nondum enim erat Spiritus datus, quia Jesus nondum uerat goriticatis. Ifabebant quidem Spiritum a'm" "omino datum, sed plenus erant eum posibomint us surectionem áaceptiri, ut pro Domijo morist non "umerent puod nunc promitere quidém" spiritu prompt non dubitabant, sed carne inffm" petacere" noh poterant, "Permisit ergo Domi-

 readum, "et "De" "amore Uhristum dillgendum, sicul et ported ferfe, et dutn roc'recisset, nula eum mundi porestasi ha neyandum dogere potuit. Permisif cum tune"hébard", at" posté "Ecclesie" princess futirus delinqutetitinus' ipse 'drinitteret, cum sibi a' Domino' dimasstin' pleccituti" "négationis viderét." Et vére quituen bethtily "apostoldas Pettus'dixit": Etsi oporteret cum mori, non Dominum se negaturum, sed nondum adhuc lempus illud advénerat. "Non enim ille cum Domitt ${ }^{\text {H mofis }}$ sed pbst Doninum èt pro Domino debuil. Prits'fatifude Chrlstus pro Petro et pro omnibus ihuternofs mot tuas est, postea Petrus, non cum eo, -ided prysed lindtutus est : inullus enim potuit mofy com hitotfind quá sofus sine culpa mortuus est ${ }^{29}$ horithtitus veto cateris mors pecati pona est. "ute pro hosto "peccato, non pro suo mortuus

Pathol. CVI.

 dictint Gethsemanti, ubt erat Horkes, friquent 'introivion





 Vérit lDotninus in"lbeumiqui'diciur : Gelisemaniol's






 quots ante ad "ridentlam" claritatem staan" in" motite,"ni ubi com eo Moyses 'et'Effas' hil thajestáte 'Vist' sdint, mi
 humanitatis'; et'qui eum' thuttis' indicils' eddoct Deami'
 homitiem' esse. Cobitrlstabatur antem non'pro suad ${ }^{\prime}$ morte, ad quam suscipiendath,' ut 'pritetrenhds, "ilit" " mundum venerat, sed pro illius discipuli sui proditorts perditione,' et pro illius jopull obcecatione', qui 'eum' ad mortem' tradiderat. Nam quare pro "sé cofitristatetur' morituro, qui ante 'phedixit' discipul". lis : Pilius, induiens, hominis tratdetur'ad crucifigen-
 se timere ostendit, drod ad perficuendum "hinaic múndum venire dignazus est, sed sicut supra dixit:
 hoc non est contristatas, sed de ed quod sequíur:" $V$ adtem homini ill per quem tradecur; per Judain eniḿ tráditus est Judeis, et per Judros génthus. Dro illorún ergo perdito one contristabatur, non pro sua paśsone, sine quá hundus salyari non potuerat. Ait ergódiscipulis' :

Tristis est anima nea usque ad mortem; sustinéte if hic el vigilate mécum (tatth. xxv;' Marc. xiv). Au-"P disisis, Iratres, quod Dominus pit' Tristis estanimane mea usque ad mortem, non pro morte, tantum enim Pravaluí ei illa passio quantum ille permisit; nane et ideo dixit' : Copit contristari. Tantim entm con-" tristabatur quantum ihe voluit, ét hoc inter'inum distabat et ceteros homines, quod onm affectd humano tantum utebatur.

## CAPut vin.

Et progressus, inquit, pusillum quar itwit itw n quantum jactus est lapidis, procidit in faciem suam orano et dicans : Paler mi, si possibile est, iransent a me calip iste verumitamen, non sicut ego volo, sed sicut tu vis (Luc. xx11; Malth. xxvı). Hoc humana natura, quam ex Judxis assumpserat, precalatur, non ut mortem nod susciperet, sed ut non ab eis eam, qui secundam carnem propinqui crant, susciperet. Verumamen, inquit, non sicut ego volo, sed sicut tu vis. Non in-
quit, secundum voturtatem hamantatis ex Judæis 'A ad premilfendum, sed carine fragili gravatus non poassumptre fiat; sed secundum nostram semper unam et aternam voluntatem fret hoe, et omnia; omnia enim quacumque volut Dominus per Filiom squm fecit, et una semper Patris et Filii voluntas est. Ad hoc brec orabat Dominus, ut euram quidem voluntatem esse scirent homines, ut hon tantum erfmen in eum commisissemt atelomintum gloria crucifixissent : ille namque omnes salvos fult fieri, ot neminem vult perire.

Apparuit, inquit, illi angetus Domini de coslo confortans eum, et factus in agonia prolixims crabat. Et factus est sudor ejus sicut guttee sanguinis decurrentis in terram (Lac. Xxn). Apparuit Domino suus ange.us de coelo confortans otim, sicut ante, cum esu? ritet, accesserunt angeh, et ministrabant ei. Quando $\mathbf{B}$ ergo ipse voluit, adfuerunt ei eelestes illi angelici spiritus. Et factus in agenia, prolisius orabat. Pro omnibus orabat unus, Dominus pro servis, ut servos suos amicos effleeret, magna enim fuerunt peccata homimum, ideoque Christus omni genere banitatis corum salutem operatus est. Ille ois ozemplum prabuit baplizatus in Joriane aine culpa semper existens : ille vivendi prsecepta dedit; ille corporum sanitatem omil @deliter peteatil prabebal ; ille ore tioni frequentirs instabat, pernoctans aliquando; ille jejunabat; ad ultimum, sicut modo audistis, tanto pro nobis nertanalne orabat, ut fieres sudor ejus shems gutio sanguimis decurrentis in torram. Heoc omanil esempla pretbeado nobis fecit, non horum allque ladigens illa, eed nobis, quas salvare vererat, exempluma probens. Sudabat putem at Adam sudan-
 tui esecort pane. Ae si dieeretur: Non ante vesoaris pane coeleoti quam ex lua carbe matus pre to sudet. Et erat, inqpit, sadop ojus sifut gutta sanguinis deournontis in terram. Hec edim sudore, et hac sangline lorra, id est kumanum genus, lotum est ab illa maledfatione, qua primo sudanti dictum est: Maledicta terra in opere tuo; et primo sanguinema fuedonti : Mabedicsus, i्pquit, eris super terram, qua mperats os sumen, ot suscapil sangainem fratris tui de mana $3 \times 1$.

Et seanit ad divcipulat sues, at insecmith cos darmientes. Et diecit Podro: sic non poluistis una hora vigt lare mecum? Visilate at orate, in intresis in tentosienem; spirixus quidom promptus ad, caro antems informa (Mathe. Exiv; Harc. IIV). Apustoli, mondum Spirita sancto confortati, sopore oppresi mant, quibus ait : Vigilate et arabe, whon intretis in tematioman. Hoc quolidie Esclacia facit dicans : $N$, isquit, nee inducas in renoationom. Aliud ost eniea noe teantosi, qued in. hoe samelo fien una potect; sliud mon indmai in tpenationan, quod ut Bat, omapus quatidie, sailioes me mos inturat in centationem ut
 pagnomus. Unde et apostalus Peulus \& Vigitate, et cate, inquil, in fide, a viriliser agise. Spiritus, inquis, vester promanus an, sed caso infirma. Promplus
teat implere quæ promisit.

Iterum secunde abiit aravit dicens: Patar mi, si nen potest hic calis transire, nisi hibam illum, fat voluntas tua. Et venit iterum, et invenit eos dormientes: erans anim oculi eorum gravati, at ignorabant quid romponderent ei. Et ipse relictis illis abiil et oravit
 xiv). In seounda et tertia oratione ait : Fiat, Pater mi, valuntoc tua; quasi diceret: Si istum calicem bibiturus sump, fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra; ut per gustum calicis hujus fiat in tota terra pax hominibus bonx voluntatis. Et si a Judxeis occidendus sum, in ompibus ceteris gentibus fiat voluntas tua, ut illorum delicto salus sit gentibus. Et hoc tertio oravit, ut iterum plenitudine gentium intrante salvus fat ompis Israel. Prima petit ut a Judxis calicem moftis $\quad$ pan acciperet. Secundo, ut si hoc suo ef Patris consilio dispositum mutari non posset, fieret earum delicto salus gentium. Iterum tertio, ut poat salutem gentium fieret etiam salus Judzorum.

Tunc venit ad discipulos suos, et dixit illis: Dormite jam et requiescite: sufficit. Ecce appropinquavil hora, et Filiug kaminis tradetyr in manus peccatorum. Surgite, eamus ; ecce appropinquavil gui me trades (Math, $\mathbf{4 x v 1}$ ).

## CAPUT IX.

dudan ergo, cum accepissel cohortem et a pontificibus ef Phariscais ministros, venit illuc, et cum ea - turba mxlta cum gladiis, et fustibus, et laternis, of facibus, missi a principibus sacerdotume et senioribus populi (Joan. xvin). Ideo cum turba multa, et cum armis Judas venit, ne si forte cum turba populi inveniretur Dominus, aut ille comprehenderetur quasi traditor Domini sui, aut Jesus a turba defenderetur. Lateruas autem et faces secum tulerunt, quia nox erat. El apte, ipsi enim in tencbris opera egerunt tenebrarum, et idco, sicut Joannes evangelista ait : Tenehra non comprehenderunt lucem, ut tis luceret, sed eam quantum in illis erat, occiderunt ut aliis non luceret.

Jesus autern sciens omnia quat ventura srame super eum, processit et dixit eis: Qupm quaritis? Responderunt ei : Jesum Nazafemum. Dicit eis Jesus : Ego sum. Stabat autem et Judas, qui tradebat eum, sum ipsis; ut ergo dixil eis : Kgo sum, abierunl retrorsume es ceciderunt in terram. Videte, fratpes, qualis fuit potestas illa tepebrarup coptra lucam! Uno verbo, qua eis dixit: Ega sum, abierum apmes retrarsum, et ceciderynt in terram. Talig eis potestas hopnipum contra Deum, et ita solet fieri, ut ubicupque lux vemerit, tenehræ quasi retrarsum fuptes fugiant. Sed ef aliud hoc ageado iqnuit Dominuf; cumm enim primo Judzeis dixisset qued inse esset Jesur yоп tur crodideruuf Judopie sed apiecuat petrarsum iacreduli permanentes, et secidarupt in terrana ppara. Sed :

Iterum, inquit, intarrogapit eas, Qupm auceritis? Illiautem dixerunt ; Jesum Nasaromum. (Joan. хvu.)

Tunc nop ceaiderunt, quia qui primo non credi- A gentibus prodicassent, quasi auriculam dexteram, derunt, in fine mundi credituri sunt.

Respondis Jesus; Dixi vobis quia ego súm; si érgóo me quartlis, sinite hos abire: ut impleretur sermo quẹ disit : quia quos dedist mihi, non perdidi ex eis quemquam (Joan. xvm!). Cunu eos iterum interrogaret quem quærerent : et illi dixissent: Jesum Nazärenum. \$i me, inquit, quarritis, sinite hos abire. Potuit apostolos permittere ire, quandiu Judei cadentes in terra jacuerunt; potuit et facere, ut cadentes non resurgerent: sed hæc verba ideo dixit, ne si illos non permitteret se comprehendere, non fieret redemptio humani generis, ad quami perficiendam venerat, et si eis non diceret : Sinite hos abire, comprehenderent simul et discípulos mortique traderent; quia ad hoc fuerant predestinati, ut per illos gentes crederent. Sed et aliud potest intelligi his yerbis Dominum significasse, ac si aperte diceret eis : Sinite istos primum ire, et predicare gentibus, ut postquain intraverit plenitudo gentium, iunc et vos convertamini et salví sitis, ut ex omnibus quos ei Deus Pater dedit ut corpus ejus fierent, non perderet quemquam, sed salvaret utrosque, scilicet Judeos et gentes.

Qui autem tradidil eum dedit illis signum dicens: Quemcunque osculatus fuero, ipse est, tenete eum. Et confestim accedens ad Jesum, ut oscularetur eup, dixil: Ave, Rabbi, et osculatus est eum; dixitquẹ illi Jesus : Amice, ad quid venisti? psculo Filium hominis tradis? (Malth. xxvi; Luc. xxil). Quia nox erat, ut scirent quein comprehenderent, dedit eis ille qui eum cognoveraf signum osculi. Signum pacis fecis $C$ signum belli. Quam multi hodie, fratres, labiis tangunt, et mente longe sunt; ore pacem dant, et cor eorum machinatur iniqua! Hic impletum at quod Dominus per prophetam dixit : Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum !onge est a me. Dixit eị Jesus : Amice, ad guid venisti? Hoc illupn mominat quod esse si yellet, potuerat; nam et ad alios disçipylos dixit : Jam non dicam vos servos, sed amicos.

Tunc accesserunt et manus injecerunt in Jesum, it tenuerunt eum. Videntes hi qui circa ipoum erant guod fulurum eral, dixerunt ei : Douine, si percutimus in gladio? Et ecce Simon Petrus bubens gladium eduxit eum, et percussit servum priacipis sacerdotum, et ampulapit auriculam ejus dexteram. 'Erat autem nomen servi Malchus. Respqndens auman Jesus ait:: Sinite usque hac, converte gladium buиm in locuin suumi omnes çnim gui acceperint gladium, 'gladtio' peribunt. An putas quia non possum rogare Patremi meum, et exhibebit mihi modo plus qaam duodecim legiones angelorim? Calicem quem dedit thent Pater,' non bibam illim? quomodo ergo imple--uthrily shtiptird? quia sic oportet fieri. Et cum ve-- tigtrábet "aciticulam" hominis, sanavit çam (Mauh.' "hy Late: txit; Joan. xvin). Petrus et apostoli eo cárualf amoóre quo adhuc Dominun diligebant, "heec fadiébant. Sed el hoc allquid nobis ad intelli-- Fendum significare potest : scilicet quia Petrus et Edapostoli ejus, cum, Judxis nolentibas credere,
id est spiritatem legis intelligentiam, abstufertint, ne audirent quod aposiolys Panlus ajt: Littera of cidit. Et hæc omnia in figura contingebant illis, 'et nescirent quod spiritus vivificat, et scripta suht ad nostram justificationem. Erat auten nomen serti cujus auricula abscissa est, Malchus; boc nomien Latine rex intërpretatur, quia scilicet régnum; quod Judxi ante habuerunt, transiit ab eis, sicut ipse Dominus : Auferetur a vobis, inquit, regnum Dei, et tradetur genti facienti fructus ejus. Omnes, inguit, qui gladium acceperint, gladio peribant. Omnes qui acceperint gladium illum, de quo Dominas dixit: Non veni pacem mittere in terram, sed gladium, scilicet verbum dilectionis Dei ; hoc gui acceperit, gladio isto visibili peribit. Non enim predicator utitur gladio se in adversarium sanguinis effusioue vindicans, sed gladio, id est, verbo Dei, ipsi utendum est ut videlicet eo defendat fideles et separet ah eif infideles. Nam cum prodicanti Paulo verbtrm Dei obstitisset Elipuas magus quidam, dixit ei Paulus: Inimice, fili diaboli, non desinis subvertere vias Bomini rectas? et nunc ecce manus Domini super se, ot eris carcus. Et ipse Petrus alia gladio nsus ést contra Simonem Magum. Non enim, inquit, est tibi pars, neque sors in sermone hoc, separans eum ab eis quorum pari erat in sermone Evangelii. Tali ergo gladio utendum est predicatori fidei; nam illo gladio visibili periit, cum opus predicatiopis acciperet, sicut et omnibus mundi negotiis marisar, C quando Christi solius servitio se dederit. Ap putas quia non possum ${ }^{\prime}$ rogare Patrem meum, of esthigehit mihi modo plus quam duodecim legiones amalosum? Non indigeo auxilio duodeoim apostolorum; mea est enim omnis terra et plepitudo ejus; pama legio hominum antigua consuetudine mex millia fumunt, duodecim ergo legiones septuaginta doo millia sumat, et tot gentium lingure spat. Uuquid, inquit, mibi tale vestrum anxilium, ut pro me pugnetis, qui si vallem adunare omnes linguas gentina cuin angalic, qui singulis geptibus presunt, potuissemi iluod ot hpse Dominus facturus est in die judicii, quando congrogabuntur ad eum omnes gentes et tribus et lingua. Ac si diceren : \am modo potuissem omnes ad ime congregare gente, quad tamen mon modo facio, sed judicabor ego prius ab hominibus injusto, ut imum veniam ut judicem juste ega vivar et morteos. Owomodo ergo implebuntur Scriptura, quia sio opertet fieri? Scripturx aliter impleci non potarant; nimi se permitteret comprehendi, at Aagellaris of necidi, ino totius generis humani salus per ejus pasionem perficienda eral. Apprehendens awlem daotis anriculem, sanavit eam. Cuma aposspli ad paedioationem irent gentium, tupc ablata est Judeis auricula dextra, id est illi homines qui dertrum inteliectum squctarum Scripturarum habuepuas; cum vero iptraveril plenitudo gentium, turic ef inga zuripula dextor eis a Domino restimetur.

## －CAPUT X．

 －itotiem éxistis cúm gladiis et fustibus＇comprehendere －me＇，＇quotidie＂apud tos＇sedebam docens in templo＇，et －non me tenuistis．Sed hac ést hora vestra，et potestas ＂tenebra＇rum＇．Hoc＇enim totum factum est，ut adimple－ JYentur Scriptur＇e prophelárum．Tunc discipuli omnes， ＇relicto＇eo＇，fúgerunt（Matth．xxvi ；Luc． $\mathbf{x x}_{11}$ ）．Judæei armati et cum turba exierant ad Jesum，tanquam ad ＇fatronem，cum toties antea inter manus illorum ＇fuisset，et non comprehenderunt eum，sicut nec ＇modo fecissent，＇si noluisset ipse ：nam，ut supra au－ ＂uistis，uno istos omnes suo vetbo sternebat；et su－ －pra sxpius volebant eum＇comprehendere，sed non ＂Jotuerunt，quia nondun＇venerat hora ejus．＇Nunc ＇tutem，inquit Dominus，heec est hora vestra，et po－B ＇testas tenebraram；tenebre enim＇in tenebris ad lu－＇ cem compretiendèndam venerant．Discipuli＇omnes， ＇relicto ed，fugerunt．Hoc eis＇súpra dixerat：Omnes， inquit，scandalum patiemini th me in ista nocte．Non enim adhuc fuerant Spiritu confortati，et contra eos adhac provalebant tenebre；tevebræ enim eos te－ ＇nuerunt，ut fugerent＇！postea vero，Spirita sancto accepto，minas principum et sacerdotum con－ temnentes，＇nec thagellis eorum nec gladiis＇cesse－ runt：
＂Cohors ergo，et tribunus，et ministri Judãorum ＇tomprehenderunt＇Jesum，＇et ligaverunt eum，et ad－ ＂duxerunt eam ad Annam primum；erat＇dutem socer Caipha，quit erat pontifex anni＇llius．Etal autem Cai－ phas qui constlium dederat Judeis，quia expedit unum hominem mori pro populo（Joan．xvili）．Cohors －et tribunas Romanorum milites erant，quos cum suis ＇Tiominibus miserunt Judei ad comprehendendum －Hesam；non enim habuerant potestatem ut sine Ro－ －manis militibus eum comprehendere presumerent． Ligaverant ergo Dominum ：ad hoc namque venit ＇⿴囗十力，at＇suis vinculis nos a vinculis peccatoram no－ ＇strotum solveret Longe ante fecerunt Judxi spirita －wod wanc corpore fecerunt；ligantes scificet Jesum， －ider，tenentes clavem scientise，legis et propheta－ tumy； $\boldsymbol{*}$ nec ipsi intrant，nec alios intrare permi－ iselunit．
（1ㄴ）Pervis ducom sequebatur ewm it longe，et alius di－ －scipidus ；discipulus autew itte erat notus pontifici，et itherotivis ctim＇Jesu in alriam principis＇sacerdotum ：D ＂Petrus＇autem＇stabat at ostiàm foris．＂Exittt ergo altus diectpulw，qui evat notus pontifici，et dixit ost －tiaries；introdaxit Petralm．＇Ingressitis＇aulem intrb settsout ：miniterit we vidorel－Finem＇（Joan．xyit； （Matth．2IFw），Petras＇sequebatur Dotmihum＇a longe adn otio diseapulo，soiftet quil nefaturas erat Domi－ anme：nam etijte alius discipulus postea relicto to magarak．sed et ahiud in hoc potest fintelligi；quod dill＇discipull prex cateris＇seqtrebantur Dóminum； perragy ex，whestimatur，＇Joannes，quia isti in san－ 40 －Bvangelis solent totam Eeclesiam designare； Porras ramque fidem Ecelesfe，Joames vero chari－ atana designat：isti ergo sequebantur Dominum，

A quia Ecclesia fidem et charitatem Christi mmitaba－ tur．Sed de longe，quia＇Christus sine suo peccato pro Ecclesia mortuus est，Ecclesia dutem pro seipsa； ét longe interest＂utrum quis pro se moriatur，an pro alio．Timuit adhuc Petrus homines，simul et amavit ＇Dominum；＇sed cum venit ei perfecta charitas，fo－ ras misit timorem hominum，út tantummodo ama－ ret Dominum，non autém timeret et minas et ter－ rores．

Pontifex ergo interrogavit Jesum de discipulis suis et doctrina ejus．Respondit ei Jesus＇：Ego palam lo－ cutus sum，et egó semper docui in synagoga et in tem－ plo，quo omnes Judei convenerant．Quid me inter－ rogas？interroga＇eos qui＇audierunt＇quid locutus sum ipsis，ecce＇hi＇sctunt que dixerim ego（Joan．xvni）． B Non ad hoe etim interrogabat ut veritatem disce－ ret，hanc enihi antea stepinas，si voluísset audire， potuisset，sed ut insidiaretar ei，sil forte potuissel cuin＇andire verbum aliquod dicentem contra Deum aut contra Catsarem，＇ut eum＇reum mortis jadi－ caret．

Hace cam divisset，unus assittens ministrorum de－ dif alapam Jesx，ticens：Siè respondes pontifici？Rè스－ spondit ei Jesus ：Si male loculus sum，lestimonium perhibe＇ide malo；si dutem＇＇bene，＇quid the cadis （Joan．xvir）？Dominus potilifici dixit Quid me in＇－ lerregas ${ }^{\prime}$ interrogn eos qui audierant，quia hon erat aptuin，ut $\& \in$ magisterium＇veritatis audiret，quem vinctam venebat；et pro hoc verbo dedit unus mi－ nistrorum alapani Jesu．O nefanda manus，et mens C iniquoram；recter respondentem ferit！Ecce，＇fratres， apparet quare Christus dignus dicitur，qai tolitit pec－ －dote mundf．Greator a creatura percutitur，et susti－ net，niallque aliud nisi justitix et módestiæ verba ，respondic． Si ，inquit，male locuras sum，perhibe testi－ ＇noonimat ；si autele bewe，quid me ctedis＇？In lege enim eorum scriptam est ：Innocentem＇et justum ne af－ flixeris．Ante ergo debuit perhibere testimonium de lerimine，et tunc ferive ；ised ille＇ndn＇solum＇non crit－ men probavil，quod in Domino itrvenite non potuit＇， sed etiam pre veritatis werbis percutiebar． 0 mira et inefahilis patiendial，Ille cujus manus＂fecerumt nos et plasmavemat；quir termm pagillo contiret，et cue－ dam palma ponderat，sustinuit se ceedi a servo pon－ ficcis，Judzorum IImplevit quod ante disciputis pres－ eepit：Siaquis，inquil，te percusserio in dextetram thti－ sillamis priebe eiet alestam．Prebulit chith cum dixit： sii male locutak sum，perhibe lestimonium，et per－ cute，si crimed inverias．

## 

－Bt misit＇eum Annas Yigatum＇ad Caipham pontifi－ Lem；，ubt erant striba，et ntit senibres convenérant． Priticipes ratem sacerdotum＇et omne consitition qua＇ ＇rebatht＇falsition＇lestimonium＇＇contra＇Jesam＇，nt eam＇ morti traderent；mulli erim falsum testimonium di－ eebant＇deversus cum，et＇cothvenientia lestimonia＂ido erant（Joan．xvtii；＂Marc．＇xir）．Falstum quarebant testimbinum，quo reds mortis inveniretur，non enim verum＂potuerant invenite＂：siam guomodo inveni－
rent verum in é "crimen, qui venit sine peccato, ut'A set : Sed non hoc cantra Deqm fuit, yere enim, ipse mundi tolleret peccata? Illi querebont falsa testimonia ad eum puniendum; sed, sicut Sålomon ait : Falsus lestis non erit impunitus. Et non erant, inquit, convenientia testimonia eorum, quia falsitas in seipsa solet esse divisa.

Et cum multi falsi testes accessissent, novissime venerunt duo falsi testes, et dixerunt : Nos audivimus eum dicentem;Ego dissolvam templum hoc manu factum, et post triduum aliud non manu factum adificabo. Et non erat conveniens testimonium eorum. Et exsurgens princeps sacerdotum in:medium, interragabat eum dicens: Nihil respondes ad, ea guce tibi objiciuntur ab his? Jesus tacebat. Et princeps sacendotum rursus interrogahat eam dicens:: Adjuro te per Deum vivum ut dicas, nobis si tu es ,Ghristus Filius B Dei? Dixit illi Jesus, Tu dixisti; qenumatamen dice vobis: Ego sum, et yidebitis amada Filium, hominis sedenters a dextris virtufis, et menientem in nubitus coeli. Tunc princeps sacerdotum scidit vestimento. cana dicens: Blasphemanis; guid adhuc egamus testibus? Eace nunc audiskis blasphemiam, quid vobis videtur? Et amnes condemnaverunt aum rewm esse mortis
 runt duo falsi ,testes. Falsi testas fueruat, qui hoc dixerunf, quod Dominum non audierant diecotem; dixit enim Dominus : Solnigle tamplum hoc: Illi referebant eum dixisse: Ege dipsolvamn templume hoo. Sed Dominus quod futurum erat preedisit. Hi autem contra eum falsum dieuns testiononium. Domisas dixit Judxis: Kgs spluite semplum hoa, quia, dudxei occisuri erant ; Dominum, et pasf: Aridumm, inquit, excilabo illud, non, sicut, falsi, restes dixerant : rer adificabo. Ille ausem, hac dieebat de corpone sua, guod, sicul dixi, Judæi, occisuri erana, el bec ille tertia die axcitavit El princeps sacendotum ait illi:s Nihil respondemad, equmpa istiadversum seteshificantar? Jesus autem: Lacabat; sciebat namque:Dromians quad hæ2c insidiando internogabal :prineeps isacerdplum, ut poscet, illum, ฉecusare; ideoque: ei nen respondit: ad, quid, enim eit respenderet, quen nom crediurrum sciehat? Ait autem;pripceprer sacerdomem :- Adjuro te par Deum. yivem., Adhue, ul supra, disi, at ab, et exigeret yarbum aliquad, quo, pum accusare posseh et מ口аrti adjudicare. Sed ipse Dominus func ei respondit, et dixis: Amodo videbitis Filiun thominis sedentewn a dextris virtutip! Pipedixit Dmminus saum judicium futurum, qua judicalurus eonus humanum; ac si diceret : Jam, quia me adjurasti per illud magnum nomen Patris mei, dica tibi, qued, velis nolis, futurum est; yisurus ,enim es eum, quem made , digatum injuste judicas, sedentem a dexulis Ratris, et, venientama ad judicandum juste qui modo a. te injusta judicatur. Tuna princeps sacerdotum
 aliguod .yerhum, audierjnt, contra ${ }_{i}$ Denm, scindant yestimenta sua, non, Serentes hlasphemiam. Putavit
 se sedentem a dextris virtutis Dei videndum dixis-
ascendit in coelum, et sedet ad dexteram Dei, indeque venturus est ad judicandos vivos et mortuus. Illi autem condemnaverunt eum reum esse mortis. Ecce, fratres, pro quo peccato Christus judjcatys est reus esse mortis, scilicet quia se predixit sessurum a dextris Dei, et venturum in nubibus cueli.
Tunc viri qui tenebant eum exspuerunt in faciem ejus, et colaphis eum ceciderunt; alii autem palmas in faciem ei dederunt; alii velabant faciem ejus, et cadentes dicebant : Prophetiza nobis, Christe, quis ,est qui te percussit? et alia multa blasphemantes dicebant in eum (Matth, xxv1). Hxc omnia proborum genera pro nobis sustinuit Dominus, ut nos ab æterno opprobrio liberaret. Velabant faciem ejus, et percutientes, dicebant: Prophetiza, quis te percussit? facilius erat hoc dicere quam quid cogitarent in cordibus; ille tamen, qui omnia potest, et horum utruinque potuit, sed non fuit tunc tempus ostendendi signa iucredulis : nam supra in Evangelio legimus ipsum Dominum cagitationes cordis corum manifestare, cum dicerel : Quid cogitatis in cor:dibus vestris mala? Ille qui colum et terram implet, facile potuit dicere quis se ex astantibus percussisset; sed tunc fuit tempus fuo judicarefur: veniet autem tempus quo judicabit ipse illuminans abscondita tenebrarum, et manifestans consilia cardium, et recipiat unusquisque secundum opera manuum suarum, sive bopa, sive mala

CAPUT XII.
Petrus vero sedebat foris in atrio alefaciame se, quia jrigus erat, et accessil ad eum una ancilla, et cuұ vidisset eum sedantam ad lumen, et fuisset intuila, dixit: Et hic cum Jesu Galibao erat. At ithe negavit coram amnibus, dicens : Nescio quid dicis, Exemute aqtem illo januam, vidit exm alie ancilla, eh ait $t_{1}$ kis sim erant ibi : Eit hic erat cum Jesu Nazareno. Eh itenum negavit cum juramento, dicens: Quia nan novi homir nem. Et post pusilluse accesserunt qui.stabayt, et. is xerunt: Vere tu ex illis as; nain et luquela tua manifestum te facil quia Galileus es. Tunc coepit dethetani at jurara quia non movicsel kominam. Et antinuo adhuc eo loquente gallus cantavis; et conversus Dominus respexit Petrum, en recordatus ast. Petrus vardi Domipi sicuti dixit : Priusquam gahus camet, ler me negatis. El egressus foras flevis amare (Jean. xwir; Luc. x_1H; Malth. xxvi). Qued Petrus princeps sapor stolorum primas Ecclesize post Dominum pastor i copstitutus parmissua asi ;ut negaret, non frusema acturn est, sed ut omnes preadicatones sanctee Eoclesiæ ot, rectores exemplo ejus discerent peccantibus et poenitemabibas peccata posse dimitti, cura illi priar cipi Ecclesix tantama negatigois crimen fuigset dimisum; et ut omnes discerent bomipes nop in proprits suis contidendum viribus, sed omuia scirent in dowo Dei consistere, aux: agunur a, nobis bona. Ipse naps c fue beatissimus apoplolus Petrus nondum Spirilus sancti plenum accepit donum, ideoque statim seusit
mpiupossit luynspa fragititas si nop Dei dong subfoyatur Nam que unc timidus el fragilis verba vilis ancillis expavit, postea Meronis ipperatoris totius mundi tuac imperiuna tenentis minas et vertaa contempsil, Labeus plenam Spiritus sancli gratiam, quæ eun intus accensum uon sinebat frigore inddelitatis Hentari, sicut modo in Evangelio audivistis, quod stans calefaciebat se, quia frigus eral. Vere enim yunc jam in eo inqulelunin eat quod Donaitus antea fицигим predixerat, quit, abundante iniquitate, refrigescet charitas. Sed qui permissus est ut cadereb, fffatim Deq miserante erectus est; nam cum tertio hegassel Petrus, respexil eum Dominus, et recordatus est yerbi ejus quo ei priedixerat casum. Et egressus, inquí, foras, flevit amare. Delevit hendo quod coppulsil in se preseumendo. Statim, inquit, gallus cantavit. Postquam enim aliquis peccaverit, necesse eat ut, station verbo predicatoris, quasi galli cantantis voce, ad pronitewtiaun provocetur; gailus enim canatans, vieinam lueem prenuntiat, et predicator per poenitentiam ad fucem misericordize Dei reditum paratum esse predicare detel. Sciendum autern volhis est, fratres, propter hoc quod ille qui Petrum axeuehat dixit: Nam loquela mamilestum te facil, non alterius sermonis ease Petrum credundum, quaan ceteros dudaos, sed, ut ipsi scitis, unaquaque provincia et regio aliquid proprism habet quod loquitur, quasi pativum teaet, ot inde conjici soler de gua proviacia vel regione sit qui loquitur. Nam et Jesum Galidaun vel Nazarenum dixerum, quia ibi a parentibus nutritus erat pro tumore regis Herodis et C Archelai tilil ejus; Nazareth enim civitas in Gatilea est; natus autemin Bethlehent; secundum vatiemia prophetaram, quia el ipsi parentes de domo el fanilia Dayid erant, cujes progerieses et aativitas in Bethlehem fuik, Ergo, fratres, qui negantem priscipem apostolorupn Petrum audivimus, audiamus et agamus quod ipse prost uagationem fecit. Flevit enim anmare; mam si diamus et nou uxare, non est adhuc pleara punimentia; sed amarescant nobis peccata quæ fecipи1s, et fugiamus ea, quia amara sunt, Et si sic agimasy, aderit, th nobis Domipus, sicut et ei adfuit, ed mosibuet mos in id suod fuimus, cum bere mphis fuibsech :

## CAPUT XH.

Mane alltem facto consitinto imierunt onthes prontus pes sacêfolum et seniores populi adveraws Jesuth, et duxeroin illism in concilluni staum, dicerists' : 'St ta es Ghrites, dic nobis; at eum mort traderents Et an illis Jesu's: Si vobis diadro, Hon tredetis miM; st antem interrogavero, noh respondebilis mihi, neque dimittelis. Exsurgens aulem ominis mintitudo cormm, vinctum euiö adduẋerunt el Iradiderumt Pontio Pilato prasidi. Ipsi attem non illtroferuit in pretoritum, 能 conidnainareniur, sed manducarent Pascha (Mateh. xxvin; lac. xxil; Joan. xvill). Impletum est quod Dominus predixerat: Oportet, ínjuit [Filiam hominis], ire Hierdsolymam, el multa phli a senioribus, et ecribis, et principibus sacerdotum, et postea tradetur

A yentibus ad deludendum, et pagellandum, et crucifgendum. Sed et ipsi Judxi, et gentes malo animo ista fecipsent, Dei tamen dispensatione actum est, scilicet at hoc desiggarent quod primi prsedieatores ex, Judxis tradituri essent adem Christi gentifus, et ili exaltanda esset gloria ejus super omnem terram. Ipsi autem, inquit, son introierunt in pretorism, ut now contaminarentur. Videbatur eis contaninatio, si in una domo cum gentibus essent, et nen videbant majorem is se contaminationem, quod inique cogitatione pleui consilium inierunt quonodo Jesum morti traderent, et hec per falsorum testimonium testiura. Nam et học Dominus de eis ante predixit : Caticers, inquil, exspuentes, camelam autem glutientes, Et hoc illi egerunt, cum parvam illam vel nullam contaminationem vitassent, et magnum crimen baynicidii incurrebant.

Tunc videns Jwdas, qui ekim tradidit, quod damanotus esset, poemitentia ductus, velulic trigina argenteos principibus sucerdotwm et senioribus; dicout: Peocaw tradems sanguinen justums. At illi diterunt: Quid ad nos? $\boldsymbol{\text { su evideris. Let projoctis argentets th remplo }}$ recessit, at abiaxas tuqmeo se auspontia (Mathi ixini). Hafructuosa puidem łaxc Judse peenitentia fuit, sed ad hoe ideo actam ent in inexcusabiles Judxi ferent, quibus al ipso traditore Juda dietuan est, Dominum innoecmiem, et sauguinerl ejus infuste effusun. El abiens, inquit, laqueo se suapendit. Non enind dignus exat us vel carlum tangevet moriens, ved tertam; sell inter Eitaque periit, qui utrorumque Domiution ad mertem tradidit. sifierabat tamen ipse miser proditor quod fagallatum Dominum dimissuri essent ; sed cura, furn jam gentibus tradilum videret, intellexit enm morst dammandum : moris enim erat Judsedtutn ut quemcuaque mortis neum invenissent, prosidi cum puniendum traderynt:
Pisiscipes antem sucentolam, deceplis argenteis; tifverutal: Non lices mittere eos in corbanan [Vulg., corbonwn], quin preabuat, aanguinis est. Consilio tutem into, emerunt ot flliz ugtam figuli in sepulturdin peres. grinartint; proplet tote weatise eat ager illo:Acheldemach [Valg., Afoseldara\}, hoo est ager sanguinis, mapue in hotlidrnime diatm. Tunt impletum est guod dicturm est pot Joremian prophietand; Aisentem: Et acc ceperant triginco argentede pretixin approtiati, quera appretlaverunt! a filitis Istued, ef dederunt bos in agrtith Fgalt; sicus constituit mini Dominise. (Math. xxmbu Corlismafl Hebraice, quasi donarium Latine potest diel; ull doma que Deo offortbantur, a po-
 sed nolemibus illis nobis thoc factum illorum praphetia fuit; nam pretie sanguinis Christi eosmparaus os mobis ager, it est, Fcelosta; in qua nurientes pecceatis in laptista sepotimat; ub niventet justilize requiescamus in ea. Acclesia artem ager est figuli, id est Domini, qui finxit primum hominems de liseo terres.

Exioit igitus Pitalus de pretorio ad Judreos poris, et dixit : Quam accusationem affertis adversus homi-
nem hunc？Responderunt ell，et dixerunt ei ：Si non
esset hic malefactor，non tibi tradidissemus eum；in－ esset hic male actor，non eum subvertentem gentem nostram，et prohi－ bentem trïbuta dare Casàri，et dicentem se Christum regem esse．Et cum accusarelur a principibus sacer－ dolum，ninat rèspoñdit．Tuñc dictt ei Pilatus：Non audis quanta adversum te dicunt lestimonia？Et non respondit ei ad ulfum verbum，itä ul miraretur prases vehemèntèr．Dixit àutem Pildus Judais：Accipite eum ros，èt sécündum lềgem vestram judicate eum．Díre－ runt $\boldsymbol{J}$ udai ：Nobis non liceet ñterficere quemquam； ut sermò Jesu impleretur，quem dixït，significans，qua essel moriè moriturus．（Joan．xviir Luc．xxiIf； Malth．Xx́vii．）Júdxì dixerunt ：Nobis non licet inter－ fictre quemíquaim，èt Pilatus volứt ul secundum legem stain judicarcitl eum．Quare non liceret illis eum mterficere，si malefactor fuisset，cúm in lege eorim scriptum sit：Maleficos ne patiaris tivere？Sed Dò－ minus，qui non malefactor，sed omnium auctor est bonoreits，predixit ante se tradehdom gehtibus ad Angellandum ét cfaciligendom；hoc est enim quod evangelista att，Stighificans gita esset morte moritu－ tus．Necesse erat impleti quid ipsa de se Veritas implendum predixit；quod videlicet tradendus erat gentivas，et sfeut stipra diximus．Nec illud mysterió vacal tobod Judest，licet mala ipsi foot voluntate fe－ cissent，tradebaht Dominnm genthous．Apostoll enlin ex Judseis priseficabams Christuth gentibus，ubl cot－ pas ejus，id est Ecclesia，multis ex itho tempore usque in hödtefnum dieln afficitur advetsis．Per mul－ ras，inquit，Apostolus，ribulationes＇óportet nos in－C trafte in régnum Def．Jpsa enim Ecclésia，quae est corpus Chrisli，semper usque ad linem mundi non desinil persécétutionibus laborafe，que tamen omnes novissimo resurrectionis omnium die inientur，et postéa nutiquam futurex in æternum cessabunt．

CAPUT XIV．
 süht，qui ştètit ante eumb；è interrogavit eum proses nicens：Tǜ és rex Judrootüln？Dixtt illi Jesus：A te－化角ipso hod dicis；nh atii tioi dixetunt de me？he－
 el poritifices tradfderunt te meth．Quid fectrti？（Joan． til．）Stetit Jésus anto prestdem，judet coelorum justus ante judicem tertet hriquam：Adam primus fiomo stetit athe Deform supetibus，et etctistans se a $D$ peccato quod commiserat；Dominus，Redemptot hit－ thathl getierfs，nbi se excusavit，qui sliji hullius tin－ quan peecuati conscias erat，quod mullum unquam comthiserixt：Ut autem nos humilitate sua a nosira supertia liberarei，dignatus est judicium sustitere iniquorum，qui téaturus ést judicare omnes justos et iniquos．

Respondit auteri Jetaz Pilato：Regnam mexum hon est at hoć mundo；se ex hoc thiando esset regnúm medth，ininistri mel ulique decerlarent，ut non tra－ derer Judais：nunc auteio regnuin meum non est hinc（Joan．xivili）．Non est，inquit，regnum meum de Hoc mundo；quifa non ex mondi mortalitate，sed èx

Á Deo Patre accepit ut Rex，et Fillus Dei，Deus omni－ potens ésset．Nón cœepit ergo ejus regnum ab 鲑a mortalitate quam ex munto sumpsit；sed ipse sem－ per sine initio Kex et Deas，factus est pro nobis homo mortalis，ut temporaliter regnaret in hoc múndo，sed út illos propter quos redimendos vene－ rat，regnum sum faceret æternum．Si ex hoc mundo，inquit，essem，minisiri mei decertarent itt non iraderer Juärcis．Si hoc voluisset ille，ut tempo－ rali regno hominibus pricesset mortalis，ministeriis possel ad hoc ángelicis nti，qui cum jejunasset qua－ draginta diebuis et noctibus accesserunt et ministra－ bant ei，nunquam scilicet eum deserentes，quia ei semper præsentes ministrárent，ut pote，qui cum eo ex Virgine nato de coelis adveniunt，et cum quibus $B$ ipse vènturus est ad judicium in gloria Patris sul． Nunquam ergo eidem deerant etiam homini facto angelica thinisteriáa，quübüs quidquid vellet，scilicét omnipotehs，perficere posset．Non igitur traderetur Jodxis，sl notret，cuí millia millium àstant angelo－ rum．Cuńn efilm Júdéeis tradi vellet，apparuit，quan－ tum ille tunc valëbat，potestás èjus，cum audito uno ejus terto abictunt reitorsum，et ceciderunt in ter－ ram，quł éos，si lipsé vellél，siatim vivos absorbuis－ set．Set et hơc de Juadæls intelligi potest，quod Do－ mintis àit ：Kergnum méum non est de hoc mundo． Nain clim Pilatus dixistet，Gens tua et ponitifiees tui trtudiderumt to thint；Reghum，illịuit，meum nön est de noc muntb，id est，jam peccatis eorum exigenti－ Sus the hoc intundo Jodxorínil et pontificum eoruin non est regnum thêuth．Ablatum enim erát tünc ab eis regnum Def，tet datum est genti faciënti tructus ejus．

Ditat ét Ptlatus ：Etrgo tex ès tu ？Rëspondit Jesus： Tit alctls，ghia fex sum ego．Ebo in foc notus sum，et nd hoc vehi in tundum，it festimonium perhibeăm teritati；omhts enim，qui est ex vèritate，audit mëäan
 uixisset，itetum exivit ad Juditods（Joan．xtinii）．Eyo， miqutt Dominus，th hoc natus sumb，et ad noc vent in
 natus ést Dominus，el ad hỡc venit in mundum at veritateint，quet ipse Domin̂lus est，mundo ostenderet； verltas est enim ipse，et \＃effatil perhibibuit testimo－ niuth，quando eam in mundo prædicavit．Vetus les quasi quiadam membra futurl ádventứs Christi erat； Christus autem ipsa veritas est．Ominis，inquil，qui est ex veritate，audit meam voceh；qui enim ex Chri－ sto et in Christo est，audit vocem Christi．Nös nam－ que sumus membra ejus，ideóque et vócelh ejús aü－ dimus，id esi，vetitali nos docenti credimus．

Iternm ergo exivit Pliatus ad Judieos，et dixat efs： Ego nullatn in ey invenio causam．At itli invalesce－ bant dicentes：Commovil populum per universám Ju－ dovam tocens，et incipiens a Callted usque Auci．Pilatus autem audiens Galticam intêto＇gavit si homó Galfcius esssel？Et ut cognotit quod de fietodis polestate essel， remisit eum ad Herodem，qui et ipse Hierosolymis erdt titis diebus．Herodes autem biso Jesk gavisits ess
vnlde ; erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, a lectione privati [erant], nullum in se benevolentix
eo quod audiret multu de "illo, et sperabat signum aliquod fieri ab eo. Interrogabal autem illum muitis sermonibus; at ille nihil respondebat. Stabunt autem principes sacerdotum et scribe constanter accusantes eum. Sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo, e! illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum, et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die; nam antea inimici erant ad invicem. (Joan. xvul; Luc. xxili). Quod a preside Judxorum mittitur Dominus ad regem gentium, licet ipsis nescientibus, signum fuit quod agebant, scilicet, quia a Judxis predicandus erat Christus, et quasi gentibus mittendus; iterumque a rege gentium ad presidem remittitur Judeorum, quia in fine mundi, intrante plenitudine gentium, omnis $\mathbb{\$}$ srael salvus fiet. Et facti sunt, inquit, amici Herodes et Pilatus. Injusta Christi damnatio impiorum regum impia fuit et pertida concordia; sed, ut Psalmista, ait, Destruendi sunt, et non ædificandi, inimic̣i veritatis. Pax enim est Christus angelorum et hominum, qui autem paci contrarius est, amicus nec suus potest esse, nec alicujus.

Pilatus autem, conyocatis principibus sacerdotum, et magistratibus, et plebe, dixit ad illos: Obtulistis mihi hunc hominem quasi avertentem populum, eq ecce ego coram robis interrogans, nullam causam inveni in homine isto ex his in quibus, nunc accusalis, sed neque Herodes.: nam remisivos ad illum, et ecce, nihil dignum, morte actum, est, ei ; emendatum ergo illum dimittsam, Per diem, autem solemnem fonsueverat proses dimittere populo unum vinctum quem voluissent. Hababant aulem lunc vinctum insignem, qui dicẹhatur. Barabbas, qui cum seditiosis erat vinctus, qui in seditione fecerat homicidium. Et cum ascendisset turba, coppit rqgare, sicut semper facicbat illis. Pilutus aufem congregutis illis dixif: Est consuetudo, ul unum rabis dimittam in Pascha; , guem ,vultis dimittam vobiq, Barabbapm, an Jesum qui dicitur Christus? Sciebpt anip quad per invidiam tradidissems amm. Pontifices


 apham; dixit illis: Piletus:-: Quid, igitur, fafiam, de


 Matth. सhyili; Merca, xv) Quadt tanta, odio ardehant Popultas ot primeipes Judzeorama cantra Jeswan, at, gum monti, uraderom, nihil alined cause fuit, nisi quia insi yeritatis inimici veritatem, presentem sustinere nop poluermat; et ante actiz, earum paccatis: actump est mo, ar cordibus expump omnis. Dei et proximi dileotio necederet. Si enim Doum diligereqt, eum gui eis I-Dei mandata quatidie docens in remplo predicabal, nequaquam persequerentur; aut si proximum diligemant henefieiormá ejus, memoref, quihus qecis wisuben, et: elaudis gressum, et ipsis mertuis vitam raddebrat anaissam, ab ejus persecutione desistere pomipsent. Sed quia, umdixiaous, Dei, at proximi di-
locum habebant, vel xquitates, qua scirent benefactorem non esse damnandum. Nam et 'ipsé gentilis preses Pilatus plus requitati studere videbatur, qua toties' eum innocentem asserere conabatur. Unde, fratres, quemcunque dilectioni Dei et fraternæ stirdere videatis, non dubitetis Dei esse templum et quod Spiritus Dei habitat in eo; qui autem charitate vacuus est, nullam unquam veram virtutem habere poterit. Corda ergo Judsorum, charitate vacua, Christum nequaquam amare poterant; ideoque seditiosum latronem sibi dimitti maluerunt, quan pacem, qua Christus est, tenere, reprobantes eum qui sanitates faciebat in populo, eligentes autem illum qui in seditione homicidium fecerat. Barabbas interpretatur filius magistri eorum; filium magistri sui elegerunt Judæi, id est diaboli; ipse enim, ut Dominus ait, homicida erat abinitio et in veritate non stetit.

CAPUT XV.
Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti cjus, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant : Ave, rex Judcorum (Joan. xix). More Romanorum fecit hoc Pilatus, cum Jesum reum æstimaret, voluit flagellis modum culpæ pro qua sibi traderetur, inquirere; sed divina sua dispensante pietate, hoc pro nobis genus supplicii sustinere dignatus est Christus, ut plagas peccatorum, quæ contraximus, suis innocentibus curaret vulneribus. Sed et mystice hoc facto Pilati et militum Romanorum designabatur futurum corpus Christi, id est Ecclesiam, frequentibus gentilium persecutionibus quasi llagellis esse laniandam; et tamen, cosdem qui persequebantur, postea in eum credituros, regemque glorize adoraturos. Potest et per spincam coronam capiti Christi impositam scelus idololatrix designari, qua gentes yeram ejus deitatem ignorantes yariis, idolorum, iggmentis dixinum прмер imposuerunt. Veste autem purpurea corpus Christi. circumdantes, effusinnes sanguinis, crebras. imo, captipups, a sanguine Abel justi usque ad sap-
 guibus inpoxium sapqtarum, sanguinem effundenteps corpus Christi, id est Ecclesiam, circumdederunt. Exiit prgo iterum Pilatus foras el dixit, Judacis.: Efces adduco robis eum forfs, ul. cognoscalus quia in Rp nullam pausam invesio. Exiit ergo Jessus partaps spiдеарр согопам, et purpureum vesimentкм. Et dixit
 et ministri, clamabunt dicenteg, ©rucifige, arucifage aumal Dixit eis Pilatus : Accipite eum vos et crucifigite; fgo enim non invenio, in eo causam., Responderunt ei Judai : Nos habenus legem, et secundum legem debet mori, quia Filium Dei fecit se (Joan, xux). More suo populus Judxorum legem yerbis tepuit, non factis; sed hic falso legen quam susceperant, exposuerunt dicentes, Christum idep mori debere, quia Filium llei se fecisset. Nam ipse Dominus in lege : Filiog inquit, genui, et exaliavi. Et, Ego dixi: Dii
eacis é flii Excelsp. EI, Filius mens, primpgenitus A Israel. Et : Ex Egypto vocavi filium meum. Et ad ipsum Dominum nostrum Jesum Christum dixit: Filius meus es iu, ega hodie, genui te, Quopmodo ergo secundum legem moreretur, qui Filium Dei, se fecisset, cum ipse Deus Pater toties eum Filium dixisset, et non solum illum, sed et totam illam plebem sxpe filiorum nomine appellat? Non igitur pro hoc debuit mori, quia Filium Dei se fecit, quod vere erat.
Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, magis timuit, et ingressus est pratorium iterum, et dixil ad Jesum. Unde es tu? Jesus autem responsum non dedit ei (Joan. xıx). Ad cextera verba Pilati Dominus aliquoties respondit; sed cum ab eo interrogaretur unde esset, non ei respondit; quia non eum dignum sciebat quod tantum ei mysterium aperiret. Ille enim a Patre est ipso dicente: Exivi a Patre et veni in mundum; et : Ego ex Deo processi. Hoc ergo Pilato incredulo dicendum nom erat, ande esset Dominus.
Dixit ei Pilatus: Mili non loqueris? nescis quia potestatem habeo crucifigere te, el potesintem tabeo dimittere te? Respondit : Non haberes adversum me potestatem ullum, nisi tibi data esset desuper. Propiérea qui tradidit me tibi, majus peccatum halet (Joan. xıx). Non haberet Pilatus potestatem adversus Dominum, nisi traderet ipsi Dominus; et qui tradidit eum Pilato, nec ipse potestatem tradendi eum habuit, nisi quantum permiserat Dominus. Traditus est ergo quia voluit, sicut el homo factus est quia voluit. Judei autem tradiderunt Pilato, et majus peccatum habebant ipsi, qui tradebant eum ad mortem quam ilif qui eum crucifixerunt. Unde et evangelista Marcus tunc eum cracifixum refert, id est, hora diei tertia, cum a populo ad crucifigendum peteretur : ut per hoc aperte ostenderet ab eis eum crucifixum, qui sua cum mala voluntate ad mortem tradeliant.
Exinde querebal Pilatus dinittere eum, Judei ututem clamabant dicentes: Si hunc dimittis, non et amicu's Casaris; omnis gnim qui se regem ftcitu, con' tradicit Casari' (Soan. xıx). O pertidia' 'crudelis, 'et seva mallitia! Supra dicebans lided debiere' goia PiL Yrom Dei se fecisseb, sed in hoc see nifhir proficeree' 4 . dentes', Wertebiant se ad "aliud arguthentum!, difentes reum esse'thơths,' quia rebellasser 'Cuessari';' sed' hod fátso dixerunt, ' nurnquabm 'enim "Hderuitt Chiristum "terredin regni "affectasse potentitram, cujus est coelnh él'terra, et 'otimis "plenitudo ebrtim" "imé censtion "pro' se et discipatis suls solvere' nidn renati,' et in pritima destriliptione 'censusus 'nastel' dightiatus,' patentes tad prokessionem censas tetiré wothut.
"Pitatus etgo cam audisset hös sermones, aldduxit Poras Jejam, et sedit pro trílunali, in loco qui dicitikr Lithostrotos, Hebraicé autem Gabbatha. Erat autem Patrasceve Pascha hora quasil sexta ; 'sedente autiem illo
 ribl 'et 'justódttry' 'multa' entim passa sum hódie peet vi"stith proptét eum. Bixit 'epgo Pilatus' Judieits :'Ecce rex bedter:'Yllt autem ctamabant: Tolle, tolle, 'cructifge cumn! (Joan. wx; Math. xxvi) Sedente Pilato pro

A tribunali misit ad eum uxor ejus, ficens ut nihil mali fecisset justo illi. Putatur a multis diabolum jam intelligere cepisse profectum passionis Domini, et quid humano generi boni faturum ex ea esset, et suasisse feminæ ut impediret! utilitatem mortis Christi.

Dixit eis Pilatus: Regem vestrum crucifgam 9 Responderunt pontifices : Non habemus regem nisi $\mathbf{C} \boldsymbol{x}$ sarem. Hoc est quod Dominus supra dixerat: Regnum, inquit, meum non est de hoc mundo; nam mundus, ille populus videlicet infidelis, regem Christum negantes, subdiderunt se regno Cæsaris, ne fierent regnum Dei. Nos autem e contrario, fratres mei, quotidie in oratione precamur at adveniat regnum ejus, et regnet in nobis ipse, qui nos fecit B genus electum, regale sacerdotium. Unde ipse Dominus : Ego, inquit, constitutus' sum 'rex ab eo, non' super eos qui dicebant: Non habemus reyem nisi Cresarem, sed super Sion montem sanctum ejus, ut prædicaret præceptum Domini, Ecclesiam scilicet gentiom, imo unam ex utroque populo Judxorwn et gentium.

Videns autem Pilatus quod nihil proficeret, sed magis tumultus fieret, accepta aqua lavit manus coram populo dicens : Innocens ego sum a sanguine justi hujus; vos videritis. Et respondens omnis populus dixit : Sanguis ejus super nos et super filios nostros (Matth. xxviI). Pilatus manus lavans significat populum se baptismate purgantem ab immunditia sanguinis innocentis. Hoc apud veteres moris esse dicitur, C cum se quis innocentem ostendere voluisset, ut coram testibus manus aqua lavaret. Unde et Psatmista : Lavabo, inquit, inter innocentes manus meas.'

## CAPUT XVI.

Tunc ergo tradidit eis illum ut crucifgerétar ; tunc prasidis milites suscipientes Jesum in pratorium congregaverint ad eum universam cohortem, et exuentes eum, chlamydem coccineam circumdederant ei, et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput ejus, et arundinem in dexteram ejus, genu fexo ante eum, illudebant dicentes: Ave, rex Judacorum! Er exapuentes in eam acceperunt aruindinem, et perentiètant Caput ejus (Jban. xIx; Matih. xxvil). Universa hrec probrorum genera pro' nobis sustinuit Dorifinus, ut ab opprobrio daboli nos liberaret. Sed et siffgula, ipsis qui haec fecerunt nescientibus, saetranventa' Ghristi et Eeclesiæ intelligi possun:
1: St pomplam. Illuserutl et, exmerunt eam chlany-
 eum ut'oracifigerent (Matth. xam). Illasio minitum, 4t supra diximus, illis néscientibus, nobis tamen in 4 telligtatibens 'hee salubre prophetise docamemtum Fift !inam quod exteront' eum vestimientis ejus, hoc siepiths 'elegit orudelizas hominum,' scilicet exstiv'guete' conantes sanetos Dei, quæ vestimenta ejus sunt. Dt'circumadederwns corpus ejws chlamyde coco ${ }^{\prime}$ citrea. Crebris sanguimum 'effosionibus et caedibas sathctorum Ecclesiam Christi cruentabant. Plectentesque coronam, imposuerunt capiti ejus. Capo:

Christi Deus est. Pater; illa ergo adoratione qua Deo serviemdum est, homines vel animalla quxque adorabant. Dederuntque arundinem in dexlera ejus. Tenoporale scilicet mundi reguum preferenles dextere, quæ est cooleste regnum; sinistra namque Domini presens sæculum in Scripturis solet intelligi, destera vero æternum sanctorum regnum in coelis. Datur ergo arundo in dextera Christi, quando hujus sidistre fragilitas prefertur a stukis regno Dei æterno. Quem iterum ipsi accipientes perculiebant caput ejus. Hoc solet agere fragilis hujus mundi potebtas, non solum videlicet Deo digna servitute se non subjiciens, sed etian cjus nomini persecutiones, quantum in se est, excitans, Exuebant autem eum chlamyde, st induerunt eum vestinuentis ejus. Illi enim qui prius eum persequebanur, postea ipsi Dominum iudachant suis yestimentic, jmo ipsi persecutores vestimenta Domini facti sant, credentes in eum quem odio habuerems gratis.
Susceperunt autem Jeswm, et eduxerunt, et bajulans sifi crucein exivis. Exeuntes ausem invenerunt hominem Gyreweum venientem de villa, patrem Alexandriet Rufi. Hunc anyariaverunt ut tolleret crucem ejus. Et renerunt in eam locum qui dicitur Calvarice lacus, Hebraice autem Golgotha, et dederunt ei vinum bibers cum felle mistum; it cum gustassel, noluit bibers. Et crucifixerunt ewm, et cum eo alios duos hinc inde, mediam autem Jesum (Joan. xIx; Marc. xv; Matth. sxyu). Dominus exieus de pretorio portabat suam crucem; ipse sibi portabal crucem, qui suis ante precepit: si quis, inquiens, vult post me venire, tollat crucem suam, et sequatur me. Prxibat ergo ipse, quo cexteri sequareatur. Inventus est autem. Simon, ot cametus est portare cruacm Dpmini. Simom athediens intorprotulur; qui ergo obedire vult precedeatis Domini jussioni, tollit cracem et sequitur Dominum. Videte, fratres, quia Simon iste cosctus est portare erucen Domini ; ipse astem Dominus spopte portabat; quia nimirtin passio Dernini spontane fuit; sauclorum autem martyrum, licet hona, quartum in se eraf, voluntate sascepta, pro suls tamen unusquisque peccatis mortuus est. Ipve autem mon sibs, sed wobis necessariam mortem suscipere dignatus est. Et nos, fratres, licet nen ab atiquo usque ad mortem persecntioném patiamur, possunaus ramed et nos erucem Domini portare, videlicet nertiticand tes membra nostra, id est voluntates illieitas auzs sunt super lerram, castigantes corpora et in servitetem redigentes, di corpus sieut ancilla mbdime sit animse quasi dorainee. Et quando fratret nowri akiquid in nos commfertut, crucem Domini pertameus, si dimiserimus commissa eisque benigne corde roddimus bona pro malls. Dederunt antem ei vinum biberc cum felle mistum. Indxi, qui cogutitionein wilus Dei habentes, legem thine efus non servabant, quasi 'inum cum felle mistum Domito dabant; cam' $\dot{c}$, 'fuen sciebant, pratis aethets reprgigabant, et scientiam peccatis amaram facleliant. Sed et nequre hodic qui beum bene sciunt, sed mandata ejus conteninunt,

A vinum ei telle mistam dant, Crucifterapa autem Jesum in medio durorum latronum. Qued genus mors tis ideo voluit pati, ut genus humanum, quod frueta vetiti ligni perierat, in ligno crucis solvaret. Nam pendentem in ligno scfentite boni et malk fractum interdictum comerlit Eva, et mortua est ; et per pendentem in ligno crucis fructum vits xternæ genus humanom a morte resuscitatum est. Qui manducat, inquit, meam carhem, hatret vitam reternam. Sed et ideo Dominus extensus est in cruce, ut significaret suum futurum esse totius mundi reğnum; per exstensa namque brachia ejus totius mundi latitudinem ad se trahendam monstravit. Si enim, inquit, exaltatus fuero, omnia traham ad meipsum. In medio anttem latronum crucifixus est, quorum unus infidelis B permansit, alter fidelis factus regní colorum meruit ingressum; quia videlicet Christus inter duos populos justus est judex venturus, unum pro malis meritis igni deputans æterno, alterum sua salvans misericordia Patris sui regno remunerabil æterno.

Scripsil el titulum causee ejus Pilatus, et posuit super caput ejus; erat autem scriptum : Jesus Nazarenus rex Judaorum. Hunc ergo titulum multi legerunt Judnorum, quia prope civitatem erat locus ubi crucififus est Jesus ; et erat scriptam Hebraice, Grace et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Judæorum: Nali scribere rex Judaorum; sed quia ipse dixit: Rex sum Judaorum. Respondil Pilatus: Quod scripsi, scripsi (Joan. xax). Quod Pilatus scribens titulum ait : Hic est rex Judaorum, futuram gentium signifiC cabat fidem; qued autem Judæi contradicebant scribenti, hoc agebant quod usque bodie gens illa agit, contradicens gentibus credentibus quod Jesus est Christus Filius Dei. Sed velint, nolint, Jesus est rea Judaorum, id est confesborum; qui enim confietur eum coram hominibus, et insa conafisebitur ill⿲弓 coram angelis Dei. Talium engo confeseprum rex eat Domipus: Eyo, inquit, constisutus sum ab eo supar Sion mentem sancturie ejus. De bac titulo cajuedam pealmi inscriptione diciume : Ne corrumpas tituli inscriptionem.
Jeans autem dicebat: Pater, dimitte illis, neaciunt exim quid faciunn (Luc. xxiu). Implevit Domigus quad ante discipulic precepit.: Mrate, jnquih, pre pexse quentibus at calumniantibas nabis. EL utique now irrita potuit esse ejus oratio; mulic enim. Judxerum, pro suibus lunc oravits. Descientes quod Filius Dei erat quera enprte demaabanl, postea conversi apediderunt, et fidelinm numera additi sum, sicut uno die tria millia, et attere quipque millia cortm creidisse referuntur.

## GAPUT XVIL

 conimente ejus, et fecerum quatuop partes, miicuiaque militi portomr et tunicamo. Erat autem aunica inconeustilis, deauper concercta mer totmin. Dixerwat ergo ad inoicom : Now scindames aam, sed sartiamur de illa
 menta mea sibi, ot in restem meam misarunt sortem

ceperunt vedtimenta ejus, et 'fecerunt 'quatuar partes. Hi quatuor miltes quatuor totius enthe plagas designan'; et quibue thanes gentes restmenta Christ susefpientes, id est, apostotos er preoticatores, fidei unam efficiunt Buetesiam ceatholicam; que
 gas divtsa, und tamen sunt charttate ounica Christl. Fat enim Eeclesia Christi, et locis divisa, et eharitatis unitate empiuncta, de qua dieltur: Evref;inquit, tunica incosbutitis; desuper contexta per vorwm. Non enim hominis estarte vel ingenio charitas oenstrebta, sed Dei est donum unitas et charitas Ecctesise corrtexta ex medtaram animarum insolubid societate. Non ergo seindenda futh tarica, quin nee charitas ecindi potest sunctorum; nec unitas dividid Timeat igitur facere Othristianus quod mon awous en facepo paganus. Diserunt enim infititet : Non scindumus catm, zed sortidmut de ifta cujwe sit، Gors' et parg mostra Dotninas est; hac sorte possidehimas charl-
 gelistas, quifith gesta Domint nartanta olviberunt, dham tamen ommes quatuor tuncom, fid ess, ehapls. katem Chrisfi preticentes: Omant enim, act alt Aper stolus; tex weo dilectionis sermone adimpletat. Cancea ergo que * qaatuor ovangelistis gesta Dunind morratuir, ad unam chantatis finem tenduat, ques dosefper combxta seindi vel dirlili nequis.

Predoremites autem blasphethabant' ewn; moventes

 of Filine But es, destetrate de crace (Math. 'sxwil): Ferum nescientes dieebant; tho enim qued neme Dohilatus egh; at molutiontem sempli Den, moporis Widelicel sta, pernimebat,' quod post 'triduum resusor-' tuns a mortuls resetincebat!

Fhidentes wwow et, et mitions acceidentes, et acermam.
 sume re fac. 8 stmixiter to principes sacordorum ifluden-res bum bertof et senionibur ilicebant: Alios snluos'fecit, seipsum non potest saleum facere. Si rex Israst est; descendith nthe Me cruet, et credimus ai; conpdit in'Deo; liberet hane evim; 'a' ould; disu entim, quia
 pritelpes sacetdovinn quodam mods prophetmete dibeivant: 'Alos, mquit, sulver'fecit, se ipeam now potes zathun'facerei Geinter eutn salvas fecil, Iudat gacen, sectuhtum leamem oagati et'pnoximi, infdeles pertananoruns. Bi rex forad est; destendat nuxde do enow, enctimite A . Donilnus; quod impossibilius videbatur, mortuus surrexit de sepuloro; ill tamen reaurgenti à́n éredideten, qui se promiseratt oremurus; si wivas dascemdonct datruse.


 pabat itlum aiceny: Neque an riwne tram,: moot: in cadent wamnatione ex; ef not quidene juste; uan digna


 justus inter creflemene inct incredultan latnomes:
 cum Hudxis blasphemubat exu fioms e si it en
 signuicat cerpus IHnd disboll qued, incredulum permamens, teritate Dei atienum est; cufus corponis eipert eodem dablationits verbo : si ta. ex: inquit,
 alser we quidem etum stelo stio jurstam professus est suscepisse daminationts sentettiom, Dominutm vena nitio mali agentem pro suis et totias pepuli Adelis cognovit passum esse peccatis. Nos, inquit, jusns
 nikil matif fecilio magna latronis teles, imo magnuma in lattone ejwedern Domini pietate plemam opus!. Henthem vidit pendentem in ligno; nom eum vidit cato illtullnantem, leprosos mandantetn, damonos ejlesenvom; surdis mudieum: restituentem, martuos suscitantem; de quinque panibas quimque millia populi satiantem, pedibns super mare' ambulantem, sod mionil tormentis aflictom, Domiaum tamen majestatis credidt, regeminu cognovis. Damine, inquit, mawanto mei, cum vemeris in segnum ! aum $/$ Crucifireso vidit es Bonseam mpedlaxiL; monitur ram mon idubitavib, ploch mortem ejne credidit, regatmesee fitaruen. Hoc, fratres, man hominis illius, sedidei est ia conde hominis rapas mipabiles. De doC) ctrina ejes foris midil asidivis, sad qui daeghat intus. fuit: Et dirit 'ili Jentis e Aman dico sibi, hadie mecwm.
 umace ex Illis qui cum Bemine erweifai mant, Latroni-, bes reprobers; alter, in weusum ess eleetus; ut scilicet
 graibus ia sinistra pomendis dicturus est ippe Domio, nus: Discodite a ma, maladictis, in ianem ateruyum ; alcersm, gui in daxtara glorifinandis dicturum se promillit: Vemise, , mamedictio Ratris, mei, possidete, regnure pacalum yohis,ab origine mundi. Nam ot lic.
 mamento mal, dum vameris in regnap inuma, Reqpi ipaius adilum postulavit, quad Dominue in ine, quis
 Dax pietalis indicium upa yerbo, et boc jamjamgue mopiturus opnia ante acte yite delevit, peccata. Domivum onnfensus est, et ille confessiope parardisi merwit ingresqum ; дartyr panuque factus est ex lourgua. hutum apucan ascendisseta latro erat ; cum in orube pandert, canfessor fqetus, est et martyr. Non desperqume, fratres, de peccalis preteritis; non em mona apoud diuiluentem Dominum, si paratus est animum moster ad confitenda et relinquenda peccata quep, fecimof, semper: लिim eius misericordiæx sinus ent paralug El videte quod amalo, ante erant latrones, quia, seilicer omave genus humanum peccatis erat ahoqxinni sed paria electoram a peccalis desinens,

pars autem reproba, quasi latro infidelis perma- A heiss, igne punienda est æterno. Hodie,'"inquit, merum 'eris' in paradiso.' Christus Filius Dei divinitate semper est in paradiso, imo ipse fidelium suorum paradtisus, id est delicia, et Felicitas est xterna. Cum Sotrinu ergo in paradiso futurus erat, qui ad ejus divinitatis cognitionem perducendus erat, cujus huinanitatem divinitate potentem, etiam in cruce pendentem aq̧oovit': nam anima Christi illo die infer $T_{-}$ tilum despolians electorum suorum animas ad paradisi gaudia produxit; corpus vero in sepulcro positum tertio abhine die a morte est resuscitatum suscepla pro nobis. Anima ergo latronis cum ipsius Domini mima ad paradisi gaudia ipso die quo hoc Dominus promisit, perfacta est. Mecum, inquit, cris in paradiso, id est, sicut mea anima Dei semper est contemplatione beata, et ab hoc ab omni peccatí corruptione et mutabilitate immunis, ita et tua eadem est felicirate, miscrante Deo, beata futura. Et bene hodie; ad Thlas enim delicias æterne vitæ felix illa anima perducenda erat, in qua non nox el dies, sed solus onns dies est æternús.

## CAPUT XVII.

"Stabant antem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matrit ejus Maria Cleojphia, et Maria Magdalthe: Citm 'vidisset ergo' Jesus malrem' et discipulum shntem quem diligebat, dicit matri suc: Mulier, ecce, filis turs. Deinde dicit discipulo : Ecce mater tad. Et ex illa hora accepit eam in sua discipulus (Joan. xix). Pios Domihus pietatis suæe excellens ostendit documentum, matrem scilicet carnis sux. not despiciens, ad divinitatis Patrem transiturus, sted eam dileetr commendans discipulo, evidenter ubos instruens parentibus nostris pios exhibendos affectus. Et videte, fratres, quia virginem matrem virgini discipulo commendare dignatus est; ut scilicet materna virginitatis custos esset, qui pro ipsius athore stam a carnali inquinamento corpus meruit conservare inviolatum. Sed et tres feminiae iste tria Edtlesix Christi genera designant, qux in agro Dominico trinum obertatis fructuin afferunt, centesimum, sexagesimum, et trigesimum. Nater cnim ejus virgo et soror matris Maria nupta, et Maria Magdalene jam continens." Tota ergo sanctorum Ecclesia hi tres sunt gradus : virgines, continentes et conjugati, guarum tamen omnium trium non aliud quam Maria nomen est. Ex omnibus enim istis eligantur, de 'quibüs ipse ait : Qui fecerit poluntatem Patris : méi, ipse meus frater, et soror, al mater est, Fxater, ut' 'virgo Joannes; soror, virgines generans, uh comm, jugati; mater jam carnalibus nupliis abstinems spiritualiter Christum in corde generans cominentia: ef modo quotidie Ecclesix efficiuntur filii, quo modo. Juannes legitar filius fieri Marix. Sed et alitd mystoruin hoc loco Dominus designara videtur, seilicee quioi sicut hoc prope mortem egit, matepma commemdàns discipulo, sic et prope finem mundi populus
 pulo commendandus est credentium; cum enim in-

A iraveri plenitudo gentium, qux per Joanneni, designatur, tync salyus fiet omnis Israel, qui per Mariam intelligi potest designatus. Ex illa, inquit, hora accepit eam discipulus in sua. Postquam enipu crediderit populus ille Judaicus, tunc ex duobus. fiet unum ovile et unus pastor.

A sexta autem hora lenebre, facter sunt super universam ierram usque ad ioram nonam; et circa ho, am nonam clamavil Jesus voce magna dicens : Heloi, Eloilqmazapactani! Hoc est : Deus meus ; Deus meus, utquid dereliquisti me? Quidam autem illic stantes et audientes dicebant; Eliam vocat iste (Math. xxviI). A sexta hora tenebra factex sunt usque ad horam nonam. Luminaria quas posuit Deus ut lucerent in firmamento coli, creatorem suum non potuerunt videre pendentem an ligno, et eis splendoris sui lumen exhibere, quorum corda ablenebrata bonum dicebant malum, et malum dicebant bonum; et tener bras lucem, et lucem tenebras, Barahbam eligentes, et Jesum, ut perderetur, petentes. Sed et aliud is hora tenebrarum potest intelligi secrelius mysterium figuratum, scilicet quod post peceatum Adx ad auram post meridiem factum, tenebree erant super totam terram, ignorantibus hominibus Deum creatorem suum, usque dum in novissimis temparibus Don minus misertus generis humani carnem sumeret, et crucis pøenam subiret. Et nona hora emittens spirilum mox resurgens mundum sua dignatus est illuminare veritate.. Et circa horam nonam clamavit Jesus voce magna : Deus meus, utquid me dereliquisti9 Pro genere humano unde corpus assumpsit Christus oravit ; quasi enim se derelictum dixit, cum genus humanum secundum humanitatem sibi propinquum tenelræ obtinerent ignoratipnis Dei. Hz sunt ergo tenebra que facte sunt a sexta hora peccati Adæ usque ad nonam horam morlis Cbristi, pmod homines ignorantes veram lucem, qua Deus est, teneluris peccatorum tenebantur inclusi. Pro his arga oravit Dominus, et ut non derelinqueretur oblinuit; nam illucescente Dominico surgens a morwis, data est, inquit, mihi omnis polestas in coelo et in coerra, et ut tenebrex a, mundo auferantur. Jte, inquil, in maiversum mundum, pradicate Evangelium amni cream turce. Deus meus, quare. me dereliguisti 7 hd est, quare Igenus humanum a te tam diu dereliclume est, wh cui non accipiat cognitionem, quibus tenebris nula major esse potest caliga? Quidam vesa dieshant: Eliam vocat iste. Propter aliquantulam similitudinem Dei nominis, quad est Heloi, et nominis, Elime, pntabant Hebraicx lingux ignari Dominum sibi in auxilium Eliam vocasse.

- Poscea scione Jenus quia jami omntia consummata sump,' ut consummaretar -Soripptuth, "dicit: : Sitio: Vis ergo positum enat acesto plonum, et eonstitho carrens иииа axt ais caecoptam spomian impleotic aceto, et hymana dircumpronens, obiulti ori njus. Ceteri veró dicebant: Size videaimus an' wenial RHits titerans eum (NaNh, xavil)، Bommans , hommo factus,' hamainos affectus sibi cum voluisset, admisit, eisque, prout
voluit, utebatur. Sitire.se dixit, utique verum dixit; sitivit"ergb quando voluit,' et quantum voluit. Ut érgo consummaretur Scriptura, dicit: Sitio.' Hoc sitivit, at consummaretur Scripíura quæ ait : In siti mea potaverunt me aceto. Sed sitis hæc Domini magnum nobis innuit suæ bonitatis sacramentum; nan et supra in Evangelio aquam se daturum dixit, quam, qui biberet, non sitiret in æternum, aquam scificet vivam salientem in vitam æternam. Qui ergo ceteris hand dare potuit, utique quam habebat, dedit.' Aliquid ergo sitivit et esuriit, illud scilicet quod ait : Meus cibus est ut faciam voluntateni ejus qui misit me, ut perficiam opus ejus. Sitis Domini et esuries foit ut perficeretur opus' Dei, ut salvim fleret genus frumanum; hoc in cruce pendens intelligi voluit, cum sitire se diceret, videlicet,' ut perficeretur opus Dei, et morte carnis sux peracta fleret genus humanum a morte æterna liberatum.' Sed cum' hoc ipse vellet, Judxi offerebant ei acetum, cum contrarií Dei pix voluntati existerent, et usque hodie adversarif permaneant. Aceturn quoque Domino offerunt, perfidiam scilicet suam et malítiam contra predicafonem evangelicæ doctrinæ, quasi acetum amarissimum' ori Domini opponentes; nam cum vinum salubre sit quod Dominas dedit dicens': Diliges 'Do-' minum Dewm turim ex toto corde. Et diliges proxtthturt tuum sicut' te ipsum, Judłl de hóc saluberrimo poltu acetum horrendex amaritudinis effeceruitt, cum et Domini sałfobria preceptá dantem audire mallent' quam docenti obedire, et eumdem, Deum jam proxi-' mum sibi hominem fáctum non sicut se ipsos diligerent, sed quasi' suæ salutis hostem turpissimo mortis geniere'condemnarent.'

Cum ergd atcepisset Jesus acetum, "dixit : Consummatum est. Et clamans voce magna ait : Pater, in' matmis tuas commendo spiritum meum; eit hee dicens, incinatb 'capite tradidit' spititum (Joan. xıx ; Luc. xxm). Consummatum dixit 'Vetus' Testamentum, quidquid ante ejus mortem consummandum èrat; sive consummatum dixil'opus salutis humanie, de quo, ut supra: dixnmus, 'ipse Domints' : 'Citus, inquit,' meas less, ' ut faciam volantatem Patris mei,' it jerthoiein opus"ejus. 'Et allibi : Ego, thiqut', re clarificavi super tervam, opiss constimmaviquod dedisti mithi. Iloc ergo apuls com consummasset, inclinato capite tradidit spirimand; quasi enfim "ductlatn" Indlination" capitis Cristi fuld, quod Deus, qui omnition vita est, cor-" pore mori'pre nobis: aftharetur; factus; it A'posto-
 enge capitis humpis ejus obedteritia 'est', 'ruda', 'tt' oppas' qued dedit' ei Pater cetinsummaretur, mortiuus' est," ut nos Deo Patri vivificatos offerret. TraHidit', inquitt;' spiritum, quasi patestatem habens ponerdi animatm syap, et ,polestatępmllayhens nesumendi cam."Trax" didit spiritum, dicons, a Ratar, in manns"twas, como menda spiritum meuma Nudlus sprisus a mundi inis: Lio traditus fuith iu manus Dei, antegaam Dominas suum in ejws manus traderet Cum ergo suum in manus Patris traderat, omnium elactorum suorunt

A spiritus Deq Patri obtulit, sive pracgedentium ;incarnalionem ejus, siye subsequentium ; hoc esp enim quod Apostulus ait in fine mundi futurum. Cum, inquit, tradiderit regnum Deo Patri, id est électos súos omnes solum effecerit Dei regnum, nulloque regnante peccato illi in Deo regnabunt et if illis Deus, dicente ípso : Venite, possidete regnum, $q \mu \rho d$ vobis paratum est ab origine mundi. Suum erge immaculatum et sine peccato spiritun in manus Pa tris dedit, et hoc in nobis operatur, ut Ecclesiam suam non habentem maculam neque rugam in jpsius manus tradat cui sum commendavit spiritum.

## CAPUT XIX.

Et ecçe velum templi scisşum est in, duasıparteß summo usque deorsum; et \tersa moto esth, at patre scissa sunt, el monumenta aperta supti et mutha corpora sanctorum, qui dormierunt, surrexerunt, , en ex. euntes de monumentis post resurrectionem ejus, agparunt in sanctam civitatem, eq apparuprunt multia (Matth. xix). Moriente Chrișto velum ante Sancta sanctorum expansum scissum est in duas partes. a summo usque deorsum. Fratres mei, mors Chrisí aperuit nobis secreta coolestium sacramentorum; nobis, qui credimus, aperta sunt ea qux velantur ab incredulis mysteria divina. Quaudiu enim popu lus Judxorum et increduli, quique non credunt iu Christum, velamen positum est ante oculos eorump. ut non videant gesta illa anliqua novam sıgnificasse evangelicæ gratix vitam; cum vero Christum credit incarnatum, passum, et a mortuis suscitatum, ser dentemque a dextris Dei, velum ei scindetur, aperienturque, qua ante velata erant, divinze dispent: sationis secreta mysteria. Ad hoc quippe pendebat. velum in templo Veteris Testamenti, ne populus et, intrantes quique' indifferenter viderent Saqcta sanctorum in quibus erat arca Domini, et super eapa, duo cherubim, et catera, qua non toto pqpulo, sed solis'sacerdotibus videnda erant. Cum ergo Christus. pro nobis mori dignaretur, aperta sunt, qux anke, velata erant, Veteris Testamenti mysteria. Nam om-1 nia illa hostiarum et sacrificiorum genera, qua in vétert lege offerri mandata sunt, unam illam san ctam et singularem hostiam, Dominica passionis, pránuntiabant. Cum ergo ipse pro mundi salute Deo. stper altare crucis hostia suavissimi odoris immoplatetur, 'tunc apertum erat, quod diu antea celabator, scilitet quid' illa que ibi gerebantur, significa, rent! ${ }^{\prime}$ terra, inquit, mota est. Terrenx videlicet promíssiones, sicut illud quod eis promittebatur, teprà lacte et mefle lluens, et filiorum nopotumque moltitudo, et cxetera,' in' quibus tunc ille popylus detectabatar, promissa. Per mortem ergo Christi ista jam vilescere coeperunt,'meliora sperantibus et firmiora sternte felicitatis's promissa. Et petrac scissae sunt. Dara et gravia veteris legis onera ad misericordiam nowæ gratíx transferuntur, ut peccata, que tume sola semper morte plectebantur, ponitentix nunc subvi medicamine deleantur. Et monumenta, apertalsmat. Prophetarum presagia veritate appa-

[^1] guvd, Christo nesurgatiter maluorum etiam carpora exibant, de manamentis, eh appapuarunt puplis, widolicet, ut sigup primidim moriontimm Chriatus cosurnexit a martais, ita ot nes men, dubicomas cesurnacturos cance im noxissima dio. Solus eqian pro
 mofs ganque qiug wivilieatia est, mortuerum, quia nomo alterysie, mani potuit; it sma marte mortugs suceitaret. Bolus igitup, it diximus, ita mortuus 96年, mars ipma vesurneetio fent mortuorum.
Captrupia antem, at qui cmm $\boldsymbol{c o}$ eramp, cmeladientes Josum, visa terramoth of his quaf fiehant, timuerunt
 Asi gran ints. Es ommis turba eorum, gui simul ad-


 gencilis cantusia of milites Romani, visis uirabilibus gga Gebant tiavate Filium Drai confessi sunt: Varf inghiugh Filivs Dei azat isth Mortвum jzm
 Gdame gantium pracignabat, Videtr, inquit Dominus,

 isti antequan predicatoris alicujus vocem audirent, solis signis passionis Domini movepantur ad fidem. Pierfutientes, iaquit, pectara sua. Dolentes \&cilicet se intereass his quæe a Judeis in Dominumagerebantur.

Erant aytem ibi mulieres mulice a longe quas seсиtae erant لesum a Galiliea ministrantes ei, iptet, C quas erat Maria Magdalenf, et Maria Jacohi, if Noseph mater, of Maria mafer filiopum Zpbedoi, st alice

 Chpista. de suis substantiic ministrahant, uf pote ei qui suym prapriypu in hoc mupda nihil possidare voluit, cujus tamen proppium tota est larra et plenilu, 10 cius; sed pauper ppo nohis factus est, ut in illy dixiles escipupe, Eadem erge devotione mortuo miuistrare cupiebapt, qua ante viventi serviehant; sed et, uhi viporum nullus appropinquare audebat, feminas tapeen nullus quin ei astarent prohibebat. Cupiehant quidem corpari at exsequias adhibere, cerd preveuut eas gaudium resurreotionis, qued primæ vinere meparrunf, ut sesus qui madedictionis et int obedientixe munta iatulit caysam, ipuo obedientiæs premium at sesurrectionis glariam prior muado muliaral

 "dier : ithe aqhbatio) :ragnuerum Pidanum, ut frangorentur , corum crusa, et callarentur, Venaruns ango milites, 1/at miminquidena frogerums coure el altorins qui cructIf fixus est aum eais ad Jesmm antem eam verissent, ut "Iriderum oum jam mortuum; non fregerunt ejus crura, ifned unue militum. bancea lasus ejus aperuil, et conti1, nua aximit, sanguis plaqua. Eil qui vidit, testimonium "Imchibziy, el cerrum ess lustimonism ejus, et ille acio
hac ub Scriplura implealur : Os non comminuetis ex eo. Et iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quem transfixerunt (Joan. yux). Parasceve, fratres, apud antiguos dicebatur dies ille quem nos sextam feriam dicimus; dictus est autem Parasceve, id est praparafio, quia in e0, unde sabbato viverent, preparabant : salbbato enim nihil eis operis agere licebat, ideoque sabbatum, id est,' requies dies ille dictus est. Sed illi haec secundum salam litteram intelligear tes, quid his diviui mysterii contineretur prorsus ignorabant; nobis autem, ut supra diximus, fratres, velo templi scisso, aperta sunt mysteria quæ illis adhuc non credentibus velata sunt. Sexta feria pratsentis hujus sæculi, quad sex diebus factum est, B figuram tenet, hoc autem sæculun vitæ est nimirum preparatio futuræ : hic namque prepparandura est nobis meritum, quo requiem habeamus aternam. Parasceve ergo nostra, id est preparalionis dies, preseus est seculum multis pressuraruma angustios obnoxium; quem diem sequitur sabbatum, id ost, requies aninarum; poss vera sahbatum Dominicus eril dies, quando etiam corperibus susceptis totum hominem gloria suscipiet sempiterna, et sicut Christus sexta feria passus sabbato in sepulcro requiescens, diem Dominicum suæ glurixe resurrectionis sanctificavit, et surgens a martuis jam non moriur, mors illi ultra non dominabitur, sic et Ecclesia ejus, lipitis presentis seculi passionibus et arumnis, requie suscepta felici, in illa resurrectionis corporum Q prestolatur adventum, ub et ipsa surgeas jam nom moriakur, nec ei mors ultra dominetur, sed unum habens æternum et infinitum Dominicum, quæ et vesperam non habet, luce perfruatur æterna. Hac est, fratres, sextre ferix, qua passus est Dominus, et sabbati, quo requievit in scpulcro, et diei Dominicap figura, qua resurrexif a mortuis, prasens scilicet sacculum et requies animarum futura, et resurrectio omnium novissima, is qua recipientur perita sine fine beata. Judxei igitur, quasi ne dies sanctus ille sabbati srucifixarum pona foedaretur previdere volentes, rogaverunt Pilatum ut frangerentus crura et tollerentur; sed eorum providentia non eguit Dominus ipse qui cracifixus est, ipse onnięı dispensator, et gubernator temporum : cum euim ipse vellet, passus est et mortums, sicut et cum vellet, mortem vincens a mortuis resurrexit. Ipse qui sexto die hompinem plasmavit; sexta eum feria sua morte redemis. Ipse, qui consummatis operibus die soplima requicyil ab eis, seplipo eham, id est sabbati die, requievit in sepulcre, consummatis scilices saluhis búmanie, ad qua perfielenda vonerat, eqeribub. Nam et in cruefz cuma accopidet acelum, dixit ot ipse Deminus : Consummatum est, et igclinato capice tradidit spinitum. Hac ergo opere eonsummata, requievit Dominus corpore in sepulcro, anime ia paradiso triumphante. Ipse, qui prima die Dominica lucem fleri jussia, Dominica mundum suse buce resurrectioniis irradiare dignatus est. Ipse etian mo-

hominum clariffcaturus est, quando omnes resurgemus, et nos immutabimur in gloriam. De qua die Psalmista: Melior est, inquit, dies una in atriis tuis super miltia. Rogabant Judxl ut frangerentur crura eorum qui crucifixi erant, et tollerentur, sed Domino jam mortuo non frangebantur ejus crura. Pratres mel, quidquid in passione Domini actum est, nobis salutis et exempli salubris causa fuit; nam quod cum iniquis crucifixus est, hoc nobis exempli cauca fuit wt non gravemur, licet in istius seculi tempore transeunte sine iniquis hominibus esse non sinamur. Quod caput coelum versum, terram pedes, siguificat caput nostrum Christum ad celos prieisse, nosque, qui pedes sqmus, extremi scilicet corporis, ipsum secuturos. Quod manus dextra lēvaque porrectre extendebantur, charitatem duplicem, Dei scilicet et proximi, per totam mundi latitudinem predicandam intelligere possumus. Quod latus lancea perforatur, unde exivit unda et sanguis, significat unum esse Ecclesiæ catholicæ ingressum, aquam scilicet et baptismi, vel baptismum sanguinis. Nisi, inquit, guis renatus ruerit ex aqua at Spirity, non par. test introire in reguum Dei. Vel aqua igitur, vel sanguine quịis baptizetur, baptismus qumen ingressus Ecclesiæ est. Sic et cotera omnia in passione Domini gesta vite nostrof salutisque vel documenta vel sugna sunt. Ita et quod crura Domini non frangerentur, morte Domini jam peracta, factum est, họ designat guod columne corporis Christi, id est Ecclesix pastores, ut nec minis frangantur, nec blandimentis molliantur. Eo actum eat, quad Cbristus passus est pro nobis, relinquens nqbis exemplum ut sequamur vestigia ejus; mors enim Christi pra oculis cordis habita confortat corda fidelium, ut pro eo pati nop timeans. Facta sunt autem hec ut Scriptura impleatur : Os non comminuetur ex eo. Et alia Scriptura: Videbunt in quen transfixerunt. At duo in passione Domini facta duo hac testimonia sauctæ Scriptura panuntur : quod crura non frangebantur, ad hoc pertinet ut os uод comminuetur ex eo. Et quod miles lancea latus aperuil, ad hoe respicit quod propheta ait: Videbunt in quem trausfixerunt. Per Moysen enim Dominus mandavit ut cum agnus paschalis impolaretur, os ejus non comminuetur, ita et quicunque in corpore Domini os est, id, est, memb;иm forte in Ecclesia Christi, pullis terroribus, nullis pipis frangi potest. Et quod illa altera Scriptura dixit: Yidebunt in quem trapsfixerunt, futurum est ip judicio novissimo, $\boldsymbol{\text { ut }}$ persecutores Christi eum videant cujus corpus modo variis passionum generihus amigupt

## GAPUT XX.

Cum gutam sero psset (qctum, venit quidapn homp dinea ab Arimaftia, uobilis decurio, qui at ipse erat anspestamarganum Dei, et'discipulus Jesu, occultus antere prapter metun Judearum; hic non consenserat consilio et actibus eorum, vir bonus et justus, nomine Joseph; et audacter introivit ad Pilatum, et petiit
et actersto centurione interrogatfe exin si jami mortrus esset?' Et cum cognovisset a centurione; dohttit Curpas Jest. Venit ergo ipse, et mitt cotpets; venic artem et Nicodemas, qui benerat ud Uesum nocto primum ferens misturam myrrho eo aloer quats tibras cenlum. Acceperunt ergo corpus Jest, et merctuws est Joseph sindenem, et ligaverant ewm tinteis cum aromatiotts, sicut mos est Judets sepelfre. Eral autem'in loco wbi crucifixus est, hortas, et in horto monumentum nguum, quod exciderat Joseph in petra, is' quo nondum quisquam positus fuerat. Ibi ergo propter Parasceven Judcorum, quia juxta orat monumentam, posiuerunt Jesum, et advolverunt saxum magnum ad ostitum momuncutt, at abierunt. Erant autem ibi Marid Magdalene, et Maria Foseph sedentes contra sepulcrum; et viderunt quemadmodum positum exat corpus; et revertentes paraverant aromata et unguènta, ut venientes ungerent eum, et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum (Matth. xxvir; Luc. xxili; Joan. xix; Marc. "xv). Homo quidam dives venit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Non enim poterat aliquis pauper accedere ad prasidem, et hoc ab eo impetrare, quod tamea necessario agendum erat : pradixerat enim ipse Dominus corpus sumn triduo in terram futurum. Et vide Dominuma itter duos Joseph, unum virum Marize, testem infegritatis ejus; alterum istum, qui in sup manumento in quo nondum quisquam positus erat, posuit corpus desu, ne sị in eo alter aliquis autea poneretur, posset dici C illum nondum inde resurrexisse. Et vide duos uteros immaculatos; Marix, ex qua intemerata Dominus нatus est; et sepulcri novi, in quo ante Dominum, vel post eum, nullus hominum positus erat. In terra enim ponendum erat corpus Domini ex homine assumplum, quia ad parentem generis humani primum Adam, ex quo orme corpus humanum seminatum est, past culpam a Domino dictum est :' Terfa es, et in terram ibis, Ad implendum ergo humaniz conditionis debitum, corpus Lomini in terram positum est. Fratres, scire debetis quod Filius Dei, ut humanium genus redimeret, mortuus est, non debitap ipsé mortis, sed sponte, pro ea charitate qua nos dilexit, murtis debitum, quod non debuit, exsolvit. Cum cpim primus homo Adam pro inobedientix culpa mortis pœиа plecteretur, in tota generis humani massa ipsa mortis conditio permansit. Ex ano enim omries, et in uno omnes peccaverunt, et cum peccatis nati, peccati etiam pœuam omnes luere cogebantur. Nion autem potuit ab hujus maledietionis vinculo apsolvi genus humanum, antequam veniret aliquis qui sine peccato natus, pønæ peccati debitor non fieret. Nam ideo ceteris omnibus poena debehatur, quia cum peccalis omnes pati sunt. Soli engo nom fuit debita prena ei qui peccawum, pro quo pona irrogata est, non fecit, quia sipe illo et natus est. Venit igitur Filius Dei assumens sipe culpa genus hupaquun; mater enim non conctapiscentia viri, sed charitate Spititus sancti mpregnata est, genuitque Fitium sine























diligendo fratri, presbyter a Candidus salutem.

Nopmanamodisiab to iagis, iquermelativor loquteridy































 forte inlucales'rel-animæ!, wel'angeli ' dici possint", in.
a Sic lego. Forte legend. Pater. Cod. habet PR.

 . hive il.!



[^0]:    

[^1]:    

