# REVERENDI ADMODVM P. <br> F. CYPRIANIMONA. chi Ciftercienfis Commentaria in librum Iob. 

LIBER JOB.<br>C A P V T P R I M V M.

$\sqrt{8}$IR Erat in terra Hus, nomine Iob: $\sigma$ erat vir ille fimplex, wo rê̆ Ctus, ac timens Deum, (t) recedens ìmalo. Natique funt ei ept Ğ filÿ, er tres flice. Et fuit poffe fio cius feptemimillia ouium, ©o tria millia camelorum, quingenta quoque iuga boum, oi quingente afine, ac familia multa nimis: eratque vir ille magnus inter omnes Oiventales. Et ibant fily eius, er faciebant conuuia per domos, pnulquig gue na die fuo: © mittentes nocabant tres forores funs, Dicomederent ev biberent cum cis. Cumq́uc in orbem tranfiffent dies conuiuij, mittebat ad cos Iob, ơ fanctificabat illos: cô/urgen $q$ que ailuculo offerebst holocauftaper fingulos. Dicebas enim, $\mathcal{N}$ ( e fortè peccauer int flit met, te) benedixerint Deo in cordibus /wis. Sic faciebat leb, cunctis diebus. Quadam autem die, cum veniffent fliti Dei, vt affiferent coram Domino, affut inter eos ettam Satan, cus dixit Dominus, pnde Densis? Quirefpondens ait. Circuius terram, © perambulaui eă. Dixitq'; dominus ad cum, Nunquid confiderafii foruum meum fob, quòd non fit el fimilis in terra, boimo (implex; (t) rectus, ac timens deum, (t) recedens à maios Cui re Pondens Satan àt, Nihnquid lob fruftrà timut deum? nö nè tu $\nu$ ollafli cum, ac domun eius, vniuer $/$ amq́; fubfantiam per circuitum: operibus manuum eius benedixifi, (t) po $\beta$ seffo cuus creut in terra? Sed extende paululum manum twam, te tange cuncta qua pojfider, nijo is facie benedixerit tibi.


OT IVS operis ac libri haius fcopaseft, mortalesinftrue re,\& erudirede rebusad diuináá pronidériá per-
tifientibus, \& de facrofancte crucis fuftinentia.: Primó,defcribitur perfona lob, à fexa, à virture, \& pietatisiftudio,à numerofa fobole, a florenti,opfimạ́; fortuna, \& externaruīr rerum incredibili afluentia, à dignitate \& xftimatione, quam in-
ter cateros fuerat confecatus:vt leCtor intelligat,lanetum Iob,\&volŭtate diuina ad apicem felicitatis hu man $x$ confcendife, \& eiuldem pro uidentia à fummo felicitatis huma nx fuifie deturbatum: fimul'̆́; intelligat, quanta animi elatione tantum xrumnarum pondus vir fanctas tulerit. Proponitur enim vt forma quadam religiofi ac pruden tis hominis, qui neq́que prof peris rebus extollitur,neq́ue aduerfis frangitur. Principio,vir appellatur,leu virum nominat Iob,quicumq́ue fue rit huius libri autor, tùm, vt fexum fubindicet, tùm, ve mafculam animi virturem. Hebraicè enim wifleh, hominem fignificat pracipuum, virtutéf; fingulari pręditum. Vnde
${ }_{\text {P. Res.i.76. }}^{\text {Iud. }}$. Dauid ait ad Abner, Nunquid non vir tu es? Et Gedeon filius Loas vir Ifrael dicitur. Fortaffe virum, fanCtum Iob nominauit, fexum notando, vt iam inde ab cxordiototius operis Chriftianum admoneret le. Ctorem, de fumma animi cellitudine fanctilob,quam in ferendis aduerfis fanctus vir declarauit. Nam eft hic fexus ad retúdendos aduerlo fortunx impetus fortior. Defcribitur à nomine, ac deinde à patria, vt fidem cius rei faciat, veram effe hiftoriam, non confictam ab aliquo, quemadmodum Hebrzorum quidam ftulté extimarunt, dicentes,

Chi Iiob lo haiah, velo nibra:rag le mafchal. Hoc eft,Iob nufquam fuir, fed exempligratia hic liber fuit côferiptus, Quorum ftultitia, \& dementia facile reuincitur. Primò,
Exech. 24 teftimonio Ezechiclis. Si fuerint tres viri ifti in medio cius, Noé, Daniel,\& Iob: ipfi iuftitia fua liberabunt animas fuas,ait Dominus exer
cituum, Deinde, fiexhortandicaufa duntaxàr hic liber fuiffer confiEtus, cur tanta cura, \& prouidentia defcribitur nomen \& patria? norné fulram fuiffer eun, qui nufquá fuiffet, à patria defcribere, \& tres cius amicos precipuos \& felectos nominare, Aliphaz Themanitem, Baldad Suhitem,\& Sophar Naama thiten? Poltremò, maioris fuiffet ftultitix, cius qui nunquam inter vi uos egiffet, vitre dies defribere, diuitias, \& opes, \& fobolis numerum, cxteraq́ue id genas. Auguftinus, \& Ambrofus fuper epittolam ad Romanos, in ea fuerunt fententia, vt crederent Iob fuiffe Iobab, de quo in Genefi: ita vt genus duxerit ab Abraham per Efau. Quorum fententiam apud quofdam probabilem efficit, qued in quibufdam co dicibus, in calce totius operis fertur, Iob in terra habitaffe Aufitide, infinibus Idumex, \& Arabix, cui erat prius nomen lobal, filius Zare de filijs Efaus. Probabilior quibufdam videtur fententia Hieronymi, quiex Nachor illum duxif - Hierony. Ie originem affirmat. Atq̆ue hxc fuit vulgata inter Hebreos fententia, quos Hieronymus fequatus eft, in Hebraicis quaftionibus fuper Genefim : quorum fententiam probabilem efficit, quòd prope finem huius operis Eliu Buzites venit cum amicis lob, vt illum blandioribus confolaretur verbis. Buzites appellatu's eft, quòd origenem duxerit ex Buz, fecundo filio Nachor, Fuerunt autem Eliu, \& Iob, ex eadem cognatione. Nominum fimilitudo fortaffe decepit Ambrofium. Sed leue effe corum argumen tum fatis declarat, quòd frequéter, quidifparifunt patria, \& genere, \& fimili nonnunquam, \&c codem nomine
nomine interdum appellantur. Deinde non eit tanta inter duo illa nomina fimilitudo vt ille purat. Nam in Hebreo alteram incipit $\mathrm{ab}_{\mathrm{N}}$, alterum a , in hunc modum 221: בیו

- Tertio à parria ipfa defcribitur. [Erat (inquit)in cerra Hus.] Vt patriam commemorando, aperte fingularem huius viri virtutem contemplandam proponcret. Nam quis non miretur, eum, qui inter impios ageret, virtutem \& conftanriam animi fempér feruauiffe? Nam erupit generofus hic fructus, quemadmodum rofa folet in medijs fpinis. Nam in diuerforio,domicilioǵue malitix integram femper animi pietatem feruauit. Hinc


## Threno. 4

 ${ }^{1 n}$ Threnis. Gaude \& latare filia Edom,qua habitas in terra Hus: ad tequóq; perueniet calix, inebriaberis,atq̆ue nudaberis.Laudatur Noé, \& iure celebratur fanctus Loth, quod cìm inter nefarios, \& Dei contemptores vitan ducerent, virtutem tanen animi conferuarent. Hinc Petrus \& iuftum Loth, oppreffum à nefandorum iniuria, ac luxuriofa conuerfatione eripuit: afpectu enim \& auditu iuftus crat: habitás apudeos quide die in diem animam iuftam iniquis operibus cruciabant. Magna profectò laus viri iufti, vt non tantùm abeffet à crimine, fed \& aliorum impietatibus non fecùs difcrutiaretur, acfi graviori aliquo afficeretur fupplicio. Sed \& illud ad laudis cumulum accedere mihi videtur, quòd auditu \& a pectu iuftus a ppellatur: vt intelligas, hos duos fenfus rationi maxime coniunctos, \& quafi in arce conflitutos totius corporis, incredibiliter fuiffe vexatos, \& fceleratorum operibus,\& verbis frequé-rer quafi iaculis venenatis, fuiffe confoffos. Laudi igitur dandum eft quod fanctus lob bonus inter malos vixerit. Vode é capite trigefimo ipfe inquit: Frater fui draconum, $\&$ rob so. focius ftruthionum. Et in Apocal. Apoc, 2. Pergamenfi epilcopo dicitur, Scio vbi habitas, vbi fedes eft $S$ atan2: \& tenes nomen meum, $\hat{\alpha}$ nen negafti fidem meam. Eximium profectò preconium, inter feelerum labes verfari, \& nullas contrahere peccatorum fordes. Agebat fanctus Iob, inter infideles, \& cos qui falfis religionibus incumbebant: \& cum cxteros in flagitiorum barathruin fe dare precipites vidiffet, propter fummam creatoris Dei ignoratio: nem, ipfe, \& Deum colebat, \& virtutis Iplendore, \& pulchritudine tantopere delectabatur, vt diuino teftimonio in hunc modum illuftre tur, Et erat vir ille fimplex, \& reCtus ac timens Deum, Nihil profeCtòad cumulum tantarum laudum accedere poffer. Omni ergò humana virtute maius eft inter icelerates agere, \& illorum ftudia non imitari: maiorum veftigia non fectari, rarifsimum, in his maximé qua ad religionem attinent. Cham parentis malediCionibus offenfus, primus inuenit idolorum cultum, totamq́; pofteritatem in cum pertraxit erro rcm . Efau,quòd à maiorum cultu difcefferit, omnibus notum. [ No mine Iob.] Libenter commemorar Scriptura iuftorum nomina, \& appellationes, vt in libris Regum, \& in libro Genefeos frequenter: Impiorum nomina contra fupprimit, \& tacer. Primò, nomina iuforum exprimit, vt disinanı prouidétiam erga eleftos teftetur. Secundò, vt illorum nomina fripta effe in coelis, \& aterna effe commonftret.

A $=$ Tertig

Tertiò, vt hoc beneficio infigni cxteri animentur ad obleruantiam vir tutis. Impiorum etiam nomina aliquando commemorantur. Primò, vt corum infelices cafus ob oculos verfemus, timeamuf́que. Secundò, ve contumelia afficiantur: vt Pharao, Balaam, Saul, Nabuchodonofor. Tertiò, vt agnofçamus ex corum nominum infamia, quanto odio Deus profequatur omne genus flagitij. Iure ergò optimo inter probos viros diuina philofophia de noftro Iob inquir. [Et erat vir ille fimplex, \& rectus, ac timens Deú.] Primò, effectus proponit, deinde caufam. Nafcitur integritas, \& fimplicitas animi à timore \& cultu Dei. Sed timor, \& religio rectis operibus innotefcit. Vana eft religio illa, \& fides, que non bonorum operum teftimonio fe commendar. Eft hic ordo cognitionis: fons bonx vite religio: hinc funt aufpicandx virtures: Initium enim fapientia timor Domini. Simplex primóappellatur, vt illum intelligamus alienum fuiffeab omni fallacia, \& artificio fimulationis. Eft fimplex, apud Cicer. vniufmodi,apertus,folitarius, purus. Vnde folet ille quordam appellare, viros bonos, \& fimplices, veritatis amicos. Et in Academicis quaftionibus: ò virum fimplicem, qui nos nihil celat. Et alibi: Simplicem, \& communem, \& confentientem amicum eligi par eft. Hebraice pro fimplici legitur In Tham, ac fi dicas integer, perfectus, minimè vafer, aut verfutus. Contraria ex contrarijs facile intelliguntur: qui funt fimplices, in telliges, fi qui funt verfuti \& fimiles cancro, mente concipias. Calliditas, apud viros fapientes, vtapud Ambrofium, cancro perfimi-

Amb. 116 5. Hexaémeron.
lis eft: qui contra oftreum, csufa vo luptatis, fraudibus armatur: vehementer enim delectatur cius carnibus. Sed quia difficilis eft venatio, \& periculofa, quia teftis validioribus efca interior includitur, \&e mollitiem carnis muris quibufdam natura muninit: vana funt omnia rentamenta cancri. Et quia aperire oftreum claufum nalla vi poteft, \& periculofum eff,fi cius chelas includat, ad argumenta confugit, \& infidias fraude molitur. Explorat ergò, fi quando oftreum referet clau ftra teftarum, ve libero aëre voluptatem capiat: \& tunc clanculo cal culum immittens, impedit conclufionem oftrei, \& aperta clauftra reperiens, tutò inferit chelas, vifceraq́; interna depafcitur. Hli ergo dicuntur callidi, \& cancro fimiles, qui in alien $x$ circunuentionis vfum femper irrepunt, \& infirmitatem proprix virtutis, aftu fuffulciunt, fratribus dolos nectunt, \& aliorum pafcuntur xrumnis. Simplicitas infidiari nefcit alienis, nec auaritize facibus inardefcit, nec alienam vnquam circunfcribit innocentiam. Si iuxta Latinam fignificationem legas.[Simplex], commendatur ingenium lob, à puritate, \& candore, quafi nihil haberet admixtum, aut duplex, nihil cogitatis, aut verbis, aut actiozibus finuofum haberet, aut flexuolum. Sic accipitur à Paulo cùm inquit, altifsima paupertas corum abundauit in diuitias fimplicitatis corum. De eadem re Chriftus: Eftore (inquit) Matth ro. fimplices ficut columbx, \& praden tes ficut ferpentes. Pofsit \& inxta morem loquendi fanctarum fcriptu rarum accipi, pro recta \& fana de Deo opinione. Nam fimplex \& integer is eft, quiad Deum femper
tota mentis intentione, feRtinat. Vnde \& pij, \&e fideles, integri dicuntur a pud Hebrecos ratione inte-: gritatis, \& perfectionis Chrifti,cuius propter veram fidem efficiumtar compotes. Secundo loco [Rectus ] a ppellatur. Rectus autem, fanctarum fripturarum more loquendo, is eft, qui beace de Deo, ac diuinis rebus fentit \& iudicat. Nam curui,modò huc, iam verò illuc incertis \& vanis opinionibus vacil lant. Tanti veró a pud Dei tribunalia hrec virtus habetur, vt egregius. vates diuino carmine bonitatem: Dei erga reetos homines decantet; \& quali admirabundus dicar.
pal 72.
Pralm. 7 . Pial. 72.

Quàm bonus Ifrac̈l Deus his qui fecto fure corde. Salutem etiam, \&c libertatem pollicetur rectis corde dicens: qui faluos facit rectos corde. Loco adducto reeti corde dicuntur, qui neque profperitate impiorum, neque fua ipforum infelicitate feductimale' de Deo fentiunt, fed placet eis quidquid Deus fecerit, fola verbi coeleftis fiducia contenti. Vide frequens eft in litteris arcanis commemoratio de reCtitudi ne cordis, \& reetitudine animi. D:
Bastin Baffilius reetos appellar eos,quiani mum retinene vrcinğ́ue paratum, vt neq́ue in rebus excedant, neq́ue Furfus deficiant, fed in medie virtatis confiftant. Al eundem modam obliquos homines appellare pofles cos, quì nuac per iactantiam, \& arrogantiam clatiori funt animo, nunc per calamitates \& dolores deiecti, huc arque illuc fluctuatt.
Ecelff.3. De quibus inquit Ecclefiafti, Cor ingrediens duas vias, non habebio fueceffus. Quxe fequurtur de timou reDei, complectuntur more fant etapam frripturarum cultum Dei; fea pieratem omnem, \& Dei fupre: smint
mam venerationem. Tali reueren tia, feu timore, cam amore coniun-y Ctó, fancti patres Deum coliuere. Vr
Genefis trigefimo primo: vbi lacob Gen.31.f iurauit per timoré patris fuilfaac.s. Et Mofes in Deureronom, duo illa contingir, timorem Dei, \& obfer- ${ }^{-}$eut. 6 . uantiam praceptorum dicens, Vt timeas Dominum Doum thum, \&c; cuftodias omnia màndata \& prescepta cius: Et, Dominem Deum tuum timebis, \& illifoli feruies. Eft ergo cultus Dei hic timor, cuius crat fanctus Iob ftudiofirsimus, con uerfatio coram Domino reftat cum contra impij fuis feruientes libidinibus, Deuni contemnantac negligant. Nafciturautemab hoctimore, \&evera animi pietate fanctorum mentibus iuge illud fludium, abftinendi ab omnifcelere \& flagitio:ob eamq́ue rems flatim fubijeitur. [Et recedens à malo.] Hic eft enim pręcipuus,ac maximus pie tatis fructus, vt timor ipfe diainus omnem in nobis peccaidi libidinem reprimat. Hlorumque ef re? ceffus á malo, quos neque mors neque vita, neque Angeli, \&ec, à charitare Deipofiunt feparare. Poftquá ergò totam beatz wits rationem autor explicuit, \& fimplicitatem, \& reCtitudinem, \& timorem Dei commemorando: iurd labftinentiam ab omnilfelere fubiecit; Nam eft qüofandam pietas\&<cultas,quibufdam peccatorum nexis-deturpata, \& iadmixta: ob eamque rem non poffunt adeò Numini probari。 Maltis in locis Scripturancm hoe pietatisgenus, quod negligescrixy ice fupinitatis aliquid habectiadmixtum, improbatur: : Inquibliacobus. Quitotamlegem feruaucrit, offendat autem in vne, faftus eft ${ }^{\text {acob }}$. omnium reus, \& Paulus Modicum a.Coti.s.
$\mathrm{A}_{3}$ fer:
$\qquad$
$\qquad$
 4



## F. OYPRIANVSINIOB

fermentum totam maflam corrumpit.
I Quòd tam diligenter huius libriautor, quicumq; fit,fingulas fan Ctifsimi viri virtutes defcripfit, fingulafque pietatis partes, adeo vt illiuts meitem, naturam \& ingenium nobis contemplanda proponeret,ar rificiofé profectò factum eft, magno cum iudicio. Sic enim qui hiltoriam confcribunt, dieturi de certamine palxftra, folent luctantium nembra primò defcribere: quàm validum, latumq́; fit pectus, quàm pleni lacertitumeant, quàm fubter pofitus venter, nee mole grauet,neque extenuatione debiliter:vt cùm priùs aptifsimos certamini artus, membraque oftenderint, tunc demum ad ittus, \& plagas defcribendas defcendant. Erat propofitz fancto Iob grauis cum dxemone col luCtatio, atque duo fortifsimi milites in arenam erant defcenfuri: fapienter ergó illius beatre mentis fingula def cribuntur membra, atque illius fingulares virtutes, oculis legentium fubijciuntur. Priori loco recenfuit quax erant propria fancti viri, egregias videlicet virtures animi, quas nulla fibi poterat eripere fortuna: iam fecondo loco commemorare incipit, que bona fortuna iurè appellantur, numerofam videlicet fobolem. [Natiq̂ue funt ei feptem filij, \& tres filix.] Incipit impedimenta proponere qua hominemà recto, \& honefto folent auccare, primò filios deinde opes. Ditina beneficia alijs in perniciem, a lijs in laudem \& glorian cedunt. De his dicitur: Ecce, hareditas Domini, filij merces, fructus ventris. Beneficiorum vfus maximè fpectádus in nobis. Deus dextra porrigit, fed quidam finiftra accipiunt.

Qualiter florenti fortuna vfus fuerit löb, qualiter aduerfa, fatis fuperque tellatur eius hiftoria. Ge- pro. 30. mina enim ratio eft probandi homines, prof peris videlicet, \& aduer fis . Diuitias, \& paupertatem fapiens timebar. Habuit (inquir) leptem filios, \& duas filias. Nemo temerc, aut imprudenter heec ditta arbitretur de numerofa fobole. Nâ vt illud protermittamus, quòd inter catera diuina beneficia prifcis illis temporibus patribus collata, primas tenet multitudo filiorum: illud profecto, vt ego iudico, infinuare voluit, quanto videlicet beneficio, fuerit à Deo affectus, cùm filios genuit. Nam feptem habuit filios, tretq́ue filias. Itaque fuit numerefior mafcula foboles. Nonne accedit hoc ad cumulum proferitatis fancti lob? filij \&e iuuare folent parentes, $\&$ in adminiftranda economia, \& re domeftica promouenda quofeunq́ue fub ire labores: filix, poitquam adoleuere, \& anxic, \& follicitc' cuftodiuntur, \& nifi matrimonio copulentur, \& tradantur viris maturé, graui in periculo paterna dignitas \& honor femper verfatur. Si verò tradantur nuprui, paternam domum exhauriunt, \& qux multis an nis, fummifque laboribus fuerant congefta, vna die abfumuntur. Menander. Magna felicitatis pars eft filios bona mente praditos procreaffe: verùm filia laboriofa eft patri poffefsio, \& genitori molefta \& incommoda. Hermaphroditus verò fimiliter dixit, Filium quifg; educare poreft, tametfi inops fucrit : filia verò agré, quanuis à diuite, nutritur. Secundò defcribi tur numerofa foboles, yt hincetiam fanctifsimi viri virtus, \&e
animi conflantia notior cuadar. Non malé quidam filios \& numerofam fobolem, amaram appellabat dulcedinem, \& fel melle circunlitum. Nemo enim ignorat filios ac filias fontem effe grauium curarum, qui non finit parentes fine mers \& angoribus vitam agere. Solent enim parentes bredi vita Jongas texere curas, longioraq́ue ordiri negotia, quex illos frequenter à cultu virtutis auocant. Quocirca bonus ille atq́ue optimus cenferi debear, cuius pietatinihil obflitit, quòd numerofam habuerit fobolem. Quorum ftudiü,atá; cura non potuit à virtutis cultu \& ftudio diuellere fanctifsimum hominem: quod fane maxime fit demirâdum. Illad enim primò in fancto Iob commendatur, quòd cùm tor haberet haredes, nec diuitiarum cupiditate, nec auaritia, nec parcitate ninia, aut virtutem leferit, aut diuina contempferit mandata. [Et fuitpoffefsio eias feptem millia oyium, \& tria millia camelorum, quingenta queque iuga boum, \& quingentre afin $z$, ac familia multa nimis.] Pofquam dé liberorum nu mero, \& parte illa felicitatis, quar cum bonis corporeis maximam habet cognstionem mentio fačzzelt: adalteram felicitatis partem accedit,qua bonis fortunx conitat: nihilenim fancto viro deerat ad verá felicitatis rationem, qux in diuitiarum copia \& affluentia pofita eft. Numerus boum, \&rafinorum pratfcribicurt primò,vt intelligas, \& pie tatem animi interdum magnum ha bere momentum ad vamplitudinem bonorum temporalium. Secídò,vt nemo ignoret, queridolorum fomenta fancto viro parantur tantoramamilsione bonorum. Tertiò sups
vtancipitem effe hanc felicitatem nouerimus, qua bonis conftat exter his: veram \& folidam in animocon fiftere, qua nullis aduerfariorú machinis pofsit conuelli, exemplo lob. Septem millia habebat ouium,quarum poterat velleribus tota familia vefticíi \& \& fuftentari carnibus: tum tria millia camelorumi:qua a miman ria, ad afportañda onera font aptif fima. Idem dixerim de quingentis afinis. Poffedit \& quinquaginta is ga boum:qux partimad vecturam, partim ad extrahenda aratra, \&\& profcindendam humum, vtui poterant effe. Hace dicuntur à Mofe, (fii is fuit huius libri autor) quò priz dens lector intelligats, quanta fuerit hiuns viri conftantia, \& probitas, quem nec tamcopiofa diuitiarum poffefsio, totq́; virtutis impedimen ta potuerunt a vera pietate abducere. Non defpiciebat ouium curam, fed rem pecuariam tractabar: non negligebat rem rufticam, neq́; aliorum animantium (quorum incredibilem habebat copiam)curam refpuebat, Curabat fationes, domo -rum ftructuras, horros, \& famulorum eriam ingentern hảbebat multitudinem: afsiduus ta men erat circa pietaris cultùm. Ait jeconomicamatradabat: \& à timo--reramen Dei, \&\& vera animi pietate huinquàm vel laro difcofsievoiguc. Hacanceps \& onerofa felicitas, incredibite eft, quantum fceHecumac flagitiorum in animos ho -minum importare foleat: cùm cö́nitra videamus corenire, tùm his qui in mediocritare, tùm his qui in pauportate honefte viuune. Vtiehin raugefcente diuitiarum copia, decre ffeere folet feciuritas átǵ; tranquillictassita ctiá \&o picratis fudiuma folet diminai. Poftulat enim ansplif-

A 4 fima
fimi diuitiarum poffefsio,atq́; exigit torum hominem : nam eft res quefitu difficilis, \& cuftoditu anxial. Nonne igitur mirandum fit, quìd fancti Iob diuitixe, neq́; fparfę decreuerint, (ham erat pauperí ftu diofus) nec feruatx illum fecerint occupatum, aut cuftodé vt alios folent? Sunt quí diuitias habeant:funt quià diuitijs, \& opibus habeantur: quas fortaffe propheticus fermo no tat cùm inquit. Dormierunt fomnú fuum, \& nihil inuenerunt viri diuitiarum in manibus fuis, Quax igitur czeteris folent effe compedes, \& cor poris tantùm ornamenta, folicitudi num at ${ }^{\text {q. }}$; formidinum aceruus:fanEto viro vberem femper fuppedita bant materiam exercendre pietatis. Itaq́; tamerfi diuitixe foleant bonis moribus aduerfari, (multorã enim corrupere mores, ve veruftifsimis monumentis proditum eff: nam de Romanoruin populo, alijíq́; gentibus legimus, tádiu claros,\&illuftres extitiffe, iuftos, \&e integros, quädiu in paupertate vixere: qualdamq; gloriofos fuiffe, \& fui victores, qui - diuites facti,ab opibus vieti,arq; pe-- fundatifuere) non faerunt tamen -impedimento,quà minus vir fanetif ffmas Iob, virtatis faftigiam confe--queretur. Iáquod fequiriar[Ererat -vir ille magnus inter omhes Orientales] quidam ad auitam nobilitatem referendumi arpitrantur: quafi de generis nobilitate, \& \& plendore odomeftico loquatur Mofes : ita xt nihil fancto viro decoffer ad felicitaitis cumulum ave magis haiús tanti viri cafum, aduerfamq́; fortunani, flebilem \& lamencabilemoftendar. Ledius enim aduenfa fortunzesit̂us fultinent interdú qui pauperes foin - per \& ignobiles ;quam qui diuites, - \&illuftres extitoro: \& folet ipfage
neris nobilitas, vt opulétia \& copia divitiarum, aduerfis cafibus magna fecum a ferre detrimenta : tolerabiliusq́; elt, arq̣ue facilius pauperi \& ignobili non acquirere diuitias, quá diuiti \& illuftri, amittere. Eleganter Bion aiebar, magis effe moleftú comatis, quam caluis pillos diuelli. Quofit, vt latiores femper videamuseos, quos nulla in re fortuna re fpexit,quàm quos defferuit:ve hinc liceat fanctilob virtutem admirari vehementer, quen neq́; profpera fortuna, néq; aduerfa, vlla in re mutare potuerunt: tametfi à felicitatis culmine, \& faftigio opum, atq̆; diai tiarum, vnotemporis momento fue rit deturbatus. Vel fortaffe hec verba(vr aliis placer) ad diuitiarum copiam \& affluentiam funt referen da,ac fi dicas, Erat virille, ve virtute primus, ita diuitijs refertifsimus fuper omnes,qui Orientalem plagá inhabitabant. [Et ibant filij cius, \& faciebant conviuium per domos, -vnufquifq́; in die fuo. Et mittentes Vocabane tres forores fuas, ve comederent \& biberent cum eis.] Expofita fancti Iobi felicitate in his qux ad opes \& diuitias, \&in his qué adclaritatem generis pertinent:ag--greditur dicere de prudentia, ac pie :tare, \& occonomica gubernatione -fanctiviriié conuiuijs filiorum, qua fiab effectus, ceconomixa rationé doiclarat. Nam treciuizatis bene infti--tutx indicium eft ciuium charitaś, Contra veró, difcordiaz,fohifmataǵg: -fic optimi œeceromi munuseft, mu tua lemper -alere, atq́; fouere inter domefticos pacem, \& charitatem. Vnde Paulass Si quis fuoram \&\&ma -ximé domefticorum curam nen ha ${ }^{\text {r. Tim. }}$. fbet,fidem negauit, \& eft infideli de rerior. Quifolent liberis difcordiairnm feminaria prabere, vel non ex 2que
xquo illis prof piciendo, vel alios onerando laboribus, alios blandé domi nutriendo:hi maxime inuidię fo menta miniftrant: vadé frequenter rixe, \& inteftina bella oriuntur, qua folent cruentifsima effe. Ipfa familix facies animum \&\& prudériā patris familias declarat. Iudicabit rudis, \& imperitus lector, leuius effe quod de conuiuijs eharratur, \& in dignum, quod Mofes in hiftoriam facram reculiffet: fed aberrabit lon giùs ab fcopo,qui in ca fentétia per fliterit. Cüm ergo conuiuia refert, fraternam charitatem, \& amorera ite boz inter fratres at dare voluit, Prolpiciebat enim fuis liberis fanctus Iob inulta cura \& di ligentia,vt fraterna charitas femper inter illos coalefceret,nec heredita tis,aut amplifsimi matrimonij caufa,aut difidida, aut odia incer illos excitarétur. Huc pertiacnt que de conuiuits à fancto Möe proferun-
zु. Cato. tur. Dictum accepinusid M. Catone,commune m menfam,amicorum effe parêrem, ac procreatricem ami citiarum: \&e animorom elationi, \& tumori deprimendo àptifsima efle conuiuia, fanxere nonnulli,.Etinter Arilt.placita,ac medicorum, illud etiam nominatur, fagax hoc \& pros uidum aninal, quem hominem dicunt, inon alia ex re maiores vtilitan rescófequi, quá ex honefto recteć;́: inftiturocoanuivio. Tolle conuiuan tium hilariatem : iam parte, plarimactianueritamoris forfes, amicitizo conduncatum, \& vitx lolatiz quarindo na fcuntur. Communioff quidemvite, reétius,honeftüusq́; fta suiturcomiaij finis; quàm poculo rumlicentior inuitatio. Quod cõ" prebaffe nominis argumento vidé rur Latini. Adeö itaq́; fapienter Iob filios inffruebat, tantaque fecá
plectebantur charimate, ive per fing -qu...in gulas domos, fingulis diebus conui nia pararent; ve alimonia promifg cua, promifcuum facerent mentis bonum, volantate comparili, Ret Oé Plutarchus, De amore fraterno: Platare. Qui fratrem dumn non anat, is मeque parentes quidem,qui generatio nis communis auctores extitere, dili git. Boni, probiqifilij, non folùm propter parentes amore mutuo fe profequutur: fed eriam parétes pro prerlece. Scilurus oftoginta filio. Scilurus. rum pater iam vicinus morti, for Plurar: in culum ex iaculis porrigens, ynicuit que confringere julsit. Cum autem omnes defeisi nihil prortùm effecif fent, ipfe figillatimextrahens,iacusda omnia facilé coufuegit: hac arga mento docens, qued fi animo effert concordi, \& vaito "fortes eflent pes manfurifin minus, facile vinceremturab hoftibust Sotion de fraterns Sotio:charitate dixit : Qui relictis fratrit bus alios amicosquarit, fimilis eft ei, qui proprium eus negligig \& in $_{5}$ culcum finit, a lienum vero ditigen
 lud Menandri.
d
 Quam fuan en en inter fratres icon cordesamor . Cuius lententismo \& Euripides mpultis verbis conficmate Euripid? Sed de illud fanctiviri prudentiamp \&optimam ceconomix gubergatio nem fatis declarat quòd feptem fio li) nonalias ad éouiuia ferminas ads ducebsnt; quàm ferores. Magnam dhibendam efle caram circa conn niuará deleetum, docet Marcus Va5 m Varro: ro, \& requiseados effe concriuas gratiofos, menficosolitteratos:alienas verò vxores a aut forminlas ad conui nia vocare, vbi folent mero o vini largiori hauftu, pracordia incalefgeretonge fit periculofum, Erifius

A 5 modi

## F. CYPRIANVSIN IOB

Rom. rs. modiconviuia Pau. fortaffe dánat, cùm nos ab ebrietatibus, \& comeffa tionibus, \& impudicitijs clara voce dehortatur. Vix cótíngat inter epu las, \& lógiores vini hauftus,neceffa riam mentis feruare pudicitiam, fi adfint prafertim foemiparum alpe Etus,atq́; colloquia. Septem ergò filij fancti Iob,faneté, \& prudenter à fuo parente inflituti,non alienas $v$ xores, aut fœeminas ad conuiuia vo cabant. Illud verò pertiner ad optimam aconomix gubernationem, quòd cuiq́; filiorum propriam tribuebat domum non imperite: (ve aliquis exiftimabit)fed ve vnufquif q́ue alterius zemulatione clariorem \& fplendidioren domus procurationem redderet: Gquidem xquabilis, parq́; erat eis curandi diligentia: \& facto à maximo natu initio, in $v 1$ timum,minimumq́s natum $^{\text {define }}$ rent. [Cumq́; in orbem tranfiffent dies conuiui), mittebat ad cos Iob, \& fanctificabat cos: confurgenfque diluculo offerebar holocaufta per fingulos.] Hace pertinent ad explicandam, \& prudentem fanctilob gu bernationem, \& acconomicx pietatis plená. Mittere enim ad liberos, atq; illos fanctificare, ve Hebraeorui doctifsimi arbirrantur, nihil aliod fané erat, quàm per feruos viros pradentes, \& auctoritatis fectâdx, cos admonere, ne iarer pocula \& foecundiores calices hilariores effeAti, aut aliquo coinquinarentur flàgitio, aut à religione \& officio decli narent. Sunt qui arbitrentur; mitté di verbo, vt cos fandtificaret, hirec fal gnificare qua diximus. Periculum enim crat, né fortaffe conuiuioram letitia nimis diuturha; Dei mmemores illos redderet.[Mittebat, \& fanctificabat eos] (iuxta aliorú fententíá)ideft, per ferups \&\&' minittos
iubebat, adeffent facrificiis proillis offerendis. Non eft infolens litteris arcanis, has facrificiorum oblationes, fanctificationes vocare, \& prexparamenta quadam, ad ipfa facrificia efficienda. Inquit enim loannes Euang. Etafcenderunt multi Hierofolymam de regione ante Pafcha ve fanctificarent feiplos. Hoc eft, propararét ad pafchalia facra. Ià Gene. 3 g. cob etiam cùm aftenderet ad habitrindum Bethel, conuocara vniverfa domo,hortabarur, vt feipfos fanctificarent; lauarent $̣$; veltimenta.Ean dem fandtificationis rationem in Exodo Deusexigebat à populo If. Exod. 19. racilitico. Non fecuis \& fanctus lob, per minittros \& feruos, filios horrabatur,vt feiplos fanctificarent, ideff, omnibus modis curarent,ne,dum la erificijs afsifterét, quidpiam lecum adferrent, quod maieltatis diuinæ oculos potuiffet offédere. Erit itaq;, liberos fanctificare, (vt paucis rem eomprehédamus) à lautioribus epa lis; \& oblectamentis conuiviorum, \& ab vxoribus abftinere, animúq; ab his rebus fewocare, vt"R.omnibs modis expediti, ad cótemplanda di uina fefe poffent conuertere, Sed \& illud animaduertendum eft, quainta diligcritia, \&\& ftudio fanctus virhả́s aconomica rationem, pietatis plet nam difpenfaret. Na m quidiluculo fummoq; mand ad lixo picpatis ope ra efficienda ex́citareturspen torpe bax,necte gerebar negligentercici: ca curam\& própectionem filiorún: Sciebat, filios dominatośs arbores effe in exhnuifo ftudio excolendas, quas patresferhper debeanuexerce re dum viuūre, modo vel intoxirtutiss \& pietafis,\&ohoneftiffoilus abrillis aliquädodecerpere, Nonerar énim ab fepiritu celefti edoctusimatátinúa tempus aptifsimum effe \&o orationi \& fa-
'\&facrificiijs, \& rebus denique diuinis perficiendis. Nam eft eo tempore humana mens minus turbata. \& viuida, longeq; expeditior adquxuis opera efficienda. Vnde magna prouidentia antiquitus iubebat per
Exod. ${ }^{2}$.
b. 34. 2 . Moiem Dominus,populum ad tem plum,fiue tabernaculum mané con uenire, \& ad fundendas preces, \& ad excipiendam, doctrinam. Vide
Eccl. ; , in Ecclefiaftico: Iuftus cor fuum tradit ad vigilandum diluculo.Simi Pralm. s. liter \& Dauid, Manc aftabotibi, Et Pial. 62. alibi, Ad te de luce vigilo. Atque hinc factü arbitror, vt propter hunc folénem loqueadi morem, fcriptura facra, atque Hebraorum gens, hanc vocem Manè,aut Diluculo, vfurparent pro valde tempeftiuc, *<
Iere.7. \& opportunc: vt apud Ieremi. Mifi ad
-s sia. vos omnes feruos meos prophetas perdić, confurgens diluculo \&o mitrens: hoc eff,tempeftiuc, \& opportu néadmonens. Hoc verò ex primitiux Ecclefix inftituto etiam feruztur,qux antelucanos hymnos Chri-
Tertulia. ftoferuatori occinebat,ve Tertuilia Plin. Iuni. nus elt autor, \& Plinius iunior etiá affirmat. [ Offerebat holocaufta per fingalos.] Nihil poteft effe reeté, aut domi, aut cinitate conftitutum,vbinondiuinorum cura inter cefferit: hoc abundè teftatur pfal-
Pf. n26. musille, Nifi Dominus ædificaucrit domum. Optima ergo liberorí educatio, à fummo Deo precibus: \& facrificijs perenda eft: preces,quàm cura, facrificia, quàm folicitudo magis poffunt. Diuinorum cura, ve républicam,ita domum maximétuctur. Filij propter zetatis rationem conuiuia celebrabant: pater quia fe nox, diuinis rebus inctibebat totus. Is quibene praeffe cupit, tametfi quadam ad relaxandos animos fubditorum interdum cōcedat, ab his
tamen abeffe debet, \& feriò diuina curare: hinc grauitarem fibi conciliare, \& alijs prodeffe poterit. His verbis licet etiam colligere, guàm fuerit animo liberali,\& expolito. Non enim vnum tantum offerebat facrificium, fed iuxta numerum filiorú mactabat vietimas. Nec quodcumque genus facrificij offerebat, fed holocaufta: vt intelligas, neque parcéneque illiberaliter obruliffe. Nam erát holocaulta, facrificia qure igne penitus abfumebantur : non vt in ceeteris facrificijs, quibus aliquid commodi ad offerentes: \& facerdotes veniret, vt pote adeps, vel pectufculum. Sapienter ¿ D.Grego Gregor? rio, \& Interlineari gloffemate obler ${ }^{\text {Interlin. }}$ uatum eft, quantam in iudicando de alieno animo adhibuerit cautioné fanctus Iob. Nô temerè de filiorum conicientia iudicat, nec quidpiam affeueranter cogitat:tantùm illis ve hementer timer, ne fortaffe aliquo feelere inter cpulas, \& folutiora có uivia inficerentur. Sed \& illud eft maiori ratione dignum,fatifque declarat.quantam adhibuerit folicitu dinem vir fanctus circa filiorum cu ram:qui non de externis actionibus folicirus erat,nec liberis timebat, ne fortaffe externo opere aliquid feeleris \& flagitij admififfent. Tanta enim diligentia cos ab iofis incunabulis circa Deitimorem, \& animi pietarem inftruxerat, vt de opere, aut fermone filiorum, nihil apud fe cogitaret: illud tantum timebat, ne fortaffe,vt eft lubrica humana reés, vel cogitatione ipfa feeleris aliquid admififfent: aut aliqua in peccatuma confenfione, aut fe fortaffe negligéter gerendo, aur fine guftu aliquo, \& grata recordatione diuina excipiédo bencficia. [Dicebat enim, Ne forté peccauerint filij mei, $\&$ benedixe:
dixerint Deo in cordibs fuis.] Hxc dicuntur per antiphrafim : nam eft fenfus, ne forté maledixerint. Talis énim mos loquendi apud vereres fuit. Tom inuile illis erant blafphemix, vt eas vel proprio vocabu fo nominare vehementer pertimefcerent. Eftergò benedicere, idem quod maledicere, \& a d iracundiam Deum prouocare, fiue ingratum er ga Deum declarare animum. Quod Chaldxus inter pres fignificare vide tur, cùm inquir: Ne forté peccauerint filij mei,\& non orauerint in no mine Domini in cordibus fuis. Sic gentes quadam, morbos à quibus maximé abhorrent, honeftis folent a ppellare nominibus: ve leprofos, tactos paralyfi, vel apoplexia, taEtos bono dicunt Germani: : \&labo rantes Eryfipelate, habentes pulchritudinem. Frequens eft hic trepus in fcriptaris arcanis, Ob camq; rem cùm huius loci germanus fen fus fit apertifsimus, provfum fuerit stultum in alios fenfus trahere locum. Subfribunt huic fententix, magnus Gregorius, Origenes fuper
hunc locum, Chryiofto. Nicolaus Lyranes, catetiq; ditinarum feriptararum interpretes;qui in aliquo habentur numero. lam verc̀ quàm perfeueranter hace pietatis opera fanctus lob exequeretur, faris decla irat huius libri autoris Neque vnó, aut altero die haxe efficiebat. Sed counctis diebus.] Inquit, quo argumento fatis colligi poreft, witam beatam,\& cum pietatoconiunctam, \& quar optimis operibus vacat, non fuiffe illius iudicio duram,non ferreains aut intractabilem, ive flulti arbitrantur: qui quocunq; pietatis operc adeó defatigantur, vt vix póssint trahere halitum, aut ad man datumexequendum animun appli
carc. [Quadamautem die, cuim veniffent filij Dei vt a (sifferent coram Domino, affuit inter cos etiam Satan. Cai dixit Dominus, Vnde venis?] Quem locam Chaldxus paraphraftes, ita explicat. Et fuir, inquit, dies iudicij magni, \& venerunt Angelorum caterux vt ftarent coram Domino. Diem iudicij magni, yt arbitror, appellat Chala dxus paraphraftes, tempus,aut haram, qua diuinx prouidentix arcanx rationes ab zeterno excogitate in fanctum lob erant explicandax, \&aperiendx:\&iudicium magnum, vt ego arbitror, a ppellat quaccunq; de varia fortuna, \& ancipiti fanctí viri,toto hoc opere legimus. Nonne magnum iudicium recté dixeris, \&c omnino grave, \&e horrendum maximè, \& pertimefcendam,quod fan etum hominé ab ipfa felicitatis arce repenté deturbauit, \& in omne genus miferixe \& poftremx infelicitatis deuoluir? Nonne magnum iudicium fit, \& granis fententia ca.que in vnum hominem tantum poenarum ac fuppliciorum refudit? Rectè igitur fuir dies iudicij magnis An verò appellatione diei optinus, fortunx fanctiviri exitus fignificetur, ve magnus Gregorius voluit, Gregor: no fatis habco exploratum. Scio facra eloquiain exordijs narratio.ace $7 \%$ num, renum qualitates exprimere; terminofq; caularum, \& interdum à pofitione loci,nonnüquá ab habì tucorporis,\&\&à qualitate acéris,\&à ratione temporis, verturas res figni ficare. Popuins Ifraëliticus Dei ver Deneer.x. ba non potuit is monte audire, fed in campeftribus locis,ac planis. Ler gimus Stephanum vidiffe Iefum Ato. 7 : flantem à dextris. Dei: prōptum enim videbat Chriftum, \& paratum, it fibi opitularctur. Et Genelis

Polk

Poftexplicatum flagitium primorum parentum, dicitur de ambulaffe Dominum ad auram poft meridiem: vt ab ipfa temporis ratione, qux gratifsima foler effe eeftu \& ca lore defatigatis, intelligas,quo confilio accefferit Deus ad primos parentes. Sunt haec à nobis fufius ex. plicata alibi. In hanc ergo modum D. Gregorius tentationem fanctivi

Geregr. ficio müdi dam, ipfa temporis ratione arbirratur exprimi. Scio, viros longè doCtifsimos hunc locum per fietionem perfonx fuiffe interpretatos, qua-
3.Rcg.22. lis eft illa qua Miehreas prophera dixit, fe vidiffe Dominum in folio fedentem,\& omnes exercitus angelorum afsitentes ei: dicebatq́; Dominus, Quis perfuadebit Achab, vt afcendat, \& vadat in Ramoth GaJaad? Gumq́ue alius dicerer fic , alius autem fic, egreffus fpiritus quidam dixit, Ego ibo, \& crof firitus mendax in ore omnium prophetarum. Non fecùs in prefentia éfictio ne perfonaram,haius loci difficulea tem mollire, \& complanare nituntur. De qua re ego dubitare non pof fam vilo pacto. Scio fcripturas arca nas Deo nonnunquam a ffingere perfonam, nonnunquàm \& fanetis Angelis, \& nequam etiam f firitibus,quò diuina bonitas noftre fe at temperet ruditati, \& infantix. Nam non fuftineret alioqui humana mens, nec ferre poruiffet tantam re rum fublimitatem \& magnitudi nem, quaillius aciem prorfus effugiunt. Caterùm, quanuis per effictionem perfonx, aut profopopoeia.a plurimum lucis \& claritatis huicloco inferatur, nontamen ita explicatur locus, vt nihil difficultatis aut quaftionis reliquam fir. (Nam iftiumodi perfonarum fictio
nibus, abfrrufa diuin $x$ mentis iudicia, \& fublimores theologix rationes, coeleftem fipiritum explicare vo luiffe, non dubito.) Habec ergeque ftionem primô, quod dicitur, filios Dei veniffe \& fetiffe coram Domino. Nam fi locus de fanctis Angelis explicandus eft, vnde hi venerunt, vt flarent coram Domino? Deinde, quid fit quod dicitur, affuiffe inter cos Satan ? Nam quia diui- Apo.ron nis confpectibus, \& feliciratis confortio fuit deturbarus, quo pacto pofsit iterum in confpectum tantat. maieftatis admitri? Deinde, cur qui omnia probé tenet Deus, quafi ignorans iaterrogat? [Vnde venis?] Et iterum. [Nunquid confiderafti feruum meum lob, quàd non fir ei fimilis in terra, homo fimplex, \& rectus, ac timens Deum, \& recedensâ malo?] Veniendi verbo, non motum aliquem fanctorum Angelorum, vt arbirror, fed fortaffe, Hebrexe gentis more, \& alacritatem quandam,\& profufiorem leritiam, \& animum ad rem quampiam efficiendam propenfifsimum fignificat.Qua fignificatione apud Ilaiam tr . * : dicitar: Venite, a fcendamus in mon tem Domini. Qux voces gentium mutuò fefe cohortantium lunr. Nee fecùs quod fuperius dicebatur. Ibắt filij Iob, \& faciebant conuivia. Et a- tob.t. pud Pfalmographum: Venite exul Pral. 4 , temus Domino. Nifi velis, ve iuxta tropum etiam facris fcripturis frequentilsimum, Angelos ad diuinos cöfpectus venire, idem fit, quod feliciter cum Deo verfari . luber Chriftus cauendam ab hypocritis\& Match. . Pharifris, qui veniunt in veftimentis ouium : hoc eft, qui nobifcum verfantur induti pietatis ac iuftitix perfona. Qua locutione ait loan- Ioann.1. nes. In propriavenit, Et iteram. i. Ioan.te

## F. CYPRIANVSINIOB,

Qui confitetur Iefum in carne venille, \&c. hoc eft, in carne fuif fe verfatum, \&c. Nifi velis, \& hunc fanctorum Angeloram ad uentum, ad illorum oblequia, \& minifteria referri : perpetuò enim mittuntur, \& perpetuò diuinis afsiftunt vultibus. Nam exeunt interdum ad exequenda diuina iuffa, \& imperia, femper tamen afsillunt, neq́ue à divinx nature contemplatione recedunt. $\cap \mathrm{Fa}$ ciem ergo Parentis fupremi, femMatth. 18, per intuentur, vt Chriftus dixit, \& ad nos frequenter veniunt, \& tamen per internarn contemplationem Paternos vultus nunquàm de ferunt. Ad eandem rem pertinet, quod dicitur. [ Vtafsilterent coram Domino.] Quo verbo folet diuina Scriptura familiari tropo fignificare fummam perfeuerantiam, \& in re aliqua mulg.Reg.19. tum effe. Sic Elias dicebat: Viuit Dominus Deus Ifrael in ct-
ofec.ro. ius confpectu fo. Et Ofee: ex dicbus Gabaa peccauit lfrac̈l: ibi ftererunt, hoc eft, in cadem perfidia, \& malitia fubftirêre, actis in altum impietatis radicibus: ita vt dimoueri non fuftinerent. Lo quendi formula fumitur ab his, qui afsiftunt regi, \& honefta aliqua in aula regia funguntur prouidentia. Ia hunc modum inquit
Danicl ${ }^{1.7}$ Daniel. Ait rex Afphenez pre. pofito cunuchorum, vt introduceret de filijs Ifrael, \& de femine regio, \& tyrannorum, pueros in quibus nulla effet macula qui poffeat flare in palatio regis. Et infrà, Pofteà ftarent in confpectu
enn.4r. regis. Et in Genef. Triginta annorumerat Iofeph, quando fetit in confpectu regis Pharaonis. Sancti itaq́ue angeli Deoafsiftunt, id eft,
perpetuo illi miniftrant, \& obsequuntur . Nam co ordine Deus cuncta difponit, vt qux funt inferiora, vi, influxu, motu, atવ̣ue fapientia fuperiorum gubernentur: vt de rebus fenfibilibus, \& cum materia coniunctis, \& corporibus illis fuperioribus judicanere fummi philofophi. Stare itáque coram Domino, non tantùm eft felici paterni vultus contemplatione frai, fed \& legatione ad homines fungi, \& diuina ad nos perferre má data. Qui interdum Angeli dicuntur,cùm diuina videlicet fequuntur imperia: nónunquan verò filij Dei a ppellantur, propter Paterna glorix participationé,\& magnam, imè proximam inter cxeteras creaturas cum Deo fimilitudinem. Si autem ad theologicam contemplationem velis locum trahere, vt veteres quidam theologi : Angeli Deo alsi funt gemina ratione: primò, quia diuinam contemplantur naturam, \& illam aperta luce cognofcunt: Secuidò, quia eorum cogitarus, motus, \& actiones Deus haber perfpectas. Quo fit, ve fi priorem iltam rationem flandi coram Deo confderes, fancti Angeli duntaxàt, \&c qui filij Dei a ppellantur afsiftunt coram Domino: Si verò alteram illam rationem afsiftendi perpenderis: eft quidem non tantum fanEtis Angelis: verùmetiam á fpiritibus nequam, imò \& nefarijs hominibus communis: quorum cogitarus,confilia, \& actiones à Deo perfpiciuntur, \& ad examen interdum, atq́ue iudicium vocantur. In hunc ergò modum accipiendum eft quod dicitur, veniffe Satan, \&\& fetifle coram Domiao, quemadmedum \& fanctos Angelos, qui filij Dei appellantur. Hoc eft quod magnus

- Gregerius


## Etcger.

Gregorius inquit: Venit Satan vt videretur, non vt viderer: iple in conlpectu Domini, non autem Dominus in confpectu cius adfuit : quernadmodam cxcus, qui Solijs radijs perfunditur, cùm ramen folem iple non videat, quo illuftratur . Polsis etiam notare, quanta Dei prouidentia eft erga homines, quifedet vt bonorum Angelorum, \& malorum omnino rationes exaCti muneris depofcat, vt rationes fubducar. Bonis Angelis commiffit electorum curam, gubernationé iitorum inferiorum, adminikratioGene. r. nem regnorum. Id patet in AngeGene. $\begin{aligned} & \text { G.s. } \\ & \text { Gene. 18. } \\ & \text { lis, qui Sodomam fuerunt ingrefsi, }\end{aligned}$ Exod, 14. 4.reg. I. liam, qui Magos ieruauerunt. Dæ- moni permifsit probare electos, ten tare quantum fat eft, \& Deo vifum. Illius malitia optime vtitur ad au genda electorum merita. Exigit ergò ab omnibus rationem exacti mu neris: Omnes hominuḿ, \& Damonum, \& Angelorum caufe ad tribu nal illud referuntur. Nam non mo uet greflum Satanas, quin etiam Deus adfit, vt adiauet electos, vt cöfirmet, ve vietores cuadere faciat. Vide quantos animos electis faciat feriptura diuina. Quid ergò de cladibus fegetum, hominum, \& vrbium dicendum, qux frequentifsime, nifi Deus cohiberet, Dxemonis opera, \& nequitia euenirent? Hxc prouidentia veteratori frenum im. ponit. Interrogat itaque Satanam, [ Vnde venis?] Quafi quid egiffet, à diuina voluntate alienum. Nam felices illi firitus ea tantùm exequuntur diligentia \& ftudio incredi bili, qua diuinx voluntati con fentanea effe iudicant. Eft enim diuina voluntas veleti regula quædam, ad quam femper quidquidco:
gitant, aut efficiunt, exigunt. Contrà verò fpiritus nequam, ta merfi diuina providentia corum impijs confilijs, \& actionibus rectè vtatur, perpetuò tamen adexpu* gnanda diuina imperia, \& violandas leges rebus omnibus prafixas toto animo nituntur. Quocircà, cum ea quap per alios facimus, nos ipfi facere videamur, fanctos Angelos non interrogat ma gnus ille Deus, aut vnde venerint, aut quid fuerint moliti. Néque enim nos quidpiam interrogamus, de eisrebus, quas ipfi facimus. Neq́ue verò Saranam interrogat; quid faciat, aut vbinam fit, fed vnde veniat. Nam Dxmonis aCtiones, confilia, \&\& ftudia, à diuina providentia, \& voluntare interdum proficifcuntur, cùm vel exercentur boni, \& multis examinantur malorum ponderibus, vel varijs perditi homines afficiuntur fupplicijs. Dxmonis tamen confilium, atǵue ipfa mentis intentio, vnde hecomnia nafcuntur, à diuina voluntate exorbitat femper. Ob eamq́ue rem Satanam interrogat, vnde veniat: vt lector intelli gat, illius vias, ac itinera, femper à diuina voluntate aliena effe. Sed non vna tantùm ratio loquendi Deo tribuitur in frripturis, fed varia, at tque multiplex. Loquimur interdum homines, vt intetnos animi cogitatus ceteris aperiamus: interdum autem, \& ipfa mentis cogitata locutiones in Scripturis dicuntur.Nam apud Lucam Euan- Luc., geliftam, dicebat Pharifaus intra le. Et Mofes confpeito prodigio ardentis rubi, dicebat intra fe. Si ergò de interna loquatione difputemus, Dei loquatio eft xterna illa diuine prolis generatio:
atọue diuina loquatio nihil aliud erte, quàm xecrua filiy natiuiras, ix exorcus à Patre. Cxterùm alterum illud loquutionis genus, quo cogitara exprumuntur, interdum etiam, imo frequentifsime Deo tribuitur. Sed varia eft haxc loquendi ratio, patetq́ue latilsime . Nam cum lapienter omnia efficiat magasa ille Deus, ad naturam femper rei cuiufcunq́ue fe atremperat, vt cain alloquatur. Homines, quoniam corporatis fenfibus ad voces exipiendas vtuntur, alloquiter, vel diuerberato acere, aut alia fubiecta creatura efficto fono: quemadmo-
dùm vox in baptifmo Chrilti fonuit, \& in transfiguratione : interdùm fimulachris, ac rerum imaginibus menti imprefsis, vt prophetas olim alloquebarar: poftremo imprelsione quadam intellectili : at que hac poltrema ratione, alloquebatur Satanam, quatenus ea quar fa cit à Deo perificiuntar. Quemadmodum ergo, Deuin Satana m alloqui, eft illius cogitata mediam in lucem proferre, non fecùs \& Saranas Deum alloquitur, cù̀n omnia fua cogitata \& confilia diyinx coguitioni videt effe aperta \& manifefta. In hunc ergo modum reipon det Satan dicens: [Circuiui terram \& perambulaui cam.] Origenes fa per hunc locum arbitrarur Satanam inter coeleftium fpirituum ordines ftetiffe. Quid (inquir) magnum eft, fi penetrat in corpora, cùm in paradifum, vbi font angelici ordines, diuino permiffu intrarit, \& audierit, vnde venis? Et pauđò procul quaftionem adfert Ocigenes. Fortaffe quis dicat, Dxmonem magnis fuiffe honoribuscamu latum, cùm ad angelorum ordines accefferit. Refponder: Contuber-
nia, congreffus, fiue confuetudines neminem aut ignobilem facere, aut gloriofum. Semper enim affectiones cöltirutioneĺć; animorú quaré $\mathrm{d} x$ funt, \&̊ inde quis vnufquiiq́; fic iudicādus. Verfabacur Noc cum im piis, Loth cū Sodomitis, Helifxus cú Giezi, Iudas cumChrifto Seruatore, \& Apoftolico Senatu: fed quemadmodum fuperiores illi, nullum con traxere vitium, aut ignominiam ex impiorum confuetudine, ita etiam neq́uuchi poftremi. Sed neq́ue parendi ftudio, inter angelorumor dines prafto fuit Satan, vt idem Origenes inquit, led fallendi potius fludio, ve de rege Acabo, \& ipiritu mendacij paulò anté diximus. Balaá hariolus Deo miniftrabat in benedictionibus, \& predictio nibusillis, imuitus tamen id facicbat. Si ergò Satan imperata diuina facit, autt exequitur, non id colendiDeum ftudio, \&\& honorandi gratia facit,fed vt fux potius volun tati morem gerat. Idem etiam Origenes arbitratur, Deum Satanam interrogauifle, Vnde venis? non quèd aliqua ignoratione teneretur confiliorum Dxmonis: fed quemadmodum primos parentes,quo cos Gene 3 . ad peenitentiam excitaret, \& Cai- Gene. 4 num, quòillius fcelus argueret, ita \& Satanam, vr illius inuidiam in fanctum virum, mediam in lucem proferret. [Circuiui terram, \& por ambulaui cam.] Sune quí appellatione terrx totum orbem intelligen dum arbitrentur, quemadinodum frequenter in Scripturis contingit veluticùm dicitar, Laudate Dñm Pra1. 14 de terra dracones \& oés aby fisi: Ná iuxta vniuerfalem hane appellationem, dicitur Deum feciffe collum \& terram pro toto creaturarŭ ambita,vt docet Auguft, de Genefi ad
litteram. Interdum appellatione terre,eterreni homines per Synecdo chen intelliguntur. Vt in Genef,
Genc.6. Corropta ellautem terra corá Deo, id eft, adeo peruerfé viucbant homi nes, vt nullo e endrentur meru, aut re ligionefuperioris illius Naturar. Et Irat. a. apad lfaiam: Cùm furrexerit Dominus percurere ter rá:hoc eft, homi nes terrenis affectionibus, \&̌volupta tibus implicatos. Indigni fané,qui
Trai. it.b. homines appellétur: fed vri terra
 1.Math. quafi non fiat coeleftis vocationis participes. In eum fortaffe fenfum trahendx fant multx alięciufmodi locutiones, qua non tantùm vno feripturaram loco occurrunt: Terram videlicer, coram Domino filere: cum quo idé eft illud in Zachar. Sileat omnis caro. Periade enim eft, ac fi dicatur ${ }_{2}$ Terrenos homines gra uiter à Deo correptos ab impietate, \& fcelerib’ abftinuiffe, \& quafy fuis impietatibus pofuiffe filentium.Igi tur,ffue hoc, fiue illo modo accipiatur locus, hrec Satanę refponfio hûc pertinet, vt intelligamus divine pro uidētix omnia efle fu biecta, nihilq́; oculos illias maieftatis latere pofle. [Circuiui(inquir)terram, \& peram bulaui cam. 7 Nullis verbis potuit rectius exprimi vel veteratoris illius calliditas,\& aftutia, vel nocédi ftudium. Non enim arrogăter à dx mone hec dieta funt, vt Origenes ex iftimauit,fed vt propria fudia, atq; cőfilia proferret in lucem. Sic enim \& Petrus A poitol, de ciufdem dxmonis ingenio, atq; calliditate loquens ait. Aduerfarius vefter diabo lus, tanquá leo rugiens circuit quxrés quem deuoret. Rectè calliditas ipfa, \& afturia per circuitus explicatur. Nam \& Latiné dicimus, circumuenire quempiá, pro decipers,
vt apud Cicc. Iudicio oppreflum, \& circunuentü effe imnocentem. Et in Officijs,Subuenire alicui, qui poté-Cicero. is alicuius opib̊ circéueniatur, \& vrgeatur. Trahitur elegás haxc fimi litudo à venatoribus, qui feras laqueis,retibus, \& canibus circtúuenire foiét,vt eas inuoluát, InterpresChal daicus:Scrutatus fum in terra, \& am bulaui per eá. Bené proinde Petrus A po̊tolus đ Sarana, \& illius ftudio, Eircuit quarens,quem deuoret. Ad candem rem pertiniet, ve quidá iudi cant, quod inquit egregius Pfaltes: pral, is: In circuitu impijambulát,\&cc. Hxc penè dxmonis fuedia à prifcis philofophis, \& Theologis fuerunt fuis litteris explicata. Vnde Plato eds in plato: terdí appellat feras agreftes, Stygios canes, vltores, carnifices malorú,quiaffectibus malis femper deleCtantur,atq́; domicilijs impiorú. Et 2.Cor.rr. q Paulus ait:tráasferre fefe in Angelos lucis, ex Theologia etiá 不gy-Acgyptij: ptiorú vetuftifsima cóprobari pôt. Idem penè apud Mercuriā Trifme-Mercurius giftríDocer Lactátius dxamones per Trifucgi. terrāvagari adductis ad rế firmādá Lãâr.do vetuftifsimis carminibus, quibus có ${ }^{\text {bionc.e.c. } 7 \text { ? }}$ ftát vagationé dxemoná per mare, per terras, ad poenas, \& fupplicia pertinere, quibus femper diuina poteftas eos infectatur.
 ट జóvтop
 Ideft,

* Damones errantes per terras \& mare femper
* Aternas pendunt diuino verbere pcenas.
Eandé dxmonis per terrā vagationé,\& circuitus, cecinit fuo tempore Empedocles prifcus Theeolog ${ }^{2}$, auta rePlurarcho, dicés, Dęmones nequà pluarch:

B Ice-
feelerum dare peenas, totoq́; múdo exagitari, vndiq́q; repelli,nufquáadmitti.

Emped.
*. Ethereus motus in pontum deijcit illos,

* Pontus \& in terram pellit, fed terra remittit
* Ad folem rapidum: is,vbi fit conuerfio coeli,
* Exalioq́; alius fugat, execrantur \& omnes.
- Nihil diuinius his carminibus Empedoclis. Eccequod noftrę falu tis autor aiebat: Videbam Satanam Luce.. so. ficut fulgur de coelo cadenté.Et Ió́ nes in Apocaly pfi,Non eft ampliùs inuentus locus cis in coelo. Elegäter Plutarchus libro deNon feenerádo, cum qui foeneratur, afsimilat dxma nibus hifce va gis : quemadmodú illi ècoelo labentes, diuinitusq́; exagita ti. Empedoclis damones, vagátur de bitores fugientes confpectum eorú
Plutar. quibus debét. Et Plutarchusigitur, \& Empedocles dxmones dixere vagos, \&ffugitiuos perpetuò exagitari. Itaq; \& calliditaté, \& aftutià; \& po nas quas femper dat improbusille, e: leganter exprimunt hęc verba, [Cir cuivi terrä, \& perambulaui eã.] Si appellatione terre, im probos homi nes intelligere velis, recté dicitur [Circuiui terrá \&c,] Nam tametfí Satá calliditatis \& aftutize ftudio te neatur, tú circa bonos, tū etiā circa malos:effecta tamé perniciofę illius caliditatis, in hominibus tantừm im probis liceat perfpicere. Eft enim di uinum hoc animal, quod hominé ap pellamus, gemina cốpactú natura, coeleftividelicet, at́ ${ }^{\text {f }}$; terrena. Quo fit,vt hee maxima hominis perditio fit,quòd rebus fpiritualibus contéptis, \& illarü repudiatoftudio,quarũ caufa à Deo fuit côditus, terrenis - 2 nut Céper rebus fit occupatus \& implica
tas. Illi ergo iuré terra a pellárur,vt in fuperiorib? diximus,quos Satâ\& circuit, \& perábulat. In cis enim pro prix aftutix \& caliditatis effecta có plet. Vt enim circuitiones illx aftutiam dxmonis prodút, ita perábula tio complemérû́ proceffus fignificat. Quemadmodum cốtra de viris iuftis dicitur, quòd Deus in cis perá bulet. Inhabitabo in illis, \& inambu labo.Cùm fit autem triplex viuériúú ftatus:viuunt enim angeli,\& felices illæ mêtes, qux in coelo æternis do - Levit.26.b minicilijs, \& fedibus potiuntur, \& ho mines in terra vizunt : $\& d x$ mones infernas tenent domos: Primùm, illud genus viuentiū Satanas, néq́; cir cuit,neq́; perambulat. Neq́; enim fordes aliquas peccati coeleftes illi fpiritus contrahere poflant: quemadmodum neq́; fublimia illa corpo ra peregrinas aliquas qualitates, aut alienas fufciperc. Eos auté animos, qui zrernis cruciantur ignibus, \& horréda illa tenent domicilia, perábulat Satanas, nō tamê circuit: funı enim per omnia illius voluntatiobnoxij! quo fit, vt ad circunueniédas infelices illas mentes, nüquam fe ali qua armet calliditate. Eos auté qui in terris verfantur, \& circuit, \& circumuenit:nam eos decipere femper nititur: \& perambulat ctiam, quia in othne genus flagiti) frequenter cos pracipitat. Hîc etiam obiter no tandum, quòd ambulare, \& ingredi, \& perambulare Metaphoricás idé eft quod viuere, agere,cōucrfari.Sic regius vates, Ambulans (inquit) in pral. roo. via immaculata hic mihi miniftra-Ad Ro. 8 . bar.Et Paulus, Nihil dánationis eft ijs,qui nō fecúdú carné ambulăt, id. eft, qui nō viuutr fecúdum precepta carnis. Vinde frequés eft illa locutio, Ambulare corá Deo, (ideft)perpetuò agere, \& cum Deo verfari certo Dei
to Dei fauore gaudere, \& flagranti eius teneri ftudio. ID Dixit autem Dominus ad Satan, [Nunquid cófi derafti leruí meí meum Iob, \&cc.] Sapiêter àD. Gregorio diuerfitas in geniorurn fummi Dei, ac ferpentis antiqui \& vereratoris illius adnotatur. Iuftorum opera, confilia, \& fu dia Deus tanti facit, ve ea femper apertis oculis profpiciat,\& illorum contemplatione, quafı mirifice' oblectetur. Hûc pertinet, quòd apud veteratorem honorificé adeò de fancto viro loquirur. Iufti ergò hominis aduerfus dxemonem pietatem celebrat, cùm inquit. [ Nunquid confiderafti \&c.] Ingenium dxmonis exprimitur, cam inquit: [Circuiui terram \& perambulaui eam.] Dei ingenium, cùm dicitur: Vide ne in eum extendas manum tuam. Ingenium dxmonis cùm dicitur: Nun quid Iob fruftra timet Deum? Ingeniam Dei, cùm dxemonem cohibet, ne in animam hominis fanctifsimi veneni lethalis quidpiam transfun deret. Sed \& illud ad cumulum honoris, \& dignitatis fancti lob pertinere videtur, quòd cum totam terram Satanas circuiuife, \& per ambulauife diceret: de vno tantum in ter tot hominum myriadas Deus Sa tanam interrogauit, [Nunquid con fideraftiferuum meum Iob? ]Quan nis enim diuina prouidentia rebus humanis femper profpiciat, iuftorum tamen res, \& negotia peculiari fempercara profequitur, \& paternis affectibus, \& blandioribus, iuftis hominibus fauct: id quod interroga tio ipfa indicat. Hinc etiam difces, Deum magni aflimare in paucitate vinere, Exéplo fimul \& teftimonio nobis fint quax diuine produnt littere de Gedeone, de Samprone, de Apoftolis, Sic diuina virtus magis
innotefcit, \& profpicitur in paucita te,quàm in multitudine: Neq́; illud pratermittendum arbitror,quòd in ter cos, qui terram incolerent, vnum tantum lob apud Sataná propofuit, \& vnius tantum hominis iufti memi nit, quò dxmonis inuidíá excitaret, \& viri iufti cōmemoratione, fingula rũq́; virtut́ odio atq́; liuore excru ciaret.Néq; enim potuit Satanas, cú iufti viriftudia, cófilia, \&\& actiones à Deo cômédatas videret,nó vehemé ter dolere:prafertim cū cęteris omnibus rebus, \& hominibus, quos in terris frequéter ille fua altutia téta ret, fanctá Iob diuino iudicio prala tū viderer. Maioris enim póderis eft apud tribunalia diuina vn ${ }^{\rho}$ Iob,qui pietaté animi,xquitaté,\& iuftitiam coluit, quă catera omnia, qux artifex rerú Deus per id tépus in terris habuiffet:quia pluris faciiDeus vnŭ hominé iultum, quá quidquid homi nŭ,\& tertarú reliquú eft. Hac perti net, $\underline{\text { Q }}$ poft terra cômemorationem; quả Saranas circuiuit,\& perambula uit,mox de fancto Iobo interrogauit. [ Náquid cófiderafti feruú meá Iob?] Quaf is vnus effer,qui parum zut nihil cŭ terra ipfa haboiffet cómercij, neminéq́; in terris haberet fui fimilé. Id verò aperté fignificauit, cū excelléti preconio, illius virtutes extulit, dicếs. [ Seruй meum.] Eft enim homo quafi in medituilio cóflitutus inter celeffia, ax́q; terrena diuina, \& corporea. Ná mente furfum femper mittitur, \& contrà cor porea mole đpreflus, heret terrenis, tantoq́; magis heret humi, quo ma gis à rebus fupernis atíque diuinis recedir \& \& quo ampliùs ad diuina \& caleftia crigitur, eò magis à terra difcedit,excutitq̣ue quidquid eft terrenum, \& lutulentum. Quoniam igitur parum, aut nihil, cum terra
commune habuit fanctus Iob,totufq́ue mente diuinis rebus harebebat, di citur: [ Nunquid confiderafti feruum meum lob? ] Magnum verò inter res terrenas, \& lutulentas, \& fpiritales effe difcrimen, \&quantùm inter fit inter probos, improbof q́ue homines, pios \& impios, declarat cùın inquit:[Quòd non fit ci fimilis in terra.] Affectiones enim corporce, \& homines rebus implicati terrenis, imitantur quanuis à longeres, \& negotia fpiritalia, quibus mens humana Deo coniungitur: ad earum tamen fimilitudinem peruenire nunquàm poffunt. Nam defficit amor corporeus, qui eft omnium affectionum origo, ab amore Dei, \&ad illius funilitudinem accedere nunquàm poteft. Virtus ergò, iuftitia, © probitas nihil habet in terris fimile : quanuis nihil magis impij cupiant, nihil fcelera ipfa vehementiùs expectant, quàm virtutes imitari. Singulasetriam virtutes fancti Iob commemorat dicens, [Homo fimplex, \& reCtus, ac rimens Deum, \& recedeas â malo], vt intelligas, nullam apud Deum effe neglectam. Eft Deas veluti iuftorum pater, qui filiorum virtures libenter commemorat, \& refricat, vt animi oblectamentum verbis declaret. Quantus eft virtutis fplendor, cuius vel fola commemoratione Deus delectatur. Hacte--nus viri Sancti virtutes egregias pro prijs depinxit coloribus Deus: iam quantam vereratori inuidiam excitauerint haec diuina praconia, fuerit operxpretium, videre. [Refpondens Satan ait,Nunquid Iob fruftrà -timet Deum?] Audita enim comme moratione virtutum, atq́; xgrè ferens magnificam illam commendationem, illius cxpit vitutibus detra
here, fimulǵ; commendatum hominem ad probationem depofcere. Quid mirum eft, inquit, fi tibi per omnia obtemperet, is, cui per omnia faues, \& indulges, \& qui copiofum adeò fux pietatis pramium accepit, vt nunquam aduerfam fuerit fortu ná expertus? Omnia ex fuo animo metitur Satan: nefcit, hominem folo amore ductú poffe Deo per omnia obfequi.Impius ex proprix confcié tix ta be \& fentina iudicat de alijs. Dxmon, quia proprio amore laborat, quia vt feruus exequitur diuina mandata, non animo fpontaneo, omnes fibi fimiles arbitratur: nẹ́́; $\mathrm{f}_{2}$ cile inducitur,vt credat ob amorem virtutis aliquandiu hominem in officio perfiftere: Qui ex amore proprio peccauit, \& primos parentes hoc ariete pulfauit \& deiecit, Eritis ficut dij, codem etiam telo virun iuftum confodere poffe credebat.
[Nonné tu vallafti cum ac domum cius, vniuerfamq́; fubftantiam per circuitum? ] Singula beneficia com memorat, què tredium excitet impé dendi tot:deinde,vt extenuet probitatem Iob: tertio, vt ocafionem tentandi inueniat: quartò, vt grauifsimo aliquo tentandi genere, iuxta magnitudinem beneficiorum acceprorum, à Deo facultatem accipiat. $T u$ (inquit) vallafti domum cius, \& vniuerlam domum cius per circuitum. Tu fepiuifti, \& quafi munitio nibus quibufdam domum, familiá, fortuna áque omnes protexifti femper. [Operibus manuum eius benedixitti, \& poffersio cius ereuit in terra. $]$ Ideft, omnes illius cogitatus \& actiones ad optimos femper exitus perduxifti. Omnia illi cedũt ex Voto,contingunt omnia alba,\& cádida, adeò ve diuitijs \&\& opibus, qua rum cupiditate mortales tenentur,

Tq̆; ad miraculum abunder. Ided adiecit Satan. [ Sed extende paululum manum tuam, \& tange cuncta gux pofsider: nifi in faciem benedixerit tibi. Habebat ille exploratifsi ma hominum ingenia, mores, confilia,qui cereris omnibus rebus diuitias, \& opes anreferendas putarent.
Theogn . Recté apud Theognidem Plutus diuitiarum deus, maiori eft apud mortales aftimatione, quàm cxereri dij:\& hanc vnam cupiditatem potif fimùm animos inceffere mortaliú, diuitias vt pofsideát: quafi a liarum rerum nullus fit vfus. Neq́ue fi quis Rhadamanti prudentiam, aut Sily phifcientiam confequatur, felicem fe iadicat, nifí prius diuitís abúder.
Zutipid. Oaurũ (aiebat Euripides,) pulcher rima inter mortales felicitas: cuius tanto homines tenentur ftudio, vt neq́ue liberos, parentes tanta com plectantur charitate, neq́ue filij tan to erga parentes a fficiantur amore. Idem aiebat, diuitias amicos parere, innumerafq́ue voluptates gignere ex fe. Menander verò, opibus, atque diuitijs quxcunque inter homines mala cenlentur,vt ignobilitas, peruerfi mores, careraque id genus facilè occultari. Philemon vetuftifsimus poèta, eleganter aiebat, nō effe Amalthex cornu quale à pictoribus depingitur,bouinum fcilicet,fed argenteum potiùs. Quod fi habueris, petas ab ipro,quidquid voles:omnia tibi addentur, amici, auxiliatores, te Ites,xdes permagnificx, cxteráque Timocles alia.Eleganter Timocles,quod neq; Satan ignorare potuir aiebat, Argé tumhominibus fanguinć \& animá efle: quod qui non haberet, ve mortuus inter viuos obambularet. SaTheognis pientiam, \& opes Theognis inter le exquabat: dicebat enim, Mortales, quemadmodum neq́; fapientia, ita
neq́; opibus vnquaá impleri, Meliù Euripides,qui presermiffa fapiétia, de opibus aiebat, Maiorem nobilita Euripid; tis parté in opibus fitam effe, \& pau pertaté in profundifsimas tenebras homines détrudere:¿̊ tandé onniú mortalium de hacre fententiam ele ganter exprefsit dicens: Infelix, qui nihil habet:fortunati, habentes. So- Sophoef? phocles dicebat,mortaliú genushoc potifsimùm teneriftudio, lucrandi fcilicet, \& pecunijs, \&\& opibus omnia pofthabere. Sunt nonnulli(inquit Sophocles) quià morbis howinem immunem,felicem putent: ego verô (inquit ille) neminé morbo vacare dixerim. Er a pud Menandrum Epicharmus, deos effe dicebat ventos, Solem, Terram, A quam, Ignem,Stel las:ego verè̀(inquit ille)argentú, \& aurum vtiles effe deos indico. Hos fi domú induxeris, affequéris quod voles,(mihi crede,)agros,domos,fer uos, vafa cęlata, amicos, iudices, teftes. Largire folư: fie enim vel ipfos deos habebisminiftros.Cernés itaú; Satan tantùm a pud mortales valere diuitias, addidit. [Sed extende pauJulú manú tuă,\& tange cuncta, quar pofsider,\&c.] Tange, inquit, cú cxtenfa manu, eripe illif fortunas, \& vi debis quomodo pietate amifla, ad contumelias tux maieftatis deuolui tur. Hoc dxmonis eft officiū, \& mu nus, cū non habet mala qux accufer, bona quęcúqu; in malŭ vertere, quafin non bono animo fiant. Et hac ex parte,vt mihi videtur, dxmonis impietas accedit, aut pervenit ad cumu jū. Neq́; alia in re impij, \& nefarij quidá magis Satanx mores,\&\& ingeniŭ referunt, quá cú aliorũ egregia opera pietatis plena, obfcurare nitúu tur, \& de proximorū animis finiftre iudicát, \& in peioré femper partem interpretätur,que ab a lijs bene fiút. A 3 Exten:

## F.CYPRIANVSINIOB

Extende; inquit,manum tuam, \& tange cuncta quar pofsidet. He brailmus eft, \& Metaphorica locutio. Nam abüdat Hebraa lingua tro pis, totaq́; figuratis locutionibus contexta eft. Sed \& ipfa figarata lo cutio fatis declarat veteratoris illius verfutiam. Sumitur enim loquendi formula ab his, qui manus ha bent compreflas, aut finu reconditas, qui tametfi aliqua afficiantur contumelia , aut incommodo, adeò id parienter fuftinent, vt neque ma nus exerere, neque colaphum velint impingere. Ait ergo Satanas. Tu,qui innumeras gentes à condito orbe tá grauiter afflixifti,qui erecta manu tela tux feueritatis, \& iuftitix in homines contorfifti, quimul ta exempla tux iuftitix in homines impios deprópfifti, in vnum lob omnia contulifti beneficiorum genera, atque extentis manibus, quidquid ille cogitare poterat, \& expetere, largitus es:cxterùm ad ferienriendum, ad caftigandum, nec manus vnquam habuifti, aut in finum yeluti coniecifti, aut habuifti complicatas: exere igitur manus, \& tan ge cuncta, qux pofsidet.Quibus ver bis fatis colligitur, quanto teneatur ftudio nocendi, nifíà fummo Deo illius impietas coérceretur, \& diuina poteftate ladendi compefceretur ftudium. Non poftulat, vt ouium multitudo illi cripiatur, aut camelorum turmx, aur aliqua denique in parte fortunarum diuinam experiatur vltionem: fed illud vehe menter cupit,\& expetit, vno impetu fortunæ omnia illi eripiátur cha rifsima pignora,etiam foboles ipfa, in quam incumbebat fpes dilatảdx polteritatis. Habes hoc loco dxemonis ingenium, \& ftudium graphice depictum. Attende verò,quod fequi
tur. Nifi in faciem, (inquit) benedixerit tibi. Hic locus in varios ab in terpretibus trahitur fenfus, Sút,qui arbitrentur germanum huius loci fenfum effe: Hadtenus omnia ex vo to fucceffere huic homini: nihil aduerfum vaquàm tota vita expertus eft: iam nunc extéta manu cum vel tantifper tange, \& tunc videbis, agnocefó; facile', quoniam in facié tibi benedixerit: hoc eft, tunc depre hendes, fucatam fuiffe illius pietatem, \& diuitiarum amore captum, \& quod externo tantum cultu bene dixerit tibi;non interra animi pietare. Mihi magis probatur, vt in faciem bened icere, idem fir, quod imperere blafphemia aliqua, aut aperta contumelia,vt in fuperioribus de fignificatione huius verbi, Benedico. Et quod dixit. [ In faciem ] per inde eft,ac fi dicas impudenter, inue recúdé, perfricta fröre, rupris omnibus pudoris repagulis. In hunc fen fum, (vt mihi videtur) Chaldęus in- Chald. It terpreslocum trahit. Extende(in. quit)manú tuam, \& noce omnibus qux pofsidet:non enim coram te orabit. Quafi dicat, Tunc repudiatis precationibus, tora religione pofthabita, repudiabit etiam omnể pietatis rationem, quam prefenti rerá ftatu fimulat. Quod verò dixit:[nifi in faciem benedixerit tibi.] Reticentia eft, frequens apud rethores tropus, A Cicerone dicitur obti - cice. centia: eam Celfus,\& plerique alij, Interruptionem dixere. Et eft plurium dictionum fubanditio, indignatis, \& ira cemmotis maxi mé apta:vt apud Terentium, Quéego fi fenfero, fupple, accerrimé pugnem, fif fenfero fallacem. Et Virgilius: Quos ego: fed motos preftat componere fluctus. Hanc figuram frequenter in litteris facris obfer-
obleruatá legimus. Sic apud regiá Vatem,Semel iuraui in fancto meo, fi Dauid mentiar:femen eius in terra manebit. Ergo [,Nifif,]hoc loco 'quafi abiurantiseft, \& quafi abrupti iuramenti, acfi dicat dxemon. Hoc, vel hoc mihi cueniat, niff in fa ciere tibi benedixerit: : difpereamni ita erit. Difce hoc loco, qualis debeat effe diuitiarum vfus, quàm fit diuinx voluntatiaduerfum peruerfum quorumdam ftudium, qui to. tum Chriftianx vitx cultum, \& ani mi pietarem referunt in exundantiam opum, atq́ue diuitiarum. De Pralm. 48. quibus fanctus Dauid, Confirebitar tibicum benefecerisci. Tales funt homines levifsimi,qui in quam partem domina fortuna inclinarit, facilé rapiuntur. Ijetiam in literis arcanis appellantur operarij iniqui tatis: qui vili mercede, \& quaftu. arbitrantur metiendam fore animi pietatem, \& honorem erga Deum. Qui fi in aduerfum aliquem incide rint calum, continuò ad blafphe mias, \& maledicta aduerfus Deum congerenda fefe conuertunt.] Dixit ergo Dominus ad Satan, Ecce vniuerfa qua habet, in manu tua funt, \&c.] Aduertendum eft Deum Opt. M. vehementer cupere, vt iuftorain gloria, \&\& amplitudo, nomé, \& claritas omnibus innote cat. Neq́uc ea re tantùn contentus eft, vt egregia opera fanCtorum, \& actiones externæ mortalibus innotefcár: fed \& illud vehementer cupit, apertam veniat in lucem, quo animo videlicet pietatis opera fuerint exe quati. Ad eam rem efficiendam, Satanx vtitur calliditate, \& fruitia, vt qua parte exiftimabat veterator ille fancti Iob fore deregendam hypocrifim, elatior multò, atq́uc illuitrior redderetur illius integritas.
$D^{\text {lxit ergo Dominus ad Satã. Ecce }}$ vituerfa qua habet, in manu tua funt:tantum in eum ne extendas manum tuam. Egreffufó; eft Satan i facie Domini. Cum autem quadam die filÿ, © flise eius comederent (4) biberent vinum is domo fratris fuipri mogenith, nuntius 认̌enis a a $\nmid c b$, qui diceret, Boues arabant, (t) afina pa-
 bai, tuleruntque omnia, É puseros percuferüt gladio: et euafiego jolus, vt nuntiarem tibi. Cümq; adjuc ille loquerstur, venit altèे, छठ dixit, Ignis Der cecidirde calo, छै tactas oues, puerofq; confump fit: er effugi ego fo lus, vitnuntiarem tibi. Sed © illo ad. buc loquente, venit alius, oo dixit,' Chaldai fecerunt tresturmas, $\mathfrak{c}$ innajerust camelos, ev tulerüt cos, nee non (t) pus ros percunerunt gladio: E ego fugi (olus, vi nuntiarem thbi. Adbuc loquebatur ille, do ecce alius intrauit, ev dicit, Filyjs twis or fíisbus vefcentibus, o bibéribus vinü; in demo fratris fui primogeniti, repens tè ventus vehemens irvait à regiene deferti, © concu/sit quatuor angulas domus, que corruens oppre ßut liberos tuos, ti) mortui funt: G effugi ego foliss, vt nüliarem tibi. Tunc /urrexit
 capite corruês in terram adorauit, 'ठ dixit. Nudus egreffusfum de otere matris mee, eo nudus reuertar illuc. Dominus dedtr, Dins abstulit: ficut Domino placxit, ifa factum est: fit nomè Domini bene diEtü̆. In omsibus bis non peccauit Ioblabÿs fuis, neque fultum quid contra Deiu locutusefo.
B. 4 quids

Quidquid Satanas poteftatis habet, quidquid malorum, \&e paena rum effundit in homines, geminam habet caufam: \& iniquam videlicet cius voluntatem, \& iuftam Deipro uidentiam. Adeò enim fummusille Deus, illius poteftatem, \& nocédi li bidinem coërcet, vt néque gregem porcorum inuadere poffer fine illius voluntate, \& arbitrio. Nihil ergò mirum, fi neq́ue fancto viro fortunas eripere, néque charifsimá pro lem horrenda morte perimere potuit citra Dei voluntatem \& arbitrium. Vnde facile perfpicitur, iniquam femper effe illius volútatem, tametfi poteftas femper fit infta. Nam quod ille impiè ac nefarić aggredivehememéter cupit, iuxta Dei voluntatem interdom exequitur. Spiritus Domini malus irruebat in
9.reg.c.s: Saul. Spiritus Domini dicitur, quia iuxtaDei voluntatem exequebatur: malus verò, quia nocendi ítudio po tiùs Saulem infeftabat, quam exequendi diuina imperia. Non ergò vehementer debeat rimeri, qui nihil poteft, nifi permiffus. Cùm verò̀ pofteftatem à Deo accipit excercendi, \& probandi hominem iu ftum, licet profecto intueri fum mam Dei lenitatem \& manfuetudinem. Nam quxdam Satanx permittit, quae poffunt afligere, \& cöminueretin alijs verò,illius cohibet poteftatem. Sancti Iob fortunas, \& liberos illi permittit:vetat tamen ne in corpus iufti hominis defreuiat: ta metf in fequentibus, \& corpus affligendum Satanx fit permiffurus: ne fortaffe mala omnia, fimul impetu facto iuftum hominem opprime rêt. Cùm enim iufti homines à Deo probantur, \& examinantur multis malorum ponderibus, ita diuino iudicio, \& gratia difpenfantur, ${ }^{2}$ vt qua
coniuncta, \& coaceruata opprimere poffent electos, diuifa in partes vt cumq́; pofsint fuftineri, \& tolerari. Hinc Paulus : Fidelis Deus eft,qui ${ }_{\text {ata }}$.Cor,is: non patietur vos tentari fupra id quod poteftis : fed faciet etiam cum tentatione prouentum, ve pofsitis fuftinere. Hinc fortafse, expenfa hac fumma Dei bonitate, \& prouidentia x quifsima, Origenes libro. 3- Origenes Peri archôn, quo loco de perpetua lib. 3 . piorum hominum cum aduerfis po- Pcri a.c. 2 teflatibus dimicatione difputat,cōftanter affirmat: neminia fummo Deo propofitam collutactionem ad uerfus poteftates omnes, \& f firitus nequam, fed magno cam delectu di uinam prouidentiam iftiufmodidi micationes difpenfare. Vnde locum pertractans ex Epiftola adEphefios, Eph. 6 . Non eft nobis colluctatio aduerfus carnem \& fanguinem, fed aduerfus principes,\& poteftates aduerfus mundi rectores tenebrarum harum, contra I piritualia nequitiz, \&c. Putandum, inquit, non eft, Ephefios aduerfus has omnes poteftates decertauiffe:impofsibile enim factu iu dicatur, quempiam hominum, tametfi magna vitę integritate fit pre ditus, aduerfum poteftates omnes decertare poffe fine maxima fui fubuerfione, \& periculo. Et exéplo ex re militari fumpto, Quemadmodum, inquit, fi quinquaginta militibus aduerfum alios quinquaginta certamen fit propofitum, non ita in telligendum eft, quaff illorum cuiq; propofita fit aduerfus quinquaginta dimicatio, fed fingulis propofitu certamen aduerfum fingulos, \& omnibus aduerfum omnes: ita cenfet,nobis propofitam dimicationem aduerfum poteftates aéreas:non cuí camq; homini aduerfus omnes, fed fingulis militibus Chriftipropofitá slycta:
cluctationem cum fingulis poteftatibus: Vel certé, prout fummo agonis prefidi Deo fuerit probatum. Quáuis tamen hac fententia Orige nis probabilis fortafle alicui videri poterat, non poffe videlicet humanam naturam fine magna fui pernicie aduerfum poteftates omnes dimicare fine Dei prefidio, atéue ca ex partecöfentanea videatur rationi', cùm inquit, Iuftum prefidem fingulis militibus,fingulas etiam $P_{0}$ teftates, \& nequam f piritus cominit tere, ne videlicet athletarum virtus frangatur. Vnde\& fancto Iob aduer fus Satanam fortifsimum dxmoné, \& calidifsimum, propofită legimus dimicarionem: alia tamen ratione longè diuerfa, extollenda eft hacc le nitas animi, \& bonitas fummi Dei erga electos, \& aliter accipiendum quod dicitur, Faciet cum tentatione prouentum, vt politis fuftinere. Cùm videlicet illius virtus, in fanCtis hominibus operatur, qui dixir, Confidite,quia ego vici mandum.
7.Cor.ro. Hac fiducia Paulus Apoftolus freIoan.16.
Phil.4. tusaiebat, Omnia poflum in eo qui Roma. \&. me cōfortar. Et iterum. Certus fum, quia neq́; mors,neq́; vita,neq̆́; ange li,neq; principatus, neq́ue virtures, neq́; initantia,neq́; futura, neq́; for titudo,né́; alritudo, néque profun dunn,neq̂́; creatura alia poterit nos feparare à charitate Dei. Eam ob rem fortaffe fancti Iob certamina, diuina prouidentia in partes diuifit, vt primo eriam congreffu Satanas pudefactus, \& quafir rubore affectus ad Dominum rediret. Fururǘ vtiq́; fciebat, victoriam, at $q u e$ tríuphos ab aduerfario, fanctum virum reportaturum : \& tamen diuidere certamina aduerfus hoftern voluit: vt fanctus Iob eo mirabilius vittor exifteret,quò holtis ipfe maiori con
filio, \& calliditate aduerfus fanctum virum bella repararet. [Egreffus eft Sátan à facie Domini. ] Egredicur ergo à facie Domini Satanas, qui cum Deo aftitiflet, poteftatem acce perat noceadi: atવ́ue eam poteftaté cùm Deo aftaret, accepit: quoniam (vt diximus )hec poteftas iufta eft. Cùm autem ad nocendum le prori pit, à facie Domini dicitur exijffe. Neq́ue co animo fanctum virum ex ercet,\& tot afficit incommodis,quo videlicer fibi a Deo permiflum erat: fed vt iuftum hominem ad impatientiam prouocaret, vt Deum aliqua contumelia afficeret. Confiderandus itaq́ue nobis eft primus cum dxmone congreffus, qualis videlicet fuerit,\& quem feruauerit or dinem. [Gum autem quadam die filij, \& filix cias comederent, \& biberent vinum in domo fratris fui primogeniti, nuntius venit ad Iob, \&c.] Illud priori loco obferuandū, initium prioris huius congreffus Sa tanam duxiffe à conuinio filiorum, atque id in domo primogeniti : vt vel ab ipla remporis ratione maiori fanctum virum afficeret mxltitia, \& maioriexcruciaret dolore. Quis enim non videat die conuivii, profertim primogeniti, cùm nihil finifrum, nihil aduerfum cur fanctus fufpicaretur,cùm omnia exuberanti gaudio, \& profufa quadam letitia plena effent, maiori admiratione, \& timore fuiffe perculfum, \&\& graui moeftitudine preflum, cü nun tium audiret infaufta atq; triftia de nuntiantem, impetum videlicet latronum incidiffe, \& rapta armenta, capraq; iuga boum, famulos deniq; cafos gladio? [ Et cuali egofolus, ve nuntiarem tibi.] Non fe dicit feruatum ne omnino qua Iob erár omnia interirent, fed vt tanti mali

B 5 nuntio
nuntio cius animum torqueret. [Se cŭq; a dhuc ille loquererur, venit al ter, \& dixit, Ignis Dei cecidit éccelo,\& tactas oues, pucrofq; confumpfit:\& effugi ego folus.] Hoc dicit, vr Iobum in blafphemiam impelleret. Ccelum verò commemorat, vt non à dęmone,fed à fummo Deo fe percuffum intelligeret. Vide autem quomodo fingula ita dilponit, vt à Deo videantar ordinata: quò excitee Iobiodium aduerfus Deum. A fuperiori quidem nútiatur, infidias factas effe incurfione : à pofteriori autem, é coelo incidiffe: vt \& continuata, \& acerba,\& difsimilis calami tas, iuftum de fententia dimoueret. Sed nunquàm inflexa fuit, aut mutata illius fentenria, nihil aduerlus Deum cogitauit,non fuit illi diuina providentia fufpecta, non conqueItus eft de adminiftratione rerum, neq; Dei iudicia accufauit. At prior illa tentatio fulpicionem fortafle af ferebat, hominum videlicet fuiffe iniuriam: pofterior autem, qux igné de coelo cecidiffe loquitur, priorem fubfulit dubitationem, non ab hominibus has clades fuiffe profectas, led à Deo. [Sed \& illo adhuc loquente, venit alius, \& dixit, Chaldxi fecerunt tres turmas, \& inuaferunt camelos,\&c.] Tertius hic, nó peditum iam impetum, \& incurfiones nuntiat, fed equitum: vt perpetuis, \& continuatis his calamitatum denuntiationibus nullum iufto viro refpiranditempus daretur. Poftremo loco [venit nuntius alius, \& dixit, Filijs tuis, \& filiabus vefcentibus,\& bibentibus,\&c.] Digna profecto conuiuij mentio, qux calamitatem auget. Ventus irruit, non vt folet, non ab Oriente, aut Occidente,fed à quatuor partibus in domú irruit:né́; hominis manu,fed cecce-
lo tela immiffa funt : comprehendit ventus domam,tota corruit fructu ra, corripuir liberos in ipfa menfa, fanguis cum vino effufus eft, \& car nes demum protulit in conuiuio, quod omni ciborum genere a ppara tum effet, vinum cruorefuit imbutum,\& credes potionibus cámixtr. Vide quale thearrum Satanas obtulit fancto Iob,\& aduerte calliditaté cius, magnitudineḿq́; rentationis. Interficiutur filij,fed ea morte, gux multa fecum adfert dolorum femina. Intempefliua funt morte mulEtati: primò, cum conuiuium celebrarent, \& non cum alienis,fed cum fororibus: deinde, cum nihil indeco rum facerent aut inhoneftŭ: tertiò, cum frequentibus facrificijs effent expiati: vade maior fancto viro,\&e acerbitas cruciatus:quemadmodum innocentem perire grauifsimum iu dicamus, Non ergò omnis calamitas propter peccatum, vt vulgus exittimat. Vltimo verò loco callidifsimus veterator propofuit grauifsimum omnium malorum, prxmifsis certo ordine, qux viderentur leuiora, Scie bat enim, quòd fi primo loco caput malorum Itatim propofuifiet, vel nihil,vel parum admodum doloris attuliffent cextera. Ná acerbifsimus ex morte filiorum dolor, aliarum acerbitatum fenfum omnem abtuliffer. Sed \& illud aduertendum, qued ad doloris cumulum maximè viderur accedere, quod ait. [In domo primogeniti.] Ná quò Satanas magis fanctum virum vrgeret, inter epulas ipfas charifsimam prolem in teremit. Nam quia fanctus vir fufpe ctus femper erat de filiorum integri tate, vehementerq́; timebat, ne fortaffe inter epulas ipfas factihilariores diuinas leges violarent, aut aliquo inficerérur feelere,callidé inter
ipfa conuiuia illos opprefsit, quò paternus animus magis doleret, atǵue fulpicione illa vehementiùs vrgeretur, ne fortaffe filij aliquo flagi tio dininá prouocauiffent indignationem. Sed diuina prouidétia, quac dulciter omnia difponit, ac gubernat, eo fortaffe tempore fancti lob Jiberos Satanæ permifit interimendos, quando minus erant peccatis -obnoxij, ve pore facrificijs paternis secenter emundati, atq́ue in conuinijs non longius progrefsi: e quibus fortafle maiora inquinamenta contraxiffent, fiad finem vfó; hebdomadxe ea peregiffent, \& ante expiationem paternà fubito fuiffent opprefsi. Profpicit magnus ille Deus juftis hominibus per omnia, \& dié atq́q horam mortis ad illorum falutem vtiliter conflituir. Satanas verò eam ob rem fortaffe bunc diem elegit, vt tantò fieret dolor fancti Iob audita filiorum morte,grauior, quantò erat de filijs fecurior, \& nihil fufpicans mali. Tunc enim graviùs hominem vulnerat dolor, quan do minime prequifum, aut patefacta fuit,quod incidit, malum. Aut fortaffe diuinam Iententiam, aut illius executionen accelerare voluit, ne diuina illa permifsio aliquo modo retractaretur. Sciebat vtiq́q; ille Deú Yone.3. Opt.Max.hominum poenitudine, la 4. Reg. 2. chrymis, \& precibus frequentifsime Ifai.j8. rententias, in viros Niniuitas in gem Ezechiam, cum iam mors ad ca put inflaret vitx vfuras exigens. Ne igitur diuina permifsio retractarctur,noluir aliquo modo differre diuinx fententix, \&\& traditx fibi poteItatis executionem. Diuus Chryloeione . 3. tij, qui aduerfos hos cafus fancto vi De paticen
fia fanei
for denútiauerút dxmones fuiffent:
conftanterq́; affirmat,dęmones fuif fe, qui affumpta hominum forma, fanctum virum alloquerentur. Con trariam fententiam fuftinet Origenes, qui hos nútios à dxmone fuille feruatos affirmat,quò fancti virido lor,\& acerbitas magis excrefceret. Arbitratur tamen, dxmonis ore illos fuiffe locutos. [Tunc furrexis lob, \& fcidit veftimenta fua, \& tonfo capite corruens in terram adorauit.] More luguentium id fecie fanctus vir. Obtinuit hec confuetu do apud veteres, vs rebus aduerfis, dolore \& mxftitia plenis, vt filiorú morte, aut affinium \& cognatorum, \& corum deniq; quos fumma complectebantur charitate, tonderêt caput,\&\& veftiméta fcinderent, vt a per té fanctarum fcripturarum autoritate firmare fuerit facile. Vt enim fymbolú lacitix erat apud prifcos illos homines,nutrire comam:fic có trà, tondere caput fummx maftitixe erat argumentum. Et,vt cultus, \&c ornatis corporis moderatus fymbo lum erat latitix: fic eriam fciffeve ftes \& detrita, mecroris. Sic \& tres amici Iob, (vt in fequentibus) cùm Iobual , duram \& a peram fortunamamici intuerentur, longo ciulatu profequentes infelicé cius cafum, \& vefti menta fciderunt, \& puluere afperfere capita. Sanctus patriarcha $\mathrm{Ja}_{-}$Gen, se? cob,audita filij morte, quem vnice' dilexiffer, \& veftimenta fcidit,\& cilicium aflumpfit. Quod \& fanctum Iob feciffe, fatis eft veritati proximum, ex his, quar habet capite deci- Iob.res mo fexto, Saccum confuifuper cutem meam,\&e. Sic pontifex, cìm Chriftus ad illius tribunalia fifteretur,quafi graui contumelia Deum affeciffer, cùm ad pontificem dixit, Tu dixifti,\&c, veftimenta fcidit in Math, ese argumétum poftremi doloris, quafi
ferre

Aug.libr.ferrenon potuiffer diuini nominis 14.deciui- contumeliam fine fumma mentis asate.c.g. cerbitate. Hine facilè côuincitur,vt Auguftinushaber, nimiū à veritare difcedere Stoicorum illam fentétiā, cuius fuit princeps, \& auror Zeno, Sapienten virum his omnibus affectionibus, quas illi perturbationes appellabant, vacuum effe debere. Rectiùs Peripatetici:qui iftiufmodi perturbariones, ftimulos, \& veluti calcaria naturę appellabant, quibus ad cultum virtutis excitarentur ho Lacâàlib. mines, Vide Lactantium. Erat hrec 6. Diui fententia facris litteris nimium con 25. fentanea. Vade vehementer folet diuina Scriptura increpare cos oés, qui his affectionibus vacui prorfun Rom.3. effic videntur. Paulus ad Romanos, fcribens eos vehementer deteftatur, qui funt fine affectione, hoc eft, qui nullo funt affectu in fuos, qui neq́ae infortuniis, vel gaudio, vel triftitia tanguntur. Talem ferunt fuifle Socratem hominem clarum fapientia, codem femper vultu, néq; hilarima Plin.lib. 7 gis aut perturbato, ve Plinius in62p.19. quit. Sed hunc animi tenorem, qui aliquando exit in rigorem quendá, toruitatéq; naturx duram, \& inflexibilem,omnefq́; affeetus humanos adimit, vehementer deteftatur feri-

## Pral. 68.

 ptura Sacra. Pfalm.68.optabat prophera hominem aliquem, qui fecum triftitia afficeretur: dolebat etiam quòd neminem inueniret, qui fecum contriftaretur: Suftinui, inquit, qui fimul contrifaretur, \& non fuit: \& qui confolaretur, \& non inueni. Ná omnino rion dolere, dum in hac vita Crantor. verfamur(vt Crantor apud Cicero. Cice. Tuf cu. 3. de indolentia)non fine magna mercede contingit, immanitatis in animo,tuporis in corpore. Quocirca ita intelligenda eft, vt fine his affe-

Etionibus vinatur, quę contra ratio* nem accidunt, mentéq́; perturbant, bona plané,\&maximé optanda eft. Sed neque haec ipfa eft huius vitx. Nonne priorum hominum, \& fanCtorú eft illa vox: Si dixerimus quo- r. Ioan.f niam pecearum non babemus: ipfi
 ifta erit,quando peccatum in homine nullum erit. Nam fi admiffo felere aliquo, nulla affectione tangeretur animus, non dolore, nö meititia:quis nó dicat,hunc ftuporể omni
 जva eft, vbi nee metus vllus exterret,neq; angit doler, auerfanda eft in hac vita, fi recte, \& fecídum Deй viuere volumus. Scio, Ioannem Euá geliftam dixiffe, timorem nö effe in charitate:nam perfecta charitas, in- r. Toan. 2 quit, foras mittit timoré. Sed nó eft timor ille eius generis, de quo Pau-a Cor. 14 lus Apoftolus dicebat, imóhortaba tur, ¿̌ illis timebat, ne ferpétina feducerétur aftutia: húc enim timoré habet charitas: fed illius generis timor eft, de quo inquit Apoftolus, Roma.s\% Nō accepiftis f piritŭ feruitatis iterú in timore. In his affectionib? diia dicād is, bonx fint an malx, hec c regu la femper tenéda eff:Túc reĉę funt affectiones, cú rectus eft amor, vnde nafcútur illa. Vnde \& fancti homines,\&\& fecúdú Deú viuétes, rêtè, \& citra vitiú aliqđ gaudét, dolēt, atq; metuйt cruciarus aternos. Iltŭ time re(inquit Chriftus)qui poreft, \& ani mâ, \&\& corpus perdere in gehêná. $\mathrm{Cu}_{\text {Matth. to }}$ piunt aternam vitam: \& vt regnum Dei hîc omnibus modis amplificetar:dolent cum Paulo in femetipfis, 2. Cori. 5 . \& ingemifcunt expectătes redéptio né corporis fui:cunı Paulo gaudēt, guia corum nomina funt in coelis fcripta:metuunt peccare, in peccatis dolent, gaudent in operibus bonis.

Paulus

Roma,r2. Paulus docet gaudendum effe cum gaudentibus, flendum cú flentibus: foris commemorat pugnas, intus ti2. Cori.7. mores:diffolui cupiebat, \& effe cum

Phili.f.
Chrifto: defiderabat Romanos videre : meruebat Corinthijs, ne fubducerentur ab ea charitate, que eft in Chrifto:continuum dolorem ha-
Roma. 9 . bebat pro Ifraéliticis, quòd Dei iuftitiam ignorarent, fuam volentes conitituere. Luctum praterea fuú 2.Cor.12. denuntiat Corinthijs, proco quòd non egiffent poenitentiam fcelerati quidam ab immunditijs,\& fornica-

Ioan.II. tionibus. Magifter vita quanuis nullo infectus effet peccato, has etiá adhibuit affectiones, vbi erant adhi-
Lucx, 22. bendx. Fleuit, cùm Lazarum exciMarce. 14:
Lucz. 22.
tauit: vehementer cupiebat poltremum celebrare pafcha: magna fuit affectus maeftitia, cùm effer morti vi cinus. Né́; verò exiftimandum eft, falfas fuiffe iftiufmodiaffectiones, vbi corpus verum erat. Quid ergò de fancto Iob, caterif̣́; viris fanctifsimis iudicemus,qui in morte filiorum vehementer doluere, quemadmodum in litteris arcanis proditum eft? Nemo fit tam ftultus qui credat, illos propter hrec lamenta vi to aliquo vel leuifsimo fuiffe infeCtos, Lugebant, \& triftabantur interdu: fed haec meftitia ab integro amore, \& reeta nafcebatur charitate. Quisenim nefciat, diligendos effe liberos, naturâ homines ad id inftigante, \& impellente? Non eft exittimádum, ea corpora integram habere fanitatem, qux incifis membris non dolent. Santtas Iob ipfo corporis habitu, \& attionibus exter nis declarauit, has affectiones adhibuiff, aut fenfifle potiùs, qux tamé obtemperarent rationi, Quòd enim caput totondit,quòd veltimenta fci dit,flatis,vt arbitror, indicat cordis
dolorem: \& fe prorfum alienum ab illo ftupore mentis, quem ifti, qui omnem homini fapienti adimunt affectionem,fingunt. Quòd autem adorauit,quòd in hec verba prorupit, [ Nudus egreffus fum de vtero matris:] Et iterú, [Dominus dedit, Dominus abitulit, ] Satis indicat, affectus illos humanos, triftitiam videlicet,\& dolorem, mentem, \& rationem non dimouiffe fuis fedibus. Quomodo autem nihil Satanx fuccedit ex voto, \& quomodo fanctus vir vno verbo retorfit omnia tela inimici, aduerte. Satanas cú videret illúm fcindere veflimenta, cùm ton dere caput, exiftimabat fe viciffe: deinde, cùm videret Deum adorantem, nouas molitur technas. Vide etiam vt iuftus inftar apis argumen tofe ex amarifsimo thymo dulcifsi ma côficit mella. Nam quia femper fequitar tétationem propria cognitio à principio, \& fine inquit: [ Nu dus egreflus fum de vtero matris mex, \& nudus reuertar illûc.] Egre gia profectò, \& tanto viro digna có fideratio, ad ferenda tela, divina ma nu conterta,\&ad ferendos impetus inimica fortunx. Nam qui prima naturx initia, primofq́; ad hanc vitam aditus, exitufq́; probè cogitarit, fieri non poteft, quin magna ani mi elatione aduerfitates omnes, \& xrumnas incidentes æquo animo fuftineat. Ita fanctus lob fortunis omnibus a mísis, amiffa charifsima fobole maftus eft, \& luget. Sed jvi in tanta triftitia neceflariă feruatet animi conftantiam, ea tempora inmentem reuocat, quibus aut nihil horum habuit,aut nihil prorfus fit habiturus. Nafcitur hre fumma animi conftantia \& tolerantia in ad uerfis, non tantùm ab iffaruith rerí contemplatione, verùm ctiam ab
fudio
ftudio quodam, \& diligentia, quam folent adhibere fancti viri, vt ipfa fecuritate animus fe ad difficilia preparet, \& contra iniurias fortu$n x$ inter bencficia firmetur:vt miles qui in media pace fine hofte decurrit, \& vallum iacit, \& fuperuacuo 12 bore laffatur, vt fufficere neceffario pofsit. Itaque aduerfam fortunam ipfa re fanctihomines non rrepidabant, quam ante rem exercebât. Ita credendum eft de fancto Iob, fe frequenter inter diuitias, \& felicitatem exercuiffe, ne imparatum fortuna deprehéderet, ita vt,antequam effet pauper, feiret, quàm nố effer graue,
Seneca. pauperem effe. Sic dicebat Seneca ad Lucillium: Interponas aliquot dies, quibus contentus minimo,ac vi lifsimo cibo, dura atque horrida ve fte, dicas : hoc eft quod timebatur? Hoc arguméto fancti Iobi, homines non prorfum ftupidi folent colligere, externa ifta bona, noftra non effe, in quar fortuna ipfa, varijq; cafus Eccl. s. c. tantum habent iaris. Hinc Ecclel. Si cut egreffus eft nudus de vtero matus fuxe, fic reuertetur, \& nihil aufe Timo. 1 . ret fecum de labore fuo. Er Paulus, sap.6. Nihil intulimus in hunc mundum, haud dabiú, quòd nec auferre quid poffumus. Aduerbium [Illuc] non eftad vterum matris referendü: nemo enim in ventrem matris regredi pofsit : fed vt , dum in vtero matris verfaretur, prorfùm erat alienus ab omni humana confuetudine, \& cöuictu,\& omnibus expoliatus bonis: in cundem etiam reuertatur ftatú, cùm amicis, liberis, fortunif̛̣; omni bus orbatus dié obierit. [Dominus dedit,Dominus abftulit,\&c.] Aper ta diuinx prouidentix cófefsio eft. Fatetur enim, hrec bona externa gra tis à fummo Deo donari: ob eamq́; rem neminem poffe cum illo expo:
ftulare, cum aduerfo aliquo cafu ho minibus eripiuntur: deinde, hanc bonorum externorum affluentiam nó effe aut in fortunam, aut cafum, aut fyderum influxus referendam: poftremò, nunquam hace bona externa, \& peritura nobis eripi citra aliquam diuinx prouidentix rationem. Et quia hac omnia à diuina voluntate pendent, adiecit: [ Sicut Domino placuit,ita fatum eft.] Elt autem amicorum idem velle, \& nol le. Quo fit, vt cum diuinx menti ftat lententia, cuipiam noftrum eri pere fortunas, charifsimam prolem, cxteraq; qux homines mirantur, \& amant, ea in re potifsimùm amicitia erga Deum declaratur,fi per om nia nos illius voluntatia commodemus. Habes ergò tres rationes certo difpofitas ordine. Prima, Hac temporalia bona aterna effe, \&\& aliena: ac proinde neminem proprer illorú amifsionem debere abforberi triftitia. Altera, à diuina providentia hrec bona mortalibus dari at que eri pi: ob eamque rem neminem poffe cum Deo expoftulare. Tertia, quoniam hec bonorum amifsio à confilio, \& beneplacito voluntatis diui $n x$ pendet, amicorum effe, non tanrùm hare ferre libenti animo, fed \& in gratiarum actiones debere prosumpere. Annotandum eft, non dixiffe fanctum virum, Dominus de dit,hoftis abftulit, qued fortaffe do lendum effer, \& toto deflendum lachrymarum fonte, fed [Dominus abftalit,[quò minus dolendum fit. In omnibas his non peccauic lob, verba funt Dei: qui quafi epinicium canit, \& innocentiam fancti
viri celebrat.

## COPUT SECVNDUM．

MAltum est autem，cü qua－ dam die vent $\int$ ent flily Dei， －Starent coram Domino， veniffet quoǵ；Satan inter eas，oo faret in conplectus eius，pt diceret Dominus ad Satan，Vnde Desis？Qui reßpondens ait，Circuiui terram，ov perambulaui eam．Et dixit Domi－ nus ad Satan： $\mathcal{X}$ cunquid confiderafi feruum meum $10 b$ ，quod non fit ei fo－ milis in terra，vir fimplex，er rectus； ac timens Deum，© recedens it ma－ 10 ，© adbuc retinens innocentiam？Tu autem commoniftıme aduer fus cum， Dt afligerem eum fruftrà．Cui refpon dens Sátan，ait，Pellem propelle，© cuncta qua babet bomo，dabit pro ani ma fua：alioquin mitte manum $t u \overline{,}$ ， © tange os etus，छf carnem，（t）tunc videbis，quòd in facie benedicat tibi． Dixitergo Dominus ad Satan，Ecce， in manu tua eff，verum tamen animà illius ferua．Egreffus igitur Satan à facie Domini，percußit fob olcere peffimo，ìplanta pedis $v \rho_{q}$ ；ad verti cem eius：qui tefta faniem radebat， fedens in ferquilinio．Dixit autem illivxor $\int u a$ ，eAdbuc tu permanes in fimplicitate tua？benedic Deo， 6 mo－ rere．Qui ditadillam，Quafivna de fultis mulieribus losuta es．Si bond fufcepimus de manu D Dei，mala qua－ re non fufcipiamus？In omnibus bis non peccauit fob labüs guis．Igitur audientes tres amici Iob omne malum quod accidiffet ei，venerunt finguli de loco fuo，Eliphaz Themanites，$\}$ Baldad Subites，o Sophar J̌aama
thites．Condixer ant enim，pt pariter venientes riftrarent eum，or conjo－ larentur．（umq；eleuaflent procul oculos juos，non cognoweruut cum，$\sigma$ exclamantes ploraucrunt， $\int c i \int(f) q ;$ pe pibus farferunt puluerem super ca－ put fuit in colum．Et Jederunt cum co interra leptem diebus，er feptem noctibus，vo nema loquebatur ci ver－ bum：videbant enim dolorem efferve bementem．


TER VM Sata fanctum virú de－ pofcit in poenam． Nam quia primí congreffus nö fa－ tis fucceffere feli－ citer，ad alias con uertitur artes，\＆t machinamenta，\＆ omnem mouet lapidem，vt fortifsi－ mum militē deijceret，atq；profter－ neret．Nam quod iterum inter fan－ Etos Angelos，\＆Dei filios venit ， $\boldsymbol{q}$ Deum alloquitur，cateráq；fimilia efficit，quæ funt â nobis fuperiori tractatione explicata，eò fane perti－ nent，vt illius ingenium，atq́；callidi tas fiant apertiora，\＆vt intelliga－ mus veterem illum ferpentem cen－ tum voluminibus implicatum fimu lare interdum，at ${ }^{\prime}$ ；dilsimulare，fem perq́；noui aliquid in noftram ma－ chinari perniciem．Verfantem verò inter Dei filios prinuùm Deus Sata－ nam alloquitur，quàm Satanas iple quidpiam exponat cofum，que ad fufceptam legationem pertinerent． Quibus oporter difcat animus Dei cupidus，primò；tanti Deum feciffe victorias fancti lob，\＆triumphos ab hofte reportatos，ve quafi mortalis． homorei cuiufpiam audiendx cupi dus，aut quafi imperator，qui militis infuperabilem animum，\＆egregia facinor：
facinora vt audiat, vix fe continere poreft, qué aur in fatione reliquit, aut excubijs agendis prafecit. Primus itaǵ; Deus interiogat,vt intelligas,nihil magis illi effe animo, quá videre in ter ra hominem pro iultitia decert ntem, atq́; omni in periculo, \& grauiori dimicatione profli gantem hoftem. Secundò intelligas, Satanam,quanuis (vt dixi) fimulator fit-atq́i: difsimulator, proprio ta men filentio non pofie celare pudorem, \& contractam ex dimicatio ne verecúdiam, quòd ab homine infirmitate, \& imbecillitate circundatop primo congreffu proftratus fuesit,at $q$; peflundatus. Ná fipenes il lum victoria ftetifet, \& gloria certaminis, prih Deum immortalem, quales,quàtof 9 ; egiflet triumphos, \& le impudenter ingelsifiet, \&arro ganter Deum allogueretur, \& victo rias.\& triumphos iactaret, \& multṓs bellica laudis, atq; glorix fibiaffumeret.Dcus autem primus(yt dixi) Satanam alloquitur, atq; iterú finCti viri virtutes commendat, iultitiam, \&quitatem, rectitudinem, \&c. ve hac commendatione virrutum, Satanx refricaret memoriā amiflx victorix, atg; illum quodammodo verecundia, \& rubore fuffunderet. Nam quis non ferat iniquo animo audire, cius virtures multis preconijs extolli, à quo fit peffundatus,at q; oimnino deiçtus? Sed \& quó ma gis vrgerer Satanam, \& maiorem er ga fortifsimum virum charitatem, \& beneuolentiam declararet, aperté quodammodo oftédit, quàm fuerint irrit Drmonis ad nocêdum for tis mo viro conatus. Tu (inquit,) quia virruté militis ftrenui ex alijs zeftimabas, [commouifti me, vs affi gerem cum fruftrà.] Antropopathia heẹc eft elegantifima, quá Deus
in feripturis frequéter fibi vfurpar. Neq; enim natura illa, qua fummá femper rebus omnibus conftâtiam fer uat, aut muràri poteft, aut cuiurpiam precibus prouccariad efficiédum operis quidpiam, Nô enim eft Deus vt homo, neq; ve filus hominis vt mutetur. Deftinaucrat vtiq; Deus ab aterno,fortifsimum proba re militen, \& multis examinare ma lorum ponderibus: led quafi homo effer, qui alterius precibus, \& oratio se poruiffet fleçi,inquit: [Tu auté commouifti me.] Fortafle \& hacn commetrione, \& prouocatione figni ficare voluit coe'eftis ille feiricus, cunctanten femper Deum ad corri piendos iuftos, \& ad inferenda mala procedere: \& tale efle Dei ingenium, ve inferendis fupplicijs gradu femper procedat teftudineo, vt folent homines qui funi blindo ingenio,atq; tractabili, qui nunquàm fupplicis inferunt, neq; ad inferenda damna procedunt, nifi ab alis prouocati. Sed illud videtur haberequaitionem, quod [fruftra] dicitur Satanam Deum commouiffe. Quid enim diuina prouidentia efficere pofsit, aut flatuere, quod irritú fit, aut inane? Sed quod dicitur [fru ftrà]à fapientibus viris varie quidem exponitur. Qui fenfus varij ad eandem rem pertinere videntur: quò videlicet, primò, Dei ftudium erga electos, hominibus innotefcat: fecundò, vt Satanx imbecillitatem moitales agnof cant, dum adeff prex fens animus,\& diuina gratix prafi dio adiutus. Si ergo arcanas divina prouidentix rationes attendas, non fruftrà ftrenuum militem Iob tot incommodis affecit, neq; illum fruftrà tortori permifsit : fed ve illius fuftincentia, \& conflantia animi, creterxq́; virtutes, qux igne tétation s proban:
probátur, apud mortales innotefcerent. Deinde veró, vt fi quidpiam, virtutes ipfx,quibus fancti viri animus erat ornatus, haberent adulteri n $x$ materix, tentationis graui incen dio abfumeretur. Nàm vtignis vafa teflacea, fic etiam grauis tentatio probar hominem. Tertiò, \& lanctú virum Satanx permifit probảdum, vt graui flagello, \& caftigatione ad monitus, neq́; affluentia diuitiarŭ, \& opum in fuam abuteretur pernitiem, neq́; illarum pollefsione plus nimio oblettaretur, Si verò nequitiam tentatoris, \& verfutiam attendas:[fruftrà] Deum prouocauit, vt fanctum virum torquerer. Nàm cŭ vietus atq́; peffüdatus ab ipfa dimi carione difcefferit:[fruftrà,] imò in fuum damnum, \& pernitiem Deum commouifle conftat. Habcbat enim in animo veterator ille, per inciden tia mala fanctum hominem ad impatientiam prouocare, at $q$; eò fcele ris, \&\& flagitij impellere, vt Deum bla fphemia aliqua, \& graui contumelia afficeret. In eum finem etiam arbitror diuinam prouidentiam fan Etum virum veteratoris illius machinamentis expofuiffe, vt quod in co latebat mirabile, opes videlicet virtutum,\& cumulus, hominibus in noteferet. Caterùm quod D.Gregor.inquit, fanctum, lob \& fruftrà, fuiffe percuffum, \& fruftrà nõ fuiffe percuflum, duriufcule videtur cum littera coharere:vt Iob fruftrà dicatur percuffus, quèd in illius ani mum nulla fueric culpa recifa: \& non fruftrà , cui cumulatum fuerit virtutis meritum. [Cui refpondens Satan ait, pellem pro pelle, \& cunCta que habet homo, dabit pro anima fua:] Locus per difficilis eft, atq́; inter proucrbia fanctarum feriprurarum cōnumeratur. Chaldaus
interpres clariùs vertit locum. [Membrum, inquit, pro membro, \& quaccumq́ue habet, filius hominis dabit pro vita fua.] Ideft, quax exigua funt, \& viliora, cum necefsitas incidit,quò preciofa quáque, \& cha rifsima tueatur, libenter exponit. Veluti gratia exempli: manum obijcit periculo, vt caput tueatur. Per pellem autem hoc loco etiam pecunix fea diuitix inteltigi pofunt: quia lobi temporibus nô dum erat repertus pecunixe vlos inter ldumxos: ob eamq́uerem pellibas pro pecunia vrebantur: Dicitur aurem phrafi Hebraica, [Pellem pro pelle, ] ac fi dicas, Oinnes pelles:vt, Gratiam pro gratia, apud loannem cap.r. pro omnibus gratijs. Detrahit hoc loco verfutusille fancto viro, quafi vitra iuftitix, \& xquitatis leges propriam dilexiffet vitam, quam animx appellatione more lanctarum, fcripturarum exprimit. Eft ille omni philofophix genere verfatifsimus, non ignorat ordinem quendam inter bons ipfa feruari, qui fi vlla ratione perturbetur, ipfa perturbatio non pofsit omni vacare vitio. Scit bona qusdam effe extra hominen, vt funt diuitix, porentia, nobilitas, honor, dignitas, gloria, gratia. Dinitias appello,vt metalla, aut per magnificas zdes, aut inftructam fuppelleEtilem, \& ea deniq́ue habere, quar funt ad tutelam vitr neceffaria. Gloriam dixerim, bené de virtute audire : honorem verò, venerationem quandam propter virtutem: dignitatem verò, rectam hominum opinionem de virture mag, na : potentiam \& regnum, habere multos quibus probé, ac recté confulas. Alia verò funt bona non extra hominem, fed in
homine, viliori tamen hominis par te, corpore videlicer: vt funt vita, fa nitas, firmitas, integritas, robur, creteraq́; id genus. Inter qux, vt maximis viris placuit, filijf funt commemorádi, quòd fint veluti mébra, \& coniunctilsimx partes parentum. Poftremò funt alia, qux in animo verfantur. Conftar enim diuinum hoc animal corpore, \& animo. Cor pus habemus ex terra, \& his elementis, que cernimus, ac tangimus: animum verò diuinitus datum, angelis \& Deo fimilem: in quo funt proftantifsima bona, vt pietas,eruditio, virtu s,czeteraq́ue fimilia. Qui ergò boni viri officio defungi velit, oportet horum bonorum ordinem, \&\& feriem minimé confundar, aut perturbet. Nam ex hac perturbatione nafcitur animis hominum omne genus flagitii: Toraque verre fapientix ratio eft, de his rebus \& bonis incorrupré iudicare, vt talem videlicer vnamquamq́; rem exiftimemus, qualis ipfa eft. Nihil enim eft in humana vita exitiabilius, quá illa iudiciorum deprauatio,qua bo nis fingulis non fuum redditur pre tium, nec fuus locus. Qui ergò externa bona, fiue bona fortunx, qux extra hominem funt, bonis cor poreis anteferenda putat, is profeCtòdecipitur vehementer, multaq́; ex hoc errore illius animo vitia naf cantur neceffum eft. Nam funt vita, \& fanitas, \& corporis firmitas, \& integritas, externis bonis anteponendx. Sunt enim externa bona à natura in eum deftinata finem, vt vita corporea, $\mathfrak{f a l u s , \&}$ integritas eis bonis fulciatur, atque fuftentetur. Quocirca vita, \& talus priori fint habendx loco, ac deinde catera, quax a ppellantur externa bona,quae omnia aiff ad virtutem referantur;
\& animi cultum \& ornatum, mala potius, quam bona appellari debeant. Ea ergo natura mortales con diti fumus, vt nemo fit tam mentis inops,qui non pellem pro pelle, vt inquir $S_{3 t a n}, \&$ cuncta deníq; , quae habet,\& pofsidet externa bona det pro vita fua, cui cretera omnia debeant ancillari, fi fuo velint officio, defungi. Erant autem fancto viro ereptr primo congreffu facultates omnes,\& ea deniq́; bona, qux exter na appellamus: Cxterùm cùm adhuc illius vita, \& falus integre manerent, quee cû cęteris collata,effent preciofísima, \& charifsima, nihil no cumenti,vt dremoni videbatur, fan Etus vir acceperat:quin potius iactu ram externorum bonorú æ æquo ferebat animo,\& libenter periculo ex ponebat,quò vitam tueretur. Arbitrabatur enim veterator ille, fanctí virú non tuliffe tanta animi clatione horrendos illos fortunxe impetus propter fummam in Deú pietatem: fed quòd fola vitx, \& falutis integri tate, aliis bonis amifsis effet conten tus.Pellis itaq́; primò loco ad bona externa, fecundò vero loco, ad bona corporis referatur. Cxterùm, quoniam cùm fanctus Iob priori illa dimicatione fortunas fimul, \& liberos amifit, arbitrantur viri fapientes, voluiffe Satanam illius pietati, \& beneuolentix erga filios detrahere, aṭ́ue ex aliorum hominum ingenijs, de ea re facere coniecturam. Paucifsimos enim inuenias,qui ita defleant,\& agro animo ferant liberorum mala, vt fi id poftularet necefsitas, pro illorum falute libenter mortern oppeterent. Ariforeles de viro forti, \& bono, multa amicorum, \& reipubl. caufa illum agere afferuit : adeò vt fi opus fuerit, mortem etiā oppeteret. Nam

Nam breai tempore fummá mallct, quàm longo leuem percipere vo luptatem, vnumq́; officiun prẹclarum,\& magnum maltis, \& paruis anteponer. Quod is profectò accidit(inquit Arift.)qui pro amicis, \& pro patria mortem non dubitant oppetere. Vt ergò hoc officium eft magni boniq́; viri, ita etiam eft humilis,\& abiecti, pellem pro pelle da re,vt propriam rueatur vitam, \& membrum promébro(vt ait Chaldæus interpres) \& liberos etiam cha rifsimos morti exponere: quod fine magno dedecore, \& fine graui flagi tio fieri non poteft. Etquoniam id frequenter Satanas apud homines deprehenderat, paucifsimofq́; viderat inter mortales ipfos, guos propter animi abiectionem non tangeret prouerbium hoc, de fancto viro vt de ceteris, inquit: [Pellem propelle,\& cuncta quar habet homo da bit pro anima fua.] Prouerbio fum pto ab inueterata inter homines có fuetudine. Sed hęc,quę dęmonibus perlongifsimum tempus comparata experientia eft,\& maior illa fciêtia, \& rerum cognitio, quàm vthomines confequi poffent, frequenter decipit, \& in errores innumeros illos conijci, vt in fequentibus explicabimus. Namq; illi partim à fuo ingenio, \& nequitia, partim ab humana prauitate metiuntur omvia, Neq; enim perpetuò verum fit, of fi innumeri morralium hanc, que bonos viros decet fortitudinem, nunquam animo concipiant, vt pro bono, \& iufto moriātur, \& fe periculo mortis exponant,atq; propriam vitam, \& falutem tanta charitate có, plectantur, vt cos, quos debuiffent tueri,fummo in difcrimine deferät: hinc ftatim côfequens fit, vt hęc bo ni viri officia, ita apad optimos vi-
rós abeát in obliuionem, vt peliem pro pelle commutent, atque onmia, quò tantùm vitam feruent incolumem,effundant, \& exponant. $Q$ wod vel exemplis icripturarum firmare, facile fuerit. Nam Iofue pro fuorú Tofice. to. falute, \& libertate tuenda, frequéter in grauif simum fe cöiecit periculŭ, \& vno pręlio quinq; reges captos Arauit cam populis luis. Gedeon cú trecentis viris de ingenti populo, \&\& acerbo hofte egit triumphos: Et Ionathas cüadhuc effet adolefcens, nó tamen dubitauit profalute populi tuenda in medias hoftiun acies con fertifsimas fe conferre. Nec Eleaza 2 mac...: rus iuxta prouerbium hoc Satanę táti propriam vitam, \& faluté fecir, vt aliorum vitam, \& libertatem, in pericolú venire pateretur , \& quafí pellem pro pelle darer. Tantá enim virtutem animideclarauit,ve neque morté timeret: \& circüfuffus legio nibus inimicorū, in côfertifsimos ra peretur hoftes, \& in mediam penctraret agmen: ac deinde abiefto cly peo vtraq; manu vulnerate molem beftięfubiret,ac fuftinerer:cuius rai na inclufus magis, quàm oppreflus; fuo elt fepultus triumpho. Pręmiffo exordiolog quo \& fancto viro detra here, \&̊ cômuné mortaliū cōfuctudinem explicare voluit,ab eadé expreffo proaerbio,accedit Satanas ad alterá orationis parté, quę tota abfoluitur precatione, \&s conclufione. In altera fatis deciarat fuam fẹuitiam \& atrocitarem, in altera verò improbitatem \&\& malitiam. Ad fauitian pertinet, quod cum fanCtuin virum depofcit in pernam, non eo fuit fupplicio contentus,neq; en caftigationis genere petus po tuit implere, quax cutem feriret, aut carné, fed quę ad'ima vfq; defcêderet offa, \& in abditifsimas corporis
partes
partes penetraret. [Tange(inquit) os eius \& carnem. ] ve vindictax rure feueritatem fentiant, non tantùm partes corporis molliores, fed \& qua lunt inerrifsimx, \& quas dolo ris fenfus attingere non poteft. Hxc fortaffe dicebantur à Satana nó eo tantùm confilio, vt corpus viri iufti, carnem, \& offa horrendo vicere vul neraret : fed vt fibi copiam faceret magnus ille Deus defęuiendi in eá partem,qux princeps eft totius ho. minis, animam videlicet. Nam in húc finem tota eins decurrit oratio. In altera verò parte fuam nequitiá, improbitatem, \& impudentiâ often dit, cùm inquit: [Et tunc videbis, quòd in facié benedicat tibi.] Quxe verba, quanuis paucifsima, latis tamen declarant illius improbitatem, \& nequitiam. Nemo miraridebeat, fi dxmon, cùm fit \& ingenio acri,\& contracta longo rerum vfu fapientia,multis in rebus decipiatur.Multa quidem fciūt dxmones, latifsimé patet corum fcientia,adeò vt futura interdum pronuntient: tùm propte reà quòd ficiant fe poreftatem accet piffe à fummo Deo, aut immittendi morbos, aut afficiendi mortales gra uiori aliquo incommodo, vel aéré vitiando, \& morbidum efficiendo, vel aquas peftilentes reddendo:tum etiam quod ex verbis, \& operibus quorundam certi fint,facile fe poffe illis fuadere quacunq́; velint:tum etiam predicunt, qux naturalibus fignis futura effe prenofcunt: quæ in hominum fenfus venire non poffunt. Nõ tamen ob ea, quę diximus, vel prophete, vel diuini funt haben di. Neq́; eniun quia medicus prafen tit, qux nó pranofcit cius artis igna rus, itatim aut diuinus haberdas fir, aut propheta. Vt enim medicus dú perturbatam vider corporis tempe-
raturam, graues xgritudines, aut morbos predicit:fic demones explo ratis elementorư affectionibus,quas habét notifsimas, grauem tempeftatem, \& intemperiem predicere folent. De rebus autem humanis,quia corporum temperaturas probe tenér, \& infitas cuiufó; alfectiones, nó quia mente conceptas, fed quia aut voce exprimuntur, aut fignis manifeftantur, magna facilitate predicunt. Atq́; hinc de varijs humanarum rerum cafibus mulea prenuntiant. Longè tamen à prophetize dono hece damonum prafenfio diftat. Nam fublime illud vaticinädi, atq; eximium beneficium, vt prophetas non fallit, ita eriam neq; cxteros fallere poteft : cùn dxmones frequenter labantur, \& errent,ceeterofó; mortales in cofdem errores agant tranfuerfos. Quod fi in profen tiendis rebus quibuldam dxemones inueniuntur veraces, id erit prater caulas quas adduximus, (vt Auguftinus iudicat:) quia interdum diuina quadam audiunt, \& excipiunt vt prophete, quò apud homines ea prredicent,atq́; declarér.Nam fi indignumion eft (inquit Auguft,) vt Auguf. per feeleratos homines fummus ille lib.de diDeus futura predicet, quid mirum dxananí. eft, fi dẹronibus indicanda permittit? Sed ea potifsinum caufa cos im pellit in grauifsimos errores, ita yt frequenter illorum deprehendatur mendacium,quod cùm expreffo argumento aliquo, vel â communi ho minum confuerudine, vel à corporis téperatura,\& affectionibus quid piam pronuntient, quafí certò fit fu turü,fubito fupernealiquid iubetur à Deo,quod decmonú, atq; mortaliúu hominú confiflia perturber. Id facic Deus,vel diuina luce aliquid declarando mortalibus, cis potifsimum,
quifummis funguntur inagiftratibus,vel tanrum luppeditádo gratix atq́; viriumíquantam neq; iple dxmon cogivare potuir. Arq; hinc fortaffichic error grauifsimus Satanx mentem occupauit circa virum iufum. Nam credere non potuit, v nius hominis vires tantum arumna rom pondus, \& quafi vno impetu omnium malorum genus'in fanctú virürefuflum æquo animo fuftinere pofle. Sua itaq́; machinamenta cú humanis viribus conferebat,atq́; cum ea parte iuftitix, quam fanctus Iob proprijs declarauerat operibus. Qux omnia, tametfi ad ferendam tantá perfequutionam procel lam non fufficifient: repente tamen diuino bencficio vberior gratia, \& ampliores vires fancto viro miniftrate plena impietatis confilia fefellere. Falluntur etiam fapifsimè Demones, cùm expenfis aut explo ratis caufis naturalibus, \& affectionibus,multa aut iudicant ipfi, aut explicant apud homines, qux fanCtorum Angelorum obfequio \& mi nifterio, quanuis futura ita effent,re pentè mutantur. Docet Auguftio. Anguf: Lib.der- multum intereffe inter fcientiá fanCtorum Angelorum, arq́; dximoná. Damones enim, quia non xternas temporí caufas, nec cardiné ipfum, quo fitx funt caufe omnes, in quo inuoluuntur, norunt, nec fontem in tuentur, vnde emanant, facile decipiuntur. Atq; hinc fit,vt cum de rebus humanis quidpiam prodicunt, vt facit Satanas, decipiantur frequé ter. Namq́; res omnes, non ex principio fuo, led alienis coniecturis col lectex fallere poffunt. Accedit ad hoc, quòd Dei voluntas, quam fanEti Angeli intuentur,\& potétifsina eft, \&\& certifsima, quia queccúq́; valt potell. Cùm enim in diuinæ volun
tatis poreflate fitum fit, quidquid vult efficere, efficier profecto, quidquiri voler. Ex quo perípicitur, eos gui voluntarem Dei fpectant, certif flunam originem intueri rerum omniom, atque inde labinon pofie. Dxmones verò,quia primumillum fontern rerum omnium atq; caufarum non attingunt, \& decipiuntur, \& falluntar. [Dixit ergo Dominus ad Satan: Ecce, in manutua eff, verunt ımen animam illius ferua.] Iá vt illud pratermitramus, quòd diabolus nihil committere peteft nifi permiffus,(id quod à nobis fuperio re tractatione explicatum fuit) ad rem declarandam noftra fe conuertat oratio, quòd cum fanctum virí Deus nequifsimo dramoni permiffe rit,magna tamen cura, \& prouidentia de animo ipfo pracipit dicens: [Verûramen animam illius ferua.] Hunc locum magnus Gregorius ita explicauit, yt de grauiori tentatione cui fortifsimi militis animus fuccumberet, dictum arbitretur. Ne videlicet ram grauem impetū faceree Satanas, vt quemadmodum corpus gravi,\&\& horrendo morbo, ita \&\& ani mum regritudine aliqua peccatiaffi ceret aliqua ratione. Qux fententia à quibuldá improbatur, quali huic loco vim afferat. Ná fi magnusille Deus(inquit quidá) (anĉúa virú dia bolo permilsit:quî fieri potelt,vt eú dé prohibeat, né illă fuperet tentatione, \& ne animú illius in peccatú impellat, cú in eả ré diabolus fanetú hominé in pcenam popofcerit? Sed facilé diluitur hocargumentum. Neq́ae enim haius libri autor, quifquis ilie fuit, feriem rerúm gettarŭ nobis exponit, fed fictione perfonx rationes explicat arcanas diuina prouidentix, \& dxmonis machinamenta mediam in lucem producit.

Neg;

Né́; enim ita locus accipiêdus eft, quafi Deus ita Satanam fuerit allocutus: Iobi corpus grauiter conficié dum ribi permitto: vide tamenab illius animo temperes, \& abflineas. Vt enim perfona Deo affingitur, ita etiam affingitur \& Satanx: fed my fteria Theologica, \& altifsima, quadam veluti parabola explicantur. Quod ergò dicitur. [ Ecce in manu tua eff,] Hûc fane fpectat, diuina permilisione id factum effe, vt Satanas ipfe corpus fancti viri tam grauiter inuaderet: atq́; haec diuina lo cutio, nihil a liud profecto fit, quàm permifsio. Idem iudicandum fit de altero huius periodi membro. Nam eo fpectat diuinum illud imperium, \& prohibitio, vt lector intelligat, quanta cura, \& proaidentia Deus rebus humanis profpiciat. Quecú gemine fint, bifariaṃ́; diuidâtur, nam alix ad corpus,alix verò ad animum fpectant: quanuis vtrifque profpiciat:maiori tamen folicirudi ne, \& diligentia his pofterioribus, tanquàm dignifsimis,\& praftantiffimis. Neq́ue enim, tametfi vna fit diaina prouidentia, equa ratione prouidet omnibus: quod \& à fummis philofophis obleruatum eft: Quod vel inde colligi poteft: quòd primo congreffu fortunas tradidit diripiendas, altero verò,cor pus: nuf quam tamen animum illi permifsit: vt hic detur intelligi, diuinam prouidentiam per gradus quofdam cre fcere, \& vberiorem effe illam, qua circa res fpiritales verfatur. Nam qua de feruanda temporali militis vita dicuntur, \& ab Origene, \& ab alijs fcripturarum interpretibus, vix mihi probari poffunt: quanuis \& ab ipfa divinx prouidentix explicatione, quam aperiendam fufce pit autor, non videantur aliena.

Maiori enim cura profpicit Deus vi tax,quàm faluti: quemadmodum \& dulciorem illam mortales exiftima mus. Sed cùm eò decurrat tota hre effictx perfonx ratio, vt peccati viEtoriamneminem obtinere poffeci tra Deiprafidium intelligamus,at$\mathrm{q}_{\text {; in eam rem Satanas omnes inge- }}$ nij neruos intendat, ve fanctum virú in flagitium aliquod impellat:dubitare non poffum,quin ea, qux de vi ta corporea dicuntur,ad animú fint referenda. Simili argumento euinci tur, magis à veritate littere, \& germano fenfu difcedere id, quod quibufdam vehementer probatum iri video, nempé in eum fenfum ditứ à Deo, [ Veruntamen animá illius ferua] Ne videlicet perturbaret in animo iuft viri rationis vfum, quo aut impedito, aut perturbato nunquam ex hofte viCtoriam potuiffer affequi fanctus vir. Hunc fenfum ex CollatioAbbate Sereno, exprimere nitun- ne $7 . ., 12$. tur. Haber enim in hęc verba. Nonnunquàm in illis membris, in quibus vigor animi continetur, immun dus fpiritus infidens, eifq; importabile pondus imponens, obfcuritate teterrima intellectrices obruit facul tates, inftigans ea quę non vult, vel quę ignorat, proloqui:quod nonnúquam vini, febrisq́; vito, alij $\uparrow q$; $x-$ gritudinibus extrinfecus fuferuenientibus videmus accidere. Quod, ne in fanctum Iob diabolus moliretur inferre, praceptodomini prohi betur dicentis, Tantum animá cius cuftodi,ideft, caue ne,vel amentem facias, vel intellectrices obruas facul tates, principe illius parte tuo pondere prefocata. Sed hæe Serenifententia(paceillius dixerim) nimiùm videtur à veritate difcedere. Nam finge principem fancti viri partem Satanx pondere fuiffe prxfocatam:
quam obfecroglorix partem ex dimicatione, \& certamine retuliffer? Profectò fi, quernadmodum habet quidam qui Sereni Abbatis opinionem tuetur, is videtur animam amittere, qui rationis officiú \& vfum amisis: : Itultè profectò atque dementer Satanas eò fuas vires contuliffer, vt cum homine veluti mortuo dimicarer, aut cum laruis (ve ait vetus prouerbium ) luctaretur: pręertim cùm omnem natuaret ope ram, vc fanctus Iob aperta contumelia Deum afficeret. Atqui probé fciebar ille, quoniam perturbata ratione, \& mente fuis fedibus dimo ta, tametfi aperta Deum lacefferet contumelia, nunquam tamen fanSto viro imputandum fore à fummo Deo. Nam quis poterat effe cul px locus, vbi delectus arbitrij, \& rationis vfus deeffer? Nam ex his, quax in fuperioribus, cùm Deus allo queretur Satanam, interpretati fumus, debuit profecto inflicta à dxmone poena culpam ipfam pręcedere: quam illato fupplicio extorquere à iufti mente nitebatur. Sed deficiente(vt dixi) rationis vfu, \&o meate omnino perturbata, quanuis fanctus Iob verbum aliquod effunderet temere, nullas profectò peccati fordes contraxiffer. Magni
3. Grego. ergò Gregorij fententia, vt in fuperioribus teftatus fum, mihi fummo R2b. Salo pere probatur. Scio Rab. Salomomon, nem eandem fubindicaffe fententiáa commentarijs in hanc locum, cui
Iyran. Lyranus fubfcribit. [Egreffus igitur Satan à facie Domini percuffit Iob vlcere pefsimo, à planta pedis vfque ad verricé cius. Magna femper fuit apud viros fapientes de hac egritudine, \& morbo fanctum Iob graniter vexante contentiosadè vt varias de hac re fentétias in vnụ col
ligere,fit pené faciu impofsibile. He
 Vaiach eth liob bifchchin ra, hoc eft,\& percufsit Iob vicere malo. De hacre ea mihi tététia vifa elt proba bilior, quẹ afferit, hanc fuiffe icabiê quandamfoedifsimá, qualis eft elephantiafis, \& fortafsis quam Indicá fcabiem, \& Gallicum morbum appellant nonnulli. Nam lioc genus ęgritudinis Hebręa fignificare vidé tur. Hęc, autore Galeno, elephan- Galenus: tiafis appellatur: quòd durior cutis, crafiorq́ue efficiatur, ita vt corio Elephanti videatur perfimilis,retro humore sutem ipfam efficiente feri nam. Multa de hac affectione Pau- Aegineta: las Aginera. Eadem etiam à viris lib.4.c. 5 . doctifsimis nuncupatar Elephas. Hecc aurem victus ratione, aut aćris intemperie, \& graviori ętu frequé tifsime generatur : ob eamq́que rem apud Alexádrian viget plurimùm. In Germania verò,ac My fia raréter admodum quemq; ita infici accepi mus. Illud ergò ad rem tantùm per tinere videtur(ne de re obfcurifsima , \&q qué tà longo iacet vetuftatis receffu, dilputemus) id genus morbi longé fuifle grauissimá, quéadmo- philipp. dum inquit Philippus presbyter in presb. hunclocî́,\& enarrans etiá caput do cimum fextū (quo loco inquit Iob: 1 ob. 16. Cöuulnerauit lumbos meos effuchir in terran vifcera mea). In lúbis valneratis, \& effufis interrávifcribus, hocintelligédú puto, quòd nō folú foris rotocorpore cóputruerat,verú etiá \& intrinfecus putredinis fanic liquefceret. Idế fanclus Iob capite ${ }^{\text {Tob, ro }}$ decimonono:Halitú meá ex horruit vxarmea: Ita omnia interiora conuerfa in faniem fuerant. Idem Philippus rarfas tractans iliad capite decimonono: Pelli mex confum. ${ }^{\text {Tob. }}$ \%, ptis carnibusadhecfit os méf, dicie, $\mathrm{C}_{4}$ fanctum
fanctum virum laboraffe Marafmo, hoc eff,tabefactione, \& refolutione corporis totius. Multa apud Origenem de re ifta. Fortaffe fuerunt ea xgritudine multx morborá feecies couolutr. Nam cùm in corpus viri iuftidxmon acceperit poteftatem, credendum eft tantum malorum in illum refudiffe,quâtum ipfe potuit: tantuf̣́; fuit dolor, \& acerbitas,quá tum citra morbum ab homine quo piam fuftineri potuit. Peruafit ergob morbus, \& carnes, \& offa, \&\& neruos, \&comnia deniq́; interiora.Nam cùm hxec effer prgna nouifsima, ex qua diabolo tota pendebat fpes victorix: dubitare non poffum, quin extremum virtutis in frentuum mi litem diabolus oftenderit. Circa mo dum verò inferendxe agritudinis, \& afficiendi corpus grauifsimis valne ribus, vehementer decipiuntur pleci que, exiftimantes Satanam fanctum virum inuafifle non fecuis,ató; folēt - atrocifsimi leones, cxererx́q; beftix poftremx immanitatis in obuiosomnes,quos \& vngulis difcerpunt, \& dentibus comminuuat, ve alieno fatientur cruore. Non ita res habuit. Adhibenda enim prudentia eft, \& opus eft iudicio maturo, ad res diffi ciles explicandas. Quibufdam fortaffe videtur,id Satanam effeciffe,\& graui vlcere virum fanctum percufiffe, fola intenta mentis apprehenfione. Nam habet hec fententia patronos, \& cruditos, \& graues. Nand proditam eft ab his, qui rerum natu ras contem plantur; fummis philofo phis, Auicena maximé, fubftantias materia feiunctas, fola mentis comprehéfione incredibiles poffe rebus ipfis corporeis mutationes efficere: poffe inquam imbres fuperne deijcere,četeraq́; mifsilia : \& humana corpora grauifsimis vexarexgritu:
dinibus. Hanc fententiam argumétis ab ipfa rerum natura exprefsis firmarenituntur. Nam humanus animus fola vehementi imprefsione interiori,\&\& intéta rei cuiuf piã imaginatione incredibiles efficit in corpore mutationes. Nam fola grauioris cafus apprehenfio, cum qui editiocialiquoloco fuper appenfam in aere trabem inambularit,inferné de ijcit:quitamen citra periculum ali quod impofitam humo, nimia celeritate percurreret. Adhęc, videmus folis comprehenfionibus vehemen tifsimis incalefcere humanum corpus,ve in irritatis vcheméti indigna tione, \& his etiam, qui rei cuiufpiá ardenti tenentur deliderio, interdú horret corpus,\& friget fola apprehenfione timoris. Quocirca non mirum eft(inquiunt) fi fubftantix illo nulla impeditæ materia, fimilibus pofsint affectibus animum hominis perturbare, vade corpus grauifsimis morbis corripiatur : prefertim cùm videanus, fols interioria pprehenfione rei cuiuf pian comnoueri humanum corpus vfǵ; ad ardentifsi masfebres, \& vf́́; ad foedam fcabiem:Id quod artis medicx peritifsi mis probatum iri videnus. His atq́f alij̀s rationibus fuperioré illá fenté tiam tuentur: cuictumǵ; arbitrācur, non tantùm fubftantias illas omni mole vacantes, fed \& animos etiam humanis corporibus immerfos, dūmodo certum puritatis gradū affequantur,paucilsimifó́; fint affectionibus, \& perturbationibus obnoxit, non proprio tantùm in corpore, fed \& in corporibus alienis, tùm hominum, tùm caterorum animantium, incredibiles poffe facere mutationes. Hanc etiam ftatuunt maximá, precipuamq́ue caufam fafcinationis:quòd vehementiori quadam rei cuiufpiam
cuiufpiam apprehenfione animus concitatus odio,\& maleuolentia inferre poteft in alium quempiam no cométi aliquid, in pueros maxime, qui propter corporis̀ teneritudiné magna facilitate ittiufmodi excipiunt imprefsiones. Cùm ergo fubftàtix illæ, qux funt à materia pror fùm immunes, his atq́; funilibus aEtionibus efficiendis fint multò potentiores, relinquitur, verá effe hanc fententiam. Verum hec fententia quorundam, inde fortafle in tam apertos deuenit errores, quòd exiftimarent rerum omniú formas (quas

## Cicer.

 Cicero clegáter (pecies a ppellauit,) non ab eis feminarijs, quæ in materia delitefcunt, fed à feparatis fubftantijs fupernè demitti, côtrà quá tentiat Peripatericorum fchola, oc veritas ipfa habeat. Nam que abillis adducuntur argumenta ad rem firmandam, magna poffunt facilita te dilui.Né'; enim fola mentis cogi tatio,tamethintentifsima, fine adiú Eta aliqua affectione,',gaudij, timoris,cupiditatis, fimiles in corpore hu mano efficere poteft murationes. -Nam cum hxaffectiones citra cordis conftrictionem, \& dilatationem gigni nó pofsint, nec humanum cor immutarivila ratione pofsit, cum fit totius humanæ vite vehiculum, quin totum perturbetur corpus, crelinquitur, neceffariam effe affectionis cuiuf piá focietatem, ve fimi -les mutationes perfpiciantur in cor - pore. Sed néq; illud, quod de fafcinatione adducitur, pondus aliquod habere videtur:cùm fafcinatio, non fola mentis apprehenfione, fed \& motu \& concitatione f pirituum, qui femper exeunt per feneftras, quas in humano corpore natura a peruit mulcas,fiat. Aut fi haxe nó fatis pro binturalicui,fit faltem, vel radijsquibufdam abipfa videndifacultate erumpentibus, atq́; in interiectú fe fundencibus a cera: qui fortafle vitiare, \& corrumpere polsint interce pta media. Sed neq́; illud dicendú arbitror,quod de re propofita quibuldam probarum iri video: Satanam videlicer nouo aliquo miracu lo multa morborum genera in vnú Iob congetsiffe. Tùm, quòd non fit poreftatis dxmonisca miraculum aliquod efficere: tùm, quòd fi miraculo dxmon tam graui xgritudine repentè virum fanctum afflixiffer, aut hoc quifpiam affirmatet, cum ratione vtiq́; infaniret. Nam fi mira culum eft, excedit ergò totam nature facultatć. Ea verò facultas, qua totam narurx excedit facultatem, diuina fir neceffarium eft. Quare ne q́: Deus virum fanctum Satanx per mififfer, quòd impium effer,\& nefas afferere. Subftantias auté illas,que funt à mareria feiunctax, nullum effi cere poffe miraculum, argumento eft,quòd nullas toto nature ambitu efficere mutationes poffunt, nifi eo moru adhibito,atć; ea adiuncta mu tatione,quam localem appellát phi lolophi. In ipfa verò concitatione motus(adquam efficiendam, maximé id Deo permittente, tota illis fe preber morigera natura) fecum deferre poffunt res aliquot magnx efficacitatis, ad abloluenda propria có filia:vt arte fabrili, ignis adhibetur ad emolliêda metalla. Caterùm fimiles operationes appellatione miraculi nó funt à nobis céfendẹ: quia propria dxmonis firtute fiunt:cùm ad eas res efficiendas, nature infiru mentis vtatur, ve medicus folet, qui fuccis \& herbis ægritudines depellit humanum corpus infeftantes. Habent autem res illa, qux à dxmonibus adducuntur ad efficiendas res

[^0]plenas sdmiratione, prater virtutem nature, infertum efficacitatis plurimum, à faperioricaufa, dxmo ne videliser fufceptam, vt in his inftruméris fieri videmus, quę fingulis artificibus, ve naurica, ruftica, fabri li, ab artibus adhibentur : qux preter nature efficacitarem quá habêt, influxúaliquem \& imperú ab artifice fufpiciût. Quòd ergò hanc Satanx operationé miraculia ppellatione digná quidá céfuere, inde fortaf$f e$ initiŭ duxit, $q$ accedente diaina virture , \& necceffarium adiumenrum fuppeditante, creaturam ali quam miraculum efficere poffe non fit preter rationem. Sed hane fententiam mihi minùs probabilem red dit, quì̀d magnus ille Deus fanctum virum Satanx voluntati permilsit, atque eis verbis, ve omnino à fe videatur ableg a uifle omnem efficiendi miraculi rationem. [Ecce(inqut) in manu tua eft, verum tamen.\&cc.] Tum preterea, quòd locus recté pol fit explicarinullo adiuncto mira culo. Vt ergò alios pizerermitramas nocendi modos et artes, quar in humanam mentem cadere $n$ n poffunt, \& veteratori illi frequentes funt, \& familiares, ea tantùm de re propofita dicernus, quae intra limi tes humani ingenij anguftifsimos có Lib đsym prehendi poffunt. Eft ergò Elephan
 differetijs. - $x$ gritudo quxdam, cuius eft materia atra bilis totum corpus infeffàs, que in venas transmilla, fanguinem \& fpiritus inficit, caterosq́ue vitiar hamores: vade \& tumores in huma no corpore, \& Icabies teterrima \& vlcera fequuntur. Pofsit autem atra bilis modum excedere in humano corpore, vel cibi cuiulpiam frequen ti vfu, vel tabe \& corruprione, \& in temperiec circuntantis aerris, vel ni,
mia de re quapiam folicitudine, \& contractione animi, \& angore. Nec dubito, quin propter hominum feelera, autalis sex caufis diuinx prouidentix nobis prorlùm occultis, in cum ciborum vfum incidant frequenter, qui graues in humano corpore xgritudines excitare polsint, \&t magnam peftilentis humoris redundantiam: tum eifdem ex caufis aërem interdum vitiari, \& corrumpi,id exigentibus nottris fceleribus, non dubitaucrim : poftremè, nimio dolore ${ }^{2}$ acerbitate rei cuiufpiam ita cöfici, vt atra bile impleamur,vn de naicantur graues agritudines. At his omnibus Satanam poruiffe vti, non dubium. Atque adeò hac poftrema arte, propter amiflas fortūnas, \& interitum filiorŭ fanctum lob pulfauiffe, vnde agritudo tam foeda \& varia contracta fit. [Dixit autem illi vxor lua, Adhuc tu permanes in fimplicitaretua? Benedic Deo \& morere, \&c.] Qua vna fupe rerat confolationis ratio poft amiffas fortunas, atq; liberos, coniugis vi delicet confuctudo \& cónictus, hace in virum fancta, incredibili Damonis calliditate,\& aflutia, in amaritu diné verfa eft,vt illius verbis, \& ora tione,ranquá incuitabili telo,fanctif fimi viri animã peccato cōfauciaret, $\&$ in defperationé adigeret. Nā cü videret, nihil fuis machinamétis pro feciffe, yt in illius animúm \&\& men. tem penetraret, \& imperum quendam faceret, veteres voluit artes repetere, \& qua ratione primo parenti vitam anime eripuir, voluit \& viro fanctifsimo grave nocumentum inferre, Sapienter à D. Gregorio diêta accepimus, Hoc fuiffe vereratoris il Gene.3: lius cófilín,ve quoniá nó porerat in arcéomnibas virruribus munitảali gui ex parte irrúpereñeq; mænia; hoceft
hoc eft incredibilem animi celfitudi nem atringere, quafi artis bellice pe peritus, vxoris confilia, \& orationem, quafi f falam quádam adhibuit per quam alcendens, rationis arcem occupare poffer: Cuius rei ima ginem quandam noftris mentibus contemplandam obijcit, enarrans vetus illad flagitium primorum pa rentum Sed queftio illa omni ingeniorum contentione excutitur, cum à vetuftifsimis Theologis, tum etiam à recentioribus: Quid fuerit caufx, quod Satanas, qui primis duobus congrefsibus cum fortif fimo milite tantum malorum in virum fanctom refudi, vt fublatis for tunis, liberis interemptis, vix animum \& pectus implere potuerit, non vxorem vnà cum fortunis, \& gratifsima fobolead vltimum morte etiam confecerit? Nam fi in eum finem tota feectabat calliditas $\mathrm{Dx}_{-}$ monis , at $̣$; propendebant machinamenta omnia, vt fanctum virum tanto dolore, \& acerbitate excrucia ret, quoad in apertam diuinitatis contumeliam impelleret : nullo pro fectò munitifsimam illam arcem fortiore potuit ariete tentare, quàm vxoris morte. Nulli enim obfcurum eft, maiori fecharitate coniages, \& ardentiori amore compleCti, quàm aut fortunas, aut liberos ipfos. Eft enim hic amor longe' tenerrimus : atq́; ita haret hominum vifceribus, vt neq́; cum ipfa vita diuelli pofsit. Mirum ergò eft, quòd vxorem primo,aut altero congref-
Phlo. fu non interimeret. Scio Philonera Iudxum in ea fuiffe fententia, vt Iobi vxorem à Satana feruatam arbitraretur, neque ad illam accefiffe partem poftremę huius calamitatis, quòd merita, fiue egregia opera fanCtilsimi viri lacob illam tanquàm
fortifsima munimenta feruauerint. Vt enim parentum feelera in filios interdum grauifsimas pcenas tranffundút, fic etiả \& infignes maiorum virtutes magna iliis fuggerunt vite adiumenta.Eft enim haec ratio diuine prouidentix, inter cxteras, facris litteris comprehenfa. Neq́ue tâtùm cam dixit filiam fuiffe Patriarche Iudrus ille,fed \& nomen exprefsit libro de antiquitatibus Hebraicis, dicens, hanc fuiffe Dinam, de qua magaa eft lib. Genefis mentio:quam Gen.36 \& Sichem filius Hemor vitiauit, in cuius vltionem omnes penć Patriar chæ,Simeon falrem \& Leui fratres, diftrictis gladijs cum reliqua militum acie in ciuitatem Sichimorum fecere impetum. Hanc fententiam mihi facit minus probabilern , primò, quòd nullis Scripturarû́ certis fundamentis nitatur, imò neque veteris hiltorix, aut autoris cuinfpiam vetultifsimi, qui vllo fuerit numero habitus. Deinde, quàd dicitur. Propter egregias virrutes fanctifsimi viri Dxmonem fpurcifsimum aufum non fuifice eam cum liberis horrenda morre mulctare,minùs videtur veritati proximum. Nam fi fancti Iob egregia merita fa premum mortis periculum à filiorum capitibus arcere non potuerút, quis credat fancti Patriarchæ quantumuis eximias virtutes filiam potuiffe à morte liberare ? Non eft in animo duos viros fanctifsimos inter re componere,vt hac comparatione facta inter fe, quafi de virtutis prexftantia videantur certare. Sed profectò multa funt vetuftifsima in hiftoria Genefeos,multa etiam hoc libro, quem interpretandum fafcepimus, qua mihi probabile faciant, fanctum Iobum non tantùm ad virtutes fanctifsimi Patriarche accefifse,
fiffe, fed \& in multis praftantiorem ifuiffe, maioraq; declarauiffe animi ornamenta: qux vel ipfa fuftinentia mirabilis tantorum malorum, amiffis fortunis, \& liberis, \& corporis ya Lerudine fatis oftendit, cùm fanctus Patriarcha lacob, vel ementitam vnius filij mortem, vix animo fedato audire fuftinuerit. Deinde, quidopus eft ad maiorum merita huius quaftionis explicationem revocare, cùm, fi ad profligandam mortem atque omnem periculi rationem ab vxore Iobi,aliena merita tantum ha bent pondus, abunde fatis pietatis officia huius fancti viri fufficerent, ve propriam vxorćab omni liberarent periculo? Nam finexus inter pa trem \& filiam,vxorem \& maritum ad reri facit, multè eft arctior coniunctio inter virü, \& vxorem. Que
Math. 19.
Marc. 1o. divi P xori fux \& erunt duo in carne vna. Itać́; iá non funt duo, fed vna caro. Sed neq́; illorúfentêtia probari mihi potuit vnquàm,quę afferit,vxorć Iobi extra omne periculă fuiffe feruatáa,quò poft adeptá vittoriá ex ho fte, \& fuperata pericula filios ex illa fufcipere poffet. Nam quid opus erat eá ob rem mortem ab vxorisca pite amouere,vt filios \& gratifsimá fobolem procrearet, cùm huic malo potuiffet fanctus Iob occurrere, alterram accipiendo vxorem quod priccis illis temporibus adeò non vi debatur inhoneftú, vt qui Deo fuiffent charifsimi,multas fimul vnam in domum adduxiffent? Quid, quòd neque pietas forminx huius hanc po teff firmare fententiam? Nam eam fuiffe impiam, \& diuini honoris con temptricem, fatis declarat illius ora tio, cùm virum fedentem in ferqui-
linio alloqueretur,dicens. [Ben dic Deo \& morere.] Nomne vel propter pauca illa verba ictu fulminis fuper ne deiecti debuit ab hac vita derrudi impia illa. Ego itaque duas potifsimum ob caufas cam feruatam cenfeo, quarum altera ad animum Iobi pertinet, \& ad fordes peccati:al tera verò ad craciatum grauifsimú, \& mentis dolorem pertinere videtur. Nemo, vt ego iudico, ignorare pofsir, quanta charitate mariti vxores proprias complectantur. Extant mulea apud Mofem, multa etiá apud Paulum de re ilta. Huc fpectant, que de Orpheo fabulantur poéta, non alia de caufa, quàm ad re petendam vxorem Eurydicen, ad inferos defcendiffe, quam multis la chrymis de fleuerat. Virgilius. Ipfe caua folans regrum teftudine amo rem, Te , dulcis coniux, te folo in lit tore fecum, Te,veniente die,te, dece dente canebat. Darius exillimans vxorem ab Alexandro fuiffe inter fectam, eiulatibus impleuit caftra, atq; in haec verba prorupit. Quod ergo tantum nefas commifí Alexan der? Quem tuorum propinquorum necaui, vt hanc vicem fauitix mex sedderes? Odiftime, non quidem prouocatus. Sed finge, iufum intu liffe bellum: aduerfum foeminas ergo agere debueras? Tempas medeficeret, fi ca vellem coniugalis amo. ris exempla producere, qua funt hiftoriys prodita. Nec quilpiam fit, ve arbitror, tam fultus, qui credat, lan Cti viri vxorem minus ab eo dileđtá, quòd minus effet prudens, parùmq́; ipfis moribus viri referrerpietarem, vel propter voces illas, quas néque doloris a cerbitas,neq́; fexus imbecil. litas excufare poffunt. Ná qui Deātement, \& venerantur vt oportet, vxores vt propria corpora diligunt, tametii
tametfi non ita bene moratas : illarumq́; morten folent inter damna computare grauifsima, maioreḿq; doloris partem ex ea aflumere,quā aliarum rerum omnium iactura. Quibus facilé colligitur, inter cate ramala, que fanctum virum ad $p$ a tientiă exercuere,principem tenuif fe locum, propriam videre vxorem crrabundam \& feruam, \& quam nuper claram \& illuftrem, vagantem per alienas domos, \& alijs mu lieribus miniftrátem victus gratia, \& quax nullius bonis indigebat, rebus omnibus abundabat, \& aliorum explebat indigentiam, repenté commutata fortuna videre locú ex loco mutantem, expectantem vefperam: vt vel nox veniens dolores poffer fedare, at ${ }^{\prime}$; mitigare. Nonné potuit huius rei confideratio animum fancti viri torquere? Et quoniam huius libri initia tragi ca funt, non fuerit abs re haec diligenti animo reputare, \& expendere ex eis autoribus, qui tragedias cō fcripfere, apud quos nafquam gran diori cothurno procedit oratio,neque maiores concitătur affectus, \& cientur lachrymæ, quàm cùm foemina quępiam illaftris, \& regia ftir pe nata,a culmine \& faftigio felicitatis ad poftremam deecta mileriam panem feruitutis minifterio emédicatum querere cogitur.Dein de preter hunc cruciatum atq́ae mentis dolorem, quem Satanas Icie bat grauifsimé poffe animum fanCti viri exacerbare, illud ad expedienda propria confilia magnum habebar pondus, vt inquir Gregorius, fi viuens vxor poftrema padpertate preffa ad maritum accederet,\& compofita oratione ad impie tatem, \& Numinis contumelias illum prouocaret. Probetrenebat ve
terator ille que ab initio conditi or bis nobis mala fuifient à mulierib? orta. Et vt antiquitatem hiftorię re peramus, vel ab ea xerate quxe tempora tobi fequura eft, Achab rex Ifrac̈litarum fuafu lezabelis vxoris occidit Propheras. Samplon, cü Iudi. 16. Dalide vxori crinem fatalem often differ, in quo prodigiolx vires confifterent, dormiens, ab eadem vertice derafo in inimicorum manus incidit. Ioram IIraëlirarum rex,fua fu Athalix vxoris, infinita proped commifit flagitia. Ifis caufa fuit, cur Mercurias mádato louis Argă occideret. Nemo ignorat, quas attulerit Troianis clades vnius Helenę inconftantia, \& impotens libido. Vnde Propertius,
Olim mirabar,quòd tanti ad Perga propere ma belli

> Europx,atq́; Afıx caufa puella fuit.

Cleopatra caufa fuit belli inter Pto lemxum, \& Alexandrum Syrix regem. Alexander, vt autor eft Car- Curtus tius, inftinctu Thaidis meretriculx ${ }^{\text {lib.s. }}$ vrben combufit Perfepolim,ftulta foemina de tanta re ferente fententiam. Hxc veterator ille \& anti quus ferpens, aut alia fimilia longe verultiora exempla memoria tene bar: ob eamq; rem per vxorem callidé \& aftute efficere voluit, quod per feipfum non poterat, quanuis hac arte nihil provaluerit. Sciebar enim vir fanctus coelitus edoctus,fe ${ }^{\text {t.Cor. } 14 .}$ minam fibi non efle prapofitam, fed natura fubiectam. Obeamque ${ }^{\text {Genc. } 3 .}$ rem,fluxam mentem \&\&Altam vi rilivoluit cenfura in officio retibere. Nam quis Deus vxorem fanêti virimagiftram fecir? Quis eam do cuit ex alto côcionâté, [A dhuc per manes in fimplicitate tua? ${ }^{2}$ Nonne hoc erat limites excedere fęmineos, \& alic-
s.Timo, \& alienum occupare munus? Paulus non fert, vi foemina docêdi munus alsumat. Nam qua femel doEtoris officio, \& concionatoris fun gi voluit prima formina, \& fe,\& to tam pofferitatem in exitium, \& Matth. 6 , mortem dedit pracipitem. Chriftus R. N. apud Matthrum,eos ma ximé à nobis ablegádos docet, cùm agitur de animi pictate, qui nobis funt coniunctifsimi . Hûc fpectat, qued dicitur cruendum efle oculum dextrum, fin nobis fit offendiculo. Et idem magifter vita inquit. Matth re. Inimici hominis domeftici eius. Náa hoc velutitelo, cùm per fe non potelt Satanas, piorum mentes grauiter confauciare, folet. Incredibile enim eft, quantùm pofsit oratio, preces, lachry mæ corum, qui nobis cum magnas habent conlunctio nes, \& nature legibus nobis funt Ecclef:32 multis modis connexi. Ita Ecclefi. A filijs tuis caue, \& à domefticis Hier,g. c. tuis attende. Et Hieremias. Vnufquif́́; fe à proximo fuo cuftodiat. Sapienter proinde, atq́; callide hoc tentationis genus tertio loco repofuit Satanas, [Benedic Deo, \& morere. In varios fenfus hunc locum interpretes trahunt, quos fingulatim referre longum effet, ac pene fu peruacaneum. Principio ergò inquit. [Adhuc permanes in fimplici tate tua? ] Solet feriptura divina in explicandis rebus, \&e enarrandis, fumma tantum rerum capita referre, \& cerera arbirrio lectoris relinquere, veluti cum dicitur, predicauife Ioannem ad fluenta Iordanis:
Matt. 3.-. Poenitentiam agite : appropinqua-
Marc.. uit enim regnum coelorum. Et Chri
Lucz.3. ftam R. N. idem etiam argumentum fufcepifle, Qure tamen non ita funt accipienda, quafi Ioannes, ant Chriftus nihilaliud ore extulissét,
quàm poenitentiam agite: fed quafi hoc fuerit totius orationis thema, \& quafi argumentum, circa quod potifsimum tota verfaretur oratio. Ita ctiam \& hoc loco, quar huius libri autor de oratione, \&e fuafione impia vxoris Iob refert, nó ita funt intęlligéda, quafí nullum aliud ver bum ore extulerit ftulta foemina. Nam quis credar, duobus tantum verbis virum fuiffe alloquutam, quen à fumma feliciratis arce deturbatum in puluerem iacenten videret? Quod ergò inquit, [Ad huc tu permanes in finplicitate tua? Ip fa interrogatio, qua exordij vice vtitur, concitatiorem offendit fuiffe orationem, \& acres in animo fancti lob inieciffe ftimulos, \& potentes fubdidiffe igniculos, ve ab admirabili fuftinentia deijceret, \& prouocaret ad dinini Nuininis blafphemiam, at que maledicentiam. Nam que interrogatio ipfa, vt eft annota tum à Fabio Quint.acrem reddit orationem, \&\& affectus concitat, \& auditorem, \& aduerfarium vrget vehementer. Quouff; (inquit) tole rabis vir charilsime? es netu ferreus? aut inflexibilis: quam falutem explectas? quando tui erit habenda ratio? ( Intelligebat enim, fanctum virum adhuc expectare diuinam prouidentiam.) Filij rui \& filix, vteri mei partus \& labores, ad vnum interiêre: frultrà illos genui, fruftrà ex coniuge charifsima fufcepifti fobolem, nihil tibi relictú eft,non domus, non famulus, non anguftifsimus fundus, non amicus vllus, non vicinus, fed terre onus grauifsinúa iaces, ac diues malis tā tùm fuccumbis, \& in fterquilinio fedes, nec fub tecto, fed fub dio. Ferreas itaque es, \& faxeus, qui nullo tantorum malorum pondere commo-
commouearis . Eiz age [ Benedic Deo,\& morere.] Sed (vt ad eá rem iam oratio redeat, vnde digreffa eft,)antiquus ferpens per mulierem antiquas nocendi artes reperens, poftquă fingula mala, qux fanctum uirum opprefferant reuocauit in mentem, ita virum alloquitur. [ $\mathrm{Be}-$ nedic Deo,\& morere.] Sed eft inter interpretes circa inueftigationé fen fus genuini loci huius magna côtentio. Sunt qui exiftimant, freminam à Dxmone exagitatam virum incitare voluiffe, \& quafi illius vellicauiffe animum, vt in verba prorumperet contumelix plena: quibus \& diuinam damnaret prouidentiam, \& fummam illius iuftitiam \& x'qui tatem poftremx iniuftitix, atque ini quitatis argueret. Sed \& hic fenfus variè ab interpretibus explicatur, alijs dicentibus, per Ironiam fuiffe locutam, quafi dixeris. I nunc ò fim plex Iob, \& Deo tuo benedic, immenfas illigratias referas, hoc tuŭ́ nümen fumma animi pietate colas, [Et morere:] Ac fidicat. Nam pro impenfis obfequijs, \& feruata religione hoc tantùm premij accipies, quòd ve creteri omnes morieris. Du riùs, \&acerbiùs vxorem fanctiviri tractare mihi videntur, qui locum referunt ad fummam vindicte cupiditatem, \& animum vlcifeendi. Ea enim natura conditi fumus mor tales, vt ad vindicandam contumeliam magna propenfione feramur. Cùmyue hrec cupiditas omnium fit animis inferta, potentiùs tamen foemineos animos occupat, quemadmodum, \& rerum vfus docet, \& ve tultifsimis proditum eft rerum mo numentis. Suadet proinde viro fuo, neinultus moriatur, fed acceptam à Deo contumeliam, \& cladem iniuria aliqua, \& contumelia penfet.

Multis, inquit, modis te Deus afflixit: eripuit tibi fortunas, liberos, honores, \& reliqua omnia: vnum tantùm tibi reliquum eft, po teftas videlicer maledicendi,aut con gerendi maledicta in Numen tanto pere tibi infenfum . Marryr Lucia- Luci. Mas nus, qui temporibus Apoftolorum vixit, vt autor of Origines, in ea fuit fententia, vt crederet, non effe inurendam vxor,fancti viri tantam impietatis notam. Nam quî fieri po teft, (inquit Martyr Lucianus) vt qui acceptá à maioribus religionem ipfe per fe promouit, atque prouexit, tantam à maioribus acceperit religionem, \& tam illuftres in ca fecerit progreffus, negligenter adeò \& filijs \& vxori, \& vniuerfa familix profpexiffet vt non tantùm debita veneratione Deum non profequerentur, fed \& aperta vxor Deŭ peteret contumelia? prefertim cùm lob vxori die, noctuq́; prefto effet praceptor, quo femper audito, veterem religionem in animo haberet confirmatiorem ? hxc, inquam,foemina mutatis confilijs, \& rationibus viro fuaderer blafphemiam ? Hûc ergò huius loci fenfus totus fpe Cat, (vt inquit martyr Lucianus) Multis te modis afflixit magnus ille Deus, fortunis, liberis, honore, integraque corporis falute foliauit, ita vt pro priftinis ouibas, ac bonis totum corpus vermibus fcaturiat, \& proregijs adibus non fub tecto, fed fub dio habites:fi ergò mortales haec incidentia mala viderint, iudicabunt profectò aut te effe iniuftú, multisq́; feeleribus coopertum, aut iniuftum effe Deum, qui cùm innocétiam femper tueatur, in hominem fimplicem, \& candidum tantum re fuderit malorum. Age igitur mi vir, tu qui miferum ipectaculum omni-
omnibus propofituses, ne infirmis fis offendiculo, quafin non lis curx Deo: collecta mente in Dei famulatu benedic Deo, hoc eft, enixe precare, ve tibi celeren inferat mortem, quò facilius morte ipfa finifram de Deo fufpicionem tollas, eq mihi calamitates has, \& tibi dolores \& cruciatus facias leuiores. Hảc candem fententiam Hebræus quidá

## Mofes Ge

 Mofes Gerundenfis in hunc locum tueri videtur. Sed paucifsimis hic lenfus improbatur. Nam ft ita vxoris Iob verba accipiéda effent, quid ergò cauf $\mathfrak{x}$ fuit, quòd eam tam gra vier, \& acerbe increpauit dicens, Quafi vna de fultis mulieribus locuta es? Quanuis hoc argumentum fortaffe dilui poffer in hŭc mo dum. Non reprehendit vxorem fanctus vir tam acerbe, vt cam impiam appellaret: tantùn eam damnat ftultitia, \&\% dementiam accufat, \& leues fermones, quibus farmine frequenter vtuntur, accufaturus profectò impieratem, \& fcelus, fin in cuin fenfum verba forent accipienda. Mihivero videtur fimilius, frue verbum benedic ad precationes, (vt Lucianus martyr,\& Rabbi Gerunden fis, ) fiuc ad maledicentiam, fiue apertam in Deum contumeliatn, vt fert communis opinio, referatur, quòd femper oratio focminx cum aliqua impietatis parte fit coniunEta. Facit vt exiltimem, quòd exordium orationis duxit ab interrogatione illa, Ad huc tu permanes in fimplicitate tua ? Quibus verbis haud dubií quin viri innocentiam, \& inter aflictiones fummam conftantiam rifit. Neque mirum eft, fi vxor Iob, vv in fuperioribus dixi, \& muliebre ingenium, \& mores hac in parteretulerit. De quo eleganter[^1]tolerabiles effe imperus affectuum, arque feruentis ignis, diram \& atrocem rem effe pauperratem, fed nullum effe malum immanius ipfa foemina, quòd neq́; fcribi polsit à quo piam,uec verbis explicari. Qnod fi deorum aliquis, (dixit Euripides,) forminam formanit, malorum fe fciat opificem effe maximum, \&e hominibus inimicum. Idem in Medea de ingenio, \& moribus foeminarum, Mulier (inquit) quanuis me ticulola fit, \& viribus imbellis, \& ferri aciem pertimefcat, leuiter tamen offenfa, nulla eft alia mens aut fruior aut atrocior. In Androma: che verò de eadem re differens vehe menter miratur, quod cùm aduerfumgenus omne veneni, \& aduerfusferarú impetus, \& incurfus pro uidentia disina multa mortalibus attulerit remedia; aduerfus grauiffinum malum, \& quod longè ex: cellat viperas \& ignes,forminam fci licet nullum excogitarit pharma cum. Et paulò procùl, $\Omega$; $\pi$ apkexis's, c yuv', Opefsima \& mulier. Quid cuim aliud dicens, maiori te oppro brio afficere pofsim ? In Medea vero, \& Orefte, foeminas bonis in re:bus imperitas a ppellat, malorum ve ro omnium artifices doctifsimas: \& quafi verba vxoris Iob audiffet autor ille inquit. Famin $x$ viros in calamitate pofitos maximé prapediunt, ita vt in feliciores fiant. [Qui ait ad illam; quafi vna de ftultis mu lieribus locuta es. Si bona fufcepimus de mana Dei, mala quarenon fufcipiamus?] Sapienter profectò D. Auguft.affirmat,neminem Sata - D. Augu. nam, cxterasq́; aduerfas poteftates lib...1ugu, did fuperare poffe citra focietatem pec
cari, vehementerque ridet veterum philofophorum fententiam, Platonicorum maxime', qui principijs
quibufdam purgationem animi fi. tam arbitrarentur, fine qua nemo mortalium aduertre poteflatis machinamentis obfiflere pofsit. Et ex Porphyrio pauca quardamadducit, quibus docet animú non poffe purgari teleris folis atq́; lunx: fed oracula quodam fuiffe expreflum, tantùm principia quadam humanam mentem poffe purgare, qux paternuin intellectum, \& paternam men tem dixere Graci. Adepta itaq́ue mentis purgatione, illor um erat fen tentia fieri homines quafi infuperabiles quacŭǵue dxmonis tentatione cafu, \& fortuna incidenti. Hinc ergó colligere liceat, quanta fuerit mentis purgatio huius fancti viri, quàm fuerità fcelere, \& peccato ion munis, quem neq́; ereptre fortunx, neǵ; amilia charilsima pignora fiLiorum ab animi conftantia potuerint agere tranfuerfum, néq; impia vxoris ôratione conciratus, ve Deŭ afficeret contamelia perturbatus fucrit vnquàm, aut commorus: fed neceffariam animi conftantiam retinéssio tain graui ærumnarum pó dere haxc pauca verba refpödit, quę nulla vaquamfeculorum delebit oblivio.[Si bona fufcepimus(inquic) de manu. Deci,mxia quare non fufcipiamus?] Habent pauca hrec verba plurimú pietatis, ac dininiori Theo logia funet pleara. Nàm cùm fint bo na omnia duplici differentia conftituta: nam funt alia temporaria, alia verò ęterna, atque hxe, qua appellamus temporaria propter $x-$ terna bona frat expetenda : poftulat ratio ipia, vt eatenus à nobis diligantur, quatenus ad affequéda bona illa,qux interiora funt, \& Epiritaliasviam quandam fternunt. Quocirca cum lint haec bona peritura in ornamenta animi tanquàm
in finem deftinata, boni \& optimi viri profectò erit, cèminteger flatus animi, \& interna bona manent, xquo anino ferre bonorum externorum iacturam. Vt enim non eft erigēdus animus in fuperbiam propter iftoram bonorum aflluétiam, ita non crit contrahendus fi aduerfo aliquo cafu incidente, no bis eripiantur: quin potius incidentia omnia mala æquiori font anmo feren da. Deinde Deum ģundammodo contumelia afficit, qui, cùm multa eo autore fufceperic bona, non poteft xquo animo fuftinere leue quodcunq́ue inalum. Hag;, cùm ad uerfa patimur, noftriautoris benefi cia funt femper in mentem repucan da. Tertiò, non ignorabat diuinus philofophus ea, qua Plato docet dialogo, (qui infcribitur Theate tus,vel de féentia) vera omnino effe: fieri non poffe videlicet, interim quòd in rerris verfamur,ve mala pe nitus extirpentur. Nam bonum (in quir ille) oppofitum habeat necefla rium eft. Et quanuis(vt idem Plato dixit)hoc philolophix genus, \&\& op: pofitio malorum atq; bonorum fublimi illa regione non inueniatur, quam inhabitant mentes in omne æuum felices: hand verò regionem inferiorem, \& naturam mortalé má la cum bonis permixta ambiŭt fem per,atq; circumeunt. Eò itaq; mag is xquiorianimo viros prudentes,que cunqúuc incidentia mala ferre opor ret: quoniam ea fumus natura conditi,a primo ilto flagirio, ve non pof fint perpetuò res nolltę optima gau dere fortuna. Quartò, fancti hiominess, qui Dei Ipinitu ducuntur, libert tiùs interdum fuftinent aducriar fortuna impetus,dolores. \&uacerbitates, quàni fortunam flantem, \&ट fine vila procurrentem offenfione.

D Sciunt

Sciunt enim, daram,\& afflitam for tunam illos ad pietatem exercere, \& ad fuftinentian, qua eximiam quandam lpem ex fe gignere folet minimé confundentem, aut afficien tem rubore, vt Paulus inquit : qui cùm mortuos excitauerir, \& alia ediderit portêta plena admirationis, illud tâtùm gloriofum exiffima bat, \& illuftre, quòd inter afflictiones femper verfaretur, quxe patientiam folent docere, que vna virtus inftar fit diaitiarum omniam. Quinto, probe tenent fancti homines, cùm à Deoflagellanrur, \&\& malorŭ examinantur ponderibus, id in eam rem fieri ab indulgentifsimo patre, quò in illis oftendat virtutem, até; efficaciam f piritus,\& mortalibus innorefcat, quantum hemana natura pofsit divino fpiritu adiuta. Nam quod aliud fpectaculum dignius, in guo refpiciat intentus operi fuo Deus, \& in quod pofsit vultum con nertere fuam, quàm videre virum aliquem iuftum cum mala fortuna compofitum? Quid habet in terris pulchrius, quàm ve videat Iobum sot incommodis circunfuffum, inter afflictiones ipfas animú femper crectum habentem? Eft inter bonos viros,ac Deum O.M. amicitia quedam conciliante virtute, imà octiam necefsitudo quedam, \& fimilitado: ob camq́ue rem tanquam fewerus pater illos duriùs educat. Quam ob rem cùm fe vident fancti laborare, fudare,per ardua confeendere, malos autem lafciuire, \& voluptatibus frui, cum animo fuo cogitant, parétes filiorum modeltia delectari, \& vernularum licentia: illos difciplina contineri triftiori,horum ali audaciam:vnde fit, vt paternam erga fe prouidentiam intelligentes, $x$ quiori animo ferant incidentia ma-
la. Demum in fancto Iobo comprobatur verum effe id, quod à fummis philofophis traditum fuit, Nihil bono viro mali accidere poffe. Quemadmodum tot amnes, tantum fupernè deiectorum im brium, tanta vis fontium non mutant faporem maris, neque remittunt quidem: ita aduerfarum rerum impetas viri fortis non vertit animum. Sic femper Iob hactenus codem manfit in ftatu, nee peccauit labijs fuis, \& omnia incidentia mala in fuum colorem traxit. Sentitilla, fed vincit, \& alioquin quietus, \& placidus contra occurrentia attollitur, \& omnia aduerla exercitationes putar. Quis vir erectus ad honefta non elt la boris iulti a pperens, \& ad officia cum periculo promptus? Cui induitrio viro orium non poena eft? Athletas videmus, quibus virium cura eft, cum fortiisimis confligere, \& exigere ab his, per quos certamina praparantur, vt totis contra ipfos vtantur viribus: cxdi, vexaríque pationtur.
Quòd fi fingulos non inueniant pares, pluribus fimul obijciuntur: marcet enim fine aduerfario virtus: tunc apparet quantùm pofsit, cùm proprias vires exerit inter cruciatus, \& acerbitates. [ Igitur audientes, \&ec.] Audientes igitur tres amici lob ( viri fumma dignitate, \& autoritate) Eliphaz Thema nites, Baldar Suhites, Sophar Nazmathites, fancti viri, quem fumma complecterentur charitate, duram, \& afflictam fortunam, finguli e locis fuis venerunt, vt hominem tot modis oppreffum blande', \& amicé confolarentur. Cùmque fublatis in altum oculis lobum in fterquilinio fedentem vide-
rent, non eum agnouerunt : adeò \& faciem iplam, \& totum corporis habitum aduerfa imnutauerat fortuna. Ergó propriùs aliquantuJùm accedentes, cognito viro fibi amiciffimo magnam doloris fignificationean dederunt. Nam fcifsis veftibus, puluereq́; conlperfis capitibus, lachrymis, magnóque eiulatu aduerfam lobi fortunam funt profecuti: \& quò fidem fuam a pud amicum comprobarent, non illum ad vnam tantùm horam inuifere, led per dies feptem humiliter \& abiecte a pud il fum humifedentes, more lugentiŭ, ita vt vix ad modicum téporis fpatium ab eo difcederent Nemo tamen ex ilis longiori fuit vfus ora* tione, quaillum confoloretur. Videbant enim dolorem effe intolerabitem, vltrà quàn ab aliquo morra lium fultineripolsit.Itaq; quoniam acerbitatis, \& doloris magnitudiné nulls oratione confequi poterant, pertinacifilentio conticuere, quod vir fanctus prior filentium rumpe-- $\mathbf{2 0}$. ret, \& loquendi offerret occailonem.

CAFUT TERTIUEM.
Sa

of hac apervit Tob os Juin, o maledixit tiei $\{u 0,0$ locutus eft, Pereat dies in qua natus fum, er nox in qua diction eff, conceotus est lomo. Dies ille. vertatur in tenebras: non requirat cum Deus defuper, (t) nö illujiret) luminge Objcurent tum tenebra, $\delta$ vmbramortis: occupet eum caligo, ov inuoluatur amaritudine. © Coctem: illam tenebrof ws turbo poßideat: non:
computetur is disb us asni, nec numeretur in menflous. Sit nox illa 10 Litaria, non laude digna: maledicart ei,quimaledicüt dici, quiparatı (unt fufritare Leviathan. Obtenebrentur folle caligine eins: expecter lucem, tt) non videat, nec ortum furgentis - urora. Quia non conclufit olliaven tris qui portauit me, necabfuli mala ab.oculis meis.


NO verborefricat autor me moriam dictorum, atq; dolorum omniúfancti lob, dicens: [Polt hac.] Ni titur enim autor libri huius, cades miferabiles, \& calamitates omnes ante oculos legentis, \&\& animum côftituere, \& quafi renouata oratione animum vulnerare, \& fuffinentiam mirabilem fanctivivi in inentem re nocare. Poftguàm igitur vir ille mirabilis fortunas ac liberos amiffit, \&e carnem ipfam, qux illi reliqua erat Satanas foeda perculsít fcabie, \& in ftercore fedit putre: frens vlcere, vermibus fcatens:poftquàm putredine fanies diftillabat: poftquàm mulier, qua fola illirelieta erat, non verbis confolationé attulit, Ied compofita oratione ad peccatum excitanit : poltquàm latenter vaftabat inimicus, a perte ma lum fuadebat vxor, \& in illa feditate putredinispreqclara fele exeruit pulchritudo virturis: [ Aperiens lob os fuam, \&ec.] Hebraiimus efl: atq́ue hac loquendifigura frequentee vtitur Scriptura facra, \& hoc ve lutiexordiolo, de rebus magnis diCturus cęleflis fpiritus folet, \& apud D 2 pro:
propheras, \& in Euangelio conciliare fibi lectoris beneuolentiam.
In Ezechie. eadem loquendi figura exprimitur libertas in loquendo, \& quadam quafiautoritas prophetica. Aperuios meum, (inquir egregias vates) ve oblatum mihi librum, \& codicem deuorarem. Nempeilla oris apertio, \& autoritatem propheticam, qua fumma debebat effe apud gentem Ifraéliticam, \& fummam in dicendo libertatem, acconfidentiam pref fe ferebat. Et in hoc prafentilibrocùn Eliu filius Barachel Buzites aduerfus Iob acren fufcepit difputationem (poft tres il los amicos viros fapiétilisimos, quos vir fanctus pro fua fingulari fapien tia deuicit,atq́ue poftrauit hoc exordiolo vtebatur, Audi igitur Iob eloquia mea, \& omnes lermones meos aufculta. Ecce aperui os meй, loquetur lingua mea in faucibus meis: ac fi dicat:Audi Iob, nam diferté dicam quod fentio, \& quafiau toritaté habens:nihilq́ue erit, quod impetum decurrentis orationis impedire pofsit, Qua loquendi proprietate Matthaxus funmam indicendo Chrifti libertatem, \& autoritatem explicuit, cùm Chriftus Iefus nouum illud philofophix genus è coelis delatum, nufquàm anteà in terris auditum longa fatis concione in frequenti auditorio tractare cepit, Beati pauperes fpiritu, \&cc.
Et aperiens os fuum(inquit) docebat eos. Sed \& premediratam orationem fignificare folet ,ac minime tumultuariam, att in labijs natam, qualis folet effe oratio ftultorum: fapientum enim eft aperire os: ftultorum autem illud femper habere patulum: loquútur enim fine iudin cio, ac temerè effutiunt quidquid in buccam venerit. Qaò fit, ve fine
rifu excipienla, quae à quiburdam in hunc locum congeruntur, nifi co modo accipiantur, quo à nobis funt explicata. Arbirrantur emim, Aperire os, \&c,atque hoe breue exordium in eam rem feetare, vt leCtor intelligat, fanctum virum non indignatione excitatum, aut anima perturbato in hrec verba prorupiffe: [Percat dies,\&c.] Cüm quilpiam noftrum(inquiunt) animo eft commoto \& concitato, non ipfe fibios aperit,fed ipfa poriûs indignatic, \& concitatio mentis linguam ad loquendum foluit. Sanctus verò Iob, quanuis fiad rationem humanam exigas illius infelices cafus; \& a mplas habebat caufas, \& vrgentes foluendi linguam in querelas, \&e lamenta, \& longos ciulatus: ita tamen linguam lubricum membrum in officio retinuit, vt cam náquàm, aut fenfui doloris, aut acerbitatis rapiendam tribuerit. Sunt hae non omninò à ratione aliena: fic tamen accipienda funt, vt lingur tropum, \& idiotifmum hoc loco agnofcamus:quod, \& ad explicationem lo. ci haius, \& ad interpretanda innu mera frripturarum loca incredibilem vim, \& pondus habet maximum. [ Pereat(inquit) dies, in qua natus fum.] Fuit quaftio illa fatis perplexa, ${ }^{3}$ multis plena anfrattibus, tum à prifcis Theologis, tum à recentioribus incredibili ingeniorum contentione rrattata, \& excuffa, An miferabilis hacc clegia ab aliqua animi perturbatione fuerit profecta? \& an longa hace execratio (qux totum implet tertium caput) gua fanctus vir proprias rrumnas, \& diem, aut tempus natiuitatis fax deteftabatar, ab imporenti commotione animi promanauerit? Scio, Diuum Gregorium in cum fenfum ${ }^{\text {Eregorias }}$ trahere,
tr hhere has fanctil Iob dicas execrationes, vt inyfticus fenfus in his ver bis primò fit perquirendus, \& inue fligandus, iuxta praferipta,aṭ́; reAugur. gulas vererum Theologorum. Au1. de doat. gult.inguit, Vbi inexplicandis fcri-
Cirifini Cirrifia na.

Philipp. pruris facris iuxta litteram non occurrit cö noda intelligentia, ad myfticos fenfus renocanda oratio erir. Atq; in hunc modum egregíus ille vir,\& hunc locum de execrationibus fanctilob, \& quecumq́ue dira imprecationes in facris litteris fanEtis viris tribuuntur, ad allegoricos adducir fenfus. Idem fecit \& Philip pusdiuo Gregorio multó veruftior, quifanctam lob imaginem prefe tulifle Chrifti feruatoris aiebat,atq; humani generis arumnas, \& calami tates fanctum virum clegiaco carmine fuiffe profecutum. Et, vt paucis dicam,tota execrationis feries ad diem Chritti, \& ad noctem Adami, ad diem xternitatis, \& gratiæ, \& ad peceati tenebras adducitur. Sed fi aduerfus cantorum virorum fenten tiam liceat argumento vti, atq́; illo rom iadicium tantifper excutere, hoc pacto contorquere argumentŭ conabimur.Si verum eft id, quod ve terừm Theologorum prafcriptis concinetur, quarendam effe allegoricam interpretationem, \& myfticam; cùm commoda iuxta litteram non oscurrit intelligentia, à contra rio fenfu licear illorum argumentü diluere. Poreft hace execratio fancti viriad vtriles fenfus, \& commodos veheinenter adduci,atq; ea rations, venihil vel religio ipfa, vel autoric ras fanctarum fcripturarum, vel fan Cti Lob innocentia, \& grauitas accipiant detrimenti, Non elt igitar locus primo ftatim confpectu ad allegoricos fenfus tra hendus. Ea fentétia atq; opinio antiquitus totam pe sivapio?
né oppleuit Grieciam, vet licet apud Origenem, \& Chryfoftomum inue Origenet nire, \& hunc locum ab omni effe al- Chryfoft. legorico fenfu alienum, \& iuxta litteram accipienda effequae à fancto Iobodicuntur: \& in nulla re prete reà toto hoc carmine fanctum virü ab officio, \&x religicae declinauifle. Duabus autem partibus, vt paucis latifsimam illorum difpurationem comprehendamus, lita eft illorú fen tentia: videlicet lanctum virum, citra vllam Numinis contumeliam proprias zrumnas, \& calamitates fleuiffe: aró́; ipfas,que videntur dire execrationes, eis rebus effe accōmodatas quux tamerfia à quoquá ma ledictis implerentur, citra vllum fie ret peccatidifcrimen, Primò itaq́; yoluit lob,citra vllius iniuriam,fuo dolori aliquantulùn indulgere: vt aliqua ex parte fuis cruciatibus fatif faceret, \& inxftimabili fupplicio: quemadmodùm folet,graviter egro rantibus non nihil leuamenti, \& cófolationis afferre, vel parietem cxdere,vel manus cóplodere, vel mordere fragula, vel ciulatus emittere, yel lachrymas fundere, vel fulpiria \& gemitus ædere. Non funtigitur hac mxroris poftremi indicia, aut vana, auc inutilia prorfùm, cùm \&c ab eis animus capiar non nihil leua menti, \& medico, aut yrenti, aut fecanti nulla inferatur iniuria. Secúdò,\& a lia ratione nituntur farictum Iob omaileuare crimine. Non licet, ing giunt, diris \& execrationibus profequi ea, quxe inter res à Deo cõ ditas aliquid habent fubftantix: ve non licet, zut elementis, aut fyderibus, aut cateris nature partibus ma le imprecarieeis verò rebus quax nul lam fubfiftentiam habent, vo funt dies,\& nox,malé precari, nibil pro fectò videter impietatis habere adD 3 mixtum.
mixrum. Sanctus verò Iob non percufsit diris, nec execrationibus res fubfiftentes, vt funt ftirpes, plante, animantes, \&cc. fed dies, \& noctes. Tertio, voluit vir fanctus, ac proin. de firitus ille caleftis, vtamicis Iob hac longa fuorum temporum execratione latilsima aperiretur feneftra ad differendum de rebus fublimioribus,maximé ad divinam prouidentiam pertinentibus. Sunt mul ta in hac doctifsimorum viroríf fenrentia, que maiori egeant excufsione. Principio, que de lenienda animi ægritudine, fufpirijs,lachrymis, alijf(̛̣ue grauifsimi doloris indicijs ab illis adducuntur, ve vera fint, propofitam tamé à nobis queflionem non omnino explicant. Nam vt libenter illis donemus, his poftre mi marroris argumentis, \& indicijs externis contractum animum, \&e quafi maftitudine affectum non nihil inuenice fuftentationis, debeat tamen qui xgrotar (modò neceflariam viro fapienti moderationem feruare velit)nulla medici iniaria, \& contumelia id facere. Quid verò fiea, qua medicas excogitauit pharmaca ad xgritudinem leniendam fcómatis profequatur, \&e maledictis, \& verbis apertis fignificationem det non tantüm odij, \& indignationis,fed \& poftremi contem ptus circa remedia ipfa? Fleret fanEtus Iob: lachrymis \& fufpirijs pro pria incommoda profequerecur : dies verò \& noctes, quiz magnus ille artifex rerum Deus, \& ad tuendam vitam humanam, \& ad fufcipienda à laboribus leuamenta neceffaria, \& ad cxteras vtilitates, qux funt in numera, excogitauit, \& adinuenit, maleditis non impererer. Eft \& illud aduerfus propofitam fentétiam validum argumentum, \& quafí tc-
lum ineuitabile, quèd vir fanctus diem natititatis fux, \& noctem,qua fuit coagmentatus (ac proinde pras cipum,ac maximum inter catera divinum beneficium) multis execratur verbis. Nam quod erit beneficium Numinis, fi hoc beneficium non eft, cùm nihil omninò effes, intra materna vifcera fingi: atq́ueexactis deinde nouem menfibus, mitti in poffefsionem huius vita, ac lucis? Quis verò non impium iudicaret eum hominem, qui hace tanta be neficia fufciperet fine fenfu vilo, fine grata aliqua recordatione? Quo fit,vt poltreme videatur impietatis, hrec diuina dona maledictis profequi. Tertiò, quod adducitur à Chryfoftomo,\& Origene, vt à fancto viro pofsint depellere omne genus fiagitij, minùs profectò videcur rationi confentancum . Maledixit (inquit) fanctus lob , fed eis rebus, gux nellam omnino haberent fubfiftentiam, ve funt dies \& nox. Mirer profeव̆ò viros fapientes,atq; doctos talia quefiuife perfugia, \& diuerticula. Nam (vr de nocle priori dicamus loco) dubitandum non eft, noctem ipfam nullam habere fubfiltentiam: neq́qe cnin à Deo dicitur creata. Annotatum eft ab Auguft. inter diem, \& noctentron Aegna: minùs effe difcriminis, quàm inter veftimentum \& nuditatemp inter plenum \& inane. Sed quanuis tenebrex a Deo conditx non fint,funt tamen abillo difpofite, \& ordinatre. Creavit enim Deus fingulasirerum fipecies, illarum autem prituationes ordinauit, atǵue difpoltit. Atq́; ea ratione, vt admirabilis artificis fa pientia his in rebus non mi nùs fe probeat vifendam, \&e confpiciendam,quàm in cis qux condidit, \& creauit:quemadmodum muffict,
fapientia
fapientia in modulatione muficxe declaratur: Nam filentia illa interpofita certis,moderatilq; interuallis,quanuis fint vocum priuationes: plurimum tamen conferunt ad fua uitatem harmonię. Et vmbrę arte pict ria non fpecie, fed ordine placent. Neg; minùs eft admirabilis piCtoris indultria, cùm vmbras interfe rit,quain cam luces \& eminentiora qux qú; depingit: Quis igitur negare $^{\text {a }}$ pofsit, inter cartera formmiDei bene ficia notterniplam non infimum te nere locum? Tolle notem: vix aliquid erit, quod pofsit corpus diurnis la boribus feflum reftaurare, \& attrita membra, \& fatigata remitte re. Accedente nocte, vt corpus à labore conquiefcit: fic etiam, \& cure abeunt ex animo. Nam fif femper la boraret homo, breai vitam finirec.
Arifot.
Bene Arift. (vt cxtera omnia) Sine notte nihil toto orbe potuiffer confiftere. Nam nifi tantundem vaporum ex alro caderet noctu, quátum die derraxiffet fol, non tlamina, nō montes effent, nô venti, non nubes, non pluaix: quorum omnium deffe Etu tota natura labefactata corrueret. Qaid igitur refert, fir forma, aut priautionox ipla,vrillam male dictis profequaris? fi (vt diximus) fuminamaruficis fa pienciã,\& propenfam bené faciendi apud mortales voluntatem declaret? Idem iudicandum eflee de illo, quivel maledi Atis profequeretur filentia mufices, vel vmbias artis pictorix. Sed de die ipfa,quar lacis infufsione efficitur, quis lit in phyficis adeo plumbeus, qui nefciar diem aliquid habe re fubfiftentix: Profect̀, fi tempus eft bumerus motus, \&tempus omne tum breuilsinis punctis, qux aciem mentis, \& oculorum effugiunt, tum horis,ac diebas menfibus, \& amnis
conficitur, non video, quare fubfifte tiam propriam non habeat dies: pre fertim cùm priuationis nulla polsit effe priuatio, quod vel in phy ficis mediocriter crudito fatís confate. Quòd fidies nullam habet fubfifté tiam, privatio igitur eff : eft autem nox diei priuatio: effer igitur priua tionis altera priuatio, quod nulla philofophandi ratio ad mittir. Acce dit ad hacc, quòd ex res; qua nullam prorfús in natura fubfiftentiam habent, ve funt omnis execrationis, \& maledicti incapaces: ita etiam, \& be nedictionis, hoc eft, precationis faufte \& felicis :cuius tamen contra. rium hac in re facile inuenire licebit. Nam Moles, cuim de diferimine diei,ac noetis differeret, \& de veríuf que aut creatione, aut difpofitione tapienti, Deum inducit diei benedi centem, cùm de nocte \& tenebris ni hil tale legamus. Nanq́; benedixit dieilepaimo. Qure fi dies nullam ha beret fubfiftentiain, infipienter proo fectò à Mofe dicerćtur. Adde, quòd nihil naturam boni confequitur, fi nullam omnino habet fubliftentiâ: ar vero fummus ille arrifex, gui in diludicandis rerú naturis decipi nō potuit, vidit lucem, que diem efficit, \& eam proprio iudicio quafi boná probauit, ac fidicas, \& pulcherrimā, \& vtilem. Quid aliud verò dies fit, quam lucis,\& candoris per totáhemifphxrium influxus? Alia igitur via enitendum eft,omni felere at'q́; flagitio virum fanctifsimum liberare. Non defuereinter Hebreos au tores, qui dicerent, virum fanctum, \& ftrenuum militem nollis maloră ponderibus, aut acerbitatum,\&dolorum oneri fuccubuiffe, quoulque amicos vidit tacentes, \& pertinacifi Ientio linguas ac voces comprimen tes: nee fibi debitam ob veterent

$$
\text { D } 4 \text { amicitiam }
$$

зmicitía,eófolationé,\&̊neceffaria le naméta adferéres. Nã êt laborúomniú,atવ́; xrúnarú magna quietis, \& ¿cófolationis pars in amicis pofita. Ea,n,fumus natura códiti mortales, yt cúnos, \& fortunę,\& liberi,\&\& fal integra,\& cetera, que pręciofisima judicam deficiút, ad a micos táquá ad facrả anchorá côfugiamus, \& iltorá officio plurimú fulcipiamus le uaméct, atq; diligenti cultu recreemur.Id ergofecit, vt Hebrai exiftimarế virü fanctứ ruptis filérijrepa galis, in a pertam incidiffe dolorúlintolerantiam: ac proinde, quafi grauiter ferés intolera bilé malorá -procellá, $x$ prẹtiofísimú pign a mi citire illi etriam eripuiffer, cúltomacho, \&2 indignatione hæec verba effu diffe: [Pereat dies in qua natus fum \&c.] Quorum fentétia nō tátū do© Cilsimorum hominum, fed \& ipfa Numinis autoritate inprobarur. Na sprope finem totius difputationis di uino teftimonio Iobi innocentia, \& fumma animi reftitudolaudatur,cú ad Eliphaz Themanité dicitur,peccafti tu, qui de peccato accufalti Iob, Iob verò non peccauit, Peccaui fititu, \& duo amicitui ob eam rem, quòd non vera fuiftis locution con [ pectu meo ficur feraus meus lob. In ber deinde ad expiandas peccati for des propter apertam in fanctum vi sumillatam contamelía córractas, cundem Iobum fibi patronum aflu mat. Quibus facile perf ${ }^{2}$ icitur,eius animi candorem, \& cōfiftentiam, \& verborum integritatem apud Deŭ fuiffe probatam, Iam crgò propriá de re propofita fententiam atq; iudicium in medium proponá, \&̌ qux ftionem löge difficilimam innumeris pené difficultatibus obftructam, omni opere at'que ftudio adhibito explicabo. Principiò itaq́ue illud eft
animis aduertendum maximè,duas in homine effe facultates, quarum al tera perturbationibus obnoxia eft, \& turbidis moribus agitur frequen ter,(qua in parte nalcuntur appetitiones quexdam vehemétiores) ij in hominibus fultis funt, vt in plarimumà ratione auerfi, inimici men tis atg; vite tranquillatin homine verò la piente quanuis excitentur hi motus,rationitamen femper ob té perant. Altera verò eft in nobis ani mi facultas, qua non his concitatio ribus motibus afficitur, fed confilio femper ac iadicio regitur. Ab his er gò animi facultatibus, tanquá 2 pri mis fontibus, varix proficifcútur aCtiones longe inter fe diuerfx, quae tametfi interdùm inter fe confundä tur, , p pientis tamen hominis eft, inter eas difeernere, \&\& de vtrarumq́s natura iudicare. Eft etiam \& illud in animum, \& mentem reuocandū, viros iufos Deoq́ue charifsimos ar canas diuinx prouidentix rationes ignorare frequenter, tametfi per om nia diaine voluntati,\& occultis Nu minis confilijs fefeatremperét:Que madmodú Ionas prophera indigna lonx. 4 bundus aliquádo,quòd in fcelera,\& impietates Niniuitaŕa ad vitandum proprium contemptum nó animad uertiffer Deus:quemadmodú \& Na than propheta, cum de crigendoté- 2.Rcgri.\%. plo Dauidem alloqueretur:\& nobilis ille vates cumDeo expoftulabat, quòd illum feduxiffet. Seduxifti(in quit) me Domine, \& feductus fum. Ierem.20. Multarum ergò rerum ignoratione iulti homines tenentur, quanuis multa, ac varia diuinx prouidentię cöfilia cęlefti beneficio illis a perian tur. Quo fit,vt guxedam interdū fan Cti loquátur,\& veluti effatiant, qua ab hac profunda humanę métis cali gine,\& rerú ignoratione nafcantur,
\& abea animi parte, qua multis eft perturbationibus obnoxia: nónulla verè, quxe à ratione diuino lumine illuftrata. Eft etiá \& illud altiorire ponédú mête, coelefte fpiritū mortaliũ genus interdŭ inftruere eis aCtionibus,quę à iudicio, \& cófilio in fanctis hominibus proficifcútur:arq́; eis interdư,quę abea animi facul tate deriastur, qua mptibus, \& affé Ationibus fuccübit. Vi enim in Chri fto exéplú huius rciomni perquira mus itudio: nō minùs morrales ho-
Inox. 22. mines erudiebat eis vocibus, Pater ff pofsibile eft träfeat à me calix ifte: que ab ea facultate animi nafcebá, tur,qux perturbationibus in nobis eft expofita,quàm illis, Nô mea voLútas, fed tua hiar: quxe à libera ratio ne. Ita (fi parua liceat cóponere ma, gnis) de cxteris fanctis fentiédú.Igitur cú fançus lób(vt ad ea explicáda noftra fe cóuertac oratio, quẹfan Etus Iob prefenti capice loquutus eft,) flebili carmine, \& elegiaco pro prias hoc loco xrúnas, \& calamitates pfequitur, \& veluti exceflu quadá verborútragico deplorat: illud oporter intelligamus : quaxcúq́; hac miferáda lamêtatione à fancto homine dicúrar, quę vel diuină loxdere maieflatem, velà ratione, \&\& officio declinare vidétur,ad eã animi facul taté potilsimá pertinere, circa quá verfantur turbidi animi motus. Ob eáq́q rê neceffariọ dicêdū fit, has ve luti orationis furias omniculpa vacare,quas ipfa facultas affectionib? \& motibos expofita in carmina effudir. Ignorabat deinde vir fanctus quadá diuinx prouidétix confilia, quáuis coelitus edoctus haberet alia exploratifsima. Sciebat ab orbe con dito varia in nefarios homines Deú prorulifferexépla iufticixe fux, ve fúmú in mortales imperium ab omni
vindicaret côtéptu:illự̆́; táquá cō Fítutū habebar, neminé á Deo, qui fit pater indulgétifsim, corripi,aut vexari,qué nulla accufaret feeleris côfciétia. Ná cú pbè fcirct talé effe Numinis naturâ,tale ingeniú,vt ppéfo fermper animo innocétiá tuere tar, \&\&illius vindicé ageret,cüq́; occultifsimos cófciétix finus excateret,nullü̆́; facinus deprehêderertả granidigaúanimaduerfione:מũquá fatis animo percipere porerat,quib? in rebus fira effer aquitas,\& iultitia huius tá acerbæ caftigationis. Per omnia quidé ratione, \& mente ipfa divinx le acömodabat volatati : \& trmé, partim propter ignorationé díwinorã côfiliorŭ (quibus interdá iuftos ad merití cumulá calfigat, \& ad illuftrādả, \& inflamádá illorum virruté) partim verò propter vehemété irritationê inferioris illius facultatis, de qua diximus, erumpit in voces has indignationis plenas. [ Pe reat dies, \&̊c.] Ná ignorauifle viru fanç̂̃ú occulta diuinę pronidétię cō filia, cú à Deo tá acriter corriperetur, autor eft inter cxteros D.Greg. D. Grego?
 lŭ:Nūquid irritú facies iudicié meñ, \& condénabis me, vt tu iuftificeris? Inquir enim in hac verba, Quifquis côtra dñi flagella femetipfū deféde re nititur, flagellátis iudiciú euacua reconarur. Ná cú culpa fua ferire fe fob. co6: denegat, quid aliud quá iuftitià feriéris ascufat? Beatữ itaq́; Iob nō id circo flagella coeleftia percuflerũt, wt in eo culpá extinguerét, fed potiùs vt merita augerét, qui quidé cul pā fuá inter flagella nô inueniés, ne q́; ad augéda merita illata fuiffe inteliigés iniufte fe feriri credidit, cú gd in le đ̈buiflet corriginō inuenit. Hęc D. Gre. Quibo etiá \& fäcto iple Iob magná,vt ego jüdico, ṕbet quto

D 5 rita=
ritatem. Qui, cùm quadragefimo fecundo cap. profundain rerum ignorantiam, \& humanx mentis infipientiam libens fateretur, Ideo (inquit) infipienter loquarus fum, \& quae vitra modum excederent fcienciam meam. Quibus aperté fatetur fantus vir,multa fe ex igno rantia ; \& infipientia profecta, ore extulife: propter qux fe iplum ve hementer damnabat, \& acriter ret prehendebat, vt paulò procùl idem ipfe dixit : Idcirco,(inquit,) ipfe me reprehendo, \& ago peenitentiam infarilla , \& cinere. Hre itaq; rerum ignoratio, fimul \& vehementior facultatis illius irritatio, que motibus eft expofita turbidis, ratio ne, \&confilio diuinis iufsis, \& voluntati per omnia obfequente, efficiebant, ve ditis, \& imprecationi bus diem natiaitatis profequeretur dicés, [Pereat dies \&cc.] बAd illud iam noftra oratio fenfim delabitur, guod poftremo loco infinuauiunus, de ratione, \& methodo, qua firitus ille caleftis nos inftruir, \& erudit, ab eis rebus fampta occafione, \& argamento, que fancti homines incerdum aut ignotanter, auc hi mia affectuam perturbatione incitati efficiunt. Hece enim eft facrapuin literarum maieltas, ve non tantun eis actionibus, que à ratione, \& confilio in finctishominibus pro ficilcuntur, fed \& e eis etiam, quae à fumma rerum ignoratione, inftruat nos maximé, tum ad componendos, probandosq́ue moresitum pręrerea ad aperiendos theologicos fontes, \& explicanda abitrufilsima religio nis inylteria. Principio, quis non videat totum hoc flebile carmen in eam rem fectare, ve non tantùm mortales, quiprifcis illis temporibus vixere, quo tempore \& Iob age

Bat inter viuos, verùm, \&\& futuros fequentibus attatibus homines, ad fummam animitolerátiamerudiat? Finge fanctum hominem non fuiffe profequatumtam longo ciulara in cidéres calamitates nec moeftiflimo carmine, diris, \& imprecationibus pleno,diem natiuitatis fuiffe execra tum: nemo noftrum profecto fatis intelligeret, quantus fuiffet angor, \& anxietas illius animi, quis dolor, que acerbitas,quantum denique $x$ ramnarum pondus. Sed hec immo dica lamentatio attétos nos ad rem expendendam facit, vt tantam in $y$ no homineanimi celfitudinem, \& fuftinenciam malorum nunquá nö admiremar: quem Deus in exemplum propofuit, vt ad illius imitationem compofiti, nulli malorum oneri fuccumbamus.Sed iftiufinodi actiones pioram hominú, vt mores componere, ita etiam \& propherica quadam locutione de rebus fublimioribus, \& theologicis nos erudi re confueuerunt. Nam yt olim Ieremias diem natiuitatis fuit execratus,multisq̣́; aduerfus diem illá diris eft vfus:fit \& Iob . Maledicta dies, inquir leremias, in qua natus Ierem. 20 fum: dies inqua peperit me mater mea, non fir benedicta. Maledictus vir qui annuntiauit patri meo dicens, Natus eft tibi puer mafculus: \& quafi gaudio lertificauit eam. Sit homo ille ve funt ciuitates quas fubuertit dominus, \& nö poenituit eum : audiat clamorem mane, \& vlulatum in tempore meridiano: qui non me interfecit de vulua, vt fieret mihi mater mea fepulchrum, \& valua cius conceptus aternus. Quare de vulua egreffus fum, vt viderem laborem, \& dolorem,\& cốfúmerćrur in confufsione dies mei? Quis fir tam mentis inops
qui nonintelligat, Ieremiam eo loco corum deplorare fortem, qui núquam abfitunt à feeleribus, \& verbo Dei femper fe opponunt, quoufque funditus excindantur. Vnde, tumad explicandum incredibilem animi dolorem, tum fecundo ad deplorandam infeliciratem impio rum, \& miferias vita huius, quarú pracipuam, maximamq́ue partem fcelera, \& deliets occupant, atroces illas execrationes effadit. Sunt fan Cti homines organs quedamspiritus coeleftis,per qux frequérer ipfe mortalium hominum deplorat $x$ rummas, \& fortem infelicem, quae multis ef fceleribus, \&e vitre laboribus implicata. Vt enim fpiritus ille pro nobis poftulat gemitibus in
Roma. 8 enarrabilibus, autore Paulo,\& poftulat quidem in fanctis hominibus, \& perillos ingemifcir, quidonam accepere orationis, petitq́ue,qux maxime è re noftra effe videntur: ita per fanctos homines vehementer conqueritur de infelicitate, \& miferrima mortalium fortuna, quє poft peccazum, \&f facinus tot malis premitur, atque diuexatur. Nul lo vaquaintempore defuerunt homines fanctitate, \& virtute praexcellentes, qui moertitsimis verbis ho minum incommoda, \&z miferias profequerentur, \& ingemifcerent, ficut lanctus Iob, qui elegiaco carmine miferabiles fuas arumnas pro fequitur, quo vereres ad fiftulain luctus cantare foliti fuerút, [Pereat (inquir) dies in qua nacus fum,\&cc.] Primò itáque a propofitione totius luctus fumit exordium, multa in diem riatalis, fiue exortus, multa in noctem, qua fuerat conceptus, congerens maledicta. Ob camq́ue rem à propofitione feu themate fiu mit exordium.[ Pereat,inquit,dies
in qua natus fum, \&cc.'] ita vt noctem, \&c diem complectatar. Sed illud eft animis aduertendum, vitam, \& exiftentiam genus omne animantium vehementer appetere: contrà etiam, inftigante natura, in miferijs agere, \& viuere auerfamur omnes, atq́ue refugimus : tametfí propter finem aliquem maxime' ex petendum, vt eft fatas animi, \&\& felicitas ipfa, miferias omnes libenti animo fuftineamus. Qio fit, vtomnis miferix, \& infelicitatis ratio, que nô in optimum finem aliquem fpectar, à nuilonifi ftulro atq; dementi eligi pofsit. Vnde Chriftus Macth.zg: apud Matthx. de Iuda, Melius erat ei, fin natus non fuiflet homo ille. Bonum autem, quod ex a liqua grauiori miferia, \& infelicitate expecta tur,ve elt,meritum cumulatius, animi conftantia, \& vigor, \& his familia, nunquam ab ea facultate percipitur,qux in nobis bruta quodam modo eft, \& varijs, \& turbulentis affectionibus fuccübit. Ea tantùm facultas, quax in nobis preftantior eft, atque divinior,huius boni,quod ex mileria expectari poteft gultu tangitur: vt in regrotante fieri videmas, quialtera fácultate (crafsiori videlicet, \& inertioni) neceflarium medicamentum ref puit : mente tamen, © \& fatione, ipfrus medicamenti acerbitate vehernenter delecta tur fanitatis confequendre gratia. Egrotus itaque, fi virriufque facultatis fenfum, \&eiudicium voluiffee exprimere, diuerfis,ac plane contrarijs verbisid efficeret. Nam fi inferioris facultatis fenfum voluif_ fet exprimere, erúperet profectè in verbaacerbitatis plena,doloris, anxietudinis, \&evehemétioris odij,quo medicanétum profequeretur:quãuis,\& ratione,\& mére, oblectarctur eximiz
eximix falutisconfequendxappetii tione adductus. Sanctus itaq; lob, qui à faftigio dignitatis, \& félicitatis arce in poftremain miferiam, Nu minis permiffu, damonis verò opevatione, \&oinduffria fe videbat deiectum, iuxra inferiorem illam animi facultatem खgré, \& molefte fe rebar tam atroces caftigationes: ob eamq́; rem, \& vitam iplam, \& exiftentiam fub hac ratione vehementer repudiabat, \& ratio ipfa vix po terat illi adiumenta fuggerere, ve tantum odium mutarer, Non enim fatis intelligebat, vt diximus, quibus ex caufis diuina prouidentia vi ros alioquin candidos, \& innocentes acerbiori flagello traderet erudiendos. Solent verò homines, cùm rem aliquam exitiali odio profequuntur, \& ea vehementiùs auerfa ri, \& execrari, per qua \& in periculumillud aut incommodum incidere. Et quia coagmentatioipfa intra vilcera materna, aṭ́; natinitas, flue exortus, prima initia funt, \&o quafi ianua quedam, per quam vitam ingredimur, \& mittimur in pof fefsionem huius lucis, \& in miferias \& calamitates, variaq; pericula incidinus: fanetus Iob vtrumq́qe ve= hementer execratur, dicens: [Pcreat dies in qua natus fum, \& nox $\&$ cc.] Ac fra apertiùs dicat, O vinam nunquam, aut conceptus effem, aut natus. Neq́qe alienum ab intima philofophia iudico, quòd coagmentationi humane noctem adiudicauit, diem vtrò exortui, \& natiuita ti: ita enim rerum natura fert vel fi aftronomicam rationem attendamus, qua aufpicatiorem sipdicat diem,quàm nottem, \& hominisinaralibus commodiorem, nobilifisimo Sydere totam terram illuftrante: Propofito verò themate lugubris
huius lamentationis, quar duabus conftabat partibus, vtramq́uc fanctus Lob amplificat elegantilsime fi guris, \& coloribus etiam poëricis: qux frequenter magna huius voluminis parte perfpiciuntur. Principio enim cùm diem execratur natiuitatis, illieripit lucem, qua magram folet diebus afferre dignitatem. Qux nifi maturo à nobis expendatur indicio, ftulta profectò videbuntur, ac prorfum inania. Quid enim dementius, \& ftultius; quàm diem natiuitatis ita execrari, Dies illa vertatur in tenebras, quafi vllum effet in clapfa iam tempora ius? Veruntamen fanctus Iob his verbis ardentifsimum defiderium exprimit. Optabat enim, fif fieri po tuiffet, dies proprij exortus omni vacaret luce \& flendore. Et,vt res tota facilius à nobis explicetur, appellatione lucis prophetico more, vir fanctus omnem decorem, concin nitatem, pulchritudinem intelligere volnit, \& quod amplius ef, Dei fauorem, \& beneuolentiam. Nam viri fa pientes, qui de opificio mundi, \& creatione vniuerfitatis rerum multis xditis voluminibus dif feruere, inter cateras caufas conditre lucis initio creationis totius orbis, que funt multx, \& maximx, hasetiam adduxerunt:lucé á Deo condi tam ve rebus omnibus afferret dignitatê, pulchritudinem, concinnita té, gaudiū preterea, atq; lætitiá: \& ve effet ipfo diuino opificio aliquid, quod naturá arrificis commode exprimeret,\& ip fa fimplicitate,vtilita te,\&riucunditate, qua mortalí ocu los afficeret. Parú enim pdeffer, ma gnificas adeò ędes erexilfe, ni aliqua exparte Deus illis lucé infunderer. Namhrec eft huius magnre domus gratia: quar fi defuiffer, totus hic or- *-
bis deformi horreret incultu, Lux enim eft, quę fola magnos totius or bis commendat ornatus. At ${ }^{\text {q }}$; hinc factumarbirror, vt tota diuina fcri prura appellatione lucis, iucund,, quæq̣̂ue puilchra, lxtitix plena, \& plena gaudijij explicet, imó \& \& iplàn fummi Dei beneuolentiam, cuius naturam admirabili ratione exprimic. Attende igitur quanta prophe tico more, \& poético ctiam vir fanCtus, cùm diem natiuitatis execrare tur, dixit. Nam cùn dixit: [Dies illa vertatur in tenebras, \& non illuAtretur lumine,] Optabat vtiq́que, fi fieri potuiffer, dies illa omni vacaret luce, gaudio, iucunditate, voluprate, \& Numinis beneuolentia:cōtrà verò inculta effet tenebris, horrore,triftitia: deníque cöfignaretur atro lapillo, iaxta veterem confuetudinem. Qux omnia, quoniam figuratè dicuntur, ita funt à nobis ac cipienda, ve fimul vir fanctus, \& miferias, \& calamitates vitr huius, in quas incidimus omnes per peccatum \& facinus primorum parentum, \& fui animi mæftitiam, \& con tractionem fignificare voluerit. Nô decethomines afflitotos, \& malorum pondere preflos dies lucidus, fpleadidus, feftiuus, fed triftis potius, tenebrofus, horridus, plenas meftitia. Vr vel dies illa exortus praflagiret tantas mortalium miferias,\& ęrum nas, in quas incidimus, quorú imaginem reacbat fanctus lob: cui, \& imprecationem iftam applicande, in votis erat, dies illa hatiuitatis talis fuiffer, qux potuiffet exprimere proprij ftatus miferiam, \& infelicitatem. Ante feelus, \& peccatum omne feruabant omnia fuum ordinem: poft peccarum verò fuerunt omnia perturbata \& cófuffa, ita vt nihil iam retineat proprium loćó.

Quod cùm animowerfaret fanctus Iob, atq; ftatum fuam ante infelicem cafum volueret memoria, cùm videret omnis in hac vira perturbata \& cöfuffa, optabat,vt hęc rerum persurbatio vel ipfa die natiuitatis exprimeretur. Confiderabat prexterea, quomodo fupernus artifex diffinxit lacem à tenebris,vt fingula certis vicifsitudinibus homini inferuirent:optabat proinde hace omnia perterbentur, \& confundantur, ve neq́ue lux, néf́; tenebra propriá tenèant locum, quò hec perturbstio, \& rerum confufsio ipfa etiam die natiuitat is exprim antur. [ Non requirat cum Deus defuper, \& non illaitretur la: ine, \&\& cexera.] Trahirur hic locus ab mecrpretibus in varios fenfus:nos dabimus operam, vt germanum fenfum cruamus. Mulcis ergò rationibus dies aliqua; \& clara effe polsit,\&rilluftris. Er pri mò diuina fanctificatione: Quemad modum in Exod.Memento vt diem Exod.zo? Sabbathi fanctifices. Semper enim veteres illi, ,dies aliquot ha buerune facris caremonijs deftinatos: fed peculiari ratione fub veteri lege Deus diem Sabbathifecit illuftrem, ac celebrem, quo à condendis rebus ceffauit: vt clecti vfum rerum, quas Deus fex dicbus creanit,tranfgrelsi, \& ab illis feriantes, in ipfius creatoris bonitate, \& porentia confideran da detinerentur. Nam poftulabat ratio,ve feclufis negotijs vitx prxfentis, Dei opera difigentiùs confiderarent homines:quod fane progu ftatio quredà eft véturæ illias fclici tatis. Vereriergò populo hác vacationể à rebus alijs Deus indixit,feue req́; abillo exegit obferuationé hu ius diei prox cúctis alî̀s caremonijs. Et iam inde à condito mundo,auto rc Mofe, hunc diem fanetificauir,celebrem:
lebremq́; effecit tquafi hic dies fingularis Dei beneficij reftimonium apud mortales praberet. Optabat ergò fanclus vir, ne dies natiuitatis, qux illum in hanc vitam extulit, à Deo requiratur, aut exigatur, ne vi delicer lanctificetur, \& illuftris red datur: ac fi dicat: Dies ille natiuitatis non eft inter infignia Dei bene ficia compurandus,ac proinde nec feftiuus, nee celebris habendus. Aduertat hic vir Chriftianus, quomodo ad alendam,\& prouchendã memoriam divinorum beneficiorum, dies feftif feruantur, \& feruabantur: quemadmodum nobis teftatur Mo-
Exod. r . Les de egreffu filiorum Ifraél de Egypto, \& de diepafchar. Fortaf: fe ctiam id tantum fignificare voluit fanctus Iob, quod cùm Deus fingulis diebus folem fuam exoriri faciat, vnamquamq́; diem requirit, quafi dicas, meminit illius. Ad ean dem rem pertinent, quæ fequantur, [ Non illuftretur lumine:obfcurent eum tenebrx, \&̌vmbra mortis.] Optat enim , vt ea dic omnia fint commixta, perturbata, confuf1a. Illud tantum eft à nobis $\mathrm{ex}-$ plicandum,quod de [ V mbra mortis dicitur. ] Solene enim Hebraxi grauilsima qux́q́; pericula, \& maxi mé reformidanda, \& quecanq́; fecum horrorem afferunt, \& terrorem,vmbram a ppellare mortis,fum pta dicendi figura ab intima philofophia. Videmus enim quarundam rerum vmbras, \& viles effe, \& oblectare vehementer: aliarum verò, \& nihil adferre vtilitatis, \& inferre nocumenta maxima. Quod in ar boribus, \& nuce maxime profpicitur. Et funt pręterea animantes quę dam, quarũ vmbre funt peftilentes. Si ergò carum* rerum vmbras homines vehementer refugiunt, quae
xgritudines gravifsimas adferunt, quis non horreat, \& aducrfetur vehementiùs ipfam mortis vmbram? Et fiquorundam animantium vmbre terrorem incutiunt, quid fit iudicandum, aur cenfendum de ipfa mortis vmbra? Nam hac loquutione Hebrai perfonam quandam, \& corpus morti affingunt. Huc (pe Ctat hec imprecatio, vt \& qualis fuerit etiam ftatus fancti Iob probé intelligamus, [Occupet diem illam vmbra mortis, ] depolfaq; luce tenebre, \& caligo diem illam occupent: \& vefint omnia ea die tetra, horrida, formidinis plena, occu pet diem illam vmbra mortis : vt morrales omnes diem illam execretur. paueant, refugiant,atque illam iudicent nociuam, prepofteram, ac peftilentem: vt \& illa effet veluti augurium quoddam, \& prafagium prafentis vitæ; \& huius ftatus miferrimi, in quo omnia funt horrida, infaufta, metuenda vehementer ; ac reformidanda : Nihil enim oft in hac calamirofa vita; quod fimilitudo quadam mortis vmbre non occupet. Nam preter hoc, quòd nihil eft ærernurn, \&c omnia ad interitum feftinant, grauifsima illa pericula, inter qux mor tales verfamur, \& nocumenta ipfa, funt omnia veluti quedam mor tis imagines, \& vmbra. [Occupet cum caligo, \& inuoluatur amaritudine, ] aut, vt alij interpretantur, Amaritudines diei illá occupét,fiue exterminiú meridianũ ęfuum dici, vel peftilens, \& xeftuans acer. Que funt à nobis ira accipienda. Nihil fit ea die (inquit fanctus lob) quod falutem $2 d f e r a t$, nihil $g_{;}$-vtilitatis habeat : fint omnia nociua, \& triftitix, \& moeftitudinis plena. Nemo ignórats inter cxtera ad dignitatem - diei,\&
diei, \& felicitatem magnum habere momentum ipfam coeli tempe : riem: contra vero, fi,aut importuni fiatus ventorum, aut nimius $x$ eftus, aut peftilens excitetur aër,redditur dies atra, horrida, \& fubtriftis. O vtină( inquit Iob) diem natiuitatis mex vehementifsimi flatus ventorum, zeftus grauifsimi, aut aër reltu ans occuparet, vt prima illa dies, quar me in poffefsionem huius vitx mifit,imaginem prefeferret corü, quax in hoc rerum ftatu patior, earum etiain calamitatum, quas mortales in hac vita experiuntur. Nam importuni ventorum flatus, \& vahidifsimi $x$ eftus, in arcanis litteris folent frequenter aduerfa quáq́; infe fta, \& inimica fignificare. Hinc Ioá. in Apoca. Non cadet fuper cos, fol, néq́; vllus $x$ eftus. Nihil eft(inquit) vir fanctus hoc rerum ftatu amicũ, nihiliucundum, omnia funt infefta \& inimica,vt inporruni flatus ventorum, omnia turbida , \& denique peftilentia. His ergò omnibus ima ginem quandam huius vite infelicis, \& miferrimi ftatus, in quo verfabatur, vir fanctus exprimere volait. Sed poftquàm priorem propofitionis partem amplificauit dić natiuitatis tor modis execratus, ad alteram propofitionis partemacce dit: \& in noctem qua fuic conceptus, maleditta congerit in hunc modum. [ Noctem illam, inquit, tene brofus surbo pofsidear. Eft enim nox fuapre natura, horrida, vehementerq́ue formidabilis, multo verò ınagis cùm tenebrx ipfre propter externam aliquam caufam magna augmenta fufcipiunt. Id autem con tingit,cùm valida aliqua tempeftas noctu excitatur. Inquit ergò vir fanctus, O vtiná noctem illam,qua inter materna vilfcera effictus fui,
\& formatus, tenebrefus turbo poffideret, \& grauifsima quardain, \& terribilis tempeltas : que mead deguftandas, \& fultinendas huius vitretempeftates formauit, \& effinxit. Debuit enim nox illa mortalibus prefagire eas, quas in hoc rerum flatu tempeftares fuftineo, cx terique mortales : qui mex infelicitatis,\& calamitatis exemplo hos turbines, \& magnas tempeftates fu ftinent frequenter. Voluit ergò imagine noctis horridx, fatum hu ius vitæ exprimere : in qua nihil eft placidum, nihil ferenum, nihil om nino tranquillum : fed omnia tanquam in gravi tempeftate furfùm deorfùmq́; feruntur. Deinde quoniam humana opinione, \& xeftima tione folet, vt diebus, ita notibus accedere non nihil diguitatis, veno ctem, qua fuit coagmentatus, magis reddat infauftam, ab ea remouet quidquid ab humano indicio illi poterat accedere dignitatis.Con fueuere autem homines tempora di ftinguere ab ijs rebus qua in tempore aguntur: fiut autem nottu aut paucirsima, aut nulla memoria digna. Neq́ue enim nox per fe fuapre natura hominū memoria digna cenfetur, led quia eft diei coniucta. Obeamq́; rem adiecit:[ Non computetur in diebus anni, nec cōnume retur in menfibus.] Ac fidicat: Non fit noxilla celebris,nö fit feftiua, omnicareat iucundo hominú cógref fu. [Sit(deniq; nox illa folitaria.] Nả cú felix aliquis euentus, \& rerü fucceflus optimus noctu accidat, ad celebrảdả menoriả earúr erú,cógre gátur homines interdiu, \& cóuêtus efficiūt,quemadmodū apud Hebręá gentem, inox illa, qua たgyprus per Exod as cufla fuit grauifsima clade, habeba tur à Ludxis celebris, atque felliua, \& profuffo
\&profuflogaudio, atq; lactitia:my ftıcaq́; illa cxena agni, magno apparatu infignique pompa celebrabatur : vt Chriftiani praterea refurrectionis dominicx nocté, aut exor tum, propter infignia beneficia magno cam gaudio celebramus. Atg; has noctes propter adductam caufam dignas laude exitimamus, \& appellamus felicrs. Qux omnia ab infelici note fux conceptionis fan cius Iob anouere voluit, cumb tandem dixit: [Nec fit laude digna.] quibus fignificare etiam voluit, noctem illar, qua fuit conceptus, indignam fuifle ijs omnibus, qux cele brem, \& feltiuam noctem aliquam efficere poffunt : गr pote quaillum ad intolera biles labores perferédos intra vifcera materna finxit. [ Ma ledicant ei, qui maledicunt diei, qui parati funt fufcitare Lenia, than.] Hic locus eft perdifficilis, \& varıc ab interpretibus enarratur. Sunt quiLeuiathan arbitrehtur pif cem elfe, quem latiné Balęnam appellamus. Eftgenus quoddam hominum, cui femper curx eft, \& ma ledicta congerese, \& aliquid eriam execrari: vt funt pifcatores, \& veAtores, \& naute, genus hominum impatiens, atque execrationibus femper ftudens, maximé cumanxij funt, ac timentes, neà cete deuorentur : tunc enim folent maledicere diei fuo, quo nauem ingrefsi funt. Fortaffe \& per Periphrafin excitatores cete five Leuiatan nautas appeliauit, flue pilcatores, quibus funt fufpecti pleriq; dies, \& infaufti, Vr Martij primus, feptimus, quintus decimus, (eptimus decimus,decimus nonus, \& vigefimus quintus; Aprilis quintus, lexrus, duodecimus, vigefimus: Februarij fextus, duodecimus, quintus decimus, de-
cimus feptimus, decimus nonus, \& vigefimus. Hos itaq́; dies magno ftu dio obferuant, dicunt $q$; hilce feré diebus maximas in mari fieri mutationes, vel ad tranquilitatem, vel ad tempeftatem. Proinde in re ambigua, atq́ue incerta tutius arbitrantur nauigatione fuperfedere. Hebrai arbitrantur fתin Liviathan, dicum pro atq́; hoc iterum dictum proصu Bichiam : Erit itaque fenfus: Maledicant ei, qui maledicunt diei, qui parati funt excitare luctum fuam, hiae merorem, acfi dicat: Male precentur ei,quibus grauis eft vira, qui, $\mathrm{f}_{1}$ licer, in maledictiones prorúpunt. Faciebant autem hoc apud veteres foeminæ lamétatrices in faneribus. Quidam vertunt Leuiatham,Socictatem eorum, vel fuam. Vnde int telligi fic poteft. Maledicant ei foeminę lamératrices, quarū eft munus flere fuper mortuos, \& focias adhor tari ad flerum. Sunt qui locú hunc adducant ad allegoricos fenfus, exiftimantes, Leuiatham, dxmonem effe, qui interdum appeilatur Sa tan, nonnumquaá vero Belial, BafiJifcus,leo, Draco,aliisq; nominibus, Efaias capite vigefimo feptimo pol raiaz. licetur futurú,ve Dís excirect gladiú forrem, \& petentem aducrius Leuiatam ferpentem antiquum, quein locum de Satana interpretantur: Quanuis de rege Babylonio locus fit primò accipiendus, alisś́; prinć pibus feculi heius, qui pauperes homines, \& tenues folent multis modis opprimere, ac'q́; vexare. Qnos eleganter beftijs marinis afsimilat, potiufquàm terreftibus; quia in ma ri multo funt quam in terra maiores, \& fruiores, tùm propter hamo ris luxariam, tum alias ob cuufas, quas Plinius refert si ergò ad

Satanam referatur, ita locus explicandus erit. Qui parati funt,fufeita re Leuiathan,hoc eft, qui fetotos de uouent obfequijs impij damonis,eiafq́ae defideria cupiunt perficere, \& quax amat, promouere, \& quafi Dean erigere, exaltare, \& colere contempro Deo, qui tantèm ftu dio virtutis colitur. Hi tenebras diligunt, \& obleruár iuxta illud loan nis, Qui malé agit odit lucem. Et Iob. Oculus adulteri obferuat caliginem. Ijfolent maledicere diei maturiùs aduenienti, cuius claritate impediuntur, ne praua confilia perficiant. Deniquue \& bonis, \& ma lis fanctus Iob noctem illam voluit effe odiofam, penitufq; abominandam. Deinde à nocteilla remouer quecań́; noctem ipfam porerant decorate, \& exornare, vt elf fulgen tifsima lex aftrorum. [Obtenebrétur,(inquit,) ftellx caligine cius.] Et quoniam eos, qui intenebris agût folent vehementer confolari expeCtatio lucis, fubiecit, [ Expecter lucem, \& non videat nec ortum furgentis aurore.] Difpelluntur enim diurna luce profundx noctis tenebra: : crepulculo verò, aut luce ma tutina, minaŭtur, \& extenaanrur. Optat ergò, nox illa fempiternis occaltetur renebris, qua nulla lucis parte difpellantur. Et caufam fubiecit. [Quia non conclulit oftia ven tris, qui portauit me.] Hoc eft,quia janua fuit, per quam in hane vitam miferam, \& calamitolam ingreffus fum, Debuit nox illa, materna vifcera occladere, ne conciperer, \& vte rum etiam, ne prodirem in lucem: Sed incidant in notem illam omnes execrationes dittr, quoniam, [Nec abltulit mala ab oculis meis.] Namfinoxilla maternum vterum conclufiffer, non premerer his ma-
lis, nectanto xrumnarum ponde: re grauarer.

O $V$ R E non in vulua mortuis - Jum,egre JJus ex vitero nöfts timperij: Quare exceptus genibus? cur lactatus nobribus? Xune exim dorniens filevem, tit) fomno meo requiefcerem, tun regibus, ovcons Jutbus terre, qui adificant fibi $10-$ litudınes : aut cum principibus, qui poffident aurum, © replent domos Juas argento : Aut facut abortuum abjcondition non jubfiferem, vel qui conceoti now viderunt lucem. lbi impil cef fawerunt à tumultu, $(t)$ ibi requieuerunt fefjr robore, ơ quon dam vinctipariter fine molefia son audierunt rocem exactoris: Paruus (t) magnus ibi (unt, (1) fer urus liber à Domiso fuo: शuare mi fers datis ef lux, Or vita his quis in amaritudine animi funt? शui expectant mortem, © non Denis: quafi effodientes thefaurum : gaudent $q^{\prime}$; vebementer cum inuencrins Jepulchrum. Viro cuius abfrondite ef via, छf circundedit cum Deus in tesebris? Antequam coinedam, fufpiro, (4) tanquam inundantes aque, fic rugitus meus: quia timor quem timebam, euenit milts: (4) quod reerebar accidit. Xonne disfimulawi, honne flui? Nowne quisui? Et wenit fuper ine indig: natio.

O
Mnia execratar vitre principia, per quax in poffersionem lucis huias, \& vitx deuenit. Et quo-

E niam
niàm duplex eft hominum ftatus; quorum alter totus in tenebris, \& intra vifcera materna delitefcit, alter verò hominern in poffefsionem lucis mittit : tanto vitr tredio afficiebatur, vt vehementer optaret, aut intra vifcera materna moríyantequàm communis omnium mater illius primos exciperet ya-, gitus:aut inlucem $x$ ditus, immatura morte raperetur ex vita, antea quàm miferias, \& calamitates vite huius experiretur. Hùc enim fpectu oratio Iobi, vt ea omnia velhëmenter exoptet, qux ab illo granifsimum xrumnarum pondus, \& cruciatus, \& acerbitates, quas humi fedens fuftinebat, amonerent, yt eft immatura mors. Vide ad eandem rem pertinent, que fubiecir ftatim. [Cur exceprus genibus? cur lâtâtus vberibus? ] Nàm funt quadam, que hominem prima æditam in lace falciant, at $q$; fuftentent: quorum alia ad externa adminicula pertinêt, aut externe hominem iauant, vt funt brachia materna, manus, cóplexus, finus, cęteraq́; id genus, qua funt ho mini vehementer neceflaria, quod il lià natura datum non fit quemadmodum carer is animantibus ftatim ab ipfo exortu, aut per fe poffe flare,aut citra alterius adminiculú pedibus ingredi: Alia verò funt, qua interne hominem iuuant, ve alimen tum, \& maternum lac. Nàm firie ne ceffario cibo, nulle animantes poffuat vitam tueri. Illud ergo maximé optandum erat, (inquit fanctus Iob)ve immarura morte præuétú, nunquàm me maternus vterus in hanc vitam mififfet, aut ipfo flatim ingreflu, mortem fimul cum ipfa vita experirer. Sed quando tantam non fum confequutus felicitarem,
faltem vel ipfa vitæ adiumenta; que cunctis funt animantibas neceffaria, debuiffent deficere: vt vel maternis complexibus vel neceffario alimento defertus, ftatim ab ipfo exortu me mors fuis brachijs excepiffer: quod ego longe iucundifsimum arbitrarer. [Nune enim (inquit)dormiens filerem, \& fomno meo requiefcerem.] Multis ab hoc loco praconijs extollit morrem: \& hominem vanitatem, \& fudia mortalium, curas, \& folicitudines vehementer ridet. Ac primò, more fanctarum feripturarum mor tem ipfam fomnum appellat, fiue dormitionein, atq́ue filentium.
Et ve de fomno dicamus, fí vlla eft infacris litteris confolatio, que omnes vite huius iacturas leues poffit efficere, hec vna principem locum tenet, quòd mors ipfa, quam viri fapientes maxime formidan dam exiftimauere, fomnus dicitur mutis ex caufis: Tùm, quòd hamanum corpus olim fit excitandum; vt Paulus docet multis in locis. Ad Theffalonicenfes enim inquit, Deus 1. Theff. cos qui dormierunt per Iefum, addacet cum eo. Et, Nolumus vos ignorare de dormientibus, ve non contriftemini ficut, \&\& ceteri qui fpé non habeut, \&c. Vide Auguft. de Augnt: reifta, epiftola ad Honoratum. Somno mors dicitur perfimilis fecundò, quòd quemadmodum homo laboribus feffus fomno fe committit, vt quiefcat, \& reficiat vires, omnibus vite huius folicitudinibus longum dicens vale: non fecus qui in mortem incidit, omnibus calamitatibus atq́ue incom modis vitx huius excmptus, quafi fomno, \& quieti fe committit, vt optata pace atq́ue tranquillitate, \& fumma fecuritate fruatur,

Quo fit,vit fcriprura facra rerumomaia felices exitus, appellatione fomni complectatur, Dauid enim incuit, Io pacs in id ipfum dormiá, \& requielcam. Et de populoItrac̈litico ait Sophonias, Ad quietem accubabumt, \& non erit qui exterreat. Ezechiel. etiam de ouibus fub
Ezech. 34 pittore tuo Dauide: Qivi habitant in deferto; fecure dormient in faltiBus, Et Olec. Arcum, \& gladium \& bellum conteram de terra,\& dor mire cos faciam fiducialirer. Si fom nusvt temporarius eft, effer xeterternus, in natlo pene ab ipfa morte differret:aut fimors ipfa tempora. มia effer, verxeterna eit, nibil,aut nó feremulnừm differret à fomno. Secandus phílofophus, interrogarus ab Adriano imperatore quid effet mors relpondit, Erernus fomnus, diffolutio corporum, divitum pauor, \&c. Themílius verò inquit, Sceundus. quod inter certeros effictus humahos fommus fuauifsimus eft. Nam primùm doloris fenfum in nobis excinguit, propter voluptatem no bis pergratam, \& familiarem. Dein de alias cupiditates exuperat, ta, metfi vehementilsime fine. Etenim qui mufices tenentur cupiditate, \& ftudio, non poflunt fibi moderari, eum dormiendi cupiditas irrepit. Et amantium amplexus etiam fopo re foturitur. Sed \& voluptates illas quas litterarum exercitatio, \& philofophia, amicorumq́; confuetudo pariunt, fomaus ceu fluaio quodă leni, \&e profundo fubductas excludit.Onnis valupras atq; oblectamé tum vin haber liberandi à dolore: hrec autem pre cateris peculiariter, Cam enim nihil foris iucundum, \& animú oblectans exterius fuparueniat, ipfo tamen fomno oblectátur. Nam quia affectiones omnes tabo.
riofas fatigătes fomnus adimit, fuauifsimus elfe videtur. Eft auté afficctio illa nó alia, quam qux corpori animam vehementer aftringit, lepa satur autem inter dormiendum recurrens, \&e fo colligens ad fe ipfam, eùm per corpus diftenta, \& (parfa in fingula membra vehementer laboret, Idem Themifius aduerfum cos, qui yehementiùs in fomno animam eorpori commifceri dicebár, Nam illud ell quod in fomno volupratem excitat, requies inquann, \& otium anime, tanquam onus deponenvisffóq, recreátis, \& in feceflum abdẹtis:Näq́;in merte fugere omni no viderur animus, in fomno verò fugitiuus fieri; oheamq́; rem omnes cum doloro moriuntur,omnes auté cuin voluptate dormient. 11 lic enim vinculum abru mpitur omnino, hic verò tam remiffé, tam laxé,tam mol liter,ve fenluum moderationé,quafi onus deponat grauifsimum, ea re contentus, vt videlicet corpori vitá fubminitret. Silentio deinde mortem defignat, vt \& hoc loquenditro pomortem ipfan commendaret. Nam eft filere in litteris arcanis, idé 2. Reg. to quod ceflare. Secundo Regum legib. mus. Víquequò filetis, hoc eft, cefle
 Dominus pugnabit $p$ vobis, \& yos tacebitisideft, quierieritis, fumman ǵs tranquillitate potiemini. Lure proinde mortem appellat filentiū, quòd in morte ftrepitus omnes vite huius, \& tumaltus ceffent. Nunquid aliud hîc videre liceat,quàm infinitas pene huius mundi ruinas? Et (ve quidam dixit) gentes gátibus,reges regibus, regna regnis colliffa? Videmushic, alios torqueri, alios necari, a lios abforberi fluctibus, alios in fer uituré trahhi: hic nuptias, ibi pláetŭ, illos nafci, iftos mori, alios aftloere

E 2 diui:-
diuitijs, alios verò potrema inopia premi. In morte igitur filebunt omnia. Sed \&e iuxra veteren loguendi confuetudinem gentis He braé, filere, idê eft,quod ponere im* petum, \& mitigare furorem, \& fręhare animum. Vide \& eleganter fepulchrum Hebrai appellauere Duma, hioceft, filentium: quod totus homo ibidelinat, \& in filetium eat. Eleganter profeetò. Nam mors ipfa velati franum imponir noftris cupiditatibus, ve carnis impetus cor hibeat, ne videlicet, aut corporis vo luptatibus, aut oblectamentis vitx cirra iudicium vllum operam demus. Ibi mortalium ftudia, \& confilia, quibus, aut congerendis opibus, aut parandxe glorix, aut adfer quendx nominis celebritati nauamus operam, fintein accipiunt. Qui bus rebus perquirendis, quafi furore agimur, \& raptamur, ferimurq́; incredibili impetu. In morre hiec ommia filent, \& conticefcunt. Silent igitur qui ambicbant currus, magifrratus, \& dignitates imperatorias. Vbi funt poft mortem qui conuenAn az 2 - tus difponebant, \& fefta? vbi equorum Iplendidi agitatores? vbi veftes \& ornamenta peregrina? vbiferuorát turba? vbiiocus latitix, vbiexer cituun duces?' vbi fatrapz, \& tyran ni?Nonne omnia filentio premen* rur? Nonne paucis carminibus eorû́ vita, \& quidquid geffere, decantatur continetarq́?? :Cum regibas, 2 confulibus terrx, quixdificant fibi folitudines, aur cü príncipibus qui pofsident aurum, \& replent domos Tuas argento.] Hecduplici ex caufa dicta arbitror, tum vt hominum fupreman vanitatein rideat, tùm vt inagnă felicitatis partem in mor te pofitain declaree. Dormirem (in quit) fomno men cum regibus, \&
confalibus terrex, qui multum inter ra laborantes, quo arces, palatia, Py ramides, labyrintos extruerent, loca deferea fecerunr habitabilia. Ve Cain, qui primuśs omnium ciuitaté Gene.sr. condidit, in ipfo propemodum Orbis principio, eamq́; maris cinxit, ac rurrim erexit, quax pre altitudine vix oculis termmari porerat. In eo loco deinceps Babylon xedificata eft, quan deinde ianentus polt diluxium vins aquarum reformi dans, fuadente Nembroth, primitùs conftraxit. Aut fortaffe, propter ftulrum, \& inane regum /Egyptioram fludium, qui tam altas Pyrami des erexere, ve magna omniurs adıniratio fäcrit, qua ratione in tätam altitudinem fubuecta forent $\varepsilon_{\varepsilon}$ mentá. Tres Pyramides(autore Pli nio') inter Méphim, \& Deltam fuiffe, conftat: quarum primam atq́ue maximam(refte Diodoro) trecenta fexaginta hominum millia annis vi ginticonftruxiffe proditum eft. Eá libi fecit in fepulturá Chemis rex. Eas reges Ægyptij, vt Diodorus ait, erexere, quoniá domos noftras diuerforia appellabant, tanquam brevi tempore à nobis inhabitandas: defunctorú verò fepulchra fem piternas domos: quoniam apud inferos infinitum fit tempus, idcirco circa fepalchrorum magnificétiam fammaunfudium,operamq; impé-: debant. Sed fortaffe hree dicta fuesút propter Æthiopas,à quibus (ve Diodoras ait)hanc ॠgyptij traxere confuctudinem. Atqui fantuus lob horum vanitates rider, tăquam qui rebus ftaltis, \& inutilibus ftude bant, ac fí dicar: Nô minùs ego immatura morte preuentus conquicfeerem, quinallis rebus vnquam operam dediffem, quàm hi qui incre dibilicura, \& labore ampliísimas
xedes,magnificentifsima xdificia, \& preciofitsima erexerunt fibi fepulchira. Ad eandem rem pertinet, que de labyrinthis prodita funt. Ridet ergò portensofum humani ingenij opus, quod in fe contineret mille iti nerum ambages, occurfus recurfim explicabiles, crebris foribus inditis, ad fallendum occurfus, redeundứq; in errores eoldem. Tale fuit lepulchrum Meridis,vt Diodorus fentir. Vnde, \& exempla traxit Dedalus, illius qué fecit in Creta. Tertius, in Lemno fuit, de quo eft métio apud Pliniú: Omnes lapide polito, \& for nicibus tecti. Sed vt ad ædes perma gnificas,aut opulentas ciuitates, ma snis fumptibus ędificatas,ve à Cain,
Gen. in. \& Nembroth reuertamur, fluitum eft, parui temporis incolatum habitationé exiftimảre, \&\& amplifsimas domos quafi proprias extruere, \& habitare, cùmviuant côducto. Huc enim fpectat, vt arbitror, Iobi ora tio,achidicat: Quid ergò minùs ha berem, fi a bipla coagmétatione vel exortuftatim interirem, quàm magni reges,\& principes, qui deferta loca lapidibus ex politis, \& quadratis ftulte impleuere? Ego(inquit)cú illis conquiefcerem,nec minore, quá illifecuritateatq́: quiete.Ego quidé nudus qui ex vteromaterno prodij, fime ftatim moris extuliffer, nudus vtió; èvita difcederé. Sed, \&R in hac re ego illis cefsiffem; qüos nudosetuá ex amplifsimis redibus mors ipfa exturbauit. Docer hoc locofümus philofophus,non meliùs in hac vita habitare_quilatiùs habitat, aut magnificentiores zedes, \& maiorifum, pru cōftructas,quàm qui inangufto tugurio, aut culmine cef pitibus con gefto pauperem vitam vị̂it., Nâ cú interris,iudicio ctiam fapientü, bea ta fit femper vita expetédatad cam
nó refert, quam latè aut fumptuofé habites, fed quam letce. Nam Ixpe, imò femper in palatijs regum, atq́; xdibus magnificentilsimis, labor,do lorǵ; habitat,\& in tugurijs inopum quies, \& gaudium. Eos ctiam rider, quafi regias domos, \& nobiles edes, \& fumptuofas exrruxerint, vt ipla habitatio magnificétior morbos po tuiffer arcere, aut ceteras xrumnas, \& calamitates vitx, aut quafi mors ad apprehédenda turrium faitigia egeret fcalis, Quid(inquit Iob) minus haberem quàm reges, \& principes, qui loca delerta xedificant, fi ab ipfoltatim exortu me mors opprimeret, cuim \& illos amplifsima domas in fepulchrum, me maternus vterus in mortem etiam cöieciffet? Sed, \& illud fortaffe fignificare voluit cum amplas domos, cinitates munitas, \& inexpuguabiles arces ri det,ve regum ac principum fuperbiam, impatientiam,auaritiam infeCtarecur. Ná hx animi peftes facíúc ve magni viri atq́ue nobiles arcibus egeant. Honeftius quidé erat xquo iure cum hominibus agere, \& in pla num cultif(̣́; agellis quietos capere. fọmnos. Quod fi ad confidentiá per tinet hocc arcium, \& turrium tá fuperba ftructura : vana eft confidéria omnis, qux non pendet ex Deo. Litterisaureis excipienda vox illa hominis cuiufdam nobilis, qui roga tus à quopiam, vbinà arces haberet, manuad pectus appofita, hace (inquit) eft mea arx. Dignifsimam fuo autore vocem. Näq́; nullum effe tá inexpugnabilé locum, in quem afel lus auro onuftus non pofsit afcêdere antiquitas fapienrer afferuir.Stul tum profectò mortalium ftudium, (inquir fanctus Iob) tantam impéde re operam extruendis arcibus, \& cinitatibus munitilsimis,cú morti nul
firs fir inaccefsibilis locus, nullus fit inexpugnabilis. Dānat deinde ftulrorum hominum poitremam vanitatem, non tantùm in extruendis $x$ dificijs, verùm etiam,\& cögerendis opibus,cum inquit:[Qui pofsident aurum, ¿e replent domos fuas argéto,] Ve per fynecdochen omnia vitxe inftrumenta,\& preciofam quam uis fuppellectilem argenti atq́; auri noméclatura explicet. Nihil(inquit fanctus Iob)minús haberem, fi intra vifcera materna me mors opprefiffet, quàm hi, qquos minus cogitantes inuafit,\&\& auro atq́; argéro onuftos deprehendit. Ná qua in re me effent fuperiores morte accedente, \& ad ca put inftante? Ea tantum profectò, $\Phi_{\infty}$ opibus atǵ; diuitijs,auro,\& \& argêto, quafi impedimentis quibufdam, \& graui farcina in hac vira premebătur:quod iuge bellum haberent, nó cum furibus modò,fed cụ muribus, tineifóf, quèd aduerfum illos dimicarent aranex, rubigo, puluis, \& fumus:quod holtic̃ genus nullis armis arcere pofsint. Eit in verbis polsidé di,\& implendi, gratia quadă venuftatis, quibus fapienter,\& eleganter exagitat principum,ac regum, \& di uitum horminum fultitiam. Stultá náq́; eft, ac planè demés, te poffeffo ré auri exittimare, cùm ab auro potiuls polsideare ipfe. Nam vbi fubt tux curx,tuę folicitudines? quibus rebus, diebus, noctibufó; inuigilas? nonnć auro, \& opibus? Q ux funt er gò officia feruorum, fi bec nō funt?
Match.6. Aiebat Chriftus. Thefaurizate vobis thefauros in coelo: vbineq; xerugo,né́; tinea đ̈molitur,\& cc . $\mathrm{Et}, \mathrm{Vbi}$ eft thefaurus tuus, ibi eft cor twum. Nảa animus multò magis eft vbicogitat, quam vbianimat. Sed \& verdo implêdi ridet illorum infaniam. Nam vt illud libens pratermittá, $\Phi$
non preciofa metalla, fed illorú cô: remptus pectus implet, \& cótéprus diuitiarum diuitem facit: fultú pro fectò eft fic exiftimare, quafi doinu, aut marfapium implere, aut plera ipfa domus animos diuitũ implear. Nomné quazerendo cupiditas crefcit, \& paupertas cupiendo?Ira fit, ve nihil magis inopes faciar auaros, quá opes,argentum, \&\& aurú. Itaq́; diues habendus non eft qui hec metalla mirarur,quanuisaurea, ftellantiq́; fupellectili, \& ardentibus gemnis tectum omne opertum refertüq; fit: fed qui haec defpicit, paucifq; conté tus eft. Adhacc, tametfiquareédi itu dium vnú fir,feruádi labor eft mul tiplex:Nunquam deeft quod diaes, \& opulentus revifat, quod numerer, quod eöplicet, quod excutiat, quod abftergat,quod oculos fimul,\&mul ceat, \& offendat. Docer ergò,diuites \& opulentos, preter curas,\& folicirudines, accedéte morte nihil magis habere, quá hi qui intra vifcera materna periere, aut quàm ij , qui in lu cé xditi,à morté funt protinus inua fi,\& prarepti.[ Aut ficut abortinú abfconditum non fubfifterem, vel qui conceptinon viderunt lucem.] quafi dicat: Si in vtero matris abfcō dirú faiflem abortiuum, \& illîc me mors intercepiffer, aut nunquàm vi tam accepiffem rationabilem, aut accepta vita nunquam me mea geni trix efferret in lucem, magaá profeCò̀ morten promataranı felicitatis portionem exiftimaré, cùm prafentis vite mala, \&\& incommoda nō fen tirem. Optat igitur prematuram,\& repentinam mortem. Nam lâguide pereuntibus mors durior eft,\& acer bior. Peribat autem fanctus vir lan guide, cuius corpus vermes fenfim corrodebant. Quò fit,vt eos felices dicat,qui morti ocurrút, antequàm
veniar:auteos, qui nunquam guftú aliquem vitx accepere. Sunt, quos mors ipfa inopinatò inuadat, \& minime cogitantes apprehendat. Sunt qui ocurrant morti inter ipfa vita initia, \& qui cùm nondum aliquem vitx guftum acceperint, à vita difce dunt, Optimam fortem arbitratur corum,qui iter ambiguum habétà tergo, fecurum ante oculos, ij videlicet quiftation ab ipfo exortuacer ba,\& immatura morte tolluntur. Contrà verò viuentes ambiguú iter ante oculos femper habét, lecurum à tergo. Ob eamq́; rem dixit etiam
Theogn. Theognis, Optimum hominibus nö nalci,neq; hanc intueri lucem:genitum vero quá primùm ad Orci migrare portas, \&e iacere copiofa obru som tellure. Ergo iuxta lobi ienten tiam,fola mors lecuros reddir. Nam mors omnes folicitudines excutit, de quibus dix erat, cùm de principibus, \& diuitibus fermonem faceret. [Ibi impij ceflanerét à tumultu, \& ibi requieucrunt fefsi robore.] Encomium mortis eft, quod vir 「ăctus fapienti iudicio proponit. Ex mulris qua in morte perficiciuntar bonis, pauca quadam eleganter exponit. Ac primum eff,quod ipfa morte impij ceffant à tumulru, ceffat illorum ftrepitus. Nā appellat tumul tom vanas feculi haius res, quas impij infano, \& perturbationis pleno ftudio perfequútur: furfum ac deor fum iactantur, \& raptantur,neq; vn quam animo aut quieto aut placido effe valent. Ná quoniam omnia quę proter Deum funt, animú hominis fatiare, \& explere nō poffunt, fit ne ceffariò,vt impij femper tumultuétur,\& vitam agant inquietam. Scite Angult.initio Confersionum, Quia fecittinos ad re(inquit), inquietum eft cor noffrum, donec quiefcat in
te. Hine Efai.Impij quafi mare feruens, quod quiefcere non poteft, \& ${ }^{\text {Ef }} 5.57,4$ d redundant fluctus eius in conculcationem, \& lutum. Quafi dicat:agita tione vndarum nihil nifi fpumam, \& lutum efficit. Qua fimilitudine fignificare voluit vates, malos Séper perftrepere,nunquam quieté viuere,fuarum rerum femper fatagere, effé́; occupatos: nunquam tamen adfequi vt bene beateq́; viuant, t2metri per omnia ruant, \& volitent. Hanc ergò animi, \& actionum perturbationem, \& infanos motus, tumultum a ppellat. Hocigitur primú mors habet bonum,quod impii, temerarij, \& inquieti homines ibi tumultuari definunt:quod vtiq; boná in vita non inuenitur,vt in fuperioribus à nobis explicatum eft. Hùe etiam Ipectat oratio Iobi,vt eá portionem felicitatis in morte collatá dicat, quá in vita obtinere non poffunt qui inter impios verfantur. Egregius propheta Danid eos appel-pratm. r: labat felices, qui confilijs improbo. rum hon accederent, ney; inflituto flagitioforum viuerent, \& cum maJitiofis nullam inirent focietatem. Quo loco omnem penitus confuetu dinem cum im pijs, omneq́; cômercium damnauit: aon folùm $q$ periculum fit, ne fortaffe nobis illorum ftudia arrideât,\& ad fui imitationé alliciant, ita vt animo ftemus illorŭ inftitutis infixo,verùm etiam $q$ impij fint tanquá puluis quem proijcic ventus, aut ficur quifquilix, quevé to dif perfæe omnia commaculant,\& oculos hominú vehementer lędunt. Magna igirur in morte portio felici tatis fita fit, in qua licet fugere impiorí confilia, \&\& ftudia, atq; ca devitare nocumenta, qua fub Itrepitu atque tumultu impij folent creteris hominibus inferre. Sed, \& illud ha-
bet mors fecundo loco, quòd fefsi robore ibicóquiefeunt, hoc eft: quo rú vires in hac vita fuerát vehemen ter afflicta: [ Et vineti pariter fine moleftia, \& non audierunt vocem exactoris,] Quod de vi\&tis,quiaddi cebantur laboribus, \& damnabátur ad metalla intelligendum eft, qui mortui non afficiuntur molettia,ne q; audiûr vocem illius qui rigidé ni miùm ab illis exigebat opera. Hoc igitur mors habet inter catera, $\varphi$ ne q; labor neq; afflictiones perfentit. nẻ vulgi,vt Iob,Opto nihil effe: ná fi in morte curas habituri fumus ho mines, nefcio quo fe vertat mortalis homo. Mors enim exiftimatur maximú malorum elle remediú. Atq; ita Sophocles aiebat, Vltimú mor- borum omnium medicum, mortem effe. Quis nouit (inquit Euripides mortế collaudăs) an viuere fit quod ñs vocamus mori,mors auté vita? Nam xgrotant homines viuêtes, \& varîjs conficiuntur calamitatibus: defuncti verò nulla experiútur ma1a. Quocirca vel hoc beni etiā mors haber quod omniú malorú in morte vacuitas eft. Vnde Trophonius, \& Agamedes, cùm Delphicuin tem plum conttruxiffent, mercedem ab Apolline petebant:quam ille fe daturũ illis cùm promifffet, 'feptimo poft die mortuif funt. Idé fertur de Cleobe, \& Bitone, quibus ad preces matris Iuno vitam in iuuenta illis eripuit,tanquam id optimum effer, \& bearifsimum,mori videlicet. Ter tiò vel ea re mors vitam excefsit, $\$$ omnia in morte xqua forte, \& pari agunt. Refpice mortuorum fepulchra,\& vide, quis fit feruus, quis dominus, quis diuus, quis pauper. Difcerne,fi potes, viftum à rege, forté 2à debili,pulchrum à deformi: nullú
deprehendes fignum humanz iâata tix. [lbi(inquit) parues, \& magnus funt,\& leruus liber à domino fuo.] Quid homini magis optandū,quàm æqualitas cum his, qui honeftifima in Rep.locunı tenêt, \& fummis fun guntur magiftratibus? Huc enim oinnes ferimur inftigante natura, vt aut aliquos alio pracedamus gradu dignitatis, aut faltem nemo nos pre cedatid in vita confequi impofsibi le factu eft. At accedente morte, par uus \& magnus, nobilis \& ignobilis, illuftris \& obfcurus, equa lorte, \& perí fortuna potiantur.Sed \&illud inftigante natura ardenti defiderio mortales omnes a ppetút,ve fumma libertate'fruantur. Ná quid magis prater naturam quă dura feruitute premi? Vnde, fi quemadmodum ce teræe res, ita etiá \& libertas in foro expofita effer venalis,nemo tả fultus, qui non libentianimo oés profunderet diuitias, \& marfupium ex hauriret,quò aliquam libertatis par tem côfequeretur. Atqui mors hâe libertatem non tantú pręfat feruis, fed $x$ qualitatem quandam cum cis quos drios habuerút in vita. Qua re quid effe polsit optabilius? [Quare mifero data eft lux, \& vita his qui in a maritudine animx funt? Quiex pectant mortem, \& non venit:quafi effodientes thefaurū. Gaudentg̣; ve heméter, cú inuenerint fepulchrū.] Loquitur inxta vulgi opinionem. Grauis \& miferā da quaflio. Quare inquit, homini afflicto, \& in hac vita multis modis preflo vita côceditur?aut quid opus erat, diviná proui détiz,fi omnia adminiltrat, \& guber nat, eos homines in hanc vitam indu cere, quibus propofita eft aduerfus omniú laborum acies dimicatio? Sa tius fuiffet, eú hominem aut non na fci,aut fatim natum vita defungi.

Neq;

Neq;int.preciofa adeò res vita eft vt proilla maiores fint perferêdi labo res, quă Gracorũ acies pro Helena fultinuere.Quis.n.eá ré preciofam, \& magnả appellet, quá Deus, \& vil lifsimis fervis, \& minutifsimis animátibus cöcefsit ? Nō ergò magnú eft, \& preciofú viuere, fed tráquille vivere, \&\& ex voto. Preter ré ergò mifero homil $i$ vita côceditur, vt per torá vitá gravilsima ab illo fumanturfupplicia. Cú ergò in tâta miferia nollus fit lucis vfus, nulla in táta amaritudine fuauitas, vnú reliquú cft,morté ipfam cmnibus votis accerfam ${ }^{9}$. Nā eft inter afflictiōes ipfa morícidi fpes certũ quoddá côfolationis, \& feueritatis genus: \& folet

- afflictis(vt dixitille)magnáleuamé ti parté adferre, aliquá feerare falutê. Et inter acerbitates ipfas folent homines morténó fecùs proftolari, neq; minoricupiditate, quá hi qui auaritia, \& defiderio pecunix addu Cti,mortuorú fepulchra refignarefo lêt,putátes,vim pecunix, auriq̆; \& argéti copiá fe inuéruros. Ná tolebăt vereres, aurú \& argérú in fepulchris vrnis cõdere. Nönè igitur miferrimú fit, cuí tota fpes hominis afflicti val fit in morte repofica, quă omnibus thefauris, opibus, atq; diui tijs preciofiorem exittimat, nưquã vocatá venire, nec fumma diligectia quxfitam inueniri.poffe? Antipha-
Antiphz. nesdicebat morté neminé inuenire, qui fit cupidus morićdi:led vita aff xos detrahit, inuitos, epulátes, \& rebus omnibus abúdátes. Eá mortem
Boctias . Boctius felicé exiltimabat, quæ ne q; dulcibus annis fe inferuiffet, \& à moeftis, \& afflictis hominibus vocatâfrelpôderet. Hen heu(inquit lob) cur farda mors ab eo homine aures auertit,gui illá femper vocat, qui amat, quiđ đilla féper cogitat, quioés
thefauros, diuitias,totas deniq; fpes in hac vna collocauit? Cur inquam crudelis \& frua, flêtes \& collachry mátes oculos claudere detrectat? Sed \&\& illa ex fentétia vulgi grauif. fima aduerfus diuiná prouidétiam quaftio eft, Quare poftquá homini cōrulit vitā \& lucé , tantif̣̂́; voluit miferijs exercere,morté iplá non in aperta lace expofuit,vt poffent oés, illă cá vellêt, ad fe vocare? Atqui de ea re inquit lob, [ Viro cuius abfcódita eft via, \& circúdedit eū Deus te nebris?] Nônè fruū fit,ac plane crui dele, a viro afflicto morté abfcēdere, \& cä quafi profundis tenebris oc cultare, ne vel håc gandij parté cōfequeretur, ve inter a flicictiones, \& erünas morté inueniret, quafi tutifsi inú portư? Hęc (inquir Iob) (úma mi feria eft,vt milero homini extremá mortis munus eripiatur,ne pofsit vi delicet mori. Ob eárec(inquit) [An tequã comedá:fufpiro:\&̊ táquá inú dătes aque, fic rugitus meus.] Hoc eft:eiulatus ado, lachrymis aquarú ritu manátibus:quafi dicat. Si in timore Dñi nō a mbulaffem, nô vixiffem, neq; humanze fragilitatis, \& di uini iudicij memor effés,merito hac paterer. Sed ego nưquá cibū füpfi fi ne lachrymis, nunquá me pro felici habui. Et qđ dicitur, [Dilsimulaui filui, quieui, \&c.] Idê eft ac fi dicar: Nôvacaui luxui,neq; fecurus fui, ne q; quietus, \&venir fuperme indigna tio tua Dine. Chaldxeus interpres, Chaldx: Nône difsimulaui,quádo denútiatŭ eft mihi de bobus? Nōne filui, quâdo nûtiatū eft de incédio ouiú? Nōné quievi, quádo nútiatú eft de camelis:\& tn̄ indignatio venit, quádo ná tiatum eft de morte filiorum. Hoc eft,vel mea indignatio, vel tua. Ac fi dicat, \& tamen hare rempeflas coorta eft,\& fuper me irruit.


## F. CYPRIANVSINIOB

## CATVTशVARTV.M.



Eperdensautem Eliphaz Themanites dixit, Si caperimus loqui tibi, for fitam moleftè accipies. Sed conceptum Jermonem tenere quis poterit? Ecce, docuifi multo., छ's manus laffas robora ft. Vacillantes confirmauerunt jermo nes tui, es genua trementia confortaAi. $X$ "ic autem venit fuper teplaga, -) defecisti: tetigit te, (t) cŏturbatus es. Ubieft timor tuus, fortitudo tua, patientia tua, ve perfectio viarum tuarum? Recardare, obfecro te, quis onquam innocens perëtt? aut quando rectit dele if funt? Quin potius vidi cos, qui operantur iniquitatem, vo jeminaze dolores, (t) meturt cos flate Dcoperyiße, $t$ ) pirituira cius effe confumptos. Rugitus leonis, vo vor licane, 'v dentes catulorum leogum contriti funt : Tigris perür, cò quod non baberet pradam: ơ caiuli leonis dis Sip.ti funt.


Hema difputatorium inter Iob,\& amicos elt, An fanctus vir propter impie ratis opera fuerit à Deo tantopere afflictus, an ob alias calufas hominibus incognitas? Hanc cōtrouerfiam Deusipfe trigefimoter tio capite huius libri tanquă iudex arbiter dirimit. Ergò Eliphaz The manites, vir inter fuos magna fapientia,\& autoritate fpectands,audita oratione Iob, lamentis, \& ciula ta plena, de re propofita in hức modum dicere aggreditur. [Si coeperimus loqui tibi,forfitam molefté accipies. Sed conceptam fermonem te nere quis poterit?] Vtitur quidem
excrdio non inartificiofo prorfùn neq; ineleganti, fif fingula verba ma gno cum iadicio expendantur. Scie bat Eliphaz fingulari fapientia vir, non effe mediocre beneficium tempeftiaam, \& amicam confolationé: quia quoties in rebus aflictis corú zgritudini, quibus bene volumus, re mederinon licet, ver bis faltem le nimus dolorem, Hoc veri amici officiun Eliphaz in fuperioribus fan Eto viro tribucrat, vt in fuperiorib? fuit explicatum. Sed cùm ex oratio ne fancti Iob tres viri fapientes indi cia quadam impotéris animi, \& do loribus fuccumbentis deprehendiffent,multaǵ; qux, \& diuinx prouidentix rationes arcanas viderentur diamnare, \& fingulas vitx partes, Eliphaz fortaffe, quia \& xtate proue Ctior,\& autoritate inter tres a micos preftantior erat, tum ad confutandam orationem Iob, tum ad confirmandam propriam de diuinis caltigationibus fententiam,fapienter ex orfus eft in hunc modum. [Si cœepe rimus loquitibi,\&c.]Facit vt peritus medicus. Nam vt crudŭ vulnus, \& adhac recens, non tam exulceraret, quàm mitigaret, ab ipfa doloris a:rocitate latēter exordium fumit. Elt enim infinuatio quadam, ne for taffe animus infirmior vix fuftineret aperté fibi admoueri manus. Acerbitatem doloris oftendit, cū in quir: [Si coperimus loqui tibi, forfitan moleftéaccipies.] Tanta eft enim doloris grauitas, tales funt cra ciatus,tá atrox fuppliciú, quo te videmus confectum, vr difficillimú ia dicem, te poffe fuftinere falubrem, \& neceffarium amici admonitioné: Na a,c\& ego homo fum: humani à me nihil alienú puto,vt dixit Comicus, Terems in Non adeòfum ingenio faxeo, vt nō Aud. intelligameos, quos totos pofsidet dolos
dolor blande, \& amice, \& beneuolè tractandos efle. [Sed femel cóceptú fermonem tenere quis porerit?] Al tera pars huius exordijf fumitur tú ab ipfa rerum natara, tü ab honefto \& veili:atq; his omnibus acerbitaté orationis mitigarevoluit. Er primò, natura ifa conditi fumus homines, vt nullas pené fir,qui linguá lubricum membrī aur moderari pofsit, aut prorfùm cohibere. Hinc celebres illx in Ecclefiaftico, \& a pud Sa
Eecl. 19.2
\&.19.c. lomonem fententix, quibus huius rei difficultatem oftédit.Qui loqua
Eccl.zo. citatem odit,malitiam minuit.Quis eft qui non deliquerit lingua fua? Eftracens qui inuenitur fapiés,\&cc. Quimoderatur fermones fuos, do-

## Prouerb

 37.d.Zene: Ctus, \& prudens elt. Sed quo maior eft in cohibenda lingua difficultas, laus, ǐ gloria, eò magis mortales omnes incredibili propenfione ad ex plicanda animi cogitata ferimurte merce, \& fine iudicio. Zeno philofo phus, à legatis Antigonì Athenas mifsis vnà cum alijs philofophis ad conuiuium vocatus elt: Cùm cateri verò inter lautiores epulas fuá quifq́; eruditionem oftentaret, Zenõ ta cebat: rogantibus veró legatis, quid Antigono renútiarent de ipfo? Hoc ipfum(inquit)quod videtis:quod ta cere icio. Nam oratio eilt omniŭ difficillima moderatu. Quibus modis Homerns. Homerus filentium, \& lingux moderationem commendauerit, Therfitis loquacitatem reprehendens,ne mo ignorat. Et item cùm Telemachum de divinis rebus Vlyffem interrogantem, pater ipfe comprefsit. Hinc Pythagoricif fux difciplinę ty ronibus illud quafi prinolimine proponebant, tanquam ré difficultatis plenam, vt tacerét, \&e linguam omnimodo comprimerent. Dicebat
Apul. Apaleius, os effe veltibulú animi,
\& cogitationum comitium. Nam in credibile eft, quá cupiar animus per linguam, \& voces ic cereris manife ftare. © Ab opportunitate, \& pieta te argumétum fumit,quò minus virum fanctum tor malis confectú irritaret. Decer enim eos,qui diuinz glorię,\& amplitudinis, \&lalutis etiá proximi tenentar ftadio, verbis, \& oratione opportuné vti, id eft, cú is ratio poftulat. Paul, ad Timoth. Pradica verbum: infta opportune', importune, Erat Eliphaz Themanites feruido quodam, \& ardentizelo incenfus, (quáuis non fecúdá fcié tiă vt inquit Apoft.) vt Dei gloriá, \& optimam circa res humanas prouidentiam tueretur. Exiftimabat vi rú fantum fuperiori oratione Dē̆ contumelia affeciffe. Cupiebat amicum hominé ad virtuté, \& pietatis cultum adducere: ob eamq́; ré neq; zftuantem animum,neq; linguá ad dicendum promptum, \& agilé retiyere porerat. [Conceprum (inquit) fermonem tenere quis poterit? Sed, \& à perfona Iobi argumentú fumit, ve imiorem fibi cöcilier benenolen tiā. Sic enim cùm apud amicum in merore confectú dicédū eft, aut admonitione, \& exhortatione vtendū, in memoriä reuocamus eximiamil lius fapientiá, infractá animi magni tudinem omnibus fortune procellis maiorem: illius forctitudini gratulamur,cxterafó; virtutes multis extollimus preconiís: quarúa aliquod dederit fpecimé, anteaquàm in aduerfam inciderit fortună, vt anteaEt $x$ vita imagine quafi ante oculos cöftituta, ip ${ }^{2}$ éper fe iudicet, quárùm deceat in virofapiére, vt vltima pri mis correfpondeant. Pancis itáque Eliphaz commemorat egregias tan Cti viri virtutes, \& pietatis opera, que exequatus fuerat ante miferabilem $-058$
bilem cafum dicens. [Ecce docuifti multos, \& manus laflas roboralti. Vacillantes confirmauerunt fermones tui,\& genua trementia conforGregor. tafti.] Exaggerat D. Greg. hac loco admirabiles lobi virtutes, \& egregiam animi pietatem, qux iplos ctiá hoftes ha ber teftes, \& pracones, 11lud profectò mirabile teltimonium integritatis noftra eft, cùm is egregiam noftri animi pietaté extollit, quiingerere crimen ftudet. Sed \& it Jud diligentiùs ex pendendum, quá mirabilis fuerit huius viri integritas, \& pietas animi, qui inter curas domus, \& rei familiaris, inter affectus pignorum, inter fludia tot labo ram, crudiédis cæteris animum applicauit, ita vt \& res temporarias iuxtarationem ftarus fapienter ad miniftraret, \& tamen tradendx do. Ctrinx magifterio fungeretur. Verfabătur auté tota doctrina, ratioq́ue magifterij,vt in plurimum circa eri gendos, \& excitandos labantes animos. Nam quod manus laflas commemorat, flue remiffas, eo fane per. tinet, ve Eliphaz fancto viro reuocet in memoriam,frequéter eos, qui vel remifsiùs agebant circa pictatis opera, vel circa màlorum fuftinéciá fractum animum, ec remiflas vires declarabát, \& a auctoritate, \& doftriina,\&celoquéria excitauife, \& acres inieciffe Itimulos profequendx virturis. Sed quia tanta eft bumanę mé Ltis imbecillitas, vetinter aduerfá, \&\& inter vitx calamitates ambigat, aut -de diuina prouidentia, aut de illius sequitate, adiecity © Et vacillantes có Pral. 72, firmauerunt fermonce tui.] Talis ierat egregius vates,cùm dixit: - Mei auuté pene morifunt pedes,\&c. Sed \& \& quod maxime fit demirandum, - ETrementia geñua roborauit lanctus lob,] hoc eft, cos omnes, quos cuslid
grauifsimis malorum ponderibus luccumbentes videbar. Ná per manus remiflas,\&trementia genua,eos homines Scriptura facra confueuit intelligere, qui tanta atq́; tam graui malorum procella agitantur, vt vix pofsint iam tantum maloré pondus Iuftinere. Vrapod Elati:Confortate manus diffolutas, \& genua debilia roborate. [ Núcautern venit fuper Erai.35. te plaga, \& defeciftittctigit te, \& cóturbatus eff.] Pertinent hiec verba ad acerbam laneti viri reprehenfionem: quafi externis virtutibus, \& pietatis operibus,ecteris hominibus fucum fecerit; \& callide impofuerit, Perinde eft enim,ac fi dicat: Qui hoc fibi fump fit, ve aliorum corrige ret mores, \& labantes animos conlo laretur, quis ignof car, fi inter aduerfitates iple deficiar? Legem tibi vir fapientifsime impofuilti non tantū fultinentix,fed, \& virtutum omniü, quidocendi inftruendiq́; allios prǫ

```
5e2 los?
```

A.ictias
.arstas3
ititung $\frac{1}{4}$ uinciam tuis humeris impofuifti, Quod fiopere non preftas ea qua ab alijs exigebas in hoc tam lamenrablicafu:quis dubiter, in graues omnium incurras reprehenfiones? In telligas oblecro,neceffariū effe vino rapiéti,ve quecúq́j; in alio vindicat, iple vehemêter refugiat. Neq́, enim is doctor ferendus eft, qui quod in altero vitium reprchêdit, in eo ipfo deprehenditur. Et quod fequirurs animorr [Vbieft timor tuas, fortitudo trua, parientia rua, \& perféctio viarum tuarum? ] iuxta verita ${ }^{\text {é }}$ Hebręá fic exponitura quibuldam, An nō timot tup eft fiducia tua? Et fpes erar perfectio viarú ruarū?Id eft, timebas Deú, integréq́; \& innocêter viuebas.quia 'perabas aliquidemolume a iab co. Fucat igitur eras,\& hypocrita. Vt.d.mererricis vultus cú foedus, \& rurpis fit per naturam, fucis
\& coloribus pigmentatis intuentiú oculos decipir, qui prorlùm ignorát quianta foeditas lateat fub illo velamine:fic hypocrita, cìm incredibili animi feeditate laboret, externis tamen virtutum coloribus mentita re ligione hominibus imponit. Iam er go(inquit Eliphaz) per(picuum eit, to non ex animo virturem colaife, fed alicuius emolumenti gratia, \& externo virtutis flendore te commendabas apud homines: fed iam fublaro fuco videmus impolturam.
-Matth. 2 ; Chriftes.R.N.hypocritas afsimilanit fepulchris dealbatis, que claufa pulcherrima videntur, aperta verò plena font ofsibus mortuorum. Iam crgó(inquir Eliphiaz) refignatum fe pulcharif eft, ceffat omnis ratio fraudis. Quid ergo videbas feftucam in oculo fratris tui, nunciverò trabem,
Lucz. 6. qux in oculo tuo eff,nó vides? Hoc
Matrh. 7 . habet hypocrifis femper, arrogans eft,fuperba, confidens:v bi non adeft lítor, nihil non efficit: nihill non tētat,ve fe apud alios vendat. Et quod dicitur, (iuxta veritarem Hebraicá vr diximus) ith non timor thas eft fiducia tua, \& fpes erat perfectio via rum tuarum? vel aliter. [Ex tuo me tu proditit tua fiducia, Ipes, \& integritas in vita taa:] Eò fane pertinet, vt ingenium hypocritarum exprimat, quos Scriptura facra à vafricie, ơvoracitate vulpes, \& lupos ap pellat: quòd ex animantes aftutia, \& calliditate vtantur, nihilq́; non efficiant, vt ventres impleát. Rectè
Greg. D.Gregor. inter cxteros, Quatuor, (inquic) quafi gradibus, Eliphaz Themanites egregias fácti virivirtutes diftinxit. Nam, \& timori forritadinem, \& \& fortitudini patiériam; \& patiéties perfectionem annexuis. Nam tota pietatis ratio, vs eft in divina philofophia expreffum, à timo
reducit exordium, Neq; quiquam vnquam ad apicem fortitudinis ac. cefsit, qui non primó fibi timorís viam munirer. Nalcitur enim ex ha mana audacia, iuxta iudicium homi nuns, funma fortitudo. Sed in via Deinafcitur ex audacia,fumma im becillitas. Et, vt humanus timor im becillitatem parit: ita \& timor Dei paric fortitudinem,Sic Salomon, In Prou, ri* : timoreD Domini fiducia fortirudinis. Naņ́; humana mens tantò potentiùs rerrores vita haius contemnit, quantò per honeflum timórem aurorirerum omniú magis fefubdit. Nam femel Deitimore munita, nihil extra inuenire poteft quod metuat: quin potiùs poteftate quadam fupra omnia eleuatur. Perípicitur autem fortitudo ipfa maxime in ad uerfitate. Vnde, \& mox poft fortitudinem, patientix five futtinentix smeminit. Nam tantò quiíǵ; fe decla rat fortiorem, quanto maiori animi celfirudine, \&̌ elatione incidéria pericula fuftinet. Quibus poftreino loco perfectio collocatur. Dicebat Chriftas. R. N. In pacientia veltra pofsidebitis animas veftras, Hocenim eft animum pofsidere, cundtis motibus videlicet internis, \& externis ex arce virtutis, \& rationis domi nari. Qui ergò patiéter fuftiner pro prios animi motus,nó poteft animá non pofsidere. Fit enim neceffarioे, vt contra aduerfa omnia fortis exiftat, qui fibi ipfi imperare potef. Nam cùm le ipfom inagna cum lau de frangit, infractum fe fortiter crigit:\& cuin proprias voluptates fuperat, ad externa incommoda fuftinenda fe inuictum parar. Hec diuus Greg. Fortaffe hrec virtuturn cóme moratio eò fpectat, vt mirabilé illá animi celfitudiné,quam in fuperioribus fanctus vir declarauic, tenere
non defiftat, quam ob dolorum perfeucrantiá procul relegauiffe fallò Eliphaz arbitraretur. Nam primò ti more quodam:, \& quafi reuerentia diuinx prouidentix fe cohibebat Iob,quả cerrò credebat omnia moderari. Dixit enim, ficur Domino placuit, ita factū eft, \&c. Vbieft ergo(inquit)timor ille tuus,quo Deū reuereri videbaris' Sccundó agit de animi firmitate, que duos gradus vi detur habere. Ineft enim quibuldá tanta animi firmitas, \& conftantia, ve vix iá incidéria mala molefte fe rant. Efficit autem in nobis harec for titudo, nõvt timori nō fuccúbamus, fed vt non profternamur aduerfis. Sed liceat videre quoldá, qui tamerfigrauiter ferant incidentia mala \& pericula, fed quia ratio tutifsimâ tenet arcem virtutis, nunquä ab hone foro abducitur. Atq; hoc quidé proprium elt patientix munus. Teitiò, quia ex fuftinentia ifta admirabili nafcitur poreflas illa, \& rationis facultas, qux feaere imperat cxteris omnibus facuhatibus, ne vel cogita tu aut confilio, ne verbo, ant opere divinara maicftatem lredant, fapien ter fatis,adiūgitur fuperioribus virturibus perfectio fumma. Ob eam enimré, Hebraico loquendi more Viarum perfectioné dixit: quafi dicas cogitationū,confiliorñ, actionú, [Recordare obfecro te,quis vnquá innocens perijt?aut quando recti de leti funt? S Solet meltitia, \& grauis quicunq́; dolor, ve métem,\& rationem perturbare, ita \& multarum re tü neemoriam, quax vel erudire, vel confolari rebus in aduerfis homines poflunt funditus delere. Ob eäq́; rê fapienter Eliphaz Themanites hortatur fanctum lob ad menté redeat, \& cum animo repuret fuo vetuftifsi ma rerum exempla,in memoriáre293
uocans, Nüquid iuflus aliquis perierit vaquam, aut in ea inciderit pericula e quibus non emerieric. Et,ve Chald $x^{\circ}$ interpres innuere videtur, illuftres Patriarchas Abrahā, liaac, \& lacob,illorúq́; gefta, \& oprimos rerŭ exitus fancto viro reuocat in mentern. [ Nüquid iuftus quilpiam (inquit Chaldęus) vt Abrahả perijt, aut integer aliquis, vt liaac funditus deletus eft?] Nulla enim re perindè ad virturem inflammanur, \& ad ho nefti profequationem, vt eorú,quos admiramur,exêplis, maximég; illu ftribus, peruetuftis, ac domefticis. Ná ve illa autoritate cómendantur, ira eriam,\& bace affectu. Ná prifcorú virrutes, quoniam ab inuidia lon gé abfunt, \& audimus l béter, \& miramur impenfuùs : \& natera ita fit, vt exemplis finitimis acrids tangamur:veluti maiorü, affiniū, \& corū, quibus cum nobis vel patria, vel ordo, vel profefsio cômunis elt. Siue eigóvirtutes Abraham, Ifaac, \& Iacob, cum quibus erat faneto viro ar Ctior necelsirudo, è quorum ftirpe originé duxerat fiue Noé,fiue Enoc egregia opera, ac proindé folices hu ius vitx exitus, \& fucceffus recenfere Eliphaz dixeris,vtrüq́; fatis fuice proargumento coherer. Repeté(in quit)obfecro antiqua tempora:quá do vnquam iufti deletifent? Aggre ditur ergò caufam, \& affertioni Iob, Quìd preter meritum puniretur, opponit maiorum exempla: quibus probat,nullum innocenté puniri:\& quicumq́ue grauiter mulêaretur à Deo, in pernam fceleris admifsi fuif fe in eum animaduerfum. Atáue hoc eft rorius caulx caput, \& velati thenia declamatorium. Haxc ergò erat Eliphez fententia, Optimam fortunx rationem, \& fine villa offefione procurreatem, premium effe iuftitix,
inflitio,s pretatis: neminemq́ue in -3 nsigrave aliquod periculum, \& in commadum incidere, glorix aut ho noris, aut diaitiarum iacturam facerequin:aliquo effet felere commaculatus. Contra verò,vt ab oppo fitis etiàn argumérum fumeret, inquit, [ Quin potius vidi cos quiope rantur iniquitatem, \& feminant do lores, es metunt cos flante Deo perifle; edpirita ira cius fuiffe con fumptos.] Qux verba Chaldxus refert ad grâuifsimum illud diuinex iuftitix exemplum, temporibus
Gen.t. Noé, cừn grauis cataclyfmus totú delcuitorbem, \& immenfum pelagus diuino imperio in totam fe refudit terram, More autem illius gétis venullifsima metaphora explicat,\& grauifsima fupplicia,quę dederc improbi propter peccatum, \& illorumdiligentiam, \& fudium in patrandis fceleribus, \& omni voluptatum genere fe explédo. Suınitur zuré metaphora à re rultica,ab aratione videlicet, \& mefle. Nemo, vt arbitror, ignorat, quâta diligétia agricole pingues cäpos foleãt profcin deretepore iam incalefente, cùm omneis herbas xdiderint, neq́ue ad huc eoré maturauerint femina: fed \& cöplaribus iterationibus, cú ferni nãdừeft,terra refolvitur, vt nullam vel exiguā defideret occationé: quá ta etiam diligentia obferuant feminanditempora,\& modos, \& quale folum cuiq́; legumini conueniat, se terá́; id genus,qua lŏgum effer recenfere. Quibus pulcherrime profe Cò impiorum hominuın fludiŭ exprimitar: \&e certilsima quædá imago noftris oculis obijcitur contéplä da eorû, qui ardenti defiderio, omni bus fe visitis addixere. Nàm primò, fumma diligentia patrandi peccatŭ, \& obferuatio illa circa genus pecca
ti,vnde maiores voluptates, \& oble Atamenta erumpere pofsint: deindè ipfa iteratio fcelerú, vi de aratione diximus,atq; his fimilia, quátoperé cùm ipfa aratione, \& femente conueniant, nemo eft qui ignoret. Hine diuina philofophia, \& iuftis homini bus,\& impijs arationem tribuit, \& femérem, \& meffem: Vt a pud Paul. Gala.6: Qux feminauerit homo, haxe \& me ter. Et Offee,Seminate vobis in iufti Offec. $\mathrm{zo} \boldsymbol{o}^{\circ}$ tia,\&\& metite inore milericordix, in. ${ }^{\text {cap. }}$ nouate vobis nouale. Et iterú Paul. Qui parcé feminat, parce \&\& meret . ${ }^{2 . C o r ., s i ;}$; Meritò humana vita arationi, \& fementi cóparatur: nã vel hac ex parte piorum at $q$; impiorum vita cam aratione atq́que femente conuenit,, Q vtiq́ue, vt agricolx folent, non ftatim vel ab operibus impietatis, vel à virtutum ftudio fufcipiunt ant premia, aut fupplicia: fed quemadmodum agricole ante maturas fege tes, poftquàm grana commifiere fal cis, anteaquà̀n torreantur vaporibus xeftiui fyderis, nullos ex femente ipfa, \& aratione excipiúrt fructus, non fecùs, \& impij,\& iufti homines, anteaquàm vel egregia opera vel fcelera ipfa maturefcant, vel accedê te morte, \& ad capur inftante, vel fuprema die iudicij,neq́; iuftis afficiûtur doloribus,neq́; gloriofis prémijs cohoneftantur. Sic \& Chrittus. R.N.de poftremo iudicio, angelos Marth. $x_{3}$; appellabat meffores, \& diem ipfam appellabat meffem. Et quemadmodưin aratione, \& Cemente, granis in terrá coniectis tora feges inter glebas ipfas occulta manet, \& quanuis fuo tempore fata erumpant in herbas,\& grana adhuc tenera fint vagi nis recondita, fructus tamé femper occulti manent, \& fide tâtã côcipiú tur, \& fpe quadá colligendi fructus: fic de pramijs iuftoriá,\& impiorum

## F.CYPRIAN VSINLOB

1. Toan. 3 - fupplicijs repurandum eft. Sic Ioan Col.5. nes in epittola canonica, Nondum Lucz. 17. apparuit, quid crimus. Et Pau.vira veftra abfoondita eft cum Chrifto in Deo. Quòd fillla verba ad tempora fancti Noë referantur(vi Chaldxo placer) vel vnicoillo exéplotota res fiet apertifsima. Nube-
Math, 2 Genc. 7. th ( tradebâtur, õnibus fe fceleribus im plicabant, fummam diligentiă ató; Itudium adhibebant, ve le volupratibus explerent. Erat Noe vir iuftus, qui cum tora familia pretatem colerer non minori diligentia atá; ftudio. Neutri fructus huius arationis, \& fementis videbant, cranv vtríque fua forte contenti . Manebant omnia occulta ad tempora vfque mefsis, fed accedente temporead refecandas mefles opportuno; vide qualia , quiq́; grana cöiccerint in corbem. Nam impii poftrema de derunt fupplicia, iufti verò falutem, \& vitam mefuerunt. Ergò qui operati funt iniquitatem, flue vanitatem, (vt habent Hebrxa,) \& feminauere dolores, aut moleftias potiùs, (iuxta veritatem Hebraicam,) Flante Deo perierunt omnes, \& fpiritu irz cius confupti funt.] Qux per meta phoram etiam dicuntur, \& quidem longé venuftifsimam.Nam quod dicitur, [Flan Ang.ibi. ite Deo, ] ad eam rem pertinet forde mirabi
facte feri taffe, quod (ve autor eft Aug. libro perur, cap.de mirabilibus facre feripturx) ad 6.7.
caftigandos impios, flarus ventorum, aquora in nubes collegere, \& fuperne deijcere imbres, diuina vltio confueuerit. Nam vt funt venti quidam, quibus ineft exiccandi vis maxima, qui \& aquas in vapores conuertant, Aquilones maxime, qui vim habent exiccandi longe maiorem, quàm fol, (de qua re in

Genef.cùm Deus adduxit f firitum: fiue flatum, qui aquas exiccaret) Genc.s. fic etiam, \& Auftro flante vehemé ter mare intumefcit, omnia refoluuntur in yapores, eluúturq́; aquis vniuerfa. Eftenim hic ventus nebulofus, \& humectus. Multa de natura ventorum apud Plinium,\& Caelium de antiquis lectionibus. Quòd ergoinquit, [Flante Deo periffe, \& [piritu ira cius effe cöfumpros,] in cam rem fpectat, vtatroces illas impiorum peenas ventorum flatibus excitatas fignificet, iubéte Deo fuiffe inflitas. Quanuis, \& flatus, \& fpiritus, finon ad ventos ipfos quinabes coégerunt, fed ad Deum velis referre, anthropopathia eft,\& elegans hypotypofis hominis indignati, \& cupiditate vindicto vehes menter inflammati, Nam eff flatus \& firitus fortafle ea refpiratio, qux partim in ore, partim in náfo pofira eft. His enim duabus partibushalitus hauritur, \& concitato animo nares etiam intumefcunt. Sic Homerus cum Gracos \& Troia. nos ad arma vocat, vt ebullientem illorum animis it am fubindicet, na ribus I pirantes inducit, \& f piritum xgé trahentibus, quod hac fint cer tissima indigñati animi figna, Flan te igitur Deo, \& (piritu narium, (vt videntar fonare Hebrea ) homines impij conlumptifunt. Sed ita traCtondus eft locus, vt nunquam à femel cepra metaphora difcedatur. Ventos illos, fiue diuinx mentis fumman indignationem ad rem rofticam trahere licebit. Nam nifi maturx fegeres celeriter demetanrur, difpendiofa cunctatio eff. Primo, quod auibus pradam cxterifq́ue animantibus prabet ; deinde qued granorum, \& foicarnm culmis arentibus, "ć procella vétorú aut
aut turbines inceffunt, maior pars decidit in terram, atq́; ita tandem perit. Sic flante Deo prifcis illis feculis, \& noftra eriam ærate, peccate res \& impij turbantur, deficiant, \& tandem pereunt. [Rugitus leonis, in quit, \& vox lexnx, \& dentes catulo ram leonum coneriti fuar. Tigris perijt, eòquod non haberet prodá, \& catali leonis difsiparifunt.] Ad eandem rem pertinet, quæ de his animantibus ferocifsimis, \& quar in fuperioribus de aratione, \& leméte fant dicta. Nam leones, \& tigrides appellat porentes huius \{eculi, tùm preterea diuites, \& opulentos, \& ho minum oppreflores, qual is fuit $N e$ é. broth fuo tempore, \& Pharao rex Ægypti,\& reliqui eiufmodi. Cùm crgo leones audis, bellicam virtuté, fortitudizer, \& audaciam, imò \& beluinos impetus, \& fummam fero ciam, \& intolerabilem violentiam oportet intelligas. Nam hac imagine diuina philolophia principes \& reges, ${ }^{2}$ viros maximè illuftres, led nes, vrfos, \& ferpentes, alpidefq́ue appellat, non fine magna loquendi
Eze.19. proprietate. Ezechiel prophera, vt magnorum virorum mores, \& illufrium foeminarum ingenia exprimeret, in hunc modú aiebat. Quare mater tua lexna inter leones cubauit, in medio leunculorú enutriuit catulos fuos? IIai.etiá de felicitate té porum Chrifti Iefu vaticinatus, quá do homines fingulari immanitate, omni duritate, \& crudelitate teterri mi,a peritare morum depofita, pari iure cum ouribus, \& agnis,id eft,cum hominibus infimis, \& vulgaribus agere debuiffent, in hunc modum aie bat. Habitabit lapus cum agno, \&z pardus cum hxdo accubabit: vitalus, \& leo, \& ouis fimul morabítut. Notata funt à viris fapientibus ito-
lida illa, \& ftultx arrogantix argủ méta certifsima, qux à multis annis principes fibi vfurparunt. Nàm cŭ infignia oftentát vrforum, leonum, pardorum, ferpentum, draconum, aquilarum, vulturum, gladiorum, ignium, libenter fatentur talia fe ha bere ingenia, qualia funt illa,atrocia videlicet, rapacia, fæua, cruenta. Inquit ergò Eliphaz propriam fenten tiam explicans, [Rugitus leonis, \& vox leęnx, \&c. ] Ac fidicat, huiufmodi homines, qui inftar leonú funt formidabiles, quafirugitu, \& tyrannide perterrefaciéres fubditos (idé dixerin đfaminis illuftribus, quas appellatione lexne intelligi arbitror,\& de filijs,quos leunculos, reEté dixeris, quia paternam crudelita tem imitantur)diuino iudicio, \& vl tione folent inuolui : ita vt corum poteftas, \& nocédi a uiditas penitus conterátur. Sic etiá \& ij qui in morem rigridis viuunt ex proeda, defeEtu rerum neceffariarúà à Deo perduntur. Tecum ergò habita ò lob; \& cúanimo tuo pertracta, nunquid fcelere aliquo, nunquid fæuitia, \& arrocitate propter opulétiam diuitiarum has immanifsimas feras fueris imitatus, admenitus tam frua plaga , tá atroci fupplicio:defineq̣; tamlicéter aduerfus Deum obmur murare. Neq; enim citra rationem foler ille, ifthęc fuæ iuftitiç exempla in homines proferre. बDioo funt in verbis Eliphaz qux quaftionem videantur habere. Alterum eft, Nunquid fummam diuinx eqquitatis pro uidétiam deceat, infontes homines, \& innocentes grauiter in hac vita corripere, an it habeat res,quemad modum iudicat Eliphaz, neminem à Deo corripi, nifi fceleris caufa? Deinde,nunquid à recta iultitiz lácedeclinet Deus, impiorum filios,

[^2]\& vxores cum fceleratis ipfis codé conuoluens fupplicio. Nam vträ́q́; quaftionem attigit Themanites vir Augnati. fapientifsimus.D.Aug. primo libro 8. de cinl.
cap. 8.
de ciuntate
Dei qualtionem prioré Gregor, verfat: \& Magnus Grego.etiả fuper hunc librum. Eft igitur Auguftini fententia, diuinam bonitatem patié rer fuftinere malos, quemadmodum eadem bonitas frequenter caftigat bonos: vt illos ad poenitentiam inuitet, hos verò ad pietarem, \& cultú virtutis crudiat. Nàm quid prohibeteum qui folem fuam facit oriri fuper bonos \& malos, \& pluit fuper iuftos, \& iniuftos,eos, qui expofitam illius bonitatem contemnuut, \& thefaurizant fibi iram, innumeris beneficijs cumulare: innocentes interdum, feueriori difciplina in officio retincre, ne in fcelus, \& peccatú aliquod prolabantur: ne virtus ipfa marcefcat: ne magnitudine donorú in fuperbiam erigantur, \& vt virtutis robur igne têrationis probetur? Ea enim elt ratio diuinx prouidentix, yt in prafenti, \& bonis \& malis e $¥$ qua a ppellantur bona fint communia, nec fecùs ea qux appellantur mala, vt duriores caftigationes, \& arocia fupplicia. Nam ve boni,\&\& mali in hac vita permixtifunt, \& in ter fe confufsi,ita neq; prouidentia ipfa diuina eos plené dítinguit.
Cupitenim hac ratione, \& bonos erudire, vt parùm de fe fentiant, \& malos inuitare, \&\& allicere, vt ad vir tutem faciant regreffum. Nam poft difceffum ab hac vita mortali,vt nó erit inter bonos, \& malos aut confuetudo vlla, aut commercium, vt confufsi inter fe non erunt, \& nulla erit focietas, ita etiam longé diuerfa erit diuinx prouidentia ratio erga vtrof ${ }^{2}$. $N$ Nam funt in coelis repo fita bona;quibus non fruentur im-
pij, \& funt improbis hominibus re: pofta mala, quibus non afficientur iufti. Interim verò quòd fagena hec bonis pifcibus, \& malis plena el̂, voluit \& bona \& mala vtrif́́; com munia effe: ne vel bona ipfa ab hominibus iuftis, quibus feclerati homines abundant, propenfùs amaré tur, nec mala rurpiter vitarentur, quibas boni plerúq́; afficiuntur. Eö rú ergò, qua vel bona vel mala appellamus, veilitas, fiue nocumétum ipfo vfu pofita eft, Nimiùm enim refert,qua ratione vel boni vtantar malis, vel mali vtantur temporarijs bonis. Nàm qui bonus, \& optimus eft,vs bonis temporarijs non extollitur, ita non frangitur malis. Malus autem ob eam rem infelici rerú fuc ceffu premitur, quoniam profpera fortuna atq; florenti corrumpitur. Sed liceat in his diftribuendis, fiue bopis,fiue malis,ad admirabilem di uinx prouidentix rationem perfpicere. Nam fi in hac vita aperta fcelus omne plectererur poena, nihil vl timo iudicio referuari putaretur. Rurfum, finullum peccatum gra: uiori caltigatione plefteretur, fortaffe mortales arbitrarentur, nullá effe providentiả circa res humanas. Similiter fi non hee temporaria bo na impijs petentibus interdum admirabili munificentia concederentur, crederent fortaffe, non effe di- uinę prouidentix proprium hac bo na concedere. Ad rem ergo reuerta mur. Boni itaq; \& mali,lontes atq; in fontes à Deo corripiûtur, \& caltí gantur contra fententiam Eliphaz: non tamen obeam rem iufti, \& iniufti homines diftincti non funt, quia ea mala non funt diftincta qui bus vtriǵue afficiuntur. Eft enim magna difsimilitudo inter cos qui his aduerlis premuntur:quanuis in-
ter aduerfa ipfa maxima fimilitudọ perf piciatur. Nàm fub eodem igne aurum rutilat, palea fumat:fub cot dem tribulo purgantur grana, palex comminuuntur: nec ob eam ré cùm oleo amurca confunditur,quia eodem proeli pondere exprimitur. Ita vna eadennó; afflictione, \&\& malí Deum dereftantur, \& boni precantur, \& laudant. Tantùm intereft, mon qualia fed qualis quify; paria: tar: vt parimotu exagitatum exha lat horribiliter coenum, \& fizauiter fragrat vnguentum. - I Iàm veròal rera illa quarftio paucis eft à nobis excutienda, Nunquid iufte, atq; $x$ qua ratione diuina prouidentia aut vxores,aut filios, quos a ppellatione lexnx, \& leunculorum exprefsit Eliphaz, iure cum ipfis ry rannis, \& impis, \& fceleratis fimili inuoluan tur fupplicio? Et primò quidem,fen tentia, \& iadicium Eliphaz viri fapientis aduerfum fe videtur pugnare, Eft enim illius iudicium, Deum Optim. Maxim, neminem nifi pro: pter propria fcelera afficere fuppli cio: Deinde verò cùm rem propofitam elegantilla metaphora amplificaret, contrarium fignificare vide tur,cùm videlicet lexnas atq́; leunculos commemorat. Nam quo paCto vel ratio ipfa vel xquitas patiatur,vt diuina prouidentia, aut impiorumhominum liberos, aut virorum quialiquo funt feelere contaminati,vxores, \& familiam perdat? Sed in arcanis litteris vade certa ratio diuinorum confiliorû femper petenda eft, illud multis eft ex: plicatum exemplis,maiorum videli cet fcelera grauifsimas frequenter in res publicas, \& proprias familias intuliffe clades. Nemini obfcurum effe pofsit, quàm duris caftigatiönibus gentem Agyptiorum magnus :
ilte Deus afflixit, \& ñon tantùm re ${ }^{2}$ gionem illam,fed \& peculiari ratio nerégiam ipfam domum proprer Pharaonis duriticm, \& ftuporem mentis:qux excitaluerit incendja in populum Irraclicicum maiorum im pictas, \&iad alienas, religiones pernitiofa defectio. Sed illud inter cx, teráantiquitatis exempla accômodatifsimum̆ mihi viderur ad ré exp plicandam, quod fecundo reg. legimus de fancte Dauides cui proprer Ifraéliticregentis cenfum illius imperiofactam, predictum illico fuit a propheta, expiandum fore hoc facinus non tantùm à rege, verùm etiam à populo, vel fame publica, vel hoftium victoria, aut certé pefti lentia grauilsima. Idem dixerim de peccato grauifimo Berfabex atqis ..Rez.īt Vrixe,quod in regiam familiam per latum eft. Magnus Gregor. propo- Grez. ? fitam quaftionem fic abfoluit. Con tingit frequenter (inquit ille) ys principum,\& corum, qui reipublicx aut fingularibus domibus prxa funt,actiones, \& conflia iuxta rationem meriti corum quibus pres. funt, difponantur. Vt enim fubditoram egregia opera nunquam debitis fraudantur pręmijs, atáue inter catera beneficia illud potifsi, mùm illorum virtuti, ac pietatis ftudio impenditur, quod bonis, \&f optimis bonus eciam princeps, \& pater familias decernit: non feculs cùm fubditi atq; inferiores multis funt fceleribus implicati nefario cuipiam traduntur ducendi, \& gubernandi: vt qui alioquin bonus efs fet vir, \& ad moderandam rempub. \& familiam aptus, propter intoled tabiles inferiorum inpietates, eam. mentis vefaniam incurrat, vt omni fe felere contaminare rion dubitefe Qnemadmodum ergo optima Reis
$F_{2}$ publ。

## F.CYPRIANVSTNIOB

publ. fiue domus inftitutio, \& pria cipis, fiue patris familias crga virturis cultum afsiduitas, \& diligentiajà á fubditorum meritis nafcivur: ita etiam omnis pietatis neglectus corum fir fceleribus depurádus, qui aliorum funt imperio fubiecti. SanCtus propheta Ezechiel inquir.
Quid elt quòd inter vos parabolá vertitis in prouerbium iftud in terra lifaël dicentes? Patres comedesunt vuam acerbam, \& dentes filio rum obftupefcunt. Viuo ego, dicit dominus Deus, fi erit vltra vobis parabola has in prouerbium in Ifräel. Ecce omnes animx, mex funt: vtanima patris, ita \& anima filij mea eft: anima quax peccauerit, ipfa morietur. Et paulò procull. Anima qux peccauerit, ipfa morietur: flius non portabit iniquitatem patris, \& pater non portabit iniquitatem filij. Infimulabat ergò populus Ifraë liticus diaine prouidentix confilia atq́ue rationes, quafi ab omni xquitate longe' effent remorx. Non eft requa,dicebant illi,via Domini: qui infontes filios pro nefarijs paren tibas, \& propter maiorum peccata caftigat. His ergò refponder propheta. Non eft,ò viri Ifraélitex,quòd fummi Dei curam, \& prouidentiam rerum humanarum ftulté damnecis: nam néq; patres filiorum iniqui tates portabunt, \&cc. Sed ad explicationem huius oraculi illud eft obferuandum, quòd divina prouidentia non vna tantùm ratione, aut confilio, ad caftigandum procedit: corripit ille interdum vt pater ad reuocandan filiorum indolem dubiam,\& peiori loco pofitam : graui fupplicio nonnunquam animaduer tit in homines ingocentes, vt illos probet ac tentet: interdum iudicis officio fungitur, cùm hominum im-
pietates in fupplicium vocàt. Cum ergo eadem fapplicio inuolvit, \& impios \& innocentes, aliquid eft in ipla caftigatione qued fupplicium, aliquid etiam quod remedium feeleris pofsit appellari: vt in fuperioribus ex D. Auguftin, expofaimus.' Nàm fi a aiufo homine vitam, atg; ipfas vitre vfuras omni tempore ac loco poteft repetere, videre non pof fum, quare cum impijs Sodomitis; \& Agyptiorum gente, iuftos \& infantes \& innocentes interimere non potuerit: fi inter illos fingamus,qué dam deprehendiffe omni felere va cantem: quod prorlùm credendum non eft. Vt enim nefarijs hominibus, poftremus interitus in poe nam; \& fupplicium, ita ctiam \& innucentibus, non eft in poenam deputanda mors. Nam poterat illis Deus vitam eripere, vel $x$ gritudine grauilsima, vel ardenti febre, vel aliquo alio morbo graviori, citra iniuftitix notam. Itaq́ue cum à pue ris, quibus adhuc per xetatem peccare non licet, vitá reperit, aut a ma lis eripit venturis, aut ad melioren vitam rransfert. Sicet apud nos qui facro baptifmate funt inaugurati, ita olim per circuncifionem ad vete rem religienem admififos enecabat, \& levifsimo profectò cruciatu ad meliorem vitan transfercbat, omni fenfu acerbitatis vacantem . Imò neq́ue fi in fupplicium, \& penam infantibus inferret mortem proprer antiquum facinus à primis pa: rentibus contractum, non video; quàm iniuftitiz notam diuina prouidentia incurreret. Sed tota oratio Eliphaz in cum fane finem decurrit, vt oftendat liberos Iob, totamq́; faniliam funefta fuiffe morte peremptos, atq́ue illius vxorem ad poftremam fuifle redactam ino-

Sot 1
piam:
piam:(quos appellatione leanculorum, \& lexnx, \& tigridis extulit) quòd peccata parentis atq́ue mariti fuiffent imitati. Tùm praererea, quòd (quemadmodum frequenter videmus contingere, forminis fuadentibus folent viri grauifsima quáque patrare flagitia, vt de vxo-
Mar. 6. re Herodis conftat. Et qux potenMatth. 14 tes homines, \& tyramni per fummam impietatem congeffere, folent liberi ftulté, \& luxuriofé confumere:atq́ue ipfa parentum rapina, \& tyrannide, vehernenter delectantur. Ob eamq́ue rem Eliphaz vir fapiens non fe proprio telo iugulat, vt videbatur. Neq́ue enim illius fententia erat, innocentes filios propter parentum flagitia puniri, quin potius aduerfam tuetur: fed eo confilio haec dicuntur ab EliS.avin phaz, quafi opes illx, quibus vfque ad miraculum abundabat Iob, ex tyrannide, \& rapina fuiffent congefte, \& quafi vxor \& liberi cadem tencrentur fceleris immanitate, atq́ue ita codem fuiffent inuoJuti fupplicio. In hunc penè modum,iuxta fentétiam Eliphaz Themanitx. Diuus Hieronymus locum Ezechielis interpretatur, \& queftionem explicat de innocentibus, \& filijs, qui maiorum imitantur peccata, ita vt ab illis poenas expoicat, \& grauifsima fupplicia, qui eifdem fceleribus tenentur, quibus \& maiores. Eftq́ue illius doctrina appofitifsima ad explicandum oraculum. Docet enim eo loco fpiritus coeleftis, gentem Ifraëliticam non tantùm maiorum exemplo pec cauiffe, fed \& fuiffe omnes multis fceleribus coopertos. Huc feectar quod dicitur, anima que peccauerit, ipfa morietur. Ex his igitar col lige, effe peccata quadam, quæ
conftant exemplo, \&e imitatione, at: q́ue effe peccata quadam propria, quibus minores maiores incitantad peccandum, vel fe ipfos in omne genus flagitij precipites dant: atgue his feeleribus funt accommodanda fententixe Eliphaz, \& Hieronymi de fupplicijs \& poenis. Sunt fupplicia quardam, que no funt ap. pellanda fupplicia, vt in fuperioribus. Et vide quo pacto fingula difponantur iuxta arbitrium diuine prouidentix, vr diximus.

## Porrò ad me dictum est verbam̀m

 $a b$ conditum, © quaf furtiuc fufcepit asris mea verias fufurricius. Fo borrore vifonis nocturne, quando Jolet Jopor ocsupare bomines, pauor tenuitme, of tremerjo omnia offa mea perterrita funt. Et cium piritius me prafente trarifiret, inherruerunt pili carnis mee.? Stetit quidam, cuius non agnofcebam vultum, imago coram culis meis, er vocem quali aure leonis andiui. Nunquid homo, Deicomparatione inflificabitur, aut faifore. fuo purior erit vir? Ecce qui ferviunt ei non funt Pabiles, $\sigma$ in as: gelis suis reperit pranitatem.2wantò magis bi qui babitant domos luteas, qui terrenum habent fundamentum, consfomentur veluti à tinea? De maxe dfáue ad vefpePam fuccidentur: (4) quia nullis intelligit, in aternum peribunt. Qui autens reliqui fuerint, aufe:rentur ex cis : morientur oo non in fapientia.

DIxerat Eliphaz; fanetum Iob proprer occulta fcelera cum liberis,toraq́ue familia in tam aduerfan,atq́ue iniquam fortunam incidiffe, asq̣ue exemplis,\& vereri confuerudine, \& rerum vfu rem propelitam firmabat, neminem videficet duriori aliqua caftigatione id Deo corripi, nifif feleris cuiufpiam caufa. Et quoniam res difficilis erat, \&\& qua maiori egeret auctoritate,quàm humana, vt indubita tam fidem faceret his, quedixerat, ì diuina reuclatione, qua falli non poteft, argumentum fumit. Dubitarunt tamen viri fapientes, an eaquax Eliphaz de fublimium rerum reaelatione proponit, fuerint ab co fallò confiéta, an ita res habuerit, quemadmodum ille inquit. Et quidem fi fingula excutias verba propofirx reuelationis, nihil fortaffe deprehendas, quod à veritate declinet, aut cum ipfa ratione pugnet. Quocircà ab ipfa verborum ferie colligi non poteft eius reuelationis falfiras. Potuit itaq; diuino beneficio, infufa parte aliqua coeleftis luminis, has theologix arcanas ratióes accipere, Nă $\phi$ reuelatione fibicoelitus facta abutitur in detrimentum alieni nominis,\& contumeliam viri fanctifsimi, nihil profectò demirandum fit: cùm peruerfus prophetix vfus non eleuet auctoritatem prophetix: neque finiftra reuelationis interpretatio fit indiciam certifsimum, \&argumentum euidens falfer reuelationis. Illud enim omnium theologorum cöfenfu certifsimum habetur, poffe yatem poft acceptum propheticum lamen, \& prefenfionem aliquam de futuris rebus, in alios fenfus vaticinum trahere longe ab ipfa veritate, \& confilio diuino diuerfos. Ergò fi-
ue verum fuerit hoc oraculum, fiue falfurm, parum refert, dummodo recté intelligamus, quar à Themanire viro lapiente dicuntur. Et quoniam varia eft prophetixe ratio, neque vna tantùm ratione fpiritus ille coeleftis humanis illabitur mentibus : interdum aperté prophetis reuelantur qua funt ipfa diuina prouidentia occulta: interdum verò per anigmata quadam, \& per oblcure: vt Eliph $\begin{gathered}\text { fignificaret, ea } \\ \text { a }\end{gathered}$ de quibus dietarus eft, non aperta vifione accepiffe, fed occulta, ait. [ Porrò ad me factum elt verbum abfonditum .] Triplex autem eft occultre reue lationis genus:quorum primum eft, cùm res diuinz atque fublimes prophetre reuelantur imaginaria aligua vifione, \& quafi fimulacro inclufx. De quo prophetix genere dicitur lib. Nu-Cap.r2.b: mer. Si quis fuerit inter vos propheta Domini, in vifione apparebo ei,vel per fomnium loquar ad illí. At non talis feruus meus Mofes, qui in omni dome mea fidelifsimus ef: ore enim ad os loquor ci: \& palam, \& non per enigmata, \& figuras dominum videt. Accipiebat crgò Mofes verbum abfconditum : hoc eft, occulta diuinx prouidentix confilia intuebatur. Eliphaz verò in modum fufurri,hoc eft, non admodùm aperte, neque clarc. Eft alterum occultre prophetix genus: quando videlicet quidpiam audit vates figura tis locutionibus quafi inclufum, quod ex vaticinijs Ifaix facile poterit explicari. Nàm cùm Ifai, audiuit Spiritu fancto verba fugge rente, Ecce virgo cócipiet, \& pariet filium, \&c. apertam vtique veritatem accepit, nullis figuratis loquutionibus abditá. Cùm verò de exortu Chrifti vaticinatur in hŭ́ modü,

Egre-

Ifai.rt.
Egredietur virga de radice Iefle: fi ̧urata vtíque locurione,\&\& occulfiori percepit propheta quafi venas haius dinini fulurri. Sunt enim figarate loquationes, quafi vena quedam, qux ab aperta veritate tanquam à fonte deriuantur. Atq; hoc fortaffe Eliphaz fignificare voluit, cùm dixit, [Venas fufurri cius. ] Tertium genus occultivaticinij eft, cùm lux illa diuina, quar mentem colluftrat ad percipiendas fublimiores res, fubito influxu, \& quafí repentino propheticam mentem attingit, \& excitat : ira vt ipfa occultaram rerum cogaitio illifubitô eripiatur, neq́que diutius máneat. Hac verò ex parte fublimen iudicamus Mofis prophetiam,quòd quemadmodum docet feriptura, fnerit diuturnior. Igitur quoniam lumen illud coelitus in animum Themanitx infuflume, fabitò illun tetigit, nec diutius illius animoant mente permanfit, recté dixit[Quaii furtiue..] Deinde', quoniam varixe funt facultates intellectrices huius diuinioris doni capaces, varia etiam vel ex hac parte debeat efle occultationis ratio. Nam interdum propheta inquiunt fe vidif fe quid piam:nonnunquam verò tetigifle: frequenter etiam audiuiffe fe aliquidsac poftremó, intellexiffe. Inter hrec prophetix genera, illud excellentius atọ́ue fublimius habendum eft, quod ad menters inrellectumq́ue pertinet : quale fuit genus itlud prophetire, quod Dauidi; \& Mofi omnium penc confenfa tribuitur. Proximum verò gradum tenet illud vaticinand genus, quod facultati videndi tribuitur. Nam vt hic fenfus rapertius de rebus iudicar, \& magis eft rationi proximys: ita ctiam \& illud pro-
phetix genus,quod Vifio appella tur. Deindé, quoniam auditus ab ipfa rationis arce nonnihil relegatus eft, nee tam aperta eft hmius fenfus cognitio: facile cernitur, illud prophetix genus, quod audirui accommodatur, aliquantulum effe obfcurius. Infimum verò locum tenet illud genus prophetix, quod tactui inertiori fenfui accommodatur. Themanites ergò, quò ab ipfa facultate excipiendi diuinum donum occultam fuiffe reuelationem fignificaret, aurem commemorat, dicens:[Er fufcepit auris mea.] Ma-D. Gres: gnus Gregorius, ve mihi videtur, omne prophetix genus fufurrum dici arbitratur: vt fufurrus apertz vifioni opponatur. Eft enim aperta diuinitatis vifio. Dequa Chriftus a pud Ioan. Palàm de patre ${ }^{\text {Ioan. }}$, 6 . meo annuntiabo vobis. Et Ioann. Videbimus cuma ficuti eft. Paul, r.Cor.33: etiam. Tunc cognofcam, ficut \& cognitus fum. Igitur quoniam imbecillitas humana mentis, interim quod mole corporea premitur , fuftinere non poteft illius lacis infinitam copiam: Deus ipfe quafi per rimas contemplationis quazdam indicat, quee tamen non loquitur, fed fufurrat. Neque enim humanis mentibus plenć intimat fucem illam, fed potius pauca quedam manifeftar. Et [vemas] filie D. Greg:
 ipfa rerum wniueffitate cernantur. Dininus fuffurrus (inquit ille) tor habet venas, quot creatis rebus ipfa divinitas prefidet. Neb mo enim fit, qui hac rerum venuftate, \& orbis pulchritudine con fpeeta, non vehementer admire tar artificis bonitatem, potentiam, fapientiam Ve enim aqua lenit ter fluens dueta pervenas, tantod
felatiùs fundit, quantò vias aportiores inuenerit: ita \& nos, duma ftudiolè diuiniratis cognitionem à contemplatione vniuerfitatis rerim colligimus, quafi venas fufurri cuiuldam diuini aperimus, dum opera Creatoris admiratio ne quadam excipimus, \& per ea quar funt in publico, in mentes noltras deriuantur ea, quar funt in occulto. Hac ferc Gregorius. Sed fuperion illa fententia magis mihi videtur littorx confentanea. Excitantur antem prophetarum mentes in contemplatione refum diuinarum, aut per quietem, aut per vigiliam.
Sed illud prophetix genus, quod per vigiliam abfoluitur, praftantius multò, \& excellentius habendum eft. Maior enim propheri-ci-luminis copia exigi videtur ad auocandos fenfus exteriores, ac proinde mentem ipfam occupatam, atq́que implicitam rerum multarum cognitione ad diuinas veritares peripiciendas, quàm foo luta mente, \& minime propedita per quietem. Etcamen frequentius Spiritus ille coeleftis prophetaram mentes per quietem, \& fomnum excitar, quàm per vigiliam, obferuata videlicet temporis opportunitate. Nam eft per quietem ipfam animus omnibus curis folocus: eft auocatus à fenfibus, \&e quafi in feceflu, \&c extra rerum tumuleus, \& ftrepitum conftitutus.? Ipfam ergò temporis opportuniratem fignificauit Eliphaz,cùm dixit, [ In horrore vifionis noturnx: guando foler fopor occupare homines.] Er, vt habitum prophetiam excipientis etiam exprimeret, adiecit, [ Pawor tenuitme, \& rremor; \& omnia ofla mea perterrita funt. ]

Sic enimfolent prophetz, cùm illorum mentibus radios aliquis diuinx lucis infunditur, vehementer agitari, \& commoueri, \& corpore interdum, \& animo concidere; Vt Ioann.euangelifta, cùm in Apoca- Apoc.x.d lypfi, confpectis feptem candelabris, atque homine illo fpectandx autoritatis inter candelabra diuerfante prociditillico ad pedes cius. Quòd ficorpore id factum fuerit, fiue porius interna mentis imagine, \& cognitione, parùm refert. Illud tantùm animaduertendum eft, quòd diuini vates coeleffi lu mine excitati ad percipiendas res diuinas, cùm ad hoc tantùm inuitantur negotium, humanis viribus defficientibus corruunt illico, atq́ue procumbunt. Ezechiel con- zec, 2: fpecta illa horrenda vifione quatuoranimantium, poflquàm vidit ctiam cocelos apertos in faciem fuam cecidit. Danicl, ad ange-Dan.to.e: lum, qui illum alloqueretur, dixit in hunc modum: Domine mi, in vifione taz diffolutr funt compages mex, \& nihil in meremanfit virium, fed \& halitus meus intercluditsr. Is itaq́ue horror, hee vehementior totius animi corporifq́ue commotio, qui frequenter prophetas occupabat, apertum erat argumentum non tantùm imbecillitatis humanx mentis, yerùm ctiam; \&x profunde ignorantix. Fit enim rieceffariob, vt in tanta diuiniluminis copia, \& feipfam agnolcat, \& propriam ignorantiam, \& infirmitatem fateatur, qua exiguo tantùm rationis lumine illuftrata, iftarum rerum profunda ignoratione tenctur. Explicat autem in fequentibus caufas huius tanti horroris, \& formidinis. [Ef cùm fpiricus (inquit)
me prefente tranfiret, inhorruerunt pilli carnis mex. J Satis enim eft rationi confentancum, cùm virtus aliqua preftantior, \& ex celleatior adeft, quar minor eit, \& imbecillior, prorfùm obftupefeat. Quis vero non intelligat, quantò fit potentior fpiritus coeleftis virtus carne ipfa, que fua natura eft infirma, atq́ue iner tifsima? Nam quòd illa non pauet, neq̆ue reformidat ad iplam animi, ex mentis prefentiam intimam, tribuendum vtiq́ue, \& fapientix fummi opificis, \& longilsime criam confuetudini, quarm cùm animo menteq́ue habet ab ipfa coagmentatione tum praxterea, tàm potenti charitatis nexui, quo Diuina fapientia hace duo inter fe colligauit carnem videlicet, \& fpiritam . Nihil ergò mirum, fí cùm adeft coeleftis fipiritus virtus, infirma caro, \& imbecilla tantopere reformidet, \& concutiatur. Sed \& illad ad wertendum eft, prophetas omnes interdum vehementer perturbari, \& corpore, \& animo propter horrendas qualdam vifiones, \& rerum infolentes facies, quie poffunt gratem metum concutere. Nàm folent res noure, \& infolentes, vt adminationem, ita etiam grauen formidinem afferre, prefertim fi nocta perfpiciuntur, vbi \& ipfa remporis ratio per fe poteft grauem excitare timorem. [ Sretit (inquit) quidam, coius non agnofcebam vuitaws imago coram oculis meis.] Pertinent hrec verba ad explicandam certirudinem vifionis huius Nàm fomnia quxdam, qux natura ipfa nobis dormientibus of-
feruntur, $a b$ ipfis rebus; colloquiijs, \& confuetudine, qua in vigilia aut agere contigit, aut videre, funt collecta . Frequenter enim, vt rerum wfus docet, \& a fummis philofophis proditum eft, de cis rebus per quietem cogita mus, \& earum imagines cernimus, quas vigilantes, \& animo, \& mente excepimus. Sunt etiam infomnia quardam à fuperiori aliqua natura iniecti : quemadmodum propheriea infomnia, qure plarimum habent euidentix, \&c fignificationis. Nàm qux ab ipfa natura proficifcuntar, videre non poffum, quibus ex caufis rationes habeant arcanas, aur occultas. Guin ergò ea reruin facies nobis per quietem fefe offerunt; quas vigilantes confpeximus, facile illas agnofcimus :Vt ergò Eliphaz fignificaret, infomnia illa fuperiorem atíquam, \& coeleftem habuiffe caufam dicit, fe non agnouiffe illius vulrum. Qaod autem fequitur. [ Imago coram oculis meis.] Non ad vigiliam, (ve ego arbitror) referendum fit, quafi vigilans hxe rerum fimulacra confpexerit, no per quietem: cùm, ve ego iodico, contrarium videatur fignificare. Et tandem inquit, [ Et vocem quafi aura lenis audiui.] Nam iftiufmodi reueIationes fuunt interdum fpiritus cecleftis prafidio. Nonnunquam verò dxamonis lúdificatione. Sed cùm fpiritu celefti fugge. rente \& rerum imagines miniftrate iftiufmodi vifiones contingunt, fequitar femper graves illos timores ${ }^{3}$, atóue formidines interinum quoddam ac plathinib box aslifos nd
nè diuinum confolationis genus. Apoc.r.d Sic loanni loco adducto, confternato, \& in terra procúbenti, manus admouerur dextra fenioris illius; qui loannem ex munere inftruebat; \& audit, Noli timere. Iddem. Dan,to. dixerim de Danieles êd de Gabrié-4 Luc.r.a.c le archangelo, qui Zachariam pa-t ubre coniternatumi, \& Virginem ctiam farctifsinam confolatus eff. Contrà verò cum darmonis ludificatione efficiuntur he vifiones, horror quidam \& metus, \& an xietas intolèrabilis mentem occupat. Vt ergò Eliphaz, vel hac ratione oftenderet vifionem illam non faille mendacem, neq́ue à dxmone confictam, fed coeleftempotiùs, ac plane diuinam, dicit fe atodiviffe vocem quafi aure cuiufos piam lenioris , Scio, prophetas facros interdum audiuife commid. tiones magrias, \&evoces, \& fonitus hoirendos, ve Ezechiel audiebar voces quafi fonitus aquarum mulf tarum exalto felprecipitantiums \& Ioannes, vocem tubre. Sedifonitus illi horrendio ad graues pertio nebant comminationes, \& grauia quadam pericula futura prafe fet rebant. Vt igitur Eliphaz, genus propherix duineun fuife declaret, \& totam confolationis plenum, vocem fe sudiuiffe affirmat quafi aurx lenis, hacieft, blandioris? \& magnam adferentis confolationem, 3. Reg.r. Vt de vifione Helix legimusa poft c. commotiones magnas fibilumban. re tenuis fe audiuiffe. Heciautemfant, que perreuclationem ace cepit Eliphazz. [ Nunquid homo Dei comparatione iuftificabitur; aut factore fuo purior eriti wir:?] Expofità ratione, \& gradu prophetix explicat fecundo locoiquale fuerit oráculum quod diaina
reuelatione accepiffer. Illud autem declarat ea ratione, vt quafi tribus argumentis aut collectionibus euincat, neminem a Deo corripi doriori aliqua caftigatione, nifi feleris cuiul piam caula. Primum argumentum fumitur à comparatis. Confert enim Eliphaz hoininem cum Deo, \&\& vtriufq́ue inftitiam inter fe componit, vt hac collatione facta euincat. Inquit ergò. [Nunquid homo Dei comparatione iuffificabitur? ] Oportet autem, totam argumentatio nem in hunc modum colligamus. Si Deus hominem quempiam citra culpam delicti grauiori poena corriporet, neceflarium effet dicere, hominem effe Deo juftiorem , quod afferere impium effet, ac prorfùs nefarium. Nam cùm fit iuftitie munus, criq́que quod fuum eft tribuere, fi Deus in hominem: innocentem graviori poena animaduertat, (nullus autera hominum eft, qui de altero fupplicium fumat citra notam delicti, modò fit iuftitiz cultor, \& fit requitatis: obferuanti(simus, ) Deo iuftior effec homo. Aut alia ratione argumentum pofsis fumere. Deus iuftior homine eff, nec quilpiam effe pof. fit, quí de iuftitia, \& aquitate cum Deocertare pofsit: Fed nullus hominumselt, cui fiticordi iultitia, qui in hominem infontem animaduertat, multò ergô minùs Deus ipfe, qui zequitate, \& iuftitia, to modis inftifsimos quof́que inters mortalesercellit. Adductum ara gumentuin confirmare videtur Elipbaz, conferendo inter fe diuinam puritatem, \& candorem cum scandore illo, qui humana menre de 4 prehendi poteft: inquit enim : [Aut factore fuo purior crit vir?]

Vnaqurequéue res inde puritatenn habere videtur, aut eam rem puram iudicamus, que optime fecundum naturam viuit, quam aceepit ex fuis caufis: Pendet igitur cuiufq́ue rei puritas à fuprema cau $\mathrm{fa}_{\mathrm{a}}$ eficetrice: non ergò puritare ipfa fuperiorem caufan vllo pacto excellere pofsit: Excelleret autem, fi ipla iuftitix executione, \& funetione iudicis, ac pratoria Deus hominem innocentem in poenam depofceret. Non igitur̀ o lob a fummo Deo, \&e equifsimo iudice tam grauiter affligeris citra ali quäm fceleris caulam, aut fine nota criminis. Nemo autem eft qui ambigat, quanta fit diuina equitass quàm nulla fie humana iulti tia: quo patto fi cum illa conferatur, inialtitia fit habenda. Quod ij facile acie mentis intuentur, qui diaino lumine collaftrantur, vt Eliphaz: qui raptus in contemplationem exactiùs intellexit, neminem Dei comparatione poffe iuftificari. Nemo enim de ip ía lucis pulchritudine ftatuere pofsit, qui quantus fit renebrarum horror prorùm ignorat. Rurfum, nemo pofsit probe tenere quan tus fit tenebrarum horror, qui ipfam lacis pulchritudinem nunquam oculis perfpexit. Is enim tastùn fit quid de tenebris fit $x$. ftimandum, qui lucem intuerur. Qai enim cardorem lucis ignorat, ea quar fant horrida, \& inculta fulgentifsima iudicat. Eliphaz itaque, qui altiori illa reuelatione radium aliquem diuinz lucis animo concipiebat, iudicabat de rebus ve iudicandum eft, \& fingulis fuum precium reddit. Ob eamque rem quafí media Solis luce conflicutus, humanx iuftitix lu:
cem quafi exiguam lucernam $x$ ftimat : que tametfi in tenebris fulgeat, in lucem Solis prodacta ob tenebratur. Sciebat enim Deum toto naturx ambitu precipyam effe, atque fulgentifimam lucem, totiofque facultatis cognitiux fu premum obiectum: Omnis cnim cognitiua faculcas in Deum nititur tanquam in propriom obiectum, \& lucem, \& in deftinatum fibi finem, vt potè à quo derivetur ơmnis ratio (cientix, atque fapientie, tanquam à primo fonte, primáque origine. Huius autem lucis fiue luminis duas molitus eft creaturas capaces, tanquam duo totius nature fumina, hominem fcilicet,\&\&angelá. Quemadmodum enim dure funt feccies lacis,ve proditum eft à fummis philofophis, lumen \& vmbra: ad cundem modum, duasille condidit fpecies lucis,hominem feilicet \& angelum. Refert autem angelica natura fpeciem lucis precipuan, nempe lumen: animus autem humanus alteram illam, de qua diximus, vmbram filicet. Et quod diximus de duabos naturis, iddem etiam ftatuendum de duabus fcientijs, \& cognitionibus, humana \& angelica. Angelica proinde cognitio primam lucis feciem in Deo cognofcit, atq́ue cognitione iffa cxtera omnia altifsima quadam, \& praftantilsima cognitione comprehendit:animus autem humanus, multa quidem cognofcit, fed in vmbra, qua à prima lucis feccie veluti deriuatur. Quemadmodum enim lux vmbram pracedit, ita etiam, \& angelica natura, fientia \& cognitio cognitionem humanam. Omnis crgò humana cognitio de rebus pretertim fublimio rib $9, \&$ quę noftrę naturę anguftias, \& li,
\& limites excedunt, neceffum eft, vel à Deo ipfa proficifcatur immediatiùs, quemadmodum cognitio angelica,velab angelica fcientia tá quam à prima lucis fpeciederiuata. Exacte igitur cognouit Eliphaz, quanta fit hrec diuina puritas, fi ad puritatem humanx mentis exigat tur. Satis enim oftendit, cum in: quit, [Aut factore fuo purior erit, vir?] Quo pacto ipfa confidera rione diuinx magnitudinis, aráue requitatis difcitur, quanta fit diuina iuftitia, culm in quempiam mor talium grauiter animaduertit, tito Nam qui fuperna dona deguftat, pondus caftigationis requo animo tolerat, quia plenè ipfa diuina luce intus concipit, quantùm à vera rectitudine declinent externre actiot nes. Nam qua ratione de propria rectitudine Itatuere pofsit, qui fum$m x$ rectitudinis regulam prorfùs ignorat ? Contingit frequenter, humani corporis oculos lignum reCựm iudicare: quod tamen, flad re ctisfinam regulam exigatur, nullo labore illius obliquitas deprehenditur: ac proinde ipfa rectitudo increpat, quod oculus approbabat humanus. Sic dicendam de humaria puritate, \& candore. . ब Altesum argumentum fumitur criam à comparatione hominis cum angelorum natura. [Ecce(inquit)qui feruiunt ei non fant ftabiles, \& in angelis fuis reperit prauitatem.] Hic vnus locus eft, vnde ecclefia catholica, atq́ue facrarum litterarum interpretes innumeras penc queftiones expreffere, de creatione angelorum, de illorum natura, de libero arbitrio, de miferabilicafu. Hoc ita q́ue docet fides, docet Chriftiana religio, angelos omnes fimul a Deo fuifle conditos, quorum a-
lij propria culpa cecidere, alij verdे ardenticharitare fuo adhefere autori. Difficiliùs autem, vt videtur, humanus animus adducitur ad credendum Angelicam naturam ${ }^{\text {pos }}$ tuifle aliquo icelere infici, \& ab of, ficio \& Deiculta declinare porvif fe: juabus ex caufis: alsera fumitur â facultare intellettrice, \& contem. platiua vita; altera fumicur) ${ }^{2} \mathrm{an}$. gelorum actionibus, five vita actio Ha, Et vt.de illorum facultate intelleetrice priori loco differamus; yt à fummis philofophis proditum eft, omnis mutationis caufa, eft id, quod tota natura appellatur pos tentia, Nam fi quidquid rerum ipla vniuerfirate perlpicitur, actus eflet nulla admixtus potentia,nul la profectò effet matationis caufa. Ea igitur voluntas fiue apperitio que extra omnem potentiam eft, nulla ratione poterir demutari. Talis eft diuina mens. Ceterum fingula que à Deo condira funt, cùm neceflario arbitrij delectu, eò magis ab omni agitatione, of incóftantia motus dilcedunt, quò pro ximé accedunt adcōflantiam illam, \& firmitatern diuinx mentis, Quo circà cùm intellectas, fiue facultas intellectrix in angelis potentiùs Numini hareret, tanquam quaraltiùs \& fublimius diuinam illam naturam contemplaretur, ceteris omnibus creaturis, etiam hominibus firmiores effe neceffe fit. Et tamen ab hac firmitate, \& conftantia,qua proprix erar nature confentanca cecidere. Alterum argumentum fumitur ab actionibus angelicx nature. Nam fi finem attendas, cuius caufa fublimes illix mentes ad terras mittuntur, nullus alius profétò fit, quâm optima mode randi res humanas ratio.

Nam

Nam diuina prouidentix', quax $x-1$ quifsimo ordine fingula dilponit, ses humanas, \& inferiora hace felicium mentium at q$^{\prime}$ fublimiŭ minifterio difponit. Sunt ergò angelicx mêeres diainx nature magis côiucte, maioréq́; cú illa habent affinitaté. Id autem quod fupreme rectitudini propinquius eft,minus debeat ha bereobliquitatis in fuis actionibus: tales funt angelice mentes: Plurimiliergò haber admirationis, quod fupremi illi fpiritus à rectitudine
Gregor. alíquando declinarint. Magnus Gre gorius priorem huius periodi partem ad eos angelos refert, qui jam in omne xaum felices funt, alteram verò ad eos, qui propter peccatum coelo fuerunt derurbati. Quod ergò Eliphaz inquit de inftabilitate angeloram, fic interpretandum iudicat: vt angeli, etiam qui diuinam natoram a perte intuentur, appellentur inftabiles. Nam cò quòd creatore funt, plurimùm mutabilitatis habent. Dicit autem, hanc in conftantiam naturx angelos vicife, quòd porentifsimis amoris, \& charitatis vinculis cum autore fuo funt colligati, \& quafi conftricti. Hebrza videntur fonare. [In fuis miniftris nó firmum opus retinuit, angelifóque fuis indidit vafaniam.] Sic eriam legunt quidam Habbreorum,[Angeli Deo collati videntur inflipientes.] Senfus videtur effe ex Hebrao: In angelis fuis non pofuit veritatem,néque in angelis fuis pofuit lucem exactifsimam: Ac fi dicat: Angeli non funt creati à Deo in omnimoda veritate, fiue perfeetifsima:quia cum Deo collati,funt veluti tenebra. Quocirca ftatuendam eft, omnem creaturam, fi iaxta propriam naturam confideretur, peccare poffe: \&qux peccare non
poteft, id habet diunno beneficio, \&s gratia. Huius ratio eft, quia peccare eft, à neceffaria declinare re-i Ctitudine. Quod omnibus in rebus, fiue qua natura exiftunt, liae qua atte conficiuntur, fine qua ad mores formandos fpectant, verum habet. Is tantùm à neceflaria rectitudine declinare non poteft, cuius virtus atq́ue facultas eft ipfa rectirudinis regula. Nam fi artificis manus certilsima effet regula incifsionis, profectò lignum diffecando, nunquam à rectitudine deuiaret.
Quo fit, vt quoniam rectitudo ipfa in incifionibus alterius regula $x$ geat adminiculo, contingat frequen ter, \& incifsionem effe rectam, \& obliquam. Sed quoniam voluntas Numinis fola eft fuarum actionum certifsima regula, folusille eft, ir quem prauitas flue obliquitas cadere non pofsit. Cxterùm creature omnes, quia ab illa fuperna regula, \& zeterna rettitudine declinare poffunt, fit neceffario, vt quantumuis perfecto, \& ablolure fint,ffifuis viribus reliquantur, peccare poffint. Hoc igitur argumento fanicto viro fuadere conabatur, mentis in conftantia aliquando à diuinis le a Msion gibus defeciffe. Si illi fpiritus effe incommutabiles nequeunt, qui nul la carnis infirmitate deprimuntar: magna profectò temeritate o lob in bono femper te permanfifie con Itanter exiftimas. I Secundo propter negligentiam, \& incogiran tiam proprij fatus homines frequenter in peccatum labuntur, \& inter ftultos iure computantur. Sed eft longe difficilimum, homi : nem probe tenere, an ad cxtum ftultorum pertineat,an potius ad fa pientium numerú. Difficilimî́ etiá, proprium ftatum, \& naturx incon flátiam
ftantiam ita mente habere defixam, $v t$ nunquam ab illius contemplatio neanimum dimoueas. Iniuria ergo ò lobspropter pericula in que ins cidiftio, cam Deo expoftulas: wilt © Poftremum argumétum fumitur ab imbecillitate humana. [Quantò: magis (inquit) qui habitant domos lureas, quiterrenum habent fündamentum, confumentur velut à tion nea? Dè mane vf́que ad vefperaíb luceidentur: ] Id quiod de domibus luteis Eliphaz poftremo loco dicit, nontamide his domibus externiss hưmanis manibus extructis, quàm de corporea mole, aut corporis domicilio accipiendum eft. Eft enim humanum corpus vili materia com pactuin:fumptum enim eft (vt inquir Mofes) de terra, atq; ex ruben ti argilla deductam. Formauit Deus
Gen. 2. hominem (inquit Moles) de limo terra, \&e. Frequens eft in feripta;
2. Cor. . . b ris facristric loquendi mos. Hinc
2.Cor. . 2 Paalús, Habermas thefaerum iftumi in wa fis fictilibus. Et feimus, quor niam if terreftris domius noftra hiuius habitationis diffoluatur "quòd sedificationent ex Deo habemus; do mum non manu factam ęternamin
Chaldx. coelis. Chaldxus habet.Quantò ma gis impii,qui habitant in fepulchris luti. Quiertiam fignificare videtur, plato in id quod Plato in Oratylo,vel de re $\mathrm{Cratyl}_{\mathrm{O}}^{\mathrm{O} \text { ligenes. }}$. Aa nominum ratione dixit, \& re: Origenes. talit Origenes in libris Periarchön! humanom corpus effe dietum oat $\mu u x$, quafi oñux , in quo animus ipfe tanquam fepto valloq́ue claudatur, velut in carcere quodam: Et animam ipfam arbitratur dictam đux́p obeam rem, quòd hee quoties huic fepulchro adelt, caufa elt illiviuendi, refpirandi, \& refrigerandi vim exhibens. Vndé cùm hace defierit in corpore effe, diffoluitur illicò, \& in corp
interit. Terrenum autem fundamêa tum fortaffe vel propter corpus diCtum eft, yel(ve ego iadico) propter: ofla ipfas : quibus tanguam? fundamentis totum corpus innititur. 3 ) [Confumentur velut àntinicas de: mane viq; ad velpere fuccideatur']. Non vna tantùm ratione, mortalis homo pofsit abfumi,fed yaria clate-
 caulas fue mortis, habet \&texternas. Quo fit, vtialiam mortemmar turalem appellemis, aliam:vecò violentam. Ea profectò rationehías manum corpusà fummorerumo pifice fuit effictum, vt propter humorum perpetuam dimicationem ad fui interitum magna celeritate feffinet, \& tanquarmin perpctuo curfu ad mortem, io corruptionom, inftar delabentium aquarum decur rat. Etgòcùm tinex meminit, niatüralem mortem fubindicavitana Deindéde morte violenta fapien: ter fubiecití [ De mane vfque ad ve\{peram fuccidetur. ] Quanuis enim illud mortis genus verunq́ue prenolcipofiet, quod naturaie appellamus: illad tamen quod violentia fit,\&\& répentiois cafibus accidit,prothum efl ignotam. Ob eamque rem nemo noftrum fatis cognofcere porefl;an hac ipfa die qua loquimur, \& de re propofita ditpuramus, inuida mors nos opprimat imparatos. Quòd inter velperum, \& mane hamanam vitam finiendam dixit, in eam rem fortaf. fe ípectar, vt fummam illius breuitatem declaret. Extinguitar enim quàm citísimé,nec diaturna eft: vt tcribit Arifotel. de beftiolis qui, bufdam: Nafcividelicet, ad Hypanim Scythix fluaium animan, tes qualdam, quax ad perendinum diem nunquam perueniant.

Arit. Iffic
s. de hil. 5. de hift.
anim. G. 19
ro' $\varepsilon \varphi n^{\prime}-$ Que hac de caufa dicantur Ephe-

## $\mu \mathrm{g} \rho \mathrm{V}$.

 merides, \& hemerobix, quali diaric. Id quod Eliphaz de humana vita hoc argumento aftruere videtur. Sed quoniam de peccato, \& fordibus animi tota difputatio eft : potiùs ad interitum animi heco omnia videntur referenda. Nam eft ipfe fermonis character propheticus, \& metaphoricis locutionibus contectus. Gemina ergò ex caufa interioris vite interitus accidere pofsit, aut interno videlicet, \& domeffico, hoc eft fomice, \& tyrannide mem brorum in peccatum aliquod impellente: aut externa aliqua caufa, damonis videlicer tentamentis. Ea tamen mors, qua abinternis,\& domefticis caufis nafcitur, non tanta celeritate fit, aut illud tentationis genus non tàm cirò profternithominem, fed fenfim: dum per focordiam, \&\& incogitantiam nố curamus prima peccati initia reprimere, Vt lapiens dixit, Qui fpernit modica, paulatim decider. Sic enim veftimentum quod non excutitur, paulatim confumitar à tinea. Exterior autem tentatio hominem plerúq́ue fubitò profternit, ficut vnius focminxalpettu, graui fanctus Dauid fe contaminauit ftupro. Hoc igitur fortaffe cùm dixit, [ A mane vf́que ad vefperum, ] Themanites voluit infinuare. Sed mihi magis probatur, vt verum fit id quod de tinca diximus: Qux cùm ex veflimento nafcátur,tamen fenfim corrodit, \& confumit: ita \& tentatio ipfa qure nafcitur ex carnis tyrannide. Sed quod dicitur, [de mane vfque ad ve Iperum,] iuxta proprietatem He-braice lingure aternum tempus fit gnificat, ita vt fit fenfus, homo perpetuò innumeris eft periculis expofirus, partim propter domefticos hoftes,\& internos, partim verò pro pter externos: Itaq; nulla vitx pars periculo vacat, aut occafione peccá di. [Et quia nullus intelligit, in $x$ ternum peribunt, qui autem reliqui fuerint auferentur ex eis:morié tur, \& non in fapientia.] Continuo defectu, \& fine intermilsione à primo natiuitatis exordio vfq̣ue ad vl timum terminum paulation depereunt homines, \& maturefcunt : vt tota vita ipfa non immeritò mors quedam cenferi polsit ob quotidia nos defectus:qui non funt aliud, quá quadam mortis prolixitas. [Er quia nullus eft, qui fecum cogitec, ] hanc nature mortalis cōditionem, immortalitatem quandam nobis pollicemur, at́q; hinc in fuperbiam erigimur,\& neglectum Dei admitti mus, \& contemprú: hinc nobis ipfis conquirentes poft temporariá mor tem fempiternum interitum. Si qui tamen extra horum numerum inueniantur, qui conditionem fuam intelligant,qui proprix naturx defectus, /yncero affectu Deum colentes:(quorum eft perexiguus numerus) hi fane non cum illis perditione xterna peribunt: fed quafi reliquix quedam feligentur, \& feparabuntur à cxtu impiorum, vt fempiternis fruantur gaudijs. Illi verò, qui nunquam cum animo fuo repu tant, fe effe mortales, [ Morientur, \& non in fapientia.] Hoc eft, morientur vt fulti, vt dementes.
(Wikj; Oca ergò, fi ef qui tibirePondeat, ©o ad aliquem fanctorum sonucrtere. $V_{1}$ vum fonltum inserfuit iracundia, of paruu'um occidit inuidia. Ego vidi fultum froma radice, of maledixi pulchritudint eius fatim. Zongè fuunt fly $\ddot{\text { cius }}$ ì alate, oc conterentur in porta, of non erit qui eruat. Cuius melJemfamelicus comedet, 6 ipfumrapiet armatus, ev bibent fitietes dinitias etus. NCibil in terra fine caufa fit, (t) de bumo non orietur doler. Homo nafcitur ad laborem, of auis ad volatum. 2 uam obrem ego deprecabor Dominuim, छै Deum ponam eloquium meum. 2 ni facirma
 abjq́; numero. 2 ui dat pluwam fuprfaciem terre, ov irigat aquis priver $\int$ a. 2ui ponit bumiles in $/ u^{2}$ blime, (4) macences erigit /oppitale. Quidifipat cogitationes maliznorus, ne pofint implere manus corvis quod caperant.


V N C Locum noftri interpre: tantur de fanítotü inuocatione, \& iuftoram pre: cibus, quibus frequenter nobis di uininam gratiam, \& bencuolentiâ côfequantar. Et quidem lanctos effe inuocandos nemo fance mentis dubi tare poisit. Quanuis enim beneficia praftare proprium fir Numinis, ac fummi Dei, qui operatur omnia in omnibus: illud tamen eft apertifsi-
mum,ac multis frripturarum oracu lis declaratum, frequenter in conferendis beneficis, rebus à fe conditis,atq; eis caufis, quas fecundas ap-1 pellauere philofophi, fuiffe vfurn. Multa angelorú minifterio prifcis ilis temporibus cum Abrahain, \& Gen. 18. Iface operatus eft : multa in Sodo- 32 morum excidio, in veteri Synagoga Exod. 14 ab Ægypriaca feruitute liberata. Quid mirum ergò, fi fanctorũ opera intercedente,atǵ; illorum precibus fuffragantibus multa nobis cócedantur? Neq; verò fi Deus propé fior eft ad benefaciendum morralibus,multòq; fanctis omnibus muni ficentior, mox fit à fanctorum inuo catione ceffandum: alioquin fuper vacaneum effer mortales iplos pro fe inuicem Deum precari, quibus omnibus Deus eft munificentior. Stultufq́; fuiflet apoftolus, ac ppz firemx dementix notandus, qui iu. bet,orationes fandere pro regibus, \& alijs qui principem in repub. te- t.Cor.2i nent locum. Sed neq; illud nos ab inuocatione fanctoră reuocare de- $6,2,1 / 2\}$ beat argiomentum, quod quibu'dá infuperabice vilum elt, Maiori nos charitate complectitur-Deus,quàm iufti homines, \& fancti. Nam de illius in mortaliam genus bencuolen tia, \& charitate Apoftolus dixit, Qui proprio filio fuo nan pepercit, fed pro nobis omnibus tradidit illía etiá curm illa quomodo non omnia nöbis donauit? Namfi ob eamrem quod Deus nos maiori complectin tur charitate, debuiffet ormnis ratio officiorum inter mortales ceffare, eflent ${ }^{\prime}$; omnia ad tuendam vitam neceffaria à furnmo Deo poftuláda: non ergò a micus ab a mico poftulet, aut viĉí quxrat: neq; xgrotus medicum adeat, \& deniq; ad vnum intereant artes omnes, qux ad tuendá
morialiui vitam à magnis ingeniijs fuerunt excogitatr. Quiod fi hred fuadere non poteft ratio in rebus

## . Si, apm

 corporis,quid de fpiritualibus? Scimus, Ghriftumaduocatum eile, \& patronum à pacre confliturum, qui noftrá femper caufan tueatür: fcit enim noftris infirmitatibus cōpati, vt inquit Apoftolus: fed nunquam Deuscereros patronos, \& aduocatos ita exclufit, vt non liceat corumHebrra. 4. vti patrocinio. Vide, Chriftus dicitur fundamentum, ve inquit Apoftolus, \& nemo aliud ponere potef: \&etamen Apoftoli fundamenta appellantur, \&\& propherx ab codem
2. Cor. 3 .

Eph.2. Aot.ng Paulo. Non eger Deas fanctorum prafidio ve nobis neceffaria impendat benticia, neq; de illius officio, Ec voluntare ambigimus, an ea pre'Itaro velit: fed frequēter nob is iplis $\rightarrow 25 . \operatorname{mol}$ timemus,ac de foeditate proprix có fcientix reformidamus. Audimus enim coeleftibus inftructi oraculis, Spicitum fanctum per Ifaiam gravi ter in hane modum comminantem.
Ifa.1.d. 2 ( uentadis manusveras, auertam oculos ineos à vobis:\&cùm multiplicaueritis orationem, non exaudiam:manus enin veftre fan-- 2 . $\quad$ guine plenx funt. Qiocirca nó fueritialicnum à ratione, fi de proprijs meritis,ac iufitia diffili fanctos que ramus aduocatos, quinobis varijs in rebus patrocinentur. Itaq; Don santùm illud ipfo fanctorum cultu conlequimur, vt dixit Melanchthố, primóquod Deogratias agimus, ' $q$ nobis in fanitis oftenderit aperra fur milericordire exempla, quibus aperté reftatur, fe velle vt mortales omnes falutem coniequantur: neq; jllud tantùm, quòd fanctorum cultus fit quadam noftra fidei confirmatio:(criguntur enim labantes ani mi, cùm vident Petro fuiffe condo-
nata peccata, \& in Latrone homine nefario vno temporis mométo gratiam exuberátem, nequa poftremo ob cam rema tant dom fanctós inuolamus,quòd fint noftris mentibưs pro ${ }^{\circ}$ pofira exempla in fanttis hominib. virratum omnium:led addimus, ad cultum fanctorum maximé pertine re ipfam inuocationé, de qua difpu tamus. Haxc ergò,que diximus,fatís fant Cbriltiana religioni,\& cómunitorius ecclefrax iudicio cofona, \& côfona etiam rationi.Diligentiùs ta méanimaduerréndum, an ex hoc lo co huius fentētix firma veritas erui pofsit, eùm dicitur, [ad aliquean fan Etorum conuertere.] Nunquă enim maior violentia facris litteris affortuŕ,quàm cú aduerfum hareticos difputantes feripture fenfibus abutimur. Corradimus enim argumenta vndecumq́ué nullo adhibito delectuí: co adducti calore difpititationis, \& vethementiori viacendi cupiditate. Ego verò conttà iudico, nufquam firmiora argumenta, \& fortiora producenda fore, quâ, cùm aduerfum herericos dimicationé fufci pimus. Fit enim alioquin,ve noftris rationibus nihil ef ficiamus, \& verita tem ipfam impiorum ludibrio, atq; cótemptui exponamus. Gemina ergò ratione hic locus explicâdus eflł aur de fanctis angelis videlicet, (de guorú proffátia, multa dixerat Eliphaz)aut de fanctis hominibus. Et quidé de láctis angelis, vt fir fenfus: Conuertere ad aliquem fanctorum angelorum, videbitq́ae an te fua re-: fponfione dignetur. Neque enim vi lus angelorum eft,corum etiam qui fant inferioris ordinis, qui non fit te fuperior. Docet itaq;, preftanté illam angelorú naturam multò effe sxecllentioré ctiam fanetifsimis ho minibus, \& fupremo loco côfticutis,

## F. CYPRIANVSINIOB

Quod fi in illa inftabilitatem quan dam, \& nauum peccati deprehendimus, quî ig뀨ur fir,ò lob, vr in fuperbiam erectus, omni te vacare fla 'gitio exiftines? Paucis tamen, ex intina philofophixe ac Theologix àrcanis, angelorú praflantiam fubijciamus. Deus enim fuper zeternisatem eft, angelus autem in arernitate ipla eft totus. Nam tam cius operatio, quàm effentia ftabilis per manet. Status autem, xternitatis eft proprius. Animus autem humanus,(vt à preftantiori hominis patte exordiamur)partim in zternitate eft, partim in tempore. Nam sius fubltantia eadem lemper abf ̛que vila incrementi aut decreméti mutatione perdurat. Sed illius-o: peratio per remporis interualla difcurrit, vt corpus omni modotem. pori fubijcitur. Nath \& fubitantia illius obbnoxia eft mutationi, \& illius operatio exigit femper temporis fluxum. Eft itaque Angelus inftatu, anima in flatu pariter atque shotu, corpus verò folo in motu lacatur. Angelos ergo hominibus efle praeftâtiores nemo dubitare polsit, Alter verò $\mathfrak{\text { fenfus, \& qui mihi maxi }}$ mé probatur, à fuftinentia fumitur fanctorum hominum, quorum recordatione excitatus Eliphaz fanCtum viruna notat poftremx imparientix. Conuértere, inquir, ad ali, quem fanctorum, qqui te fuo exéplo, \& doctrina pofsit inftruere. Et qué vnquam illorum audifti, aduerfum diuinas caftigationes calcirraffe?
Gen. 6. Nunquid non fanctus Noê, vir ille mirabilis edoctus à Deo de rebus nondum prefentibus, cum effer toto coelo fereniras s,cereríque mortales omnes voluptatibus ac delitijs indulgerent,magna animi clatione tulit eas iniarias,\& \& cûrumelias,qui-
bus,propter, \&̌ extructú mylticñil lud nauigium portentofx magnitu. dinis, illum quafi ftultum, atq; dementem ridebant? Nunquid lancto Parriarche Abraham, grawes de: fuererentationes? C̄harifsimam enimad diuinum imperia m reliquit patriam propter promiffam illí Pa leftinx terram;quam nondum vide rat: quam tamen vt peregrinus habitauit,poftquàm ad eam peruensú eft:adcòvt Sare vxoricocinerit fepulchram. Neque enim alia ratione potuitilli praftare poftrema funeris officia, In aliena femperterrá habitabat, \& in tentori, s lemper agebat, vocatusà Deo ad tain magni Oen. 23 . ficas poffefsiones Ifaac inuidebant :100. 4dqy Philitrifabftulit ci Abinelech puteos, \& vxorem rapuit, qui \& fubin de illam ad alium atque alium locum tranfire adigebat:Longum ef- Gea. 2sfet referre, quas patriarcha lacob perpeffus eft tentationes, poffquàm à fratre primogeniti dignitatécocmit:In Mefopotania maximé, cum Gcn. 24 rem pecuariam in domo foceri $\mathrm{La}_{\mathrm{L}}$-28.b. .1. hi ban curaret, Quid dicam de fancto Iofeph, qui à fratribus, ae fi vile fuiffer mancipium, exiguo precio Ifmaclitis diuenditus fuir? \& $\mathbb{E}=\begin{gathered}\text { Gen. 37. } \\ \text { Gen. } 39\end{gathered}$ gyprum profectus non tanrum innumeras tentationes incredibili animi celfitudine fuperauit, fed \& impiis, \& nefarijs hominibus magna prabuit patientix, continen tix, atque aliarum virturum exempla. Fuerit ergò ò Iob,\& vtile, \&-ve hementer neceffarium, antiquiratis memoriam repetere, \& fancticaiufpiam, qui inter aduerfitates vitre huius fuerit verlatus, inaginem tibi quali ante oculos conftitue re: vt illius exemplo difcas, hominis effe pietaris ftudiofi, vuramq́ue fortunx aleam magna animi con-
itantia,

## sOCAPVTCVINTVM:

ftantia, aut æquo animo Yuftinere. Et quoniam impatientixy \& pufilla nimitatis arguebat lob, fubiecit ffatim. [Virumftaltum interficit iracundia,\&\& paruulír occidivinuidia.] Sic enim hảber vulgata æeditio، Da.--nat igitur lobum tanquan ftultú, -\& paruulum,iuxta verfionem noftram, \& Atultum propter iracundiá appellat, puerum autem propter in uidiam:virumq́ue fane pagna cum proprietate, Náquianimo tumét, leaiori quacúque caufa fe vehernen ter offenfos arbitrantur: atgue ita facillime commouentur animo, \&c zeftu quodam,atq; ind ignaţione cōcirantur.Quod kane poftremat ftul sitixarguinentum eft, Quemadmo dum enimffultitix apercum elt indicium, nonattingere metas rationis, ita \& illas proetergredi 20 Haius
Pro.ry, a. reigratia Salomom hominibus patrum de fofentientibus, fápientiáirri
Arii. E-buebar, Iracundus cenim, vo Philofo
thi. 5 phas inquit,metas rationis pratrer- greditur, dum pixi offenfa intentat vindictamo\& inteitat peraetfé̀ dă modumirationisisnonferuat.Deruer fè autem abuti ratione ipfayftultum plane fit. Voluit ergolobumí, ve fiu perbum, arrogantern, \&e iraqundam (quibus elf femper indignatio fani baris,) infinmulare,quafi diuinis cattigationibus graviterfe offenfum exiftimaret, arquerra; \&e iadignatio ne commonetefur in Dénimazaripo tiùs illius notatingenium jeciqmaf, fluerectandibus éapijs. Neq; enin alia pelfe frequentuis laborant dinites,quàm ira, \&̌indignatione e, ciâ jère qua piàm offedduntur: Arć̛; ita argumentatur. Eliphaz, Piopteć anciqua icelera, \& ante actamvitam hy pocrifi fúcóque vitiatam atquio Numini inuilan, tâm acriter of flem nerè in re-anitaadaceffum eft, deffit
ftas igitur oportet ab hactua maledieentia, \& impia querimonia, qux hominem potitis ftultum,\& paruulum,quàm te decent. [Et paruulum (inquit) occidit jinuidia؛, Non potuitauefapientiùs, aut elegantiùs inuidoram ingeniam exprimi, quàm paruuli appellatione. Proprium enim eft corum, quibus adhuc non licet per rationis vfum ma ioribus infiftere, czecris paruulis in videre,tum veftes,ruin calceos, tum ftrigmenta ipfa, \& nuices praterea, \&-quidquid ea xeate haherar preciofifimum. Et vt hanc loquendi proprietatem magis explicemustia re inuidus parualus appollarar. N 2 fciturenim hrec peftis à quadam animidemísione, \& pectorisanguftia, \& exiguitate. Nam qui hoc viriơ laborant,cùm aliorún florenté fortuniam confpiciant, quidquid fe licitiatis alī̀s accidit, fibi auteptum putant:qued exigui animieft Inuidusergofifibi reltimonium prabet, minorem fe defle eo, cuius inuidia torquetur. His inuidix facibus perz motus, \& quafi furijs exagitatus Caim inuidebar fratri AbelíDei a-Gen.4. micitiam declaratam igne coxlitas ciaculato. Efau inuidebatufratridas $\mathrm{G}_{\mathrm{cn}}$ as: cobl prinogénitid dignitarem, quana illippoovilisimis puttibus vendideq ratiquop̀ơilli dam fe inferiorem cxiftimaret. Iddem de Iofeph; ;\&fratribusidaDauid \& Saule, \& alijs Gen. z7. id genus dixerim, Daobus ergò ratec. 3. 8 . feeleribus Bliphaz tribuit; quod fanctas lob in tan gratue difcrimé, atque periculum fuiffer vocatus, in dignationijqux exarroganivia nafci tur, ©cinnidix, qua ex:animi exiguì taterNam hixc peftis fepifsime folec infidiari hominibus opulentis. Hebriadaliutiovidentur fubindicaréfenfun Jong é grariorem, niempe, G 2 Furor

Furor ftultú occidit, \& auiditas ad rem interficir hominem cupidum,fi ucauidum,ant auarum. Geminan ergo flagitiorum notam inurit fanEto viro, quorum alterá iam ex parte explicauimus. Nam folent commoueri diuites homines, \& opulenti, cum fuis fruftrantur defidetijs, iut fi optatis rebus non pro yoto potiautur, Sed nihil eft, quod illos per totam vitan, vehementiùs cxagitet ys supiditas diuitiarum. Bené Eufebius philofophus aiebat cupit ditatem acquirendi divitios nullum fibi finem praferibere . Nam confluentes fingulis diebus opes camanimi agritudinem fiftere non poft funt, vt nequie firuem ardêrem inicCta materia: quin accedentes fam--per opes animi cupiditatem magis accendane. Nemo vt arbitrorignorat, qued Horatius in fermonibus de haceelegantilcarmine perlequitur! Cùn te - rieyue feruidus zeftus dimo peat lucro, neq, hyems, ignis, mare, ferrum aihibobftet tibiodum ne fat reditiooralrer. Et al:bi:Quantò diui tes animicapitifáque labores exiguú
 gor extremus currit merkatoriad la dos, penmare pauperiein fugiens, par faxa aperignes,\&tc. Benéergè in quí Eliphazz, Aaidítasad récinıterfí cit hominém'sipidum Il Sapienter Diogenes auaros homines hydropicis alsimilabat: illos enímargebto plenoshós autem refertós aqua am plius defiderare, idq; vtrofq; in fui perniciem. Affectiones ehilmeoorma gis incenduntar, quò plenius defide ratis potimur. Woluicergáa Eliphaz fignifisare, priono fâctum waruon ea xgritudincpanimi laboraffe, quazsea quifsimio Dci conflio in tál gravia periculaillum coniecifferi:Ariftord les ex Arittony mi fripris refere, la
trones orto focios de fpolijs inter fe aliquatdo concertauiffe: \& tandem cùm ex omn ons vnus tantü fuperftes eflet, arrepta preda finiftra ma nu, cùm grauilsimo pondere deprimeretur, dextra cxpit percutere finiftram. Quòd fi neq; manus manui indulget,aut parcit propter pecunias, parcet auarus ciulbus, aut amicis? non elt credendum. Bion fo. ${ }_{\text {phif }}^{\text {Bion }}$ phifta, auaritiam effe dicebat onnis impietatis metropolim: Xenophon, Xenop. it. De dict is \& factis Socratis, quo loco so socrat. qualtionem illam pertractat, qui fint divites, qui pauperes appelladdi,poftquam diuites, \& opulentos cos effe dicit, qui paucis effent contenti,\&\& quibus pauciora fufficerét, fubiecir fub perfona Euthydemi. Tyrannos quofdam ego noui, qui propter ifdigenciam, tanquam pau perrindiniuriamalijs inferre cogú tun Arqu;ita tandem concludit, Di uites \& opulentos inter pau peres in rerdum effeconnamerandos,paupe resverà cum diuitibus collocandos effe. Hocergò fpectat oratio Eliphaz, ve fuadeat videlicet, fanctum virum fum propteranimi arrogan tiam \&etumoreme, tùm verómaxime praprer cupiditatem diuiviàrú, quax auaros torquet, orcidit, vexat, (quorum imaginen Sifyphus ille tener, qui faxumufabinde volaens, nunquam in montis vertice poteft cotlocare ) divinis caftigationibus corripitú preterea vix potuifle, cú diueseffet \& \& opulérus ab a liorûiniutiar, \& pauperum expilatione ab. finere: Ob eamq́; rem, fubiecit fatim. Ego vidì ftultū firma radice; \& maledixi pulchritudini eius flatim. JIdeff, iudicaui maledicendum effe, repuravi forevt habitaculo cius male cederer. Sumit metaphoraní loquendi ab arbore bene radicata; annofa,
ännofa, frondofa, atq; vernáti: quẻadmodí,\& egregius Vates cleganti hyporypofrimpiorá imaginem depingit, Vidi(inquit)impiü fuper ex altatú, \& eleuatú ficut cedros libanitráfiui, \& ecce nó erat:quafiui,\& nô eftinuétus locuscius. Ná annofa \& in fuo folo fita arbor, magnis folet late ${ }^{\prime}$; expanfis ramis, fe prabere vifendâ: tales funt improbi nobiles, diuites, florčres, ita vt Beq; fibi neq; alijs videátur facilé poffocuer ti.Sed cú iá vidiffem florêtê,optimè q́; radicatâ,dŭ difpicio, ecce difparuit,euanuitita ve me diligenter difquirête, nunquã illias velligiádeprehédére potuerim.Itaq; cui Deus nō fauerit, ta metfí omnibus rebus abüdet, certifsimú inminet exitiŭ. Ego(inquit Eliphaz) vidi ftultư,aut hominé nefarium firma radice, hoc eft,inftar arboris altioribus radicibus fubnixx, latifsiméq; expanfis ramis ceteris effe admirationi, Ego tetò maledixi pulchritudini eias fatim. Hoc eft, dignam iudicaui, cui maledicerentac fídicat, Malé ominatas furn domui cius, aut pulchitudini cius,mox cenfui, ac iudicaui, vt cius habitaculo male cederet, vel ob eam ren quòd impij domus ple na divitijs eft: Primó, quòd multis morté atrulere diuitix, \&\& requiem omnibus abftulere. Tú fecundò, $\varphi$ divitix, \& opes per fas, \&omefas cố geftas, per violétiả adaucter fū poftecoorê nô tátú felicé caut beatú efficere nó poffunt, fed neque felicitas illa poreft effe diururnior, qux Deū haber infenfum, \& inimica. Tertió, fape nefarios homines Deus ad api cé diuitiarum,\& humanę felicitatis evexit,vtinde deturbati; atque in poftremam denoluti miferiam, maiori afficiantur cruciatu, atque dolore. Quod facile paret ex his que
arcan $x$ Litterx recenfent de Pharaone, de Saule, crerrif́g; hominibus nefarijs. Ijs omnibus Eliphaz la tenter fanctum virum arguit, \& arborem illum appellat, bené radicatam, propter diuitiarum copiam, \&exundantiam, de qua in fuperioribus diximus: \& quafi per violentiá; \& tyrannidem tantam diuitiarum copiam congefiflet, merito fuiffe à fummo Deo percuffum inopia, \& bonis omnibus privatum, infinuat, dicens: [Maledixi pulchritudini, \&c. Quemadmodum in falute corporea cùm ad a picem peruentum eft, (quam medicx artis periti Athleticam falutem a ppellant) vehementer pertimefcendus eft morbus aliquis, (neque enim falus ipra eodé fenper gradu, atque flatu permane re poteff)nam vltrà progredi fon datur, neceffarium igitur eft cadat retro, \& in morbum inclinetriddem etiam dicendum de divitiarum copia , cxteriíq́ue partibus humanxe felicitatis:Qux cûm ad a picem pervenerint,\& vlerà progredi non pof fint, neque eodem femper ftarumanere, vehementer pertimefcédus eft cafus aliguis. Ob eamq́; rem dixit, Vidiffultú firma radice, \&\&c. Incipit deinde cónumerare Eliphaz fingulas partes calamititatis propofite, \&e infelices exitus, qui diaites homines, \& opulétos folér, opprimere: ac pri mò, quoniá inter cateras humana felicitatis partes, fobolem dulcilsimain, \& liberos ipfos anteferendos putant mortales omnes, de filio rum interitu dixir, [ Longé fient filij cius à falute, \& conterentur in porta, \& won erit qui eruat. ] Frequenter enim contingit, ve qui diaitifs opibufýud abundant, liberos negligenter educent, neque intra: feueriorem difoiplinam coër-

## F. CYPRIANVSINIOB

ceant,aut magno ftudio ad cultum virtutis adducant. Atq̆ue ita fit,ve liberi in granifsima incidant pericala, tum corporis, tum animi. Nàm \&̌ multorum in fe concitant odium \& maleuolentiam, \&\& dumfe totos voluptatibus, \& oblectamentis vite fine vllo iudicio atque moderatione immergunt, non tantùm corporex falutis, verùm etiam, \& pietatis animi faciunt iacturam.
pro.r3.d. Hinc Salomon, Qui parcir virge,oEccl. 30.2 dit filium fuum, Et in Ecclefiaftico Equus indomitus cuadit durus, \& filius remiffus euadet preceps. Eic poft pauca, Non des illi poreftarem in iuuentute, \& ne defpicias cogitatus illius. Curua ceruicem cius in iunentute, \& tunde latera cius, dam infans eit: ne fortè indures, \& non credar tibi, \& erit tibi dolor animæ. Et iterum: Nepotes impiorum nor multiplicabunt ramos.Iddem
Ifa. 14.8. apud Ifai. Ne leteris Philiftea omnis tu, quoniam comminuta eft virga percufforis tui:de radice enim colubri egredietur regalas, \& femen eius ablorbens volucrem. Sic vero ex Hebreo. Ex femine ferpen tum prodibunt af pidum foetus, foetus autem ip faram ferpeates erunt volantes, vel, Fructus cius ceraites
2.Reg. 4 . yolans. Quia facerdos Elifilios nō colaibuit à fcelere, nunquam iniqui tas domus eius fuit expiata villo lacrificio vfque in feculuns, Egregius etiam propheta David, pfalmo.r26. quem de ratione ceconomicx Chriftianx,\& pietatis plenx xdidit, eú hominerm appellabat felicem, qui benc moratis filijs domum haberet plenam. Sicut fagitte (inquir) in manu porentis, ita filij excufforum: fué(ve habent Hebrees)inuentutū. Filios iunentutis appellat, propter - duplicem Dei bencficentiam : \&
quòd fuis maturè liberos donat, \& quòd donat, cùm tempus eft illoseducandi,probéǵ; inflisuendi. Neutrum filijs fenecturis à parentibus praftari poreft : vndé perfxpe, \& morum, \& facultatum iacturam mi feré faciunt. Beatus ergò qui talibas liberis pharetram fuam impleuerit. Quemadmodum enim lagitte in manu potentis longé volant, probéǵ; conficiunt id, ad quod mittuntur: fic magna portio felicitatis eft, filios habere obfequentes, bead moratos,ghauos,atq; eximia dexte ritate praditos. Contrà verò, qui liberos fuos, ve feniores folent, \& qui iam funt grandiori xtate, educant, prauc minufq́ue bene inftituunt. Quò fit, vt inquit Eliphaz, [Vt in porta conterâtur, nec fit qui cruat.] Nam portas appellat hoc locoloca publica, \& conuentus populi,vbi vel iudicia, vel cörentiones agebantur. Nan olim in portis publica fora, \&e comitia habita funt. Sic in Gene. Hemor, \& Sichem ingrefsi portam vrbis locatifunt ad populum. Hinc, Portz Sion, portze in litteris arcanis congregationis piorum funt, qui congregantur in verbo Dei,vbi funt conciones,\& do Ctrina, abi agitur de diuinis iudicijs, \& de his quxe ducunt ad Vitam. In hunc modam ait regius Vates, Qui exaltas me de portis mortis, ve aninunriem omnes laudationes tuas in portis filix Sion. Male ergo inftituti filiij parentes fuos afficiute puda re, \& quafi rubre fuffundunt: \& fre quenter coruin facinora ad iudi ces, \& fenatus deferuntur, \& interdum rapiuntur in cruces, aut dedecore, \& ignominia notantur: Conterentur, inquit, in porta, \& non srit quieruat. Contrà verò de liberis probe inftitutis, \& educatis inquit
quit propheta, Non confundentur Pral. 126. cú loquetur inimicis fais in porta. Hxe de fancto Iobo, atq; illius liberis,qui inopinata morte fuerant interempti,accipiéda funr. Hoc enim fignificare voluit Eliphaz, (vt ego arbitror) fanctum Iobum ita filios educauiffe, ve cos lafciuire permitte ret, \& volupratibus flucre: quos fi triftiori difciplina cohibuiffer, nunquàm tam graue diuinx iuftitix exemplum in eos fuiffer declaratū. [Cuius meffern famelicus comeder, \&ipfum rapiet armatas, \& bibent fitientes divitias cius.] Hace eft alte ra pars amiffx feliciratis humanx. Impijs enim atque ryraunis, ve filij iminatura morte rapiuntur propter rationes iam di\&tas, ita etian \& eripiuntur dinitix \& opes, quas aliogũ incommodis, \& pauperum oppreffione, ${ }^{\circ}$ expilatione pararunt. Benéaiebat Menander in Lacafia, Ne moiuftè viuens fubitò vfq; ad miraculum ditatus cit. Nam iuftus ma gna fibicolligit parfimonia: at ille quiomaibus infidiatur, occup it omnia continuò,fuamǵ; domum implec. Ergò qui aliena tuis volunt ad ijcere, frequenter fua fpe frultran tur,\& que propria erant, addunt aEaripides lienis. Bené Euripides, vt cetera. Ite nunc ò mali homines, parate vobis honorem peruium, diuitias contrahite, vndecunque venantes per fas fimul atọ; nefas, \& metite tandem infelicem veftrarum diuitiarü meffem, Diuitias ergò per Synecdoché meffem appellat Eliphaz, quas $\mathrm{fa}_{\mathrm{d}}$ melicus comedet, quas rapier arma tus, fiue miles, quas fitientes bibent auidifsimé. Poftremamhominis in felicitaten defcribit.Nam non tantùm liberos amitter, dulcifsima totius vite pignora: fed \& illius meffis, diuitię, \& opes denoluuntar ad
alienos, \& ve videntur Hebrẹa figni ficare, ad rem exaggerandam, Mefle tuam prędo rapiet medijs ex finis. Ac fidicat: Omnia corradenc alieni, neque vepres aut fpinę, quę ma nus folent dilacerare, \& vulnetare gtauiter, impedimento erunt ji quò minùs mefsis tua prorfùm abfumatur. Sed habet illud gratiam venuftatis,quôd proxdones famelicos, \&e firientes inducit, qui auidé devorét, \&hauriant diuitias. Voluit enim norare auari hominis inexplebilem fitim, \& famem congerendi opes. Nufquam enim animum explere poffunt, ve non maiori femper auiditate videcunq́ue omnia yerrant. Ob eamǵuerem propter inexple. bilem famem \& fitim, femper decrefcir fecuritas, crefeentibus diuitijs decrefcit gaudium, tranquillitas:femper crefcit cupiditas, quantư ipfa pecunia crefcit, ve poéta dixit. Id ergò poltulat requilsima diuing prouidentix ratio, vt qui incredibili fame ac fitialienis diuitijs infidia batur, famelicis etiam ac fitientibus prodonibus,ac furibus proprias diuitias malé congeftas parer. Benè Periander vetultifsimus poëta,tur- Periander pem quęfuin grauifsimum thefaurum dicebat. Nàm cùm fint diuitix fuaptenatura quxfitu difficiles,cuftoditu anxix, amiffu flebiles, quid de diaicijs male partis exiftimandumeft? Obeamrem, inquit Eliphaz, impius grana fuleis commifsit, fegeres autem ipfe non colliger: domum impleuit diuitijs, quibus tamen non fruetur: leporemipfemouit, quam alter accipiet: predam abitulit, quam alter rapiet: circum optabilia fit femper concurfus, \& periculum eft, ea per fummum fcelus côgerere, qua mul ti concupifcant, nullus parriri velit.
$G_{4}$ Ergoे,

## F. CYPRIANVSINIOB

Ergò, quia impioruin gaudijs maror femper proximus eft, fapienter

Antiphó. Antiphon dixit, Lucra male quarfita voluptates quidem pariunt bré uifsinas, quas longa femper trifti. tia fequitur. Bene Eliphaz deratione diuine prouidentix, quex xuiffima femper eft,inquit, Meffem comedet famelicus, \& \& c. Sequitur, [ Ni hil in terra fine caufa fit, \& de humo thon orictur dolor. Homo nafci tur ad laborem, \& auis ad volatú.] Iuxta vulgatam verfionem eò (peCtare videtur oratio Eliphaz, ve lan Cto viro probabile faciat, fceleris cu jufpiam caula in tam giauia pericu la incidiffe. Nàm fi nihil in terra eft, quod caufas determinatas non habeat,omnis ergò aduerfe fortune reflatus certas, $\&$ fixas caufas habebit: qux cum non pofsint effealix, quadm peccatam, aut felus,relinqui tarò Lob grauiort aliquo peccato re Deum irritauiffe. Et quia fingula effecta in caufas certas, \&\& fixas iemper homines referimus, fubiecit illi co, [Et de humo non orietur dolor, fiue aduerfitas.]. Meraphorica locu tio eft fumpta à reruftica. Sunt enim quadam, qux agricolarum induftria, \& folertia, ereruatis videlicet teminibas, \& expargatis, terra aratro profcifa, ex humo nafcantur feminibus in fulcos coniectis. Sunt verò alia, qux nullam videanrur ha berecaufam fixam,aut determinatam, ve funt ea qux ex humo fua fponte nafcuntur, Quxe tamerficau fas habeant, quia tamen nobis font ignote, fponte nafci affeueramus. Dehumo igitur non egreditur dolor. Hoc elt,aduerfa fortuna, \& gra ue quodeúqúque periculum non fua fpóre nafcitur, fed fixas, \& determinatas caufas habebit. Quam ergò aliam caufam habere pofsint, quàm
peccata T Hace ergo funt femina, c' quibus crumpurit gravia pericula, \& aduerfitates intolerabiles. Quem admodùm autem quecưq́q! effecta certas habent cáufas \& fixas:ita etiá nihil à Deo conditum eft, quod non fit in finem aliquem deftinatum. Auis Alites ad volandum condidit: (hic enim eft proprius morus, quem alitum natura exigit) ob camq́; ré eis infrumentis alites inftruxit, qui bus exequi proprios motus poruiffent, quibus à cxeteris animantibus differrent. Quò fit,ve alites iille vita cenferentur indignx, quax vt vitá tuerentur,_nullum volandi laborem fulciperent:ita ergo de bomine fic iudicandum. Conditus eft homo à fummo Deo, vt virtutem coleret, fa Ctorem fuum agnofceret, vt quafi per gradus yuofdam officiorum,atque virtutum fublimia peteret, \&8 fupremann felicitatem confequeretur. Scio,hoc vitre genus propter re luetantem carnern, \& repullulantes fubinde affectus, plenum efle laboris atq; fudoris:diligenter tamen operandum femper eft, atque xquo animo incidentis oinnia pericula fe renda, vt propofiturn fibi finć mortalis homo contequatur. Sulpicor autem, alium fortaffe effe germanŭ fenfum. Voluir Eliphaz lobum notare, quafi citra laborem atq; fudorem diuitias pararet, \& opes: ve hoc argumento fimul illius inertiam \& focordiam,fimul rapinas, \&e expilationes pauperum obijceret, inxta fententiam illam luperiorem Mená dri,Nullas iufté viuens, repenté ditarus eff. Iuftus enim paulatim fibi colligit opes, \& labore, \& parfimonia,\&c. Atq; hic fenfus mihi maxime probatur. Hebrea autem fonare videntur, [ Non prodit é puluere vanitas, \& de terra non germinat mole-
moleftia: fed homo nafcitur ad laborem, \& fesintilla prunarum in fublime volant, aut filij tedx, ve Hebrailmus habet.] Sapienter profeC̛ò Eliphaz magis,quàm veré nititur fuadere faricto viro, fe propter: aliguod facinus aut peccatum cam gracirer à Deo correptam. Argumentum autem eft huiufmodi. Va-7 nitas,aut nihil, nunquam é terra crú pie firge caufa, Ac fi dicat, quòd ingenium terra malum fit, quod fructos neceflarios, \&\& alimenta nó fun dat, non tam adfcribendum eft terrę higenio infelici, quàm hominum improbitati, \& flagitijs teterrimis, \& diuine etiam prouidentix, que id iuftifsime patitur,\& efficit,vt ter ra frequenter reddatur ferilis propter peccara hominum. Argumentafumit ab his, qux Mofes enarrat lii.Gen, Adx verò dixit. Quia audifti vocem vxoristure, \& comediftide ligno,ex quo preceperam tibi ne comederes, maledifta terra in operetuot in laboribus comedes ex ca cunctis diebus vitre tux. Spinas \& tribulos germinabit tibi, 2 come des herbas terrx. In fudore vulte tui velcêris pane tuo, \&cc. Mutata fuit propter peccatum rerre conditio: tempora afperiora, \& fteriles anni fucceffere:\& cùm prius efict veluti xeternum ver, totoq́ue anni decurfu , felix illa lataque temperies, \&e partu terrarum beatifsima in exigoum fuit redacta (parií. Propter peccatum ergò maledictione terra percufla fuir, ablatacque ex ea felici tas, (qua exuberantifsima, ve credendumeft, fuit ante cafum) \& ppi nasi\& tribulos germinat. Exhorto fuit terra ipfa facta fylua: \& terra denique degenerauit ab originali foceconditate, quemadmodùm Adá ab originali iuftitia. Primùm ergò
fcelus graui maledictioné,\& execra tione percutitur, \& rerra 'ipfa proprer peccatum. Quemodmodum ergò illud originale facinus fterilitatem indaxit, \& xrumnas omiles, \& homines coniecit in fammas miferias: ira credendum eft(inquit Eli phaz)de peculiari quacunq́; aduerfitate, in peccatum videlicet femper effer referendam. Ad eandem réper tinet, quod fequitur, [Homo nalcitur,\&c.] Homo labori factus fuit obnoxius,aut Adę irrogatum fuit, vt ad moleftiam generaret, \& labori fuccumberet: \& propter feelus il lud fuę naturę ira relictus fuit, vt la boribus femper difcrutiaretur.Non fecùs atq́; arcano quodam naturé, fcintille in altum cuolant, cuius rei nulla alia caufa inueftiganda fit, quàm quòd illarum natura ita com paratun eft, vt furfùm femper nitá tur: ita ctiam, \& ablata iuftitia originali,\& homine fuę naturę relicto, lequebatur necefsitate quadam, id quod ad Adam dicturn eft, In fudo- Gen.3.d. re valtus tui vefer is pane tuo. Quanuis ea qué de fcintillis dicuntur,quidam referant ad eos, qui in a gro laborantes. ligone fẹpe e faxis, \& filicibusexcitant fcintillas. Iam ergòargumentum Eliphaz colliges in hunc modam. Si propter primú illud peccatum morrales omnes, atque terra ipfa maledicto fuerunt ob noxia,cuius incommoda non experiremur,fi primus parens culpa va caret: ita de ceteris aduerfitatibus, \& xrumnis omninoiudicádum eft. [Quam ob rem ego deprecabor Dominum,\&zad Deum ponam cloquium nexum.] Hortatur hoc loco Eliphaz fanctum virum ad relipifce tiam,ve quidam arbirrantur, ve fit fenfus: Ego fane fif fortaffe effem vbi tues, Deum requirerem, illum allo-

Gs querer,
querer, afq; precarer, vefcelera is flagitia, quibus illius leges expugna ui,remitterer:hoc mihi crede, vtilius crit \& conducibilius. Scis enim quá tum pofsit fpontanea fceleris confefsio a pud diuinum tribunal: quan tùm preterea maicfiatem illam offendat feeleris excufatio. Quod in
Gen.j6. primis parentibus licet perficicere: qui cùm à fummo Deo vocarentur in ius, vir in foeminam, foemina verò in ferpencem cuipam retulere. Multorum fententia eft, hace virum fapientem Eliphaz de fe ipfo dixiffe. Sic enim Hebrea videntur fonare, Veruntamen ego confulam Deй, \&ad eum ponam eloquium meum. ac fidicat: Ob cas igitur quas adduxicaufas, quas ftatim latius explicabo, fi quidpiam tale mihi contingat, aut in fimile periculum res mee Vocarentur:ego fané diuinas caftiga. tiones non iniquo animo aut graui ferrem,neq; aduerfus Deum expofularem: quin potius indignatione concitatum precibus, orationibus, lachrymis mitigarem. Neq; enim iudicandum elt, quemadmodùn ftulticenfent, Deum rebus humanis non profpicere.Nam ego potiùs cre derem, ea qua videntur confuffa \& incerta, plauias dico, nubes \& alia que tumultu terras mouent, non fine ratione aut prouidentia, quanuis fubita videantur, accidere. Neq́ue enim hiaudiendi funt, qui omnia ne cefsitati caufarum, \& connexioni vi dentur tribuere, omniaq́ue referát, aut in calorem, aut frigus, in grauitatem \& leuitatem: quin potius ita ftaruendum eft, Deam fuperne imbres deijcere, \& aquis vniuerfa irrigare: quer tametfi magna, \& infcrutabilia fint nobis, Deo tamen funt confpicua \& aperta.Nam qux cecitas mentis eft, ea qux hac rerum vni
uerfitate magna apparent, \& flupêti da, in que non poreft ipfa meatis a-1 cies penetrare, quia noftra rationis complexum excellunt, intra naturę angulos, \& anguftias derrudere, pa-. rumq́ue aur nihil in diuinam proui dentiam referse? Ex rebus igitur, qux ipfa rerum natura perficiantur, Iuader Eliphaz, Deum Opt. M. rebus omnibus prouidere, Näquòd ea qux media natura perfpiciuntur ad hominum vfus tanta fapientia at temperata effe videntur, (vzaliarú animantium innumeras vrilitates protermitram) quis non dicat ala ar tifice, cuius effet fumma fapientia, fummo eriam confilio fuiffe difpofi ta? Intuere obfecro ipfas elemento? ram naturas: quorum alia fuo pondere feruntur deorfum, alia verò qux leuiora funt, furfum nituntar, que fuam gradum, \& locum fempi terna ftabilitate feruant, yt ignis ać rem,a ër compleftatur aquam, a qua verò terram. Quòd igitur partes quadam infimi huius elemenci de pulfis aquis facto fint habitabiles, atq́ue cas ac̈r non aqua complectatur,vtíg; fi naturam rerum fpetes pondus videlicet atq; leuitatem,faAtu videbatur impofsibile: \& tamen vt animantes ipfe,medio aëre refpi rarent, \&\& conueniens terra illis prox beret domicilium, à fapiente arrifice magna pars fuir aquarum allunione liberata. Rurfüm fi bx terrx partes, qux partim ab hominibus, partim à cxteris animantibus habitantur, nullis humectarentur aquis, redderecur terra prorfüm inatilis, atg; infructuofa: atq; ita fieret, ve alimentorum penaria cunctax animantes interirent. Quocircà admirabili etiam fapientia magnus ille artifex Deus, partes terrex habitabi, les gemina ratione humeCtat, atq́ue fecun-
frecundat: primòaquis fupernè deiectis,tum amnibus, \& fontibuse terra erumpentibus, quorum fune principia, prioref́que caufx iplis ter $r x$ vifceribus abditex. Si ergò ea,que ma gis videntur confuffa, \& pertur bata ipfo naturx ambitu, Deus fua prouidentia tàm fapienter moderatur, quid fit de rebus humanis iudicondum, cùm fint hominis caufa cú Eta à Deocödita? Dequibus ftatim fubiecit, [Qui ponit humiles in fublime, \& moerentes erigit fofpitate.] Profectò fí res humanx (inquit Eliphaz) illum femper tenerent cur fum,qui carum naturis maximé cō uenit, nullum fortaffe eis appareret prouidentix diuinx veftigium: led rebus humanis in diuerfurs currentibus atque earum natura poftulat, quis nifi ftultus earum prouiden tiam, \& moderationem naturalibus caufis firam arbitretur, aut temerario impetu fortunx eas gubernari affirmet' Stultorum hominum fune voces ille, qua habentur apad Sa-
Agel. g. lomonem. Vidi fub fole neq́ue velo cium effe curfum, neq; fortium bellư,neq; fapiêtü pané, neq; doctorú divitias,neq; artificum gratiam, fed tempus,calumq́ue in omaribus. Eliphaz verò, tanquam qui effer de diuinis rebus inltructus, in diuiná pro uidentiam, \& fublimiores caufas omnia refert. Conlfituit inquit, diuina prouidentia humiles in fublimi, \& maerentes erigit fof pitate. Has serum humanarum vicifsitudines ab ipfa natura proficifci, \& ab aliqua naturaliczufa, nemo lanxe mé tis dicat. Nam fir rerum naturas cõrempleris, nonne natare magis videatur confentaneum, eum qui tenet arcem dignitatis, \& felicitatis humanx, in ea permanrere:cum eriả, gui inedia, miferia, \& vitx calami-
tatibus premitur, huius vitę curfum femper tenere? Vade igitac oriantur fubirx illx atque repentin $x$ mis tationes, quibus potentes, \& fublimes deprimuntur; obfcuri, contempribiles, \& ignobiles ad a picem felicitatis perueniunt? Exempla fint haius veritatis Pharao, \& verus fy-Exo.s: niagoga,\& Mofes:confer inter fe varios Iofeph atque fratrum cafus, Fa - Gen. $3^{\text {s. }}$. cob \& Elau:qure Eliphaz viro fapié Gen. 27: ti,\& erudito veniebant in mentem. [Quidifsipat cogitationes maligno rum, ne pofsint implere: manus eorum quod cxperant.] Altero argument o probar Eliphaz, fuperiorem aliquam caufam harum rerum tene re prouidentiam, fumpto à difsipatis, perturbatis, \& confufis human's confilijs, \& cogitationibus. Quis eft (inquit Eliphaz)qui impiorum con filia difsipat,ne opratos exitus confequantur? Nunquid hac polsit efficere natura ipfa, aut aligua inter naturales caúfa, quantumuis potentifsima? Qux oblecro naturalis cau

## Gen. $3^{\text {s. }}$

fa difsipare potuir impia fratrum Iofeph confilia, cùm, pof geminam infomni) fpeciem,qua duabus noAtibus illi per quietem fuit oblerua ta,occulta de eo perdendo inter fe ineunt confilia, \& tandem poit ma! ta placuit confilium lude, ve puerá Ifmëlitis negotiatoribusvenderét, qui per ea loca camelos mercibus onultos tuac forte agebant? Tra- Gan. 39i ditur deinde propter foeminx petu lantiam in publicam cuftodiam, atque inter eos qui mortis fupplicio erant adiudicati vinculis tenetur in nexus, Quis ergò difsipatis impiorum confilis callidifsimis eò felicitatis cuexir Iolepham, ve vnus pablicx frumentationi prxeffer in Gen. \&t. Egypto, ac fuper eam digniratem geftandx purpura vfum acciperet, \& fecua:
\& fecundus a Pharaone per totam \#gyptum haberetur?Hęc inquam, funt pature opera, \& non potiùs fu blimioris cuiufpiam caufa? Qure inijr confilia Efau aduerfas fratrem Een. 27. Iacob: Qux Laban aduerfus cun29.30.31. dem Parriarcham? Qux longo pôt tempore Saul adueffus David?
2.Reg. 19. Qux tamé corum manus, vt inquit zos 乡c. Eliphaz, implere nó potuerút,quod experant. Ac fidicas, Non potaere confilia impietatis plena,ad éxitum sperducere.

Q
U. 1 Apprehendir fapientes is aftutia corum, E confi: lium prauorum disipat. Per diem incurrent tenebriss, $\sigma^{6}$ quale in noEte, fiepalpalunt in meridic. Porrò Jaluum faciet escerum a gladio oris eorum, ov de manu violentı pauperem. Et erit egeno pes, iniquitas autem contrabet os Juwn. Beaths homo qui corripitur a Deo: iscrepaz tionem ergo Domini ne reprobes. Quia ipfe pulnerat, © medetur: per cutit o manus cius janabunt. In fex tribulatiomibus liberabit te, ©o in feptima non tanget te malum. In fame, eruet te de morte: $\delta 6$ inbelto, de maniu gladÿ. eA flagella tingue abfonderis: © ' nen timebis calamitatem, curm venervit. In vastitate, $\mathcal{G}$ fame ridebis: © beflias terna non formidabis: Sed cium lapidibus regionum paitum tuum: tif beftiae terra pacificia crunt tibi. Et Jcies quòd pacems babeat tabernaculum tuum: ©o Difitans Seciem tuam, non pecalis. Scies quoque, quonam multuplex crit femen tuum, 6 - - 425 \% $\%$
progenies tua quafi herba terve? Ingredieris in abundantia fepul chrum, ficut infertur aceruus tritici in tempore fuo. Ecce hac inuefigauimus sita eff: quod auditum, mète pertracta.

AD eandem rem mihi pertinere videtur hic verficulus ac prace dens. Nam veroǵue carmine admonemur, nullam effe potentiam,nullam prudentiam aut fapiétiam aut confilium contra Dominum, vt Sa- Pron, 25: Iomon inquit , Quanuis ergô diuina prouidétia multis modis fe apud mortales declaret, fed haec eft fingu laris ratio facris litteris exprefla, qua fe exerere folet, cèm fapientes feculi huius in propria aftutia deprehendit:meta phora fumpra à ver natoribus,quiretia, laqueos, cexteraq́ve id genus feris obijciunt, in quaz Gifemel inciderint, nunquam fefe expedire poffurr.Divina igitur pro videntiz impiorum aftutia, \& machinamentis tanquá reti, \& laqueis vtritur, ad comprehendendos haius feculi fapientes: vt verum fit quod propheta dixit. Laccum aperuit, \& patm.\%: effodit cum, \&e incidic in foueam quam fecit, Et quonia ms ve mihi videtur, Eliplaz his carminibus cam Exo.s. 9. diuinx prouidentix parté celebrat, que prifcis temporibus apud ॠEy ptios multis miraculis, \& ftupendis fefe excruit, cuius fama propter im manitatem fuppliciorum, nô potuit ad vicinas gentes non peruenire, $y$ numaut alrerum huias rei exem- Gen.rs: plum proferamus. Pollicitus fuerat -aliquando Deus Abrahamo,Multiplicabo femen tuá ficut ficllas coeli; buic divino confilio potentia at ádie fapientia feculi huius fefe oppofuit.

Nam

Namsitm populus Ifraéliticus verfaretur in Agypto, videret $\mathfrak{q} u e$ Pha rao,Hebream gentem inagna accipere incrementa, iubee duas ad fe vocare foeminas, qux inter cateras artes oblterricandi excellerent, qui bus pracepit, vt in ipfa effufione partus malculam fobolem interfice rent. Sed fapientia humana hîc fuit comprehenfa, \& conatus tyranni
s. Cor.r. fregir Deusipfe obftetricum pieta-

Exod. 3. te; Nam ftulta mundi foler eligere, ve fortia quexq́; confundat Noua machinatur illice humana fapiétia: Iubet populo, quidquid malculini fexus ellet, in flumen proijceret:fed à Deo delufa fuit hac parte humana fapientia. Statim enim(inquir Mofes)creuit populus, \& confortatus eft nimis. Sed vt Pharao cateri-
Exod. a.a que Æegyptij fibi confcifcerent per ditionem, nafcitar Mofes futurus autor falutis: feruatur tribus menfibus à matre: non potuit diutius: exponitur in fifcella,egreditur filia Pharaonis, videt vagientem paruulum, dat matri nutriendum, in locí filizadoptat. Filia parenti mortem intendit, nutrit Pharao domi fui in teritus aurorem:educatur in aula re gia, vt fcientia rerum multarum, \& viu, \& autoritate rerum gerendarä effet conlpicuus, Vides humanam fapientiapa delufam, fapiétes deprehenfoscortum iftutia, \& coniflia prayorum difsipata? Sed \& à fupeSen.37. riori exemplo fancti Patriarchalo feph facile fir quax diximus confirmare. Propter fomnia illa magnam in fe inuidentiam \& exicialcodium omnium fratrun concitauit:\&s quo siam fomniailla fatidics in camré Ipeftabarits ve futuras amplifsimas dignitates, \& honores fancti Iofeph pramoftarent: diuina prouidentia
to Toi totam rem inoderante, fratres, quò

Iofeph imperium dominiumq̣ue fu gerent, tranfeuntibus Ifmacliticis Gen.4t。 mercatoribus illum vendiderunt, Deniq́ue pof multa lofeph prouif dé frumenta congefsit, venturo famis periculo occurrit. Vexabat fa mes Orientales omnes regiones eo tempore,ob camq́s rem fratres lor feph frumentandi gratia in $/$ Igyt Gen. 4si prumfe contulere: \&\& yt neceffaria alimenta referrent domum;non tátùn Iofephum,fed \& difpéfatorem domus illius pronis cervicibus vene rabantur. Fuit ergò djuchditus Iofeph,ne adoraretur: fed ideò adoratus eft, quia venditus. Vnde igitur humana fapientia molicbatur aftuté dinina confilia commutare: inde cogiear diuinam explere voluntatem. [Per dien incurrent tenebras, \& quafi in nocte fic palpabunt in meridie.]Is locus, ve cgo iudico, ad denfífímas tenebras, \&\& profundá saliginem Ægy prięgentis perciner. Legimus dixiffe Dominumad Mofen. Extende manum tuam in coluin, \& fint tenebraf fuper terram Aggypri tàm denfee, vo palpari que-Exod. to, ant. Tribus diebus nemo vidit fratrem fuum, nee mouit fe de loco, in quo erar. Vbicunq́gautem habitabant filij Ifraël, erar lux. Erat hać externa caftigario /ligyptiorum,ve luti fymbolum quoddam interne caltigationis longe durioris. Quai uis enim horribles tenebrax dementem populumgrauiter corriperent: fed caligo illa interior animorum multò crat intolerabilior,quazelfgy priorum meneesoccupabat. Et qué admodum quiláae fuis fceleribus (vt haber textus) exteriores tence bras fibi parabat, \& egregijs pietá: tis operibus parabat lucemsita de in tériore mentis crecitate credendum efl. Quifg; enim proprijs flagitijsy
tenebras fibiconflabar．Erant auté
 nis \＆Esypriorum mentes vexa－ bane，non tannùm cordis quadam obduratio：fed \＆crecitas quadam， \＆profundior ignorantia，quax ani－ morum acies ita retundebant，vt media in luce，hoc eft，inter miracu－
． 4 n 150 laipfa dininx porentixe，Numinis poreftatem haud agnofcerent．Sunt autem hax interiores tenebra，ve à funumis Theologis proditum eft， sprivatio quedam diuinx lucis \＆ －pplendoris．Namlurnen hoc diuinú －humanis métibus infuffum，\＆\＆mul atarum rerúm fcientiam，\＆quandá ad recté operandnm propenfionem surbminiftrat，\＆o ad agnolcendá vir－ －tutis pulchritudinem mentis oculos efficir attentiotes．Fraudari autem quempiam hac diuina luce，gemina ex eaufa pof fit contingere：aut quia perditus；\＆flagiviofus homoadi－ ．tus occludit diyine luci，aut quia Dés Opr．Max．eam non infundit． Quxe duo intor fecerrum quendam ordinem feruare videntur：Nan－ quam enim fecundum fine primo， nec fine fecando côtringit primum． Cùm enim diaina volưtas nanquá à iufto，\＆e rettodeclinare pofsit，iz hominem diuino lumine fraudari perife bonumfron Gits riunquam ab foluta rationeà Deo tantum mialü homini irrogaturs．Et quia bonum eft，vt qui vltro，libenterq́ae dituinár Iumen â fe depellit；boo tanto bene： fociofraudetur：humanta fapientia， agtfeculi haius fapientes，propter idductam rationemseqquifsimo Dei indicio diuina luce，\＆neceffaria re－ rum cognitione femper vacant： Hoceft granifsinum fupplicium， quod Deus ab orbe condito in nefa rios homines exercuit：\＆e Mofes di－ ม⿴囗十⺝刂ran rerum contemptoribus in ：3m3
hức modum pranátiatit，Péreãtiet te Dominus anientia，\＆crecitate，ac farore imentis，vt palpes in meridie， Dentraz ficut palpare folet cecusia tenebris． Sunt aatem，vt paucis dicam，he te－ nebra，de quibus difputamus，animi quxdam，atque factorum perturba tio，exagitatio，\＆e pracipitatio．Et egregius propheta Dauid has rene－Pal． 3 s： bras tanquam grauifsimum malum imprecatur．Fiant（inquit）vix illo－ sum tenebre，\＆lubricum，Ac fi di－ cat，incidant in eam animi perplexi－ taterib，confiliorum，atque factorum perpetuan euerfionem，quam Pha－ rao，\＆Agyptij fenfere fuis tempo－ ribus，ali）que principes，\＆homines nefarij．Sapienter verò dicitur，de huius feculi fapientibus callidis，\＆c aftutis， ，Per díć incurrent tenebras， \＆quafinio nocte，fic palpabunt in ：box meridie．］］ad explicádam fumınam refum ignorationem，\＆mentis in－ credibilem crecitatem．Nam palpá do exquirimas，\＆attrectando mani bus，quax oculis non excipimus．Vn－Exod．s： de Pharao cùm media diuinorími． raculoruin luce verfaretur，dicebat adhuc，Dominum non noui，\＆epo－ pulum nō̃din̄ittam．Et Iudxiapud Ioan．roo loan．polt excitatos mortuos，\＆re－ fignata fepulchra aiebant．Quouf－ que animas noftras tollis？fin tu es Chriftus，die nobis palam．Aperta diainitatis opera lante oculos habe－ bant，\＆tamen media in loce mani－ bus attrectabant．［ G Pored）faluum facier egenum à gladio oris corum， \＆de manu violenti pauperens］ Ad eandem rem pertiner quod le：－ quitur．［Et erit egeno fpess iniqui tas autem conteraher os fuum）］IVt multis rationibus fefe declarat dioi na providentia apud mortalesspor tifsimùm tamen pauperes，\＆caffli－ Etos iumando：Sic enim Deus in fori Prat．67\％
pturis arcanis fe patrem orphang: rum appellat, \& iidicem viduarâ, Paupercs autem, \& egentes Scriptú ra frequenter non homines defticutos pecunia, opibus, aut fortunis 4 p? pellatsfed cos potids, qui funt afflit Cto animo, \& mxerétiàn quibus nuls lam prothùs locum tener fuperbia, aut atrenantia, led manfuerudine potius, \& commileratione opus hat: bene.:. Qua proprietate loquendi Ity utit
Matth.s. Chriftus.R.N. pauperes fipititu yocat cos,qui in nulla reprorfùm ab huiufmundi pollicitationibus pendér, defpectos, derelictos, opprelfos, \& quibus tes omnes aduerfle funt, qui haxésin folo Deo, quibus folus Deuselt haxreditas, \& poffelsio, \& vt paucis dicam, nihil habentes, \& omnia pofsidentes. Quibus opponú tur dieites多 opulenti in facris eloquils. Sunt enim arrogantes, fuperbi,tumentes animo, \&\& deniq́que qui omnen fuam fiduciam rebus fluxis atque lutulentis collocant, \& à peritaris rebus falurem, \& vitam, \&r quidquid iocundum eft, femper exapectant. Hxc igirur diuinx prouidentix pars, qux circa homines dejectos, $\mathcal{E}$ afllicios perf picitur, commendatur ab Etiphaz his duobus carminibus, \& commendatur fapié ter,\& eleganter. [Saluum(inquit) faciet egenum de gladio oris corú,] Nihil poruie dici,aut venuftius, aut elegantius. Linguam enim impiorú gladiú appellat. SÉr.n.impiorû́ lingux, aut quia maledica, aut quia de periculo,\& dāno aliorú femper cōfultant, tanquam ancipites "gladij, \& culpidegemina. Non ineptéqui dam, ftulti atque improbi eloquín, furiofi gladio fimile effe dixerunt. Vt enim funt malti, qui confilits femper in alios machinantur perniciem,quod gladio oris exprimitur:
it funt-quiper porentiam pauperes,\& esegentes opprimunr. Divina ergo prouidentia \& \& profpectio eis inschus maximécernitur, qux aut nullarefimationgedigna efle viden tufath preter omnium fem, \& fta tetas iam, de fixas mundi leges conkingút, Quod nos animaduertere Math.c. jufsie Cluifus feruator nofter, in pafferculis \& lilijs:ad quorum con templationem nos mictic, vt diuine prouidencix certissima veftigia moditati, profidere hominibus, atópe creaturis vniuerfis dinipam prouidentiam intelligamus, Secundó quis credat aftlictos homines, \& omni fo Jatio deftitutos effugere poffe, aut fapientum homipum, \& callidoram confilia,aut diuitum, \& principum potentiam,\& violentiam? Quis cre deret, lametum Iofeph cuadere poff Gen. 37 : fe confilia fratrum, qui in illius per-Gen. 39 . niciem armati, Ecce, inquiunt, Lomniator venit, venite occidamus cü. Aur forminx pertulantifsimx infidias,\& machinamenta eum habitura finem? Quis diceret, hominé tot modis preflum, \& diuexatum, innexum cathenis, tetro-carcere inclufums in fupremo poft regem folio collocandum, atque inter primores primum habiturun gradum, \&e log cum? Hanc partem divinx prouidé tix explicatam à beata Virgine, cō. Incx, perimus, celebri illo cantico, Depofuit potentes de fede, \&e exalcauit humiles. Efurientes impleait bonis, \& diuites dimifsit inanes. [Beatus homo qui corripitar a Deo, increpationem ergò Domini ne reprobes. Quia iple yulnerat, \& medetury percuit, \& manus cius fanabunt.] ludicabat Eliphaz carmina illa,que fanctus Iob fuderat, in deteftationem proprix vite, inde profecta, quòd animus vivifaneti, in def pera-

Tronem inclinâffer. Dixerate ergò Eliphaz, diuinam prouidentiain ab Thominibus ion ourhino fteltis, atq; dementibus facilc deprellehidt tumi circa ref naturales, tum vero maxib ine circa res humina a3, Yed qưonat noin eadem eft ratio cafligadtionis df
a.ibutu urinz, namalios poltremo fupplicio afficir, aut atrociori aliequa pcena corripit,ve hiefentiant iam eos doTores, atque cruciatus, quibus fontà fummo Deodéftinati, in quibus nul 12 elucet foes eoramutandi vitam in melius: alios verôita corripit du riorialiqua eaftigatione, ve commu tata viter ratione à fceleribus pedé referant, \& ad virtutem faciane regreffum:de his hoc loco Eliphaz vir Tapiétilsimus loquitur dicens, EBea tus virqui corripitur à Domino,] Felices appellar, è beatos eos, quià Domino corripiuntar, intelligens primò, Deum Opt.Max, illatis peenis, \& inflicto fupplicio paternam curam erga electos oftendere, Confuetere cnim pattes liberos fuos ad ftudia obeunda maruré exercere. fe riatis quoq; diebus non pationtur effe otiofos, \& fudorem illis interdum, \& lachry imas ineutiont. Itaq; ad declarandam beneuolentiam pa rernam erga electos, operibus,doloribus, damnif̣̣́ue exagitat, ve verú colligant robur. Nam languent per inertiam faginata corpora, nec lat bore tantùm,fed \& mole ipfa, \&f fui onere deficiunt. Nonne magna pars felicieatis fit, difeere exactius diuinumillud philofophix genus,omni bas dificiplinis, \& artibus excellemtius, \&e preftantius, quod ferre oés ittus aduerfe fortune docet? IHrefa felicitas nunquá vilam vulnus ferre poteft: at vbi eftafsidua cum incōmodis rixa, callum per inirias dacit,nec vilimalo fuccumbit, etiam cits nee
fiacciderit laxtem multis modis de puigna-difcedere. Ergò Deas bonorưm annantifsimus electis, quos pręftantes, \& excellentes vult, eaftigationes, incommoda, \& aduerfam de nique fortunam, cum qua exercean tür,afsignat. Sed, \& indigent interdum elcetidiuinis calligationibus. Nam quia lapff funt, egent diuina feueritate. Felices ij,quos parer ille D.Ambro coeleftis(ve magnus Ambrofus dixit) vt pedem referant- à feleribus, \& ad virturis caltum regrediantur, caftigat. Paul, A poft, de hisqui ccciderant propter incredulitatem, aiebat, Si non permanferint in incre dulitate, inferentur. Potés eft enim Deus iterum inferere illos. Deus etrim electos quos charífsimos habet, vt pinguem oliaani colit. \&e duriori caltigatione putat, ca durafent fuperflua refecando, \&r tanquam deferta virgulta, velut caudicibus qui buldam virtutis inferit, vt benorü fructus pofsint ferre meritorum. Deinde clectus à Deo correptus, ée caftigatus, felicem fe atque beatum exiftimat. Quemadimodùm milites in caftris fe beatos purant, quibus gratilsima quáque iniunguntar, ve nocturnis infidijs aggredi hoftes; aur explanargiter. Atque prefidia aduerlarionídemoliri, \& loco pellere militens, aut hofté gaudent vehementer. Quia vel hoc argumento fatis intelligunt, quòd imperator de illis bené iudicat: adeò ve nemo cöqueratur,nemo dicat,malé de me meritus elt imperator. Timidis autem, ez ignauis militibus debilia infunguntur obfequia. In electis igitur cupit experiri magnus ille $\mathrm{De}^{?}$, quantùm pofsit humana natura fua ope ediata. Sed, \& illudadfert viris fanctis inter duras caftigationes nō exiguan felicitatis portioné, quod propria
sproprixe virtutis experinientumali quod,fenfom praterea, \& guftum accipiunt: Nam ynde fcire poteft electus, qualem animum in paupertate habeat, fi féper aftluat dicitijs? - Quantùm pofsit aduerfus ignomir niam, \&c odium populare, fi lemper inter plaufus lenefcit, \& inclinatione mentimipronis illum fequitur fauor? Vnde fcire, pofsit, quantain propria virtus amicitiam habear ad Deum ? Ef Chriftiana virtus difficultatis auida : Demerrius quidam infelicem cum iudicabat, cuinihil accidiffer aduenfo. Infelix (dicebat ille) is de quo male iudicar Deus. At vera cùm non exagitat té tatione al liqua, perinde eft, ac fi di--cat, Quid ego te tentationibus, \& aduerfitatibus commitam? ftatim arma fubmittes, vertes terga, pidern -referes, non poteris fuftinere impetus aduenfarionum, leui quacúq́ue comminatione locum, \& gradum ideferes, neque vultum hoftis ferre poteris. Et vt cxeteris fint neceffaria tentamenta, \& graues ac dure calti gationes: electis verò multò magis, vr polsint manere in mediocritate quadam, quas ad fulciendam animi vitam wehementer eft neceffaria. Accipiunt à fummo Deo amplifsima dona, Poterat hrec bonorumam plitado illos in fuperbiam erigere. - Quò fit, vt fit magnafelicitatis pars, tentationibus cos deprimi, \& cohiberi,ne in fublime euchantur, atque ipfa donorum, \& gratiarum opulōtia, tentationum ponderi fuccumbant, atque ita tandem coffiftant in mediocritate. lam verò totum hoc pertinet ad commendationem crucis,qua hominem erudit, ac mortifi Rom. s. cat. Diligentibus Deum(inquit Pau 2.Cor- ${ }^{2}$ Ius) omnia cooperátur in bonum: Quo loco docet, ea quacicontraria
videnter, electis vulhamaxime eflo! Orabat aliquádo PaulaDominum, sutaucrteret à fe pericula : fed poltquàm audiuit, Sufficit tibi gratia mea, gaudebat inter acerbitates. Didigentibus.Deü(inquit) omnia caoperantur ia bonum. Si incidat tribulatio,fi paupertas, potés eft Deus becomnia incontrarium vertere, ve wnde periculum imminebat, con tingat falus. Hzceit admirabilior diuinx prouidentix ratio, rerum na turas, \& ingenia in veilitates piorua vertere, ita ve quizcuи́q́que incidentia mala non tantùm leuia faciat, fed \& vtilia. Non dicit, Diligentibus Deam nihil moleftix continget, fed quòd illis in bonum femper ceder, quicquid moleftum acciderit . Vt queab improbis intentantur mala; i\& tenduntur retia, id fane muiltò maius bonum, atque preftátius eft, quam fínihil cueniret malli,\& incômodi. In Babylonica fornace coniectis tribus pueris,non illis Deus re ftinxit ignem,fed refrigerato illicd, quod flagrabar incridium, per cam ipfam admirabiliores quidé cos efficit, vt haber hiftoria facra, Erenim -fi hominesad philofophádum gnari, naturaliter poffunt rebus in contrarium vti, dum in paupertate vio uentes diuitibusipfis abüdantiores apparent, \& inter lordes ipfas fe illuftres iudicant: mulrò magis Deus fua prouidentia erga pios id pofsir efficere. Quemadmodum verò ijs, qui Deum colunt ex aniuno omnia cooperátur in bonum: ita \&impijs qux videbantur profurura damno funt \& exitio. Id quod in Pharaone, \& IEyyptijs, in Antiocho, \& Iurda proditore, atque fanilibus videt re lice:: Qui, quax exiftimabant fore omnino e refua, fribliperniciem aatzulerunt, ita res moderante Deo.

H Quam

Quáobirénơ clt míảdū́fi Eliphaz omné eripít timóré, qui piorum ani thos pullarkpofsit. Nâ vbiacielt pie sas animi,; \& fumma in Deúfiducia, omnia prné reuocitur, quax inftatu innocétix aderãt. Vbinon bella,nó gladius, nō paupertas, non peftis ali qua,nö beftiç,quẹ hominierár fubie
Gen.1. 3. ©tze vilár incutere poterant timoré. Vtergo per inobed iétiá noffrá ami fimus dignitaté, ita fil Deo pomnia obréperemus, in cú pence ftatú reftituimur, in quo primusParés côttira tus, vifis leonibus, \&\& ferpentibus nó refilijt:\&o. Heua ferpenté alloqueba tur,citra vlla formidiné: Daniel in lacúleonú cóiectus, nihil prorfín no cumériaccepit: Paulum vipera mo miordiz,fed venenã nullú infudit.Et ad eũdé planc modừ vfa venire folet í is,qui in diuiná recipiúturamici tià. Cü.n.fub diuina agăt protectione, \&\& paterna quadá Numinis prouidêtia feruétur, nó eft,cur vllú ma
lü,aut quaceúque noxia reformidét. Vnde regius Vates Dauid, Pfal.91. hoc argumencúf fumit pertraCtandúa
(Nam rotus ille plalmus huie nego hoc argumentá fumit pertraCtandá
(Nam rotus ille plalmus huie nego sio dicatus eft). V bi multis modis diuinam prouidentiam extollit circa electos quibufuis periculis ingruentibus. Qui habitat (inquit)in
adintorio altilsimi, \&c. Vbi adeft gruentibus. Qui habitat (inquit) in
adintorio altilimimi, \&c. Vbi, adeft Dei fiducia, fiquilpiam per fidem Dei fiducia, fi quilpiam per fidem
hreereat, in veritate pmilsionis $\mathrm{De} \mathrm{i}_{\text {, }}$ gux valet pro feute fortifsimo, \& facit vt fit homo abfque omni panore, die noctuq́q: Hic proculdubio, cùm Deum tanquam parentem habeat fibi opitulanté, nihil verebitur, neque rebus fais metuet: ibi enim pollicetur propheta, ve quãuis per praceps cadant, rapianturq́; :impij, \& fubitò moriantur innumeri, futu ros tamé iuftos fuperftites,quod A! tilsimum habeant prafentem, propi
Pral. 91 vulnerat, vt medeatur: ob eá ré percutit,ve amplioré faluté adferat.Ita $q$; firefte animaduertamus, proclectis eft in exiliú proijci, in egeflaté dedaci,ignominia affici, \& probro debilitari, \& multis modis affligi. Qubilitari, \& multis modis affligi. portet quof dá nō tátú fame, ac fiti, fed \& igne, \& ferrocurari:quibus in terdü radứtur offa, extrahuntur venax, amputantur quadam corporis membra ; que fine totius hominis pernicie harere non poterant. nis pernicie harere non poterant.
Hue manus cius fanabút.] Meraphora fá pta ab arteChirurgica,elegàteratq; fapiéter cómédar diviná puidétiă. Quanuis (inquit) divina caffigatio mâtris ex caufis nō ef $a b$ hominibs repudiáda, vel ob eá ré maximé, qa ipfequi vulnus infert, vulneri mede tur:\& qua manus diuina pcutit,neceflariá faluté adfert: imio ob cé ré
icium, \& defenforéguilongús auer tat oméné plagáa \& flagellai: Et Ange Ios dicir,ex̃ mádato dñi fidelifsimos effe tutores, ve firite omni metu fericuli,leones, bafilifoos,dracodes, Sata ná,morté,\& peccatā pedibus pcalcare pofsint. ApudMarcú Euáâtitiuf modi multa pollicebatur Chriftus. Marc. $10:$ Serpêres tollét, (ingrde fuis difcipu đis) \& f morriterú quid biberint nб eis nocebit. Et idé dicédúa đ Sáfone, \& Davide atq; alijis: quibus quia aderat pietas animi, \& fpiritus Dei, deonibuserát fortiores arg; fuperio res. Iá verò diuina hee prouidétia, de qua in prefentia eft difputatio, gemina cfievidetur:ahtera, quar res oés iuxta pprias naturas, \& ingenia ducit in fuos fines, alia veròg quax fodutis narure legibus electis pf picit; fubitò cômutatis rerú naturis, \& eft haxc quidé lägè mirabilior. [ Increpationé crgó Dói ne reprobes.Quiz ipfe valnerat, \& mederur: pcutit, \&

Hoc pertinet, quod Eliphaz inquit, Deus inter electos,vtChirurgi folét, \& vulnera infert, \& ignem interdŭ, \& ferrum adhibet fed ve integerriman adferat falutem. Itaque guanyis nefarij quidam Deum acculent, cùm bonos cafligat: fed illicò corū dementia fe prodit in hac re, Nemo sinim accufar medicum crudelitatis, quia putrefactas vulnerum fibras ferro putaucrit refecandas, quia no xia, \& lerpentia vlcera, igne exufit, ne ad viteriora lerperet; aut preceptorem qui negligentem verberat difcipulum, quò maiorem adhibeat diligentiam, ad percipiendam litterarum cognitionem. Eft ergô domi nus vbique bonus, \& cùm peccata electis remittit, \& cùm fcelera ipfa $\therefore \quad$ duriori aliqua caftigatione corri. pit,ad excitandam electorum virtu tem, \& verobur, \& vires colligant. Sapiérer egregius propheta David, poft diuinas caftigationes, \& flagel la bonitatem Numinis multis carminibus celebrabat, Bonitatem feci fticum feruo tuo Domine. Et pau-
Prat. 118 . lo procull,Priufquả humiliarer ego deliqui, Prof piciebat vtique vir fan Ctus, inter cruces ipfas \& labores, quibus frequenter fuit exagitatus, propter admiffa Icelera, videbat inter vibices, \& vulnera diuinam bonitarem fele exerentem, \&e declarantem, Vifa mihi eft aliquando(in quit propheta ) amara tua caftigatioz dura, \& acerba: fed me ftultum atque dementem, qui non inteligerem,ea vulnera mihi inflicta, vt per ditam vitam reuocarem, corruptos mores componerem \& \&enique in sam rem me fuiffe tam grauiter per cuffum,ve amplifsimam confequerer falutem. Et quoniam dinina ma nus vt (inquit Eliphaz)corripit, vul nera inferf,atque eadem ipfa fanat,
\& medetur: illud eft aninis aduer: tendum, Deum Opt. Max.nonita obductas cicatrices curare, \& vulne ribus mederi, quemadmodum nediciatque Chirurgifolent: qui tametfivirus, \& putredinem exhauriant, vulnus,\& cicatrices curent, nú quam tamen ea ratione medentur, vt non mancat in vultu, aut alia cor poris parte, aliquod cicarricis veftigium,\& quanuis falutem adferant, vultus tamen foeditatem, aut turpi sudinem auferre non poffunt: At qui fupremi Chirurgi manus, ita inflictis vulncribus medetur, vt nullú illius veftigium deprchendi pofsit: non tantùm notam omnem foedita tis,\& turpitudinis aufert, verum etiam \& maiorem pulchritudinem, \& venuflatem multò magis mirabi lem inducit. Hoc medendi genus poft vulnera fapic̈ter fatis Eliphaz explicare voluir fequentibus carmi nibus. [In fex tribulationibus (inquii) liberabit te,\& in leptima non tanget te malum.] Hoc numero feptenario, vt egoiudico,genus omne tentationis exprimere voluit : ac fi dicat, Omni tempore te liberabit, \& omnibus te eripiet tétationibus. Eodem loquendi tropo dicitur à Sa Pro.24 lomone, Septies in die cadit iuftus, hoc eft,frequenter contingit, hominem iuftum in aduerfas fortunas in cidere(Ná locum explicare de peccatis leuioribus,nunquam mihi pro bari potuit.) Eft feptenarius numerus apud Hebraos abfolutus,\& qua fi perfectionis fymbolum. Hinc regius vates Dauid, Bloquia domini, Pral. 12i; cloquia catta, argentum igne examinatum, probatum, terrx purgatum feptuplum. Et in Leuit. Per- ${ }^{\text {Leni.26. }}$ cutiam vos fepties propter peccata veftra. Et Amos propheta. Super Amos. tribus feeleribus Damafci, \& fuper
$\mathrm{H}_{2}$ quatuor
quarior non conuertam cum. Hoc cft,cùm iniuftitia Damafci, \& imperates peruenerint ad cumuluin, non conuertam cum. Apud Matthexuin, Affumit alios feptem firitus nequiores fe. Acfi dicas, plures fpiritus Celebri etiam illo cantico. Annx, vbi noftra habet translatio,
3. Reg. 2. Et fterilis peperit plurimos:Hebręa videntur lonare, peperit feptem. Quibus facilé colligitur, non effe ab ftrufiora alia mylteria neceffariò hoc in loco inueftiganda, fed iaxta littere fenfum fimplicifsimé interpretandum. Liberabit ergò reab oinni tentatione, \& omni tempore li berabit: ita vt pott inflicta vulnera, plenam \& integram ab omni malo confequaris falutem. Incipit autem aduerfitates ipfas connumerare: \& eas receniet, qua grauiores cenfen tur, \& quas maxime caro noftra reformidat. Priori autem loco vrgen tifsimam famen commemorat, qua inter aduerfitates vira cenfeturgra uifsima. [In fame (inquit) eruet te de morte.] Ac fi dicas, aliquando fortaffe te fames diferuciabir, non tamen co animo, ve mórtem incurras, fed ob alias arcanas rationes. Quemadmodum fanctum Patriar:
Genc. iz. cham Abraham fuis temporibus, grauifsima fame, \& penuria rei fra mentarix terram Chanaam infeftáte. Quemadmodum, \& fanetum pa triarcham Iacob, qué é grauifamis periculo eripuir, cùm filius Ioleph G. 42 43. Fupremos in Egypto magiftratus 3. Reg 19-magna cum laude gererer. Non po. tuit inopia cibi Heliam in monte Danie.1 4.Carınelo cöficere, neque Danielem in lacum coniestum. Secuado loco bellum commemorat, \& gladium: [Et in bello de manu gladij.] Vt enim Deus de vrgenti fame: ita \& de cruento bello eripere folet ele-
ctos. Quod \& in fancto patriarcha Abrahamo liceat perfpicere, cùm atrox bellum aduerfus tres porentifsimos reges fu fecpit: quos fingulari virtute proftrauit erepto fra tre Loth. Er Dauidem fuis tempori bus eripuit. Quemadmodùn auté vita corporea gladio, \& fame interdum nobis eripitur, ita eciam, \& vita quadam, quam fummi philofophi appellauere ciuilem. Nam inter cxtera, qux rem publicam, \& ciuitaté illoftrem efficiunt, augent,\& ampli ficant, eft celebrenomen bona ciuiii fama,quęinter preciolifsimas opes, \& pignora charifsima principem lo cum renet. Arque canín cenfemus graviorem tentationem, quee famá impetit, \& dignizatem bonis operibus quefiram. Nihil enim eft quod pro fama, \& honore tuendo nó perferamus incommodi. De hoctentationis genere inquit Eliphaz, [A fla gello lingux ablcondêris.] Sed incidit interdum aduerfitas, \& pericu lum graue, quod aut perfonis, aut rebus imminer! Perfonis, cùm incur fiones hoftione fiunt, quibus aut ho mines ad extremum intereunt, aus in miferan abducuntur captiuitatem: Rebus autem imminet com mune periculum, vel propter terre nimiam fterilitatem, vel propter grauemaliquam ab hoftibus deuaffationem fractuam. De his ergò in quit Eliphaz, [Non timebis calami- Exod. rs) tatem, cùm venerit, \& in fame, \& vaftitate ridebis.] Qeemadmodum legimus Ifraëliticum popalum poet demerfos hoftes, \& fluetibus conuo lutos, illorum calamitate confpecta carmen ceciniffe. [Beftias terrx (inquit)non formidabis, fed cum lapidibus regionum pactum tuum: \& beftix terme pacifice erunt tibi.] Qux ita funt à nobis accipienda.

Si periculum aliquod excitetur àfe ris, \&immanilsimis beftijs, ve à lu-- pis, leonibus, vrfis, qui in homines graviter defauire folent, tuab hoc periculo non formidabist imo verò cum lapidibus terrae videberis inijf fefoedus, ita vt faxa medio itinere coniecta, quafrex pactonihil nosumenti inferant, Alludit ad vetuftiffimum inorem. Nadis enim pedie bus veteres ambulare coniueuere. Quod verò bis dixit, [Beftias ter$r x$, ] alteruin dictum crediderim propter leones, \& vrfos, alterum ve rò propter Bafilifcos \& Af Apides. Has autem omties aducrfitates ita exponit Chaldreus, ve qua dicuntur degladio oris accómntodet ad Egy prios: \& quax de fame, interpretatur de fame Agyptit \& qure de flagello lingux, de Balaam propheta:\& qua de lapidibus,ad tabulas legis refert. [Erfcies, quòd pacem habeat tabernaculam tuum, \&evifitans fpeciem tuam,hon peccabis.] Pertinent fequentia omnia ad felicitatem domefticam: quax hic in rebus perfpi* citur: maxime fitota familia pacé habeat, \& maxime inter fe confentiat. Deinde fi omnia fint in domo, probé inftructa, beneq́; apparata. Namf feciei nomine, hunc (ve ego arb tror) rerum conuenientifsinum ordinem fignificare voluit. [Tunc (inquit)non peccabis,] fi probè fueris moderatus tuain domum, vt decet optimum patrem familias. Nanq́ue quiod quidam dixerunt de vxore, minus bene,vt mihi videtur, quadrat. Et quia ad amplitudinem do-

mus,magnura habet numinerofa pro* les monamentuim, [Et fcies(inquit) quoniam multiplex eric fémen tuk, \& progenies tua quafi herba terre.] Videbis(inquit) filios filiorum, ne potes, \& pronepotes, Multiplicabüturdeníque, vr folent virentia gramina. Et quia vita longior ad felicitatis cumulum plurimùm videtur habere momenti, \& ad iuftam humanx vitre atatem accedere magne fit a pud homines attimationis, adie cit, [Ingredieris in abundantia fepul efirum, ficut infertur aceruas tritici in tempore fuo,] Hoceft, fepelieris in plenitudine annorum,\& fenectute bona: \& tanta erit abundantia di uitiarum, vt inflar acerui tritici, in tempore fuo, cùm ad iuftam \& plenam maturitatem peruenit,ita \& tu plenus opibus,diebufq̆ue excedas ć vita. Et tandem Eliphaz, ve probabilem redderet totam orationem, ita concludit. [Ecce hoc vt inueftigauimus, ita eft, quod audití mente pertracta.] Quafi dicat, non dubires, quin hacc fint verifsima, ô amice Tob,ita res habet, ego hoec experimé to didici: que etiam diuina reuclatione comprobata funt, qua quidem in re quemadmodum ego officio amicilatisfeciffe, video pro ratione temporis, Tu hac audita mente per traCta. Ideft, diligenter cum animo tuo reputa, \& magno filentio expé ${ }^{21}$ de, vt ex oratione mea fructum aliquem accipias, \& ad fuftinentiam ani-

 - $\mathrm{H}_{3}$ CAPVT

## CAPVT SEXTVM. 

ESPONDENS aintem 106 dixit. Utimam appenderentur peccata mea, quibus iram merui, or calamitas quam patior, inflatera: 24afiarena maris hac grausior appareret, pnde E'verba mea do fore funt plend: © uia Jagitte Domini in me/unt, quarum indignatio ebibit piritum meum, (4) itervores Domini militant contra ime. Xunquid rugiet onager cùm babucrit herbam? aut mugiet bos, cirm ante prafepe plenum fetertt? Asut poterit comedi injuifum, quod son ef fale conditum? aut poteft saliquis gufare, qued gufatum af: fert mortem? Anime enim efurienti etiam amara dutcia effe viden:--tur: Que prius nolebat tangere anima mea, nunc pra anguflia cibimei funt. Quis aet pt veniat petitio mea: (it quod expecto, tribuat mi--hi Deus? Et qui capit, ipfe me con terat, Joluat manum fuam, ev fuccrdat me ? Et bac mibi fit conjolatio, vt afflgens me dolore, non parcat, nec contradicem fermonibius fancti. 2 ue e ef, enim fortitudo mea vh fuflineamsiaut quis finis mens rot patienter asam? miopis

- ias haximpo
 O T A Oratio Eliphazcircatria potifsimùm verlabatur. Ná fanCtum virum vehementer increpauit,quafi propter fummam animi cótractionem TVIAO
in defperationem inclinaüiffer. Na multa, ve fibi videbatur, de odio pre fentis vitx dixerat. Impatientix deinde hominem fanctum notabat, propter fufpiria, \& ciulatas, \& im+ moderatamillamtriftiriam, quam multis carminibus exprefferat: arrogantix \& tumoris, quòd fe innocontem, \&ab omni flagitio immunem dixiffet, $A b$ his ergò locisarguméta Eliphaz funt duecta. Et quia illud poftrema orationis parte explicabat Eliphaz, neminé inter mor tales à feelere inmunem effe, nec quempiam de fua iuftitia gloriari poffe : fanctus lob co loco iuxta verfionem noftram, fumit orationis initium, Hludinter fapientes viros magna confenfione firmatum eft, tantam efle humana mentis imbecillitarem, ve nemo fit qui virá hanc miferas \& calamito ${ }^{2} \mathrm{~m}$ tranfigere pofsit fine peccato aliquo faltem le uiori,Sidixerimus (inquit Ioamn.) r.Joan. ri quia peccatum non habemus: ipfi nos feducimus, \& veritas in nobis non eft.Ergò viriiufti,quibus pietas femper cura eft, tameff gravioris flagitij fordes non comtrahant: fed proprermentis focordiam interdŭ, \& minus attentum animum, leviora quadam admittunt peccata. Dixerat ergò Eliphaz,eam effedivine prouidentiz rationem zquifsimá, vt proprer grauiora peccata grauio res intentaret in homines flagitiofos poenas:proprer leciora, minora eciam fupplicia depofceret. Itaque vir fanctus hanc fententiam priori loco labefactare nititur dicens. [Vtiná appenderétur peccata mea; quibus irá merui : \& calamitas quã patior, in ftatera.] Fatcor (inquit) non me effe ab omni peccato immu nem,talis eft enim mortalium vita: Sed vtaliquo fim peccato coinquirhatus,
natas, (quod ego non abnego,) poItulabat tamen aquitas diuine prouidentix, vt xqua lance, \& ftatera, appenderentur \& peccata mea \& \&: poente \&ifupplicia; quer à me exegit. Sed firecta lance appendantur, videbitur profecto, graviora effe fapplicia, \& maiora meis peccatis, quantuim maris arena mea peccata excedit, qux numerari non poreft, \&pron nimia mole nulla ratione vn quam appendi poffer. Quòd fi grauiora fupplicia femper Deus intentat propter grauiora peccata : proprer minora, etiam leviora: debuiffent profectò perditi homines, qui multis fe teeleribus addixere, in gra uiora incidere pericula. Videmus autem, ipla diuinx prouidentix flatera non ita peccata atque fapplicia appendi, vt æqua femper proportio ne fupplicia relpondeant Iceleribus. Quocirca nihil mirandum eft, (inquit Iob ) fi verba mea fint doloris plena . Nec vos debeat in ftuporem rapere, quòd ego tam lógo ciulatu fim prolecutus meas calamitates. Hxec fententia nihil, ve mihi vidctur, haber probabile, rùm quòd hocdifcrimen inter mortalia, \& venialia peccata in literis arcanis, fi di ligenter attendas, nunquam deprehenditur, tùm qued fancti homines quxcunq́ue peccata, tametfí leuio$\mathrm{r}_{\mathrm{a}}, \&$ grauiter in fe reprehendunt, \& omni fupplicio digna arbirran. tur, \& quà magis ad iuftitix cumuJum acceffere, è̀ impenfuùsfe pec. catores, \& fceleratos fatentur. Nam Paulus, Apoftol. vfque in tertium
2.Cor. $\mathbf{2}$. coelum euectus, omnium peccatorum le principem effe, faretur.
8.Tim.. Tum,quàd viros iuftos deceat femper efle fufpectos de occultis illis fceleribus, qua folent effugere acié mentis, que Deus interdum graui-
ter in illis caftigat.Sic egregias $V$ :tes petebat. Ab occultis meis muri-Pral, 18 . da me, \& ab alienis parce feruo tuo. Ob camq́ue rem fi iuxta verfionem noftram locus fir explicandus, dicerem poriùs, fanctum lob hrec verba ab ea parte animi extulific, qux perturbationibus eft obnoxia, quar nihil exigit ad rationem, aut ad leges diuinas, in eam rem femper in tenta, vt feipfam tucatur \& feruet, vt in fuperioribus diffufé fatis à nobis eft annotatum. Hec noftri animi inferior pars, qux bruta eft,cùm non femper ex iudicio, \& ratione resipfas penfitet, nihil mirum eft interdum vtabipfa ramione, ita ctiam à diuinis legibus exorbitet. Sed fi alicui fortaffe hace fententia non probatur, \& adhuc de peccatis in vniuerfum fuerit locurus fanctus Iob, non de ea ftatera agit,qua inlit teris arcanis diuina prouidentia exprimitur,fed de ea potiùs,qua huma num iudicium fignificatur . Nam egregius propheta Dauid, quanuis mortales homines omni in re arque negotio mendaces a ppellet, fed potifsimùm docet eos mendaces offe in ftateris. Mendaces (inquit) in fta prat.gri teris filij hominum. Quo loco hamana iudicia, vt ergo arbitror, ftateras appellat : qux quia magna femper corruptione laborant, nune quam certum pondus fingulis rebus dare poffunt, neq; lance equa res fin gulas a ppendere. Ná quax recta funt praua,qua bona mala, qux pia impia dicere folent. Maioris ponderis eft,cùm ad lancem humani iudicij exigitur voluptas, honor, nobilitas, fauor populi, quàm pietas ipla, aut virtutis cultus: ca deniq́; quæ mundus miratur, \& refto, \& honefto anteferéda putat. Ob eamá; rem, \&\& in expendédis fceleribus, \& fupplicijso $\mathrm{H}_{4} \mathrm{hac}$
hađ̉ humani iudicij ffatera vehemé iterdecipitar:vt exemplo Eliphazfaz tis declarari pofsit, quiad lácé proprîliudicij exigés peccata Iob,\& ca lamitates, inter fe paria iudicabat. Oprat ergò ráctus Iob ppria caufa, quá defendere aggreditur, ad reçâa aliquá ftaterá hominis fa pientis exi gatur ; qui probe fciat rebas fingulis faum eribuere podus ac pretiú. ETund (inquit Iob) mea calamitas grauior multò a ppareret, vt arena maris,] quax, vt diximus, \& numero \&omole catera omnia facilé antes cellix. Mihi tamen \&\& Chaldxus pa raphraftes, \& veritas ipla Hebrea alium vidétur infinuare fenfum; qui nos ommibus his angultijs liberer. Nam Chaldxeus pro peccatis iram vertir)Sic etiam \& pleriq́ue intervi ros fapientes. Hebrea habét pro pec catis $\begin{gathered}\text { Cahçi, Exitergölenlus. }\end{gathered}$ Of exactifsimé appenderetur indi gnatio mea, finutós, 2 mea calami t1s in ltatera poneretar: tune enim gravior appareret ealamitas ipfa, quá arena maris, m uleifq̣; modis ex celleret meos queftos, ciulatus, \&o fufpiria. Nihiul ergò efbô Eliphaz; quod the, aut angufti pector is, aut pufilli animi, aut impatiétix accufes:vtiná ab humano iudicio, ¿\& ftatera humana, que mendax eft, pro, uocare liceret ad fateram illă, quae mêtiri nefçir.Salomō in Prouer. Dō dus \& flatera iudicia Dńi iudicat, $\dagger$ Seculi, \&e opera cius oćs lapides $\dagger$ facculi Nam antiqui defignabăt pondera lapillis,ideoq́; la pides pro pondere accipiuntur,qui folebant facculis af feruari. Vtinã ergo ea itatera, quar zquifsima eft,mei queftus, calami. ras qi: \& $^{\text {\& }}$ fupplicia ponderentur: tūc fane mea calamitas, quam vos iudicatis exiguam, pondere, \&\& grauitate arenam maris videretur excedeoss CA
resquefus \& ciulatus mei iudiseré tur leuifsimi:\& vt paucis dicát.pro magnitudincacerbitatis atgadoloris parce ac moderate queftes fum. Huius rei incipir rationes redders, quòd videlicet pro magnitydine ad uerfitas appendi nequeat. ©Quia fagiare Domini(inquit) in molunts quarum indignatio cbibit (pinitum meum, \&t teriores Dominj militant contra me.] Eleganter profectijat9; fa pienterfluos cruciatus atq, dop lores exprimit, \& atrocitatem calli gationis, \& incogitabiles divine pro vidésię rationcs. Principiò ergo pro pria pericula, \& aduerlitates appel lat fagitras. Naṇ́; fagittex alongè mittuntur, à eminus olent contor queri. Cumenim aut gladio diffi eto, aut vibrata lancea quempiá per cutimus, videmur \&e nos cidem periculo fubiacere: cú verò protenfo arcu, aut extento neruo fagittả con torquemus $\grave{\text { a longe, ita vt nô pof sit }}$ qui vulnusaccepit referre vindiçá, quafi nos in tuto collocamus. Löge ergò inter fediffár humana caftiga tio atque diuina. Narn caftigationes \& fupplicia, qua diuina prouidétia mortalibus inferuntur, a longe mit iuntur, \& quiin homines iaculatur Deus eft, $\&$ in coelo refidet, atgue extra omnem inieriam. Nam folet interdum magnam afferre leuamen tipartem in eum poffe regererecōtumeliam, aut expetere vindiftam ab co,qui te affecit aliquo incommo do.Id quod inter homines, cum nos vulnerant, \& confauciant, facillimū fit:(Perocó Dios quien fetomara?) Deinde fagitta,ffue tela, qua neruo iaciütur,feriunt inopinatò, hoceft, cùm nihil minûs cogitas, cư omnia iudicas tranquilla, \& paccata, fubirò inflictum vulnus, \& infixam fagittam perfentis, Id quod elegantilsi-mécx-
+ mean explicat modum, \&e rationem diuinæ caftigationis. Deus enim vt in conferendis beneficijs, inareriam \& inferendis poenis, \& fupplicijs cogitata hamana, \& confiliafolet deluderc. En ipfeflat poft parietem noftrum, dicebar in Canticis fpon. fa.Significans videlicet, (ponfum nö nunquam latere eos, quos aut beneficijs, aut fupplicijs vellet afficere. Vrnonantéab ipfis perciperetur, quàm quod volebat efficerer: Id quod egregiè ex pertus eft Hebrxoram populus, cum in Agypto verfaretur. Vbi cuin dura feraiture pre meretur, cùm iam animum defpondiffer,onniíq; fiducia, \& expectatio melior fibieffet crepta,fubicòat que inopinatò divinam open, atq; prafidiun fibi adeffe intellexit. Sic de fupplicijs inferendis dicendú: Neque enim Pharao etiam cum $v$ niucta REgypto non priùs fenfic Numinis pratentiam, quàm multis ab eo plagis ellet mulctatus. HorMatth.zs. Lucz. 19: tatar nos Chriftus, \& commonefacit, vigilemus femper omni focor dia atque torpore excuflo : quoniá iudex ille, \& homo nobilis, qui abije in regionem longinquam, inopinatò veniet, \&r nobis dormientibus, \&e minime expectantibus regredietur, vt repofcar à fingulis pieratis, \&k iuftitia vfuras. Et exemplum adducit de poifremarilla clade, qua totus Mathh.24. orbis fuit affectus temporibus Noë. Lucx. 37. Erant(inquit) omnes nubentes, \& nuptui tradentes, \& non cognouerunt donec venit diluuiam, \&e repésina fuperuenit calamitas. Ea igitur incommoda, qua prefentientious nobis eueniunt, \& precaueri poffunt, non zquè molefta funt, quia minùs mala previfa ferire folent. Atqui diuina caltigationes, inxta fententiam Iobi, fagittarum inftar
nobis minimé expectátibus, vulnus infliguint. Deinde inter cetera tela, quabellica arsexcogitauit, fagitta Leu telú neruo contortú porentifsi mévulnerat, (ea tormenta excipio, que noftris temporibus nó finemagna mortaliú omniú pernicie fuesunt excogitata, quax Sclopetre fine Hifpane arcabuzes a ppellátur.) Ad explicandam ergò magnitudiné ad nerfitatis fanctus vir diuinas caftigationes fagittas appellat, qquę poté ter à Deo iuftum ho minem confau ciaiuere, vt vno quafi ictu quidquid charum,\& dulce habebat illi eripue rint. Nam cxtera tela aut opes tâtúa feriunt, aut liberos, aut hotiorem, \& celebritatem nominis, aut corporis fałuté. Cxterín nufquả humana manustá potêter telícätorquere poffit, ve omnia fimul cëficiat, \& quafí vulnere inflicto eripiat.Cã ergò fáCo viro diuinx caftigatiôis fagitra, tiberos,fortunas,vno quafi ictu abfulerit, iurè fapiéterq́; fatis fsgittas nécupzait. Sed \&̊ illud grauilsimú céfendú eft,grauiufq́; periculū adfert, cú fagittę valide cōtortę ebibít fpiritū, é languiné vitiant, \& corrá punt, Ná videntur Hebrea fignifica re,proindignatione, Venenû. Chaldzus interpres ita verrit locum, [ $Q u a r u m$ venenum ebibit firitus meus.] Alij vero, [Quarum venená ebibit [piritum meum.] Sed recidit in eundé fenfum. Nam iolcnt venatores maximiaciem fagitra inficere veneno. Quibus fanctus vir figní fieare voluit (vt egoiudico) amicos qui eư venerant confolaturi, nullo aut leviori fenfa rangi fuax calamitatis. Vos(inquit) fogittas videtis in fixas,diuina tela in ine contorta, fed internos meos cruciatus atq, delolores non viäetis, thó vitiatuf faguiné propter venenum, not exhauflum
$\mathrm{H}_{5}$ fpiri-
f piritum, nö deniq̆; cruciatus illos, quos veneno inftete fagitte interiùs excitant:quos, fi ve ego, ita \& vos fentiretis, dubitare no poflumsquin iudicium etian commutareris. Quid quòd illud etiam me vehemé rer excruciat. [ Qu od terrores domini militant contra me? ] Ac fidicat, Videris me totum fagitris confoffum, ereptas fortunas videtis,honores, liberos. Hecc fane fufficerent per fe fortifsimum quemq́; profter nere:fed eft aliud, quod me vehemé ter perturbat,\& perterrefacit, Nam q́; pertimefco non dum divinam in dignationem fupplicijs, \& peenis ef fe latiaram: atq́ue hace grauis formi do me animo lufpenfum tenet, ne poft contorta tela, qux vos videcis, pernitiofioribus fagittis adhuc me confodere velit. Nam ea eft humana imbecillitas, ve non pofsit interdum non angi futuris,\& eas fibiaccerfat miferias, quas optimum effet differre,fil dicutere non pofsit.Itaq; aneus animus libenter $x$ ger, libéter zegrotus captat adhuc doloris caufas,nectantum illum praxerita con triftant, fed \&\& futura,\& quę nondŭ fentit. Nam \& hoc leuamenti,\& cô folationis fancto viro fuit ereprum, quod prorfum ignoraret, an fummi Dei indignatio poenis effer fatiata. [Nunquid rugiet onager cum habuerit herbam?aut mugiet bos, cùm ante profepe plenum fteterit?] Hęc dicuntur à Iobo in eum fenfum, vt quidam arbitrantur, vt queftus nimios, \& longos ciulatus, quos pre animi impotentia ediderat, excufer. Nàm in èam ré oratio Eliphaz fpectare videbatur, vt has querelas immodicas quafi viro fapiente indignas acriter reprehendat. Eft onager, afinus ferus, aut fylueftris, noftris regionibus incognitus. Hebrai-
ce, Nフ9 Pere. Ieremias Hebraa voce vfus efl pro. onagro: Etiam iuxta fententiam Gracorum, \& Latinorums, eadem lingua 779 Pered mulus eft. Olee. Onager folitarius apud fe. Mirari autem quis poffer, quòd in Scriptura facra, interdum mulorum mentio inuenitur vt in pral. Nolite fieri ficut equus, \& mulus. Et legimus, Dauidem iufiffe, Sa lomonem filium imponi mulxe fue. Reg. r. 3 Erat autem prohibirum, ne animalia diuerfig generis commifcerentur. Verum hoc genus mulorum, quo Sy ria vtitur, diuerfum eft, (vt fcribit Arift.) ab,eo,quod coitu eque, \& aft ni procreatur, quanquam famili fa cie,quemadmodum, \& afini fylueftres fimilitudine quadam nomen vrbanorum accepere. Et quidem vt afini illiferi,fic muli praftant celeritate. Procreant tamen ciufmodi muli in fuo genere. Haxc Ariftotel. Quibus facile perfpicitur, mulos, quibus vtebantur Iudai, \& Syri, non eius generis fuiffe, cuius procreatio in lege vetita eft. Et pulchrè nomen quoq́; quo muli in friptura vocantur, i,s quax Arifot.frripfir conuenit. Nam plal.trigefimo lecúdo mulus 770 Pered, \& tertio re-pral. $\mathrm{gr}^{2}$ : gum. ㄱTㅂ Pirddah, ideft mula ${ }^{\text {3.reg.i.es }}$ vocatur: quod idem, \& onagrorú nomen eft. Quòd autem interpretes penc omnes mulos reddidere, caufa fine dubio fuit, quam Arifto. adducit, nempe fimilitudo. Qnòd autê onagros atque boues nominat fanctas Iob, ea fortaffe caufa fuit, $\varphi$ ex animantes inter cexteras inedix fint impatientifsimx. Et quảta cura fint alendi boues, Columella de re Columel. ruftica multa feribit. Sed ad ré acce dam?.[Nüquid rugiet onager,scc.] Viderar hoc loco lenetus lob, a minori arguméto Lúpto, ijs quẹ ab Eli

Arift. de natura animalium lib.6.cap. 36.

Iere.14

Oree.3. Pfal. 3 : Lcuit. 1g.
$\qquad$





$\square$
都 Bravt
tissit ,
phaz dicta funt voluiffe fatisfacere. Cùn ergèrotas homo duabus parnibus conttet, quarum altera bruta eft, alterarationis cópos: ca ex parte homines bellais fumas fimiles, qua apperitu tantùm, \& affectibus - ducimur. Ob eamq́ue remea, qua brutamhanc in homine naturam fe quantur, funt omnibus modis fimi-- la cereris animantibus. Id autern quod cum matura coniunctum eft, abea vila ratione diuelli non poreft, Coterasautem animantes vide mus, dolores,cruciatus, \& anxietudines quibaldam vocibusexprime re,vt mugitu, rugitu, hinnitu. Rugit quidem onager, aut rudit potiùs deficiente cibo:mugit boscùm neceffarium pabulum deeft:cùm ve rò preefepe eft pleaum, nullam doloris dant fignificationem. Illad ergò omnibus animantibus natura tri buit, vt internamafflictionem vecu que exponant. Cùm ergò homo hac parte cum cxteris animantibus conueniat;quid mirum eft (inquir Iob) (i ego mei animi dolores, \& anxietudines fufpirijs, \& querula voce expreffero? Fortaffé argumérum hoc colligendum eft in hunc modũ. Ceteris animátibus ignofcitur, quá uis in minoribus querulæe fint: igno fcitur onagro, \& boui, fi pabulo ca rentes rudant, \& mugiant: multòer gò magis mihi ignofcendumeft eiulanti inter tot calamitates, aut fi ma lis: caterx animantes, que fenfu tantùm,\& a ppetitu ducuntur,nunquam fine caufa a liquam dane figni ficarionem doloris, fed runc maximécùm deeft neceffarium pabulü, autaliquo alio afficiuntur cruciatu. Si ergo animantia bruta nunquá fine caufa conqueruntur, exiftimatis vos,me fufpiria, \& eiulatus emit: tere,aut arrogantia fola, aut leuita-
re ductuin:hoc eff, fine caufa aliequa, \& magna, \& graui? Sed ego nontátùm propter adductas caulas exiltí mo, fanctum lob horum animantia meminiffe, verum etiam vt amicorum animos vellicet, \& f fimulet, ma ximé Eliphaz, quiacriter eû reprehenderat fuperiori oratione. Scio ego,(inquit Iob)quibus ex fontibus doloris, \& meroris nafeantur mei queftus, quibus etiam ex fontibus veftrx orationes compofitx, \& iivagnifica verba. Natura ita comparatum efle videmus, vt brutx animar tes, onager videlicet, atq; bos nullá dent doloris fignificationem, cùm omnia fuppetunt, qux ad tuendam vitam funt neceffariz, cùm videlicee profepe plenum eft cicercula, aut pretenfo foeno, milio, hordeo, aut tritico, \&t palea: contrà verò, fi deficiat neceflarium pabulum: Vos (inquir vir fanctus)quiad plenum pre fepeftatis, cuim vobis fint integrac fortune, dignitas,falus, nullos ęditis rugitus,ant mugitus: Atqui certd feio, fi hic efferis, vbi ego fem, aliter Pral. 48. iudicaretis. Sunt autem multi cius
 mographo, Confitebitur tibi eutin benefeceris ci. [Aut poterit comedi infulfum, quod non eft fale conditư? aut poteft aliquis guflape, quad guftatum affert mortem? $]$ Refpondet Iob his verbis tacirx obicationi. Ita eft(dicere potuiflet Eliphaz) eờ omnes inftigante natura ducimur? \& impellimur, vt internos animi cruciatus voce exteriore exprimamus. Sed fapientis hominis non eft, eam moftitiam propter incidentes aduerfitates animo concipere, qua cum cogat in ciulatus, \& quaxItas immodicos crumpere. Nam quid fapienti homini damus, $\mathrm{fi}^{1}$ imbecillimis fortion eft, mee -
ftifsimis
ftifsimis lectior, \& effrenatifsimis moderatior, \& humillimismaior? Sic p p oditum eft ab Stoicis, non effo fanum appellandam cam, quileaiter febricitat : non eft appellanda bona valetudo mediocritas morbi. Exigebant enimà viro fapientinon tancuim diminutionem maloram, fed vacationem. Nam fi aliquos affectus yir fapiens femel admittar, impar illis erit ratio, velut torrente quodamauferretur: prafertion fi vniuerfum affeqtuum coetum relinquamus, cum quo colluctepur. Plus enim poterit mediocrium turba omnis, quàm magni vnius robur \& violentia. Contra verò Peripatetici, imperturbatum, \&R inconftảtem, \& fine trifticia cum hominem dicant, qui rarò perturbatur, \& modice, non qui nunquam. Item fine tritliria eum dici aiunt, qui non eft obnoxius trititix, nee frequens, ni , miufuc in hoc vitio. Illud enim humanam naturam negare eft, cuiuft piam animum immunem efferrifti, tize. Non vincitur mafore fa piens, cretcruim tangitur. Itaćue non funt Qaxtar affictus tollendi, fed moderandi. Huc fpectare videtur oratio Iobi, ve guidam arbitrantur, vt oftendat hos affsetus non funditus effe extirpandos: \& omnem ex animo fapientis velle divellere marrorem, aut mx ftitiam, perinde effe, ac fi velis totam conuellere naturam. Sunt quxdam(inquit Iob) qua vehementer delectent,oblectent lenfus ipfos exteriores, vs oculos, auditum, gufum, ta@um: Sunt alia, quibus vehementer oblectetur ea noltri animi pars, quar ratione vacat: Sunt verò̀ alia, quibus vt exteriores fenfus, ita eciä, \& bruta noftrianimi pars vehemen ter offendatur, \& irritetur: quax iudicat non tantum non efle expetiraỉiof
tenda, verùm etiam refugienda. Nô oblectatur guftus eis cibis, qui non funt fale conditi, cam ob rem, quod que funt infipida, guifui minimè conueniant. Ad cundem modum, neque infertor illa animi pars, qua ratione vacat, admittere poteft, que fibi minus conuenire videntur, \& qua nullum adferunt oblectamentum. Multòminùs guftus ipfe adnaitere potelt, que iunt amara \& noxia, vt ablynthium \& venenum. Nemo enim guftare potef,qui men tefit fana, quod guftatum adferat mortem: Vi ergo de exterioribus fenfibus iudicamus, ita \&\& de animo fentiendum eft. Et quẹcunq́ue circa lenfuün naturam contingere videmus, funt ad animum retiocanda, \& transferenda. Fierienim non poteft, ve quę noxia fenfibus videntur, fine mę̣titia aliqua, \& dolore admittantur. Neque fieri poteft pari opera, vt ea fine triftitia animusadmittat, quę fibi iudicat aduerfa; ac prorfùm contraria. © Fortaffe fanCtus lob his verbis increpare voluic amicorum infolentem arrogantiam, in hunc modum: Sunt quidam delicati homines, quifi quidpiam condimenti defìt cibis, fi parùm habeát grati faporis, vehementer conquerantur, feruos ohiurgent, \& in mini firos grauiter debacchétur, vapulet cocus, \& omnia denique in domo furfum, deorfum ${ }^{\text {que }}$ inctentur. Quid exiftimas facturum hoc hominum genus, fi omnino illis deeffet cibus? si ferre non poffunt ea, que guftui delettamenta non adferunt, quali animo laftinebunt, multorum dierum inediam? Vos itaque, qui seque leues ictus aduer$\mathrm{I}_{\varepsilon}$ fortune fuftinere poteftis, hane malorum intolerabilem procella:m ferre poetis? aut aliter. Sir tibet fI
cretcros
cęteros grauiter increpari homines, atque hoc eft veftrum ingenium, habetis in quos dentes exacuatis. Videris enim quofdam non folùm queri, Gfibi delint cibi, fed etiam fi quid condimenti cibis defuerit: \& in illos nema inuchitur. Sunt qui haec verba referant ad ftultam Eliphaz orationem, quafi Iob dicat, Quis poterit tolerare ftultam veftram orationem, \& inlipidam?Hebrea videntur fonare, [ Num fapit quicquam faliua albuminis? (aut) Num eff fapor in albo vitelli?] Interpretatio Chaldaica huic etiam fauet verfioni. © Et perflans in metaphora fubiecir. [Qux priùs nolebat rangere anima mea, nunc pre angultia animi cibi meifunt:] Quac ad menté funt reuocanda, \& tranfferenda, Sed vve femel ceptam inetaphoram prolequeretur, videte (inquit) quam amplas doloris habeam caufas, \& nunquid prater rationem gultus ipfe hax edulia refugiat vehe menter. Nam quax anteà tangere re nuebam, pre animi afflictione , \& marore, cibi mei funt, non tantum infipida, fed \&amara, \&e noxia, quod maxime fit de mirandam. Dicun. tur hrec per meta phoram. Sed funt hrec accommodanda inopix poftremx, fquallori, vlceribus, fanici, cxterisq́; huialmodi.Hac (inquit Iob) qua anteà meus animus vel alongé profpicere, vel tangere renuebat, cùm florétif fortuna vterer, iam funt cibi mei, quibus femper vefcor. DiCta funt hazcà Iob, ve intelligas, illam eis rebus failfe exfatiatumid doloribus videlices, vlceribus, inopia, quas anted vix vel animó concipe, ret, aut tractarer. [ Quis det,vt veniar peritio mea, \&quad expecto, tribuat mihi Deus? \& qui cxpit, iple me conterat: foluat manum fuam,
\& fuccidat me? Er hee mihi fit con folario, vt affligens me dolore, non parcat: nec contradicam fermonibus fancti?] Ac fi dicat. Vtinam cue niat quod pero, nempe mors: ac Deus concedat, quod fero: hoc eft, poftremum interitum: \& ita Deus de me ftatuar,ve me comminuat: ex cuffaq́ue manu velut neruo findat me. Adhuc enim mihi folatium erit, fiid praftiterit leuamenti, fi mihi non parcat. hoc eft, fiin me extinguendo omnem exerceat mifericor điá. Tansa graffanti vis morbo eft. Sunt qui arbitrentar, qua in fuperioribus fanctus lob dixerat de cibis,quos ante cafum milerabilé có. tingere renuebat, de morte fore accipienda: cuius memoria, \& recordatione perpetua pro cibis vtebatur,ve fre fenfus. Mors, qua anteà mihiterribilis, \& horrenda videbatur, iam dulcis facta eff. Nam fola illius recordatio mihi confolatio nem adfert incredibilem. Videtur hocloco fanctus lob mortem vehe menter optare, arque eam obnixd poftulare à Deo, \& caufam fubiecit, [ Ne contra dicam fermonibus fancti, ] Mperté fignificans, nontan tùm ad vitandos crucistus, \& dolo: res femortem preftolari, verùm etiam multò magis ne dolore, \& cruciatu ad aliquod impatientix felus adduceretur. Vehementer enim reformidabat, ne fortaffe aliquo peccato propter cruciatuam acerbita* tem,\& dolorum vehernentiam inficeretur. Non licebae viro fancto fe ipfum inierimere, vt peccatum, \& fa ${ }_{\text {D. Aug }}$ if cinus omne declinaret : quod $\mathrm{Au}-$ br. It ad guftio, ad Marcellinum eleganter Mum de docet. Nam qui fibi manas ad-peccatorĭ fert ve felus declinet, perinde recritisis eft, ac fi dicar.Iam nuncpeccare dexne. creui, ne fortaile pofted peccem:
nune in homicidium incidam,ne in pofterum incidom in adulterium. Nam fí tátum poffet in quempiam noftrum iniquitas, vt non innocentiam, fed peccatum eligere decreuiffet: fatius effet interdum de futuro adulterium,quá certum de prafentihomicidium. Deinde fatius elt fla gitium commitere, quod committé do fanari pofsit, quàm tale facinus, vbi locus falubri penitentix non re linquitur. Vnde voluntaria mors nunquam ad magnitudinem animi pertinere poteft. Séper excipio cos, quos, \& Scriptura facra, \& publicus ecclefixe conienfus ab hac lege communi exemptos iudicat: vt Samfonem, cui latenter fpiritus iubebat, vt alophyllorum turbam etiam pro prix vitz dif pendio domus ruina opprimeret, \& enecaret: vt A braha mum,cùm accepro divino oraculo, filium vnicum, \& charifsimum inte rimere voluit. Ijs enim aliff; fimilibus exemplis tantum coeleltis lueis atq; fupernæ Deus tribuebat, vi aperte, etiam renuente, \& reluctante lumine rationis viderent, fion poffe fe vllo pacto nature leges violare, tametfi fibi aut alijs inanus inferrent. Quáuis de Samfone dicerem nullum admififfe flagitium; quòd iudex effet, \& publico funge retur magiftratu, \& prof falutefux gétis tuéda liceret tradere fe ipfum norti. Sed ve iam cò noltra fe conuertai oratio, vade digrefla eftepufilli animieft, non magni, vel propter incidentes aduerfitates, vel vo peccatum quodpiam declinet, fibi manus afferre. Humilis profecto animi eft, atq; deiecti, non poffe aduerfa tolerare, vt duram feruitutem \& poftremam inopiam, aut parum adeàde fe ipfo fperantis, vt peccasum fugiat, fibi mortem confcifcere.

Iuré Cato Vticenfis reprehenditur à viris fanctis: \& iniaria laudatur à Cato Vit Seneca eo libro, qui de prouidentia eenfis. diuina eft, quòd le ipfum interemerit, ne in manus hoffis Cefaris de Senec. ueniret. Quòd fi hoc mortis genus, quidpiam haberet laudis, authoc à magnitudine animi profeftum arbitraretur, maiorem profecto laudem Cleombrotus fuit coniecutus, qui lecto Platonis Phrdone de immortalitate anime, vt ex hac vita, qux elt veluti mors quadam; ad im mortalitatem migrarct, é muro fe in mare dedit precicipitem,cùm nihil ei mali contigiffer:autor eft Cicero. Iraq́; cùm nulla vrgeret calamitas, Tufeal. quam ferre non poffet, ad capeffen-quaft. dam mortem, atq; huius vitz fuauia vincula rumpenda, fola animi magnitudine ductus, pracipitio fibi vitam auferre, curauit. Qui tamé fi attentiüs legiffer Platonem,eò ftultitix atq; dementix nõ perueniflet. Nam idemPlato.codem etiam libro Plato. in in principio,nefas iudicat,hominem fibi manus afferre: neq; aliter irafci deum, fiid fiat, quàm dominus irafcererur fi aliquod mancipiorum fe occiderit. Alijsq; in locis etiam ait; nuili hominum licere, ex hac vita migrare,nifi Dei iuffu: Sumus(inquit ) hic omnes veluti in acie, loco vnicuiq́; fuo ab imperatore Deo affignato : obeamq́; rem, maiori afficiendum fupplicio defertorem vitre, quà̀ defertorem nilitix. Itaq; fanctus lob, cùm non haberet poteftatem fibi inferendi manus, tamerfi intolerabili vulnere putrefeeret, \& dolorib? excruciaretur immanibus, temperavir fe tamen ab hoc facinore. Dubitare tamé quif piam poffet, an homini iufto licear táropere mor tem optare, atque fanctus lob fignificare videtur propofitis verbis.

Diuus
D. Anguf. Diüus $A$ aggatinus docer, id licere lib :.con-
tra
feciud
hominibus pijs citra aliquã diuini-
 cpito. ca. duleem optare mortétimó quod am $22.5 c .7$.
plius demirere, oprare pofle,vt cum iuftitia,ant citra trá (grefsionem diuini iuris, \& equitatis naturalis lice ret fibi mortem afferre. Poteft ergò iuftus homo defiderare, fi fieri pofIet, hrece effet iufticia, vt fe ipfum interimerer. Sed quia id per iuftitiam facere non poreft, iufte cohiber manus à fcelerc. Poteft ergò iuftus fine felere mortem optare, quando amara eft vita : quam fi Deas non dederit,poftular iuftitia lipfa atque zequitas, vt amaram vitá luffineat. Nă quis iuftum hominem aut fcele ris aut peccati damnaret, quôd peri culo mortis ingruente vitá optaret? Ita \& citra flagitium aliquod,cú vita peracerba eft, licet (autore Auguft.) optare morté: quã fi impetraMath. 2 r re non poteft, dicat quod Chrifus, nó quod ego volo, fed quod tu vis. Accedit ad hoc $\varphi$ cá oprabat, vir fă Ctus, nô tá vt cruciatus fugeret, (qđ exigui animi effe viderur,) quàm vt peccatum declinaret. Vehementer enim pertimefcebat, ne propter infi tam noftre nature imbecillitatem, in a liquod flagitium prolaberetur. Vnde ab ipla fragilitate humanęno ftre nature ducto argumento, [Quxe eft (inquit)fortitudo mea vt fultineam? aut quis finis meus, vt pa tienter agam? ] Lufte enim haec for mido nalcitur piorú animis gemino ex fonte:primó,eo quòd delectus ar bitrijnon eft in hominibus gratia circumfeptus,\& firmatus: (femper excipio paucos quofdam, quos diuina gratiz co munere dignata eft), fácuus ergò Iob hoc robur, has vires, quax ab amplitudine diuinx gratixe nafcuntur, in fe nonfenticbat. Secŭ-
dò nafcitur hrec formido à prolixitate,aut protractione dolorum. Na cùm ad breue tempus quilpiam exercetur calamitats aliqua, facile potett fibi perfuadere animi conftantiam. [Sed quis oft finis meus, (inquit Iob) vt patienter agam ?] Ac fi dicat, mei dolores atque cruciatus nullum vnquam accipient finem, aut modum: in tanta ergò ma lorum diuturnitate veheméter pertimefco ruinam: [Neque enim fortitudo mea lapidum eff, I qui nullo tanguntur fenfu doloris, [nec caro mea zerea, ] vt omni fenfu acerbitatis vacet.Sút ergò exigux, \&\& impares doloribus vires moce.Ob eá ǵ; rē nihil lā mihif fperandũ eft, ctiá fi vita fucrit productior. Qux dicú tur de duritie faxorú, \& xris, aduer fantur Stoicorum fententix: quidicebant, fapientem virum omni perturbatione affectuum debere vacare. Ego certé iudico, infanos cos effe, qui hominem, mite ac fociale animai orbant fuo fine: qui cuulfis affectibus, quibus omnis conftat humanitas, ad immobilem ftuporem mentis, faxorum videlicet,atque la pidum sum perducere volunt, dum ftudent animum à perturbationibus liberare, \& quietum tranquillumǵue reddere. Quod fieri non tantüm non poteft, fed neque opor tet quidem. Primùm, quia vis \& ra tio cius in motu eft. Deinde, quia ficut aqua femper iacens, \& quieta infalubris eft, \& magis turbida, fic animus immotus ac torpens faxorum inflar, inutilis eft tibi:quia neq; faciet quidquánec cogitabit,cú ip/2 métis a gitatio frequenter excitatio nem affétuú cöfequatur. Denique qui hanc ignobilitatem animi afficrunt, priuareaninum vita volunt, quia vita actuofa eft mors quieta.

Ecce

## F. OYPRIANVSINAIOB

E
ECcononefauxiliummibi in me, (t). nect farüquio'; ${ }^{\text {meirecefforüt }}$ àme. Gui tollit ab a mico (no miferiroraiam, timorem Domini derelinquit. Fratres mei praterierunt me, fcut torrens qui raptim tranfit in :cos uallibus. Quitimentpruinam, irruet fuper eos nix. Tempore quo faerint dipspati, peribunt: $(t)$ rot incaluemunt, oluentur de loco fuo. Inuolute funt femite gre fluum eorum, ambulabunt in vacuum, orperibunt. Con fiderate femitas Thema, itimera Saba; eij expectase paulifiper. Confufa fust, quxa fperaus, -veserunt quoq; viq; adme, © pudore cooperti funt. Xunc venijts: © modo videntes plagam meam timetis. Nunquid dixi, Afferte mibi, or de Jubfantiarve fra donate mihis? Vel, Liberate me de manu boftis, t.i) de manu robu, forum eruive me? Docete me, © ego tacebo: EJ fquid forte iznor axi, inftruite me. 2uire detraizitis fermonibus veritatis, cumm ex vobis nullus fit, qui po ßit a guere me? A lincrepandun tantum eloquia concinnatis, or in Dentum verbaproferiis. Super puithlum irruitis, (t) fubuertere nitimint amicuin Defrum. Veruntamen quod sepitis explete: prabete aurem, (t) pidete, an mentiar. Repondete objecroab/q; contentione: (t) loquentes id quod iuffum eff, iudicate, 家 nos inwenietis in lingua mea iniquitatem, nec in faucibus meis fultitia perfonabit.

P Rimumac maximum huius vite folatiameft; yt habeas necefla:-
rios,\& amicos, quibas pectus tuam apcriasiguibus arcana commendes, quibus lecreta animi commitesas: \&c maxima feliciras eft fideles habere viros, qui in prof peris gratulentur tibi, in triftibus compatiátur, in per fecutionibus adhortencur. Facilis vox, \& cômunis, Tuus fum amicus, tuus fum neceffarius: difficilimum tamen quempiam inuenirs, qui ye. ré,\& ex animo amicitix jura cuftodiar, Iuré igitur fánctus lob, hoc in loco conqueritur, in rebus rriftibus, \& aduerfis, nullum habere neceffarium,nullum amicú. Qux vltima, inter tot incommoda, pars leuamen ti erar.Incerta profectò amicitia eff, dum profpere agimus: nefcimusenimian perfona, an potiùs profperitas ipfa diligatur. lactura autem felicitatis vim amicitix, \& dilectionis probat. Neq; enim profpera for tuna amicum probat, neq; aduerfa a micitiam celat, quia \& falfus ami : duna cus feppe profpere fortunix reucrentia tegitur, \& reflante fortuna aperitur. Conqueritur itaque de falfa a micitia, \& fimulata neceffirudine, quas rei familiaris veilitas, fubdola, \& palpans adulatio conciliaverat. Ecce (inquir) quare poftre ma videbatur efle encora mex falutis, erepta elt : [Namq́; amici, \&\& neceflaril recefferunt à me.] Fucfant omnia bona, at que fortune direpte, interempti filij, fublatus honor, integra corporis falus abfumpta, \& ad humum vfos; proftratus, totus fcatens vermibus. Poterant hrec magro animo fuftineti, fiv vllus fuiffer amicus, fi neceffarius, qui efi in ranta calarnitate fubleuare, \& eri gere, aut blandioribus yerbis confo lari poruiffer,aut vellet. Ptimó itaq; de domefticis ac neceffaris conqueritar, de conlanguineis, \&\& affini
tate coniunctis: \& fecundoloco de amicis. Primò ergò dicendam de neceflarijs,\& clientibus. Hinclicet conijcere, qualis fit fernorum, atq; neceflariorum turba.Nam quician deftinas domi agebant inimicitias, vbifuerit commutata domini fortu na, apertis linguis agunt, armis fi po tuiffent acturi. Bene dictum accepimusà quopiam, lervilem animum vas effe pertufum, nihil continere beneficiorum, quidquid infuderis, mox effluet. Cum in domo verfantur, domefticx pacis virus abditum folet effe:veneratur dominum, quò profundos, \& capaces ventresimpleant, ac lubrica guttura demulceant. At fi tantifper fenferint dominum cumaduerfa luctantem for tuna, quaxcuńq; beneficia,etiam ma xima abéunt in obliuionem. Non eft omnino vana neque prorfurp in utilis fabula illa,neq; ab optima phi lofophix ratione aliena, quxe à poétis refertur de Actxone, qui ab alünis fuis canibus difcerptus eff. ITam fic folent ferui, neceflarij, \& clientes cùm herus divitis, \& opulentifpeciem prefe fe fert, illú fequi, venerari, \& ei diligécé praltare cultú,nerpe ve diaitias exhauriant, \& marfu piá. Si verò cômuratam fortunam viderimt, \& foeciem pauperis,ij primiominiuf folent dentes exacuere in eú, à quo inaumera accepere beneficia. Iurè meherclè hoc neceflariorú,feruorum, atque clientum genus fimile quifpiam dixit fepulchro permagnifice ftructo, in quo Icriptio quadam eft, ac titulus, eius qui fuit fe. pulchro conditus. Hic iacet,\&c. cú referato fepulchro facile deprehendatur mendacium, cùm fit ibj nihil aliud, quam puluis, \& inertia offa exuta carnibus. Non fecis de neceffarijs, \& clientibus iudicandam.

Qui,cùm flor ćti fortuna vatitur dominus, nihil aliud in ore habent frequétiùs, quàm méus dominus, meus herus, \& feipfos feruos àppellant, atque hoc feruitutis genus libentiffime fatentur:quafi ea fit eorum vita contenta, quafi nihil fit dulcius, nibil gratius, quàm tali leruire domino. Referatur verò fepulchrum, \& aperitur,cùm hærus in aduerfam aliquam incidit fortunam: tunc verò non tantùm non neceffarium, non clientem, non optimum fernum, fed cineres, ac puluerem, \&\& apertum fortaffe inimicum inuenies, qui titulo tenus fe ferrum, \& neceffarium fatebatur. Rectè Plato, vt cretere, magnas \& immen Plato; fas opes tum priuatorum, tum principum, quò abundantiores fue runt, eò plures, maiorefq́ue calamitates, \& fubditos aluiffe. Quo fit, ve credendum fit, fanctum hominem, qui vf̛́ue ad miraculún opibus abundauit, huius generis homines plures aluife, qui feliciatq; optimo rerum fatu nunquam ab illo oculos dimouerent defixi femper, atque flapentes illum feetarent: quibus tamen nihil magis curx effet, quam vt optima dominí fortuna fruerentur, quoad licerer. Satis hoc declarat, quòd (vt inquit fanctus vir) pofiquàm optima illa, atque felici fortuna fuit deturbar tus, omnes dominum, atque harrum deferuere. Hacreferendum eft, quod Ariftotel. de triplici a-Arifi: micitia dixit : propter bonam $\nabla$ tile, delectabile, \& honeftum : atque illad a micitix genus, quod in delectabilia, \& oblectamenta fpectat, dicit effe iuuenum. Ea verò amicitia, que in honeftum fpeCtat, bonorum virorum eft, atque haec permanens eft, \& ftabilis.

I Qux

Qux verò fpectat in bonum vitile, fenibus tribuitur à fummo philofo pho.Quod rametfi ita res habeat, \& vila poffet effe amicitix coniunctio inter dominum,\& fervum:neceffari)s profectò,atq; leruis, \& cliétibus hoc a micítix genus tribuendū effer: qui nihil aliud fpeçắr,quá proprias vtilitates,\& opportunitates. 耳Secŭdo loco de amicis conqueritur in hunc modum. [Qairollit ab amico mifericordiá,timorem Dñi derelin quir.] Nam amicum deferere, cùm tua ope maximé eget, iniquá fane fuerit:neq; id fieri pofsit fine graui Numinis côrumelia. Neq; enim ab officio difcedere polsis, quin etiã de clines à religione:quam fanctus Iob timorem domini a ppellat. Ná vt re bus profperis, \& optimo rerum fuc cefin proximú, \& amicum diligere debeas:led tum multò magis amici tix iura, \& dilectionis officia prętá da funt,cùmid necefsitas poltulat, \& miferandus aliquis amici cafus. Vbi fi a micum deferas, \& nature le ges violafti,\& côtemp fifti praterea diuina iura. Ariftonymus quidam, de falfis, \& fimulatis amicis, \& qui fub illuftri amicicir pratextu adulatores funt, \& affentatores, fa piéter aiebat.Similes cfle ignibus:opes verò atque diuitias fimiles lignis, qua dum ignem augent, ab iplo confumuntur. Non fecùs opes, dum adula tores (qui fe fallos amicos dicunt) alunt, \& nutriunt, ab ipfis nullum aliud beneficium confequuntur prę ter interitum, \& finem. IJ funt, qui, - Pythegor.vt Pythageras fapienter aiebat, vt meretrices folent, omnia faufta, \& felicia precantur prater boná men tem fuis amatoribus. Sciunt enim, ita natura comparatum effe, ve fii iu dicio,atq; fapientia fceleris turpitu dinem expenderent, ad meliorem vi
$t x$ frugem fereciperent illico. Ad cundem modum de his, qui fe fallò amicos dicunt, iudicandum, \& ffatuendam. Omnia preter bonam mentem amicis exoptant:ne fortaffeillorum deprehenfo mendacio, in fidijs, \& machinamentis cognitis,ali quid corum commodis, \& veilitatibus detrahatur.Rectè à viro quodá fapiente dictum accepimus, nullam mercem difficiliorem coémptu, quá homoita ve difficillinum fit amicú tibi comparare. Omnis fortuna amicitijs eget: illi tamen amicorum copia mior eft, cui certeraram renú eft indigentia minor. Sic inopiá rei familiaris femper inopia amicorum fequitur,atque copia copiam comitatur. Crefcat egeftas(vt inquit Iob) decrefcent profectò,feu abibŭt amici: tum profecto intelliges, qui fuerunt tui amici, qui fuerunt amici tux fortunx:te tui fequentur, illam fui.Neq; eft quòd mirari debeas, 12 fe exhaufto illos abfecedere, qui iolam vini dulcedinem lequebantur: fex potorem abigit,aduerfitas verò fimulatorem. Vr enim abfumpto vino,cùm ad feces persentum eft, potator dilicedit: ita ctiam cùm ad infelicem fortunam abfumpris opibus amicus deuenerit, recedie fimulator. Itaq; facile fit contubernales inuenire multos,conviuas sadulatores, qui nifi opes, atq; epulx defuerint, non deerunt. A mici autem fem per pauci,frpe nulli: \& frequenter amici nomen domefticus hoftis renet, \& fub velo fict $x$ beneuolentix familiares infidia delitefcunt. Caducas hoc loco S. Iob effe amicitias fignificat, quarum delectatio vel vtilitas fundamentum eft: nam fantibusillis tremunt, \& recedentibus ruunt. Id non pofsibile tantùm,fed perfacile, imò vero propé neceffa-
riun
riumert; guòd hax plerumáque vel fortunam fequantur, vel atatem, honorem,dignitatera, quibus nihil incertius. At verò qua in virtute fundátur immortales funt:eè quòd virtus ipfa ftabile quoddam, lat gue firmum fit, \& quod mori nequit. Ob camq́ue rem quos proprer honeftam diligimus, diligimus non tantùm viuos, verùn eciam, \& aduerfa fortuna preffos, \& extin Etos, Crates philofophus ad opulentum quendam adolercentem, quem fub pratextu amicitix adulatorum caterua comitabatur, Adolefcens, (dixit) miferet me ture folitudinis. Nam divites, cum fe magis circumfeptos, atque flipstos amicis arbitrantur, tum maxime deferuntur. Vnde \& frequenter decipiuntur homines, cum ad inopiam redacti arbicrantur fe tunc primùm amicis effe defertos: nam tunc maximê cum optima for tuna floreret, eo morbo laborabant. Lupicanibusfunt perfimiles, fudia tamen diuerfa: :\& adulator Ipeciem amicitix profe fert, cxterùm proprijs tantùm conimodis ituder. Delphini, quoufque vnda fubeft, comitantur natantes, in littus verò nunquap egrediuntus: Sicfalfi amici, in, fereno rantùm rerum ftatu virum fanctum complexifunt. Quemadmodum quiamicos ad peregrinationem eûres, dum via plana eft deducunt, dumarperior incipit, fecedunt, fic \& lancto Iobo accidir, Sed de fratribus, \& confanguineis, \& illorum ingenio mirum eft profecto quàm fa:pienter atque eleganter vir iuftus tatuat. 5 Fratres mei (inquit) praterierunt me, ficut/orrens, qui saprim tranfir in conuallibus. I Et guod lequirur. I Qui timent
pruinath, irruet fuper eos nix; tem 7 pore quo fuerint difipati peribunt. ] Iuxta verfionem noftram difficillimum fit explicare hos verfus, atque fequentes. Ita tainen litterax feries cohxret. Fratres, \& cognasi nullo tacti doloris fenfu, oculis conniuentes, pe me confpecto mifericordia flecterentur, celerrimé pertranfierunt, neque verbo, neque facto vllam mihi afferentes confolationem. Pertranfierunt ve rapidus torrens, qui magno impera, \& incredibili celeritate è montibus fe pracipitat, \& per conualles tranfit: neque mihi opportuna obfequia fubminiftrarunt. Qui autem eiufmodi funt erga amicos, diuinum iudicium non effugient: nam dum minora incommoda reformidant, incident in pericula longe graviora: velutifi quifpiam leuem pruinam fugiens, grauifsimann cogatur niuem in fe ruentem ferre. Ergò quicunq́ue mifericordix opera proximis negant, ne iaCturam faciant rerum temporalium, divino vtique iudicio maiora damna patientur. Et quanuis fortaffe ad tempus felices videátur,qui nullo tanguntur affectu mifericordix.quòd Deus differat vltionera, nec grauiter in illos animaduertat: yeruitamen, [tempore quo fuerint diffipati, peribunt.] Haceft, cùm anima feiuncta fuerit à corpore, in vlrionem feeleris reternas dabunt pocnas, ac deinde, [cùm incaluerint, foluentur de laco fuo:] hoc Cf,cim feruor diuinx indignationisceperrit exardefcere,tunc fubitò foluentur, liguefcent, \& peribunt de loce fuo omnigloria, atque fe, licitate amiffa. Hac iuxta verfionem noftram fint à nobis dicta. C æternum Hebrea videntur fonare. I2 [Fratres 3ivaq.

## F. CYPRIANVS IN IOB

- CEratres mei fefelleruni fidem, vt -torrens, vt qui vallem tranfeunt torrentes,qui turbidi funt atg; glacie, \& nive qux in sos refoluiturt.] -Hebrea: [ Super cos abfeonditur nix, vel in quilbus abfconditur nix; -in quostorrentes nix liquefactas in aquain immifcetar, \&-iimmittitur.] Elegantifsima metaphora confanguineos, ¿\& cognatos, \& inconftâtes amicos torrentibus comparat, qui temporeveris aucti niualibus aquis, magno impetu ferantur, xitate verò exarefunt:ad quos cúmaccedót mercatores fitibưdi, accarrétes fpe potus falluntur. Hac (pectat, quod dicitur.[Quiturbidi funt acglacie, \& niae, $\eta u x$ in eos refoluitior, tempore autem coarefeunt, abolentur, vel defluendo imminuuntur, \& delérur,] Et quod dicitur, [incalefcit] fubintelligendum oft tempus aftiuum,quando videlicet extenuâtur. Sequitur iuxta verfionem noftran, de cildem confanguineis, \& amicis, [Inaolutze funt Iemitr greffuá eorum, ambulabunt in vacum, \& - peri bunc.] Semitas inuolutas appellat, vitam flexuofam, \&-finuofam, cuius non pofsis facilé deprehendere rationem. Sic enim rota diuina philofophia appellatione viarum, \& lemi tarum, confilis, cogitata, viưendiǵae rationem fignificare confueuit: :vt multis feriprurarum locis deprehédirur. Veergò in confanguincis, \& amicis, \& ijs, quibufcum agimus, \&s verfamur,fimplex aninsus fincerafq; \&\& a pertus maximé cónerid atur: ita calliditas, is afturia, flexuofital9́; omnis vitio vertenda eft. Eorum igitur femitre flexuofe funt, plenaq; eft tora vita confractibus:qui ve marfupium exhauriant, corradant diuìtias, amicis,\& confanguineis cư florenti fortuna poriantur, affentá:
tur,adulanter, \& deniǵue nibilnon efficiunt, it aliorum furco pingue fcant:verùm idea ratione, se vix intelligere pofsis,nunquid affentator fit ap amicus: Quemadmodam difficile oft inter fucum; \& apem inuenire difcrimen; cùm altera nempe apis mella,fauolq́; conficiat, alter verò alarum,firepitu, \& murmare fimulans apé, \& inclla, \& fauos abfurnat alieno femper labore fraens. Sed qui ciufmodi funt requifsima Dei prouidétia atg; iuftitia ita feré te fuif feleris folent lucre poenas.? Nā hoc fuppliciú potifsinū, atg; itlud peenará genus folet ab eis Deus exigere, quod illi omniū cenfent lôgè grauilisimú,népe $\varphi$ in vacuú an bulant, \& tandé pereunt , vt inquit Iob.Na in vacuum a mbulare, idem elt,ac fí dicas,operam,\& oleđ̈ perde re. Frufrantur opratis, \& nunquam fǘ vori cöpotes. Ita enīiu frequêter contingit,vt qui fua vafricic, eqcaltiditare proximum circunuenire ni titur, a fua expectatione depulfus, quie vehementiùs opta bat haud cöl. fequaeur \& tandem poffremo mot tis afficiatur fupplicio, Iure cnim in thatura morte rapiuntur, gi iomnes vite partés male collocabant, a ded vt alienis femper incommodis fua commoda pararent. Verum iuxtáa veritatem Hebream, nufquam dis fcedit lob a metaphora femel pröpofita, Sie vidêtur fonare Hebrrez. [Recedoner per femitas finteris fut, eflluant in nibilum, ${ }^{2}$ difperebint. $]$ Ac fi dicat: forrentium, \& amniom quarad tempus tantàm decurrunt itinera per qux feruntur concutiústur facile, ve vulgare fonat verbum, Ciegan fe, euznefcunt, ac penitus infereunt. Venuftifima fane med taphora ad exprifienda quorintiaz hominuin ingenia;qui cùm amicití
fpeciế
(peciem) pre fe ferunt, cùm is, quem decipers nituntur, felici fortuna vtitur, \& aluco pleno videtur decur-
 fe facturos in rem noftram, \& nihil magis optare, quă vt wlàò fefe of, ferat occalio, aut fors, qua a micitix, \& dilectionis corum periculum facere pafsimus. Casterùm vrgéte gra uifsimo reltu, hoc eft, ingruente tem peftatis procella, \& fortuna reflan re, \& res ip fas felices commutáte in aduerfam partem, nō tantùm aqux exhauriantur, hoc eft, aboletur funditus omais a micicix, ratio, fed \&iti nera, \& aluei, per quos ferebantur, cuanefcunt omnino,ac prorfùm in? tereunt: ita ve diligentiuss perquio rens, nullum prorfús amicitix ved ftigium deprehendere pofsis. [Con fiderate femitas Thema, itinera San $\mathrm{b}_{3}$, \&expectate paulifect. Confufi funt quia fperami, Venerunt quoq; vique ad me, \& pudore cooperti funt. J Videtur iuxta verfionem vul gatam fanctus vir conqueri de eis amicis, quos multos habebat his regionibus Saba, \& Thema, diuites \& opulentos, à quibus fortaffe expeEtauerat amicitix officia in tanta re rum calamitate: nam \& Eliphaz ad fanctum viruin venerat de Themá. Vosergò (inquit Iob) fi intelligere vultis, \& animo percipere veftro, quá fit vana fpes omnis, qux in hu-f manis collocatur pręfidijs,quàm fit fucara omnis amicitixe ratio, qux in ter homines magna haberur xettima tione, qua nihil eft invita dulcius,có fiderate femitas Thema, \& Saba, va de ego oculis veluti defixis, \& pendenti animo expect b bam neceffariá open, \& a micitix veteris officia. Pu tabam fore, vt femel audita mearú rerum miferabiliconuerfione, vereres amiciad me venirent plenis itio
nexibus, vvalins vèrbo me confola ${ }^{2}$ retur, alius ope nonnihil adferret le uamenti. Videbitis profectô,niontá tù̀m amicorum officia in me nō cōtu liffe, fed \& confuflos effe, \& pudefactos, quia omriem in illis fpenticol locaueram.Namij qui anicis affliAtis, \& calamitate a liqua diuexatis neceflariam opem ferre debent, fi propter auaritiam,\& divitiarum te nacitatem non ferunt neceflarivem auxilium, afficiuntur incredibili ru bore, \& verecädia, nec ferre poffune corum amicorum confpeftus, qui cum aduerfa, \& \& inimica luctantar fortuna. Ob eam rem fubiecit, [Venerunt vf ; ; ad me, \& pudore cooperti funt:] Hebreaa nunquam vidé tur difcederg à metaphora femiel cę pta: fic fonare videntur. [Vertunt fe ad femitas Theman, ad itinera Sa ba eft fpes corum.] Hoc eft, videre fit $\cos$, qui proficifcuntur in regionem Theman, \& qui Sabẹos adeút, quique (pem habent de eis, nempe torrentibus:fed hipadefiunt, \& eru befcunt, poftquàmad loca torrétiú peruenere, Ciuiliter profectò hoc lo co fanctus vir perffringit amicos, in quibus omnem collocauerat Ipem, yt ab illis aquá leuaméti,\& confola tionis acciperet. Sunt autem regiones illx Saba, \& Theman aridx nimiùm,\& fquallentes, perpetuòq́; la borant aquae penuria, potanturq́úc difficilime. Eft auté gens illa nimiúa mercature addicta. Nani quoniam ex regiones abundant gemmis, auro,odoramentis, homines regionis illius ad rē intenti in itineribusfunt frequentes. Ij ergô qui itinera Saba, \& Themá frequéter percurrát, népé mercatores, cū torrentes a liquot videát niuibus folutis pleno decur rere alueo, xeftatis têpore ad ea loca perueniunt fitibundi, criftimantes 13 poffe


## F. CYPRIANVS IN IOB

poffe fe fitim reftinguere: fed adau quarum loca accedentes pudefiút, \& afficiútur rubore. Docet ergò fan Ctus vir habuiffe fe amicos perfimiles his torrentibus, Sunt ergò amici quidam,ex quibushauriendú eft citò,táquả ex torréte rapido,nec fem per cafuro: à quibus accipiêda funt femper prxefentia,neq; illis adhibéda fides, cúm viteriora promittunt, Vtere horum promifsionibus cur in rua poteftate eft, vide ne perdas hodiernum: nam futurú, in illorú manu,atq; fortunx pofitum eft, Quxe ventura funt, crede mihi, in incerto iacent. Caue expectes, caute in futu rum te extendas.Sunt enim vt torré tes Saba, \& Themam. [ Nunc veniftis, \& modo videntes plagam meá timetis. Iluxta verfionem noftram videtur fanctus vir fignificare, Vos (inquic)à quibus expectabam necef fariam opem, quid ad me veniftis amicitiz lege velati compulfi, extimuittis illico, \& abhorrere cepiftis, ftupore fic oppleti,vt confolationis nihil mihi attaleritis,quin potius cô trà duris verbis, \& a f peris me increpatis,timentes videlicer, ne fi amico blandé,\& amice loqueremini, quae neceffaria viderentur ad fublecandam meam miferiam, à vobis exige rem. Nam eò verfutie, \&\& calliditatis genere renaces homines, \& parcifsimi veuntur frequenter, ne pauperes aut egeni ab eis petere quiequă audeant. Luẋta veritatem Hebrazam, [Et nunc vos fimiles eftis his torrētibus, de quibus dixi,qui vidétes pla gam meam, ita extimuiftis.] Ne videlicer neceffariam opem à vobis poftularem, \& veteris amicitix officia: cùm tamen nullur apud vos con folationis genus,aur leuaméti inuenerim. Sed nihil eft, quod timeatis. Namq́; hactenus à vobis non poftu
laui,vt mihi videlicet è facultatibus veftris aliquid donetis, ad leuâdam meara indigentram:nec praterea vt me aut à cruento bello, aut à tyran nide cuiufpiam intelerabili eripere tis,Neq; mihi neceffaria funt adiumenta veftre doctrinx ad fubleuan dam meam ignorantiam:non in his, qux ad rerum contéplationem pertinent, non in his, qux ad practicefí. Duplex eft enim animi facultas, quà tū altera verfatur circa rerúcótem² plationé, altera verò circa actiones ipfas. Non egeo(inquit) adiumétó, aut prefidio veftrę doetrinx, vt vos probé noftis: alioquin fi vlla in re ignorantem me,aut infcium reputa tis, inftruite me, \&docete:nam ego li béter reticebo difcipulorum more; qui magiftro loquente non ảudent neq; verbú,hifcere. [Quare(inquit) detraxiftis fermonibus veritatis, cú ex vobis nullus fit qui pofsit arguere me?] Sermones veritatis a ppellat fortaffe(iuxta quorundam lententiam) eam orationé, quâ in fuperioribus habuit,cú grauiter de divina caftigatione, \& flagello cóquereref̂. Qui autr id oneris fibiaflumit, vt aliorú exagitet errata, \&\& reprchédat vitia , omni debear vacáre fcelere. Nequit enim oculus, in qué vel puluis irruit, vel grauis pituitx morbs, aliorú mébrorú maculas probé intueri, neque fordibus plena manus contractas etiâ fordes ab a lijs corpo ris partibus depellere. Quāobrem Regi Dauid dictú accepimus. Non zedificabis mihi templú,quia vir fan guinú es. Temeré profectò, \& citra rationé, omnis qui fordib ${ }^{2}$, \& inqui namétis plenus eft,ad expléda diuina opera manus a pplicar. Amici ergò lob magna profectò temeritate, cĩ hominê reprehēdunt, cuius effer fúma vitx innocentia, \& integritas?
quiomnicareret nxuo peccati: cŭ interim ipfi fortaffe multis effent implicati fceleribus. Itaque locus referendus elt iuxta verfionem no ftram,(verarbitratur quidam)ad innocentiam fancti Iob,socontamina tam amicorum vitam: aur fortaffe ad ignorantiam amicorum, quicùm non fatis intelligerente percufsionis caufas, fanctum virum increpantes acriter in varios incidebát errores. Iuxta Veritätem tamen Hebraain, fenfus huius loci crit, [ Quàm folida funt verba veritatis: \& ex vobis quis ea poterit reprehendere? ] Ac fi dicat:quàm plana, firma q́ue funt omnia recte pronunciata? Fortis elt veritas ipfa, ac potentifimo fepto, atq; vallo munita eft:nullo oaduerfa riorum impetu poreft labefactari, neque poteft vilis argumentiscōuel li: Nihil vnquamaduerfus veritaté côficiet difputatio veftra : altifsimis eft radicibus fubnixa, fapra faxum viuum fundara. Itaque quę à vob is adducuntur, nullam habent vim argaunenti. V tenim ex veris facilè có eludimus quax vera funtita ex falfis vera concludere nemo pofsit, Quin potiùs[Ad increpandum duntaxàt verba componitis, \& fubuertere nitimini amicam veftrum.] Eorum verborum,aut carum rationũ quxe ab humana mente excogitâtur funt quadam,qux in veilitatein audientium fpectent, \& ad illorim perti neant vtilitates: quxdam verò qua tantùm iniquo animo ad sarpendos aliorum mores non finceré dicūtur, fed ex compolito concinnaatur, \&z altiori tractantur mente. Atq; hoc genus locutionis, quod in pernicié proximi cedit, \& malignc̀ abimpijs excogitatur, reprehenditur à fancto Iob propofitoloco. Et quia iftiufmodi locutiones, prater hoc,quèd
inutiles omnino funt, nullis pollunt validifsimis argamentis muniri, iuré dicitur: [ \& in vétum verba pro fertis.] Alioqui ciufmodi homines, qui his rationibus vtuntur, funt, de quibus inquit nobilis hiftoricus,qui latis loquentix habent, parùm 12pientia: quod de bomine felellifsimo Crifpus aliquădo dixir. Hiergò quiex verbis tantûm, \& compofita oratione glorian querunt, in ventú

Crifpus Salluft, de Catil. verba profundunt. Nam hic verbo rum impotus; \& lingux volubilitas fẹpe procacibus, atque inuerecídis wberior eft:quin \& verborum copia, \& ars ctiam dicendi feleratis pijúque communia efle poffunt.No tat igitur amicos, tanquam quimul ta dixiffent, fed inutiliter. Hebrea widentur fonare. [Nunquid deliberatis,vt redarguatis verba, \& inaniterdicta putetis verba a biecti homi nis?] Ac fidicat, Nunquid excogiitaftis termones, \&\& verba, idq́; inaniter, quibus me, tanquam hominé ab iecto animo, \& contracto conuincal tis's Ac fi dicat:Ve conuincatis defpe rationis. Non funt floccipendenda verba hominis aflicti,atq; cius qui animi merore,\& perturbationever. ba multa p fudit. Poteft enim multacex ratione dicere, multa ex confilio. Nam vt ipfa mentis perturbatio rationem fuis fedibus dimouere folet,\&rrectú loquêdi vfum impedire: ita etia intern ${ }^{\circ}$ dolor, \& macror ani mi multa repété docet,\&excogitat, qua vir fapiens vix lögotépore ma gno ftudio, atq; ditigentia adhibita poffet inuenire. Oporter aũt eŭ, qui alterüreprchédere nititur: illud pri mū̆ apud fe expédere, Quis fit ftat? cius ad qué orationé dirigit:\& ineũ féper fine oportet illius oratio ipectet, vt audiêté meliorē femper effí ciats,\& ad virtuté excitet, \&\& acuat.

## F. CYPRIANVSINIOB

Vt enim peritus inedicus non cadé satione contractat vulnera, aut illis eadem femper adhiber medicamen ta, Ied perlpecto priûs vulneris flasu neceffaria admouet pharmaca: ita ctiam qui reprehenfione veitur, fermonem attéperer neceffum eft.
Timoth. Docet Paul.ad Timoth. alia ratione tractandos effe iuvenes, alia fenes, alia viduas, \& pupillos, \& eos denique, qui omni funt leuamento deftituti. Eft enim imprudentis animi,atque omnia humanitatis iura contemnentis, in hominem pupillu irruere. Se enim pupillum a ppellat, qomnia folatia tum diuina, tū hu:mana illum deferuiffent. Nonne igi tur nefarium fit-in eum hominem impetum facere, qui omnibus eft armis deftitutus,atque in cum inten tare ferrum, qui neque repugnare poteft nec aduerfari? Totam hanc rem eleganter explicat prouerbium Hifpanam. [A Moro muerto gran lançada.] In cos itạ́́ue conuertendum eft ferrum, qui poffunt, \& volunt gladium diftringere. Cxterùm in cum torquere argumenta, \& rationes, qui pupillus eft,ve iniufté op primatur, nefarium vtique fit:Tùm verò multò magis iniquius eft iudicandum, cùm nö tantùm leges ipfé diuin $x$, \& naturales, fed \& amicitix iura violantur. Ob cam enim rem dittum eft. [Et fubuertere nitinini amicum veltrum.] Poterant fortaffe amici Iob exiftimare haceab cò dicta, quòd vehementer reformidaret cum amicis de re propofita di fceptare. Ad excludendum itaque hunc errorem, fubiecir ftatim. [Veruntamen que cogitatis, explete.] Ideft, agite vlteriùs progrediamur, quoufque propofitæ difputationi imponamus faftigium. Nam neque ego terga vertam, non referam pe-
dem, pactis tamen quibufdam con: ditionibusad inueftigandam verita tem, inter difputandum neceffarijs. Primo, [vt prabeatis aurem, \& vi. deatis, an mentiar.] Hoceft, intentis oculis,\&auribus percipiatis,que à me dicuntur. Staltum enimeft, aduerfuseum difceptare,cuius verba,\& rationes neque auribus excipere velis, neque mentis oculis inrueri: hoceft, ex pendere, \& pertraCtare. Sečunda conditio eft, [vt abfque contentione refpondeatis.]
Nam funt qui inter difputandum ita vocibus atq; clamoribus ablonis omnia replent, ve neque aduerfáría audiant, neque feiplos prabéteneár. Itaque videas cos cum ratione infanire, \& clim fit totius difputationis fcopus veritatem ipfam inuenire, quod ratione argue iudicio fieri debeat,nihil magis illi videntur curare,quàm vt \&ُratio ipfa conticefcat, \& omnis delectus abfit, \& denique vt veritas ipfa tenebris veluti obruta maneat: quod vitium eft dialceti corum noftri temporis. Tertia con dirio eft, [vr loquéres, quod iuftum eft, iudiceris,] Nam fi hec feceritis, [Non inuenictis in lingua mea iniquitatem.] Ij in difceptationibus lit terarijs quod iuftum eft loquentur, \& iudicant, qui negant quax neganda funt, \&\& quar funt concedenda vltrò concedunc. Contrarium accidit fanc in difputationibus fophifticis ac litigiofis, in quibus omnia ad viCtoriam referuntur, \& ad leuem illam gloriam, quam exuperato hofte fe confequi poffe arbitrárur. Si ergò qued iuftum eft indicaueritis, [ Nullam profectò iniquitarem in fermonibus meis deprehendetis, neque in faucibus meis perfonabit ftul titia.] hoc eft, nulla in reaut naturedecretis,aut disinis inftitutis, \&e legibus
legibus me aduerfari deprehendetis. Hebras habent, [ non eft in lingua mea iniquitas, \& nunquid palatum meum non fentiet malos lapores?] Quod ggo ad rectum iudiciú circa rationes, \& argumenta referen dum arbitror.

CAPVT SEPTIMVM.

(0)ILITIA ef vita hominis uper terram: © ficut dies mercenary̆ dies eius. Sicut/eruns defiderat pmbram, or focut mercenarius preftolatur finems operis fui: (ic (t) ego babui menfes da cuos, (4) noites laborio fas enumerani mibi. Sidormiero dicam, Eiuando confurgam? © rurfum expectabo De Beram, st replebor deloribus vofque ad tenebras. Induta eft caro meaputredine, (t) fordibuspulueris: cutis mea aruit, ev contracta eft. Dies mei velociùs tranfierunt, quàmà te xents tela fucciditur, © conjumpti funt absque rulla pee. Memento quia ventus eft vita mea, ev non reuertetur oculus meus dt videat bona. Xecafpiciet me nifus hominis:oculi tui in me, ev non fubffatam. Sicut con fumitur nubes, (4) pertranfit: Sic qui defcenderit ad inferos, non af cendet. Nec reuertetur olira in domum (uă, seq; cognof cet aй amplius locus eius.

Romifferat Eliphaz faneto Iob in fuperioribas, terrenam quan dam ac periturá felicitatem, fi increpationes Do-

mini non reprobaret. Vir itaq; fan Ctus explicatis rationibus fux mosftitiz,\&\& caufis mecroris expofitis; vanam omnino effe felicitatem illam,quam Eliphaz fuerat pollicitus, oftendit aperte:neque veram felicitatem in hac vita quempiam ad fequi poffe. Id verà vt oftendat, argumenta petit, primò ab ipfa huma ne vitx ratione: deinde verò̀ à fua forte mifera, \& infelici conditionc. Varia autem fuit de conditione prafentis vitx philofophorum fententia. Fuerunt enim, qui totam felicitatis rationem mortalibus in hac vita propofitam arbitrarentur:aduerfum quos oratio dirigitur fancti lob. Nanq́ue fupremus hominis finis, in quem omnia illius ftudia, \&e conflilia, actionefq́ue incumbunt, ${ }^{\text {ibi }}$ figendus, \& flatuédus eft,vbi fupremum eriam pręmium, poftremáq: merces eft expectanda.Quo fit,vt fí in hac vita calamitofa virtutis premium hominibus effer propofitum, necefsitare quadam, \& totus felicita tis cumulus hic effet à nobis expeEtandus. Sanctus itaque lob ab ipfa vitz conditione primum argumentum fumens, eleganter fatis atq; phi lofophice oftendit,poftremam virtutis gloriam, \& qua illam confequuntur pramia, non effe in hac vita expectanda : cum ipfa vitre conditiones admoneat abunde, milites effe mortales omnes, quifemper fint in procinctu, \& mercenarios praterea, qui finem tantorum laborum praftolentur. Eft hacc fententia Iobi omnium pené philofophorum opinioni, qui de vita beata recteftatuet unt, \& fuperna felicitate, nimií confona. Nam quo pacto cam appelles vitam felicem, in qua fi pecuinias cögerere velis,alteri eripias ncceflarium eft? Si dignitate, \&e honoIs reful:
rè fulgere, apud alterum preces fundere, \& fupplicare? ita vt qui praxire cxteros honore cupis, polcé di humilitate vilefcas?. Potentiam fi adfequeris, fubditorú infidijs eris -obnoxias, \&multis deniq́; pericuilis fubiacebis. Sigloriáa appetis,per afpera quiréq́, diftractus nunquam eris fecurus. Quòd fi voluprariam vitam degas, quis eam ob rem re putet effefelicem, quòd tui vilifsimo mancipionon fine fummo dedecore per omnia inferuias? Quxcunq; igitur ad beatitudiné in hac vita mortalibus vixeneceffaria vi--dentur, deuix profecto fant, neq; -cò perducere quemquam noftrum - pollunt, ad quod fe perducturas pol licentur. Itaq; fiffingula hominum Iftudia in hac vita contempleris;eo rum animus, \&e fic caligante memoriia,fummum bonum lemper repeitit:quanuis omnes, velut cbrij, quo tramite ad priftinas fedes, \& do. mos noftras reuertamur, exclufa fide prorfùm ignoremus. Quiod fi -ere, quare nobis videntur neceflarix ad beacitudinem vix, vt diuitix, ho nores, dignitates, adco noftrorúani imorum fitim fedare non poffunt, -vt curis potiùs, \& multis laboribus exerceant, neque aliud ex his rebus confequamur lauamentum, quàm quod folent milites, qui ftant pro acie, \& femper agunt excubias, aut quàm folent mercenarij,qui alieno in opere defudant, facilé perf picitur verum effe quod inquit fantus Iob, [Militiam effe vitam hominis fuper terram, ] \& mortales omnes fimíles effe mercenarijs, qui laboires féper,\&\& anxietudines preçentes femper habeant, pramium autem -laboris, \& aflictionum fpe tantùm fise expectatione pofsideant. Nam quecfummis philofophis videbatur

fuprema hominis felicitas, diuinorum videlicer contemplatio, neminem in liac vita pofle redderefelicem, dubizandum nó eft, eùm iftiufmodi cognitio poftulet fupremum cognitionis gradum humanax mentis, ad quem nemo vnquam peruenire in hac vita pofsit, tùm propter corporis moleftias, \& necefsitates, quax ipfam mentem deprimunt, \&r illius aciem vehementer retundút, tum propter fummam uite breuitatem. Poftulat haec diuinarum rerum cognitio longifsimum tempus, non tátùm totum ipfum hominem. Pleriq́; autem ex hac vita infantes iuuenesq́; decedût, atq; inter ipfum zetatis florem decerpuntur Quid quòd nos etiam militum ac mercenariorum more intellectus, \& mentis imbecilitas vehementer excru ciat, cuius cognitio atque fapientia per anguftifsimos, \& fallaces fenfus percipitur, intra quorum limites poffunt effe paucilsima : adeò vt quemadmodum docet rerum vfus, multis in rebus decipiatur frequenter,\& falfa pro veris amplectatur: Quo fit, vt ratio ipfa atque més ma gnis cum laboribus neq; fine falutis ac vírx difpendio,vel exiguá par tem huius divinioris fapientize affe qui pofsint. Accedit ad hrec, quòd affectus ipfi, quibus ratio tanquam tyranno, \& fatellitibus raptatur, frequentifsimé nos à diuinorum contemplatione auocant, adeò vt qui a liqua diligétia, atque cura huic diuinx fapientix incumbit, aduerfus affectus hos, militis inftar pugnare debeat, atique vt mercenarius folet, prox nimio labore fudorem excutere. Qux igitur ab hominibus felicitas, \& beatitudo creditut; militia profectò eft, \& tanquá mercenarij labor, qui alterius agro defo-
defodiendo defatigatur, Sed \& ob cam rem fortaffe inuictifsimus miles Iob longeq̃; exercitatifsimus hu manam vitam militiam appellat, \&\& mercenariam, tùm propter frequen tes pugnas aduerfum corporis mor bos,\& xgritudines, \& moleftitias, quas iple rolerabat: tum verò maxi mé proprer fipitualia bella, qua femper imminent in hac vita, que magis funt cruenta, atque periculofa. Nam fuperné excubant nequifsimi dxmones in noftram perniciem armati,mille dolis milleq́; nocendi artibus inftructi, qui mentes noftras telis quibufdam lethalitinctis vene no moliuntur à fublimi configere. Tum pretereà mundus hic à dextra leuaq̆; à à froute, à tergo multis mo dis nos oppugnat:nunc quidé aperto Mirte frulés,rationis menia gra uilsimo quatit ariete: nunc vanilsimis pollicitationibus ad proditioné follicitat. Poftremò inferné quoq́que lubricus ille anguis primus noftre pacis euerfor,nunc in virentí grami ne concolor abditus, nunc in cauernis fuis delitefcens, centenis contortus voluminibus nunquam definit mulieris noftre corrupte calcancis infidiari, Mulierem autem intelligo,carnalem hominis partem. Intus deniq́ue in ipfis animę penetralibus hoftem circuiferimus plufquàm familiarem, plufquàm domeficum, quo, vt nihil eft interius, ita nihil pe riculofius. Hic eft vetus ille, \& terre nus Adam, confuetudine plufquam civis,ftudio plufquam hoftis, qué ne $q$; arcere vallo licet, neq; caftris exigere fas eft. Cú ergò diftringamur -és externo internoq́; bello, corpo reo, (pirituali, periculofo,difficili, ancipiti,iure fanctus lob calamitofam hanc vitam militiam appellat dicens, [Militia eft vita hominis fuz
perterram. ]Sed, \& illud habet ve】 nuftatis gratiam, quod yt hominem militema appellat, ita etiam \& mercenariú. Nam qui mercenarius eft; alieno in fundo, aut agro, aut hare. ditate laborat: Sic mortales omnes, qui periturarum rerum folicitudine ang imur, \& pro tuenda corporea vita nunquam non laboramus, mer ceriarij fumus. Nam qui iuftuseft; \& pietatis ftudiofus, in alieno laborat,cùm improb iṣ interdum hominti bus feruire cogat ur, \& exercitio vi$t x$ prafentis atteratur: fatigatur quidem alieno labore, \& tamen ad propria accipienda pramia fenfim accedit.Qui verò improbus eft, \& huiufnundi fectator, \& affecla, velit,nolit mercenarius eft. Ná ea quá maxime praftolatur, \& amat, quorum ftudio tenetur, circa qua dieb ${ }^{6}$ noctibufq́ue laborat, fua non funt, fed aliena: Quod vel eo argumento cōuincitur, quòd qux propria funt cuiufq́ae noftrú, nullo vel cafu, vel fortunx impetu nobis eripi pofữ. Hoc argumento ducti veteres philofophi bona ea, que fortunx dicúa tur,aliena iudicauerc.Qui ergò vel diuitijs congerendis, vel acquirédis honoribus,\& dignitatibus omnem operam dat,mercenarius vtiq́; efts quialienis in rebus fuos labores col locat,quas paucos pooft dies haredibus relinquet.Deinde illud propriú eft mercenarij, diligenter videlicet infpicere, ne dies vacuus labatur ab opere:ne fortaffe cùm dies inclinauerit,\& ad finem accefferit,expecta to fraudetur premmo. Hortatur itaq ; nos coeleftis firitus,cùm mercenarios appellat, vt fingulis temporis partibus manus inijciamus; neq; vaquam pendeamús ex craftino: có fiderantes nos in poffefsione huius vitx à fummo Deo miffos, non ve
ocio torpeamus, fed vt fires poftularit gaudeamus, aduerfis pafsionibus reficiamur, marore refoueamur expectantes femper precmiam tantorum laborum, cuius fola contemplatio leviotes faciet huius vitx
e. Cor. 4. moleftias, vt Paulus aiebat:Qui hiius vita afflictiones leues, \& momentaneas appellabat, mercedem autem laborum,glorię pondus,quò illius exprimeret magnitudinem. Vrraque tamen appellatio, \& militis, \& mercenarij, vtergue itatus \&\& conditio mulea habent inter fecom munia. Primò quia vterque 1 baborat,vt ad quietem tádernperueniat. Pugnat alter vt pacemiconfequatur: alterverò laborat, ve aliqua quietudinis parte fruatur:accerimê ille depugnat propter victoriam: hic verò laboribus incumbit propter mercedem. Vt ergò geminus hic hominum Itatus in alterum finem aciem mentis intendunt, \& omnes fuas actiones deftinare folét: ita \& humana vita nee ppter fe am plectenda eft, nec fubeundi labores huius vite tuendx gratia, nec obleCtamenta fufcipienda propter fe, fed in aliam finem longe excellentifsimum omnia referenda. Deinde miles laborat, miles depugnat ad depellenda ea nocuméta, quar rempub. diuexare folent, vr hoftium in curfiones, \& impetus: laborat mercenarius vtilitatis cuiufpiam confequédr gratia.Quoniam igitur proprium hominis munus eft, interim $\Phi$ in hac vita verfatur, \& depugnare femper aduerfum ea quet itudiáa pieratis impedire poffunt, \& circa res vtiles labarare, \& militi,\& mercenario afsimilatur. Poftremò, \& miles; \& mercenarius fub alterius prouidentia, atg; imperio degunt. Nam \& milites inb imperatoris fi-
gnis degunt: \& mercenarius merce dem expectat à patrono. Quibus manifefte cuincitur, falfum fuife Eliphazem, qui in fuperioribus afle rebat, mortales omnes proqualitate fcelerum, \& flagitiorum diuinis can ftigationibus sorripi. Nam imperator, \& dux exercitus milites ftre, nuos, maioribus interdum, interdú minoribus periculis exponit cuiuf q́a $_{5}$ animo, \& fortitudine exploratis ${ }_{3}$ Idem dixerim de patre familias,qui diligentioribas mercenariis, \&cron buftioribus ea folet opeta iniunge: zesqua plùs habent laboris, atque fudoris. Vnde aquifsima Dei proui dentia neminem ab hac vita laborin bus,\& fudoribas eximit, neminem (inquam)iuftorum:omnes vult effe milites,omnelǵg; mercenarios. Sed ea in re potifsimùm illius erga clectos bencuolentia perfpicitur,quòd reftincto bello, \& abfoluto huius vi teopere,ampliora illis pramia impendir. Quibus tota fententia Eliphaz facile cuertitur. Duplici auté ex caufa humanx mentis appecitio futuram vitam femper expectat: tú̆ propter afflictiones, \& moleftias vi tx profentis: tum propter boni defectum, quod in hac vita ad cumulú nunquam peruenire poteft. Quocir ca ad has caufas, \& rationes explicá das fubiecit, [Sicut feruus defiderat vmbram, \& ficut mercenarius prafolatur finem operis fui,\&c.] Nam appellatione vmbre, more lanctarum fcripturarum quietem ac felicitatem fignificare voluit. Vtenim iu litteris arcanis xftus appellatio (qua frequentifsima eft) labores omnes, \& afflictiones vitra huius figni ficat: vt Sponfa in canticis:Oftende mihi,vbi pafcas, vbi cubes in meri: cant. $x$ : dic.Et Ioann.in Apocalypfi. Non cader fuper cos fol, neq; vllus aftus, Apoc.7: quoniả
quoniam priora tranficrunt: Non fecus, 2 ipla vmbre appellatio fut premam quietem a laboribusiare deffgrat! [Sicue ferius(inquit)deft derat vimbram, \& ficat mercenarius präftolatur finem operis fui: fic, \&e ego habui mentes vacuos, \& noetes laboriofas enumeraui mihi. Aut vt Hebrea habent, Sic veluti in heres ${ }^{3}$ ditatem accefferunt mihi menfes va cui, \& noctes laboriofec conftiture funt mihi.] Pulcherrime profétò totam humanx vitx rationem depinxit, yacuitatem, \& laborem com memorando, fiue vacuos menfes, \& noctes laboriofas. In eum enim finé humanx mentis appetitio, \& defide rium incumbit, vt imileri pofsit ali qua ratione. Nam ea in re potifsimùm humane mentis felicitas pofi ta eft,qua aperta diuinitatis cognitione confat, quod omnes noftras appetitiones inaplet : que quoniam in hae vita impleri non poffunt vllo pacto, fummis ctiam laboribus adhibitist iure totam vitam, \& men fes vacuos, \& noctes laboriolas ap ${ }^{2}$ pellat. Non implent diuitix, \& opes defideria noftra, \& appetitiones. Nam fi cos interrogemus, qui diuitijs aflluunt, fatebuntur profeetò, multa inter abundantifsimas opes fentire, qua corum animos vehemé ter confundant, \& vacuos effeoftendảt, \& menfes inanes fibi à fom mo Deo iniunctos. A beft interdum; quod abeffe non vellent, vel adeft, quod adeffe noluiffent: Ob ea mq́ue rem, cùm multa defiderent, \& appe tant, pleni effe nö poffunt: neceflat riúq̧; eft,vt hanc infufficientiam, ect inanitatem diuites, \& opulenti》 fateantur. Quid quòd ne diuiti pectifnix eripiatur inumo, exercend de "fût lites, gitand $x$ caufreforenfes, co C menda patronorá prefidia, coniqque
renda iudicum beneuolentia? Qui ergó̉ad ruendas pecunias tot rebus egere conuincitur, nonne vt noctes laboriofas, ita eciam,\& men feshabêt vacuos? Dinitias, \& opes. congerunt mortales tantoftudio ad depellendas iniurias famis, fitis, \& algoris. Sed quis vnquam diues pro pter abundantiam opum non efuriuit? Itaque \& fitiunt diuites, \& pe cuniofi hominis membta hybernum frigus fentiunt. Sed adfunt di uitibus(dices tu) ea, quibus famem \& fitim, \& al gorem depellere poffunt. Atqui hoc modo confolari quidem indigentia, \& vacuitas poteft, auferri penitùs nō poteft. Nam fi haec hiás femper, atque aliquid pofcens, opibus non explettur, maneat neceflum eft quod pofsit expleri. Quare fi opes indigentiam, \& vacuitatem hanc non fubmouent, Exipfefuam indigentiam faciunt, fufficientiam häc, \& plenitudinem preftare non poffunt. Atque ita fit, vt qui pro cis congerendis noAtes ducunt infomnes, \& laboriofos dies, \& menfes inanes fibi preffitutos lentiáat. Dignitates, \& honores mortales affectamus, (vt ab his eciá fumamus argumentam, ) vt ab hominibus reuerentiam quandam con fequamur, \& cultum. Sed neque hac exparte animus hominis expleripofsit. Finge, (fi velis) eum, qui inultiplici confulatu fungitur, ad Barbaras cafualiquo peruenire na tiones, nunquid dignitas venerandam eum Barbaris faciet? Atqui fi hoe naturale munus dignitatibus foret ; ab officio fuo quoquo modo nullibi gentium ceffarêt: ficut ignis ₹bicunque terrarum calefacit. Sed quoniam id cis non propria natura, fed hominum fallax annectit opinio, varefeunt illicò, \& fuamina nitarem

## FACYPRIANVSINIOB

nitaté prodút, cúad cas getes perue nerint, qui cas dignitares effe näexiftimát. Inter eos verò apud quos or tre füt dignitates, nế ppetuo durâr. Nápafectura, magna olim poteftas, núc inane nomé eft, \& Senatorij cé, fus grauis farcina, Si quis quódá po pulicurafiet annoná, ra agnus habebatur, núc verò ca prefecture nihil abicectius. Quid, $q$ interdú dignitas ipfa improborá cotagione fordefcit? Indignamur enim vehemérer, cùm improbŭ videmus parinobifcum di gnitate fungi.Si ergo dignitates unutatione téporū f plédere definunt, fi gentium mutatione vilefcunt, nihil habent fua natura, quo implere pof Int hominis animam . Adhac quantis egeat rebus, qui acceptam femel dignitatem tueri cupit, ne. mo non nouit. Quoniam igitur quacun'; ab hominibus expetenda magnoperé videntur, implere non poflunt, neque exlatiare homit nis animum, totắq; humanx mentis appetitio in hanc plenitadinem, \& fatietarem incumbit, fequitur necef fariò anxierudo illa, perplexitas, \&s iactatio, qua m quif̆́; nottrum expe rit ur polt adepta ca omnia, qua ab ftultis iudicãtur fumma bona. Hác iactationem elegáter exprefit fant Ctus Iob dicés, [Sidormiero, dicam, quando confurgam? Et rurfumext pectabo vefperam, \& replebor dolo ribus vfq; ad tencbras.] Cüm enim fint falla, atque mendacia quecung̣ue hic mundus pollicetur, nihilg; in cis fatictatishumanus animus inueniat, femperq́ue pendenti animo hoc latietatis genus expectemus, neceffario fit,y inter vanas fes confti tuti femper ex futuris temporibus momentis fingulis pédeamus. Cum iraque noctu quiefcimus, neque in leatulo ipfis voluptaribus corporis,

- mosssiar
gue per noctem maiori ex parte percipiantur, animus impleatur, praftolamur diem, Cùmq́ue interdiu animus rerum omnium oblecta mentis exfatiari non pofsit, iterum expectamus vefperum: \& cùm omnes deniq́ue fpes noltra decerpantur frequenter, fallanturq́; expecta tiones, (emper tamen ex furturo pen demus, \& aliquid mente cócipimus, quod fedare pofsit omnino noftre mentis appetitiones. Huius iactatienis caufa eft, quèd fumma atque caput, \& caufa 2 mnium experendo rum, bonum fir. Eam enim obrem expetuntar opes atque divitix, experuntur dignitates, \& corporis oblectamenta, guia aut bona funt; aut bona effe videntur : quod enim neque re neque fimilitadine boni fpeciem in feretinet, id expeti nullomodo poteff. Contrà verò quax patura bona non funt, fi bona iudicantur, expectuntur à nobis ac fif veré bona effent. Cuius verò caufa quidpiam expetitur, id maxime videtur optari: veluri fiquifiam falutis caufa fumit medicamentum, non tain medicamentum, quàm falutem ipfam appetit. Et quia bonitatis caufa expetuntur omnia, facilé cernitur, omnes natura inftigante bonitatem ipfam expetere. Hirc crgò propofitx quaftionis veritas cruenda eft. Nam quxà nobis expetuntur bona, quia varia funt atque diuerfa, \& alterum abfit ab altero, \&e inter fe diferepent, plenum atque integrum bonum afferre núquam poffunt: tunc enim verum fummunquac bonurn erit, cùm in vnam veluri formam, atgue effigiem omnia bona colligentur, ita yt idem fit dignitas; potentia, honor, diuitix, volapratesf̣̂ue fummx, Nifi enim vnran atque
atque idem omnia fint, humarium exiatiare animum nunquá poffunt, femperq́ue inanitas illa, \& vacuitas nos excruciabunt. Oportet igitur, ve bonum aliquod fummum fit, \& humanam mentem mplere poffit,fit etiam vnum. Nam interim $\Phi$ bona ipfa fuerint diuerfa, animi pé dentes lemper ab voo in aliud inquieti rapientur. Sic etiam fieri videmus(yt ex intima etiam philofophia fa cilé deduci poreft) fubfftere fingula, interim quèd vnú efficiúr, zut vnitarem retinent: ca verò diffo luta,difiolui etiam fubfiftentia : vt in homine corpore animoq́; compa cto,cętrríq́; an mantibus facilé per fpicitur: quorum vaitate foluta, fol wuntur corum fubliftentix. Qure de his rebus diximus, dicenda eriam fune de fummi beni natura. Hinc fa cile liceat coniectare, quid fit, quod facre litterx frequenter infinuant, cùm de fummo Deoloquuntar, cui hanc humane mentis fatietatem, \& impletionem frequenter tribuant. pat. roz. Pfalm. Quireplet in bonis defideIrai 29. rium tuum Ifai.\& Apoc. Non elurient,neque fitient ampliùs, neq́ue caderfuper cos fol neq; vllus attus. Vt intelligas,fuprema illa felicitare nihil fore vacuum, aut inane, nihil laboriofum. Vam per famem depul fam, \& reftinctam fitim, \& amorum eftum, illud profectò exprimitur, quod Regius vares dixit, Qui replet in bonis defiderium tuum. Nulla erit itaq; ibi iactatio humani animi, vbiompia in vno Deo repofita invenier. Nam apperitio illa noftris animis natura inferta agnofcenda veritatis, implebitur profectò ipla fupreme veritatis apprehenfione, quae veritares omnes eiminenter cötinet. Tam prarerea ea hominis ap petitio,quax circa virtutis atq, off.,
cij confecutionem verfatur, he vnquam videlicet à reto, \& honeflo declinet, implebitur profectò, mente ipla diuino lumine illuftrata, qđ non patierur hominem ab ipfa recti tudinis ratione declinare. Sed hree noftri animi apperitio, qua à nobis experúrur honores, \& magittiaras, implebitur etiam, cum in cam fublimitatem fuerimus cuecti, vr Deo per omnia copulemur. Vt enimille imperator eft, ita \& nos in res oés conditas imperium obtincbimus. Huclpectant diuina oracula, qua felices homines, atque beatos, reges appellant. Regmbunt (inquit loánes Euang.cum Chrifto. Idden dixerim de famx celebritate, cuius ap petitio nos efficit in terris inanis glorix cupidos: cam enim in Deo pofsidebimus. Nam celebres erunt fanctiomnes, non iuxta hominum opinionem,quidecipi poffunt, fed juxta iudicium diuinum. Eam enim ob rem felicitas illa gloria appellatur. Equa lance ftaruendum eft de opibus,\& voluptatibus corporis. Eò enim voluptates illx longè erunt excellentiores his, quibus mortale corpus implicatur, quò inagis nobis erunt intimx, magis diuturnx, \& à permixtione omnis trittitix, atque folicitudinis magis remotr. Deniq; de laturitate felicitatis illius, vbi nihil erit inane, nihil vacuú egregius vates dixit. Inebriabuntur ab vbertate domus tuę. Quo loco felices mentes non plenas tantùm, fed \& prat. 35 . ebrias appellat. Et quoniam in fupe rioribus Eliphaz inanem quandam \& perituram confolationem fancto viro fuerat pollicitus, eamque fanCtus Iob fallacem hatenus declaravit: iam nunc ex fua conditione, \& infelicitate producto argúmento, oftēdit nullam fibi in terris reliquá fore
forefpem, aut expeCtationem meliorem, ita vt ad vmbratilem illam felicitaten Eliphazis pofsit alpirate. Duplici autem ex loco argumenta petit. Primo à corporis $x$ gri tudine, ${ }^{2}$ i imbecillitate, fecundo à maiori vitę parte iam exactia,\& exa ctis melioribus annis. Inquit ergò in hunc modum, [ Induta eft caro mea putredine, \& fordibus pulueris cutis mea aruit,\& cótracta eft,] aut, ve videntur Hebrea fignificare, [ Induit caro mea vermes, \& ramenta pulacris, $]$ hoc eft furfuribus plena eft. Alludit enim ad fabiem, de qua fuperioribus diximus. Et pro, [contracta elt, ]quidá vertunt, Comét in [abominabilis facta.] Vitur ergò $\underset{\substack{\text { 2.c.inilla } \\ \text { verb. }[\text { Per }}}{ }$ hoc quafi argumento, Nulla temcuflit int poraria felicitas ei homini continge vicere pef fe pofsit, quigrauifsimis eft monbis
implicarus. Ego verò tam valido morbo difcrucior, vt tota caro, totuinq́; corpus vermibus fcateat,con uerláque fit caro ipla in puluerem cohxrefcentem glebarumrita, \& cutis ipfa abominabilis facta fit, \& horrenda. Nulta igitar felicitas,quae ad corpus fpectet, expectanda mihi eft. Huius argumenti maiorem pro pofitionem facile fit probare. Nain cùm omnis ratio terrenx felicitatis ad corpus maximé pertineat, \& ad perferendas voluptates corporeas expetatur, relinquitur eum hominem nullam corporex felicitatis partem polle expettare, qui graui corporis $x$ gritudine impeditus eft, ne villum vitx oblectamentum percipere polsit. Ad eandem rem pertinet; quod dixit iuxta verfionem noftram, [Et fordibus pulueris (vel) furfurum cutis mea aruit, \&abominabilis facta eft.] ExpeCtatur enim fanitas, nec de reftituenda optima valetudine peritus
medicus animum defpondere folet, cùm corporis vigor, \& naturalis fuc cus nondulm abfumprus eft:vbiverò videt medicus xgrotum macie confectum, intelligitq́; caloris pabu lum,hoc eft, humidum penitùsab fumptum, folet vitam \& falutem xgrotantis protfùm defperare. Igitur quoniam fancto lob dicere fortafic quifpiam potuiffer, Cum graui vtigue morbo luctaris, erigen dus tamen animus eft in fpem faz luxis optimaque valerudinis, nam depelletur agritudo, atque integra falus tibi fortafle continget : nulla, (inquir Iob) huius rei clucet fpes, carne in vermes, \& putredinem foluta, contracta cute propter defeAtum humidi, \& in fcabiem, \& furfures conuerfa. Secundò, ab exacta iam maioris vite parte, \&o veloci curfu dierum ac temporis argumentum funit, vt oftendat, nuilam fe iam in terris expectare poffe felicitaté. [Dies mei (inquit) velociús tranfierunt, quàm à texen te tela fucciditur, \& confumpri funt abfque vlla Ipe.] Quibus ver bis elegananter explicat humanx vitre conditionem, \& imaginem quandam notris oculis contemplandam obijcit. Totum ergo tempus, quod hic viuitur, textoris operi five telab efsimilatur. Nam vita noftra quà maiora fufcipit auginenta,eò magis ad interitum feftinat. Nà culm exa Cta tempora pretereunt, futura breuiantur, \& de vniuefo vite fpatio cò pauciera fiunt qua ve niunt,quò plura funt.quę tranfiere. Eleganter diuus Grego. fuper hunc ${ }_{\mathrm{GrCg}}$ ? locum, Tela infra fupraque,ligata duobus lignis inuectitur, vt texatur: fed quò inferiùs iam texta magis in uoluitur, eò fuperiùs texêda magis deplicatur:vt vinde fe ad augmentú multi-
multiplicat, inde fit minus quod reftar a Sic vite noftrostempora, \& tranfacta quafi inferiùs inuolnimus, \& ventura à laperiori deplicamus: quia quò plura fiunt proterita, eò minus effe incipiunt futura - Et quoniam ad expli, candam vire humanx fugacitatem propofita metaphora vix fuffieit, non dixit fanctus lob, Dies mei pari velocitate tranfiêre, qua à texente tela fucciditur, fed veJociùs (inquit) tranfiere, ac fi dicat, Multo maiori feftinatione vita decurrit, \& labuntur anni, quàm à rexente tela fucciditur. Namq́ue tela nonnihil patitur move, cùm tamen vita ipla fine vlla tarditate femper feltinet. Textor enim dum bibit,dum dormit, dum confabulatur, ab opere textorio difcedit: humana verò vita nunquam non confumitar. Neque enim vnquam ita quiefcimus, vt ab ipfa viuendi ratione tanquam ab opere difcedamus. Nam bibentes,dorinientes, ladentes, femper viuimus, \&c vitam ipfam infumimus, \& ad finem vitx femper feftinamus, \& celeri curfu ad mortem etiam dormientes imus. Hebraza fonare Fidentur, [Dies mei ]euiores fune radio textoris, \& confumpti funt ablf́que vila fpe.] Quod eciam gratiam venuftatis riderur habere ad exprimendam humanze vitx fugacitatem. Vt enim radius textoris incredibili velocitate decurrit citro vitroq́ue, per quem fubreg. men ftamini mifcetur: ita ctiam, \& humana vita incredibili velocitate fugir. Et vt rextoris radio fubitò ac celerrime Itaminis fila fingula fub. tegmine mifcentur, ita \& temporis momentis, horis, diebus, \& menfibus celerrimé labentibus, \& acce-
dentibus pratered, tota vita humana, \& conficitur, \& celerrime' finitur. Habes itaque in radio vite celeritatem, in filis verò ima ginem quandam dierum ac menfium : ve hine videatur defum ptum, quod ab antiquis poétis decantatum legimus de tribus fororibus, quas Parcas appellauere, quòd nemini parcant: Quibus à loue conceffum eft, vt hemanam viram filorum, \&e ftaminis inftar deducamr; \& abrumpant cùm libet. Inquir ergò fanctus Iob, Quxnam mihi prefentis felicitatis expectatio iam effe poterit, cuius tota pené vita inftar radij) texroris fumima velocitare aufugit, \& confumpta eft abfque fpe vila? Nullumenim felicitatis genus in hac vita fine vita expetendurn eft: imò inter reliquas felicitatis corporex partes fummi phitofophi longiorem vitam repofuere. Potuiffer fortaffe obijcere quifpiam, Efto tota vita abfumatur, quemadmodum dicis : atqui reditus pof hanc vitam expectandus eft,\& fimiles dies,\& fimi lis anni, fimiles hominum conuiCtus, atque confuetudines iuxta veterum quorundsm philofophorum fententiam. Eufebius docet, Plato- Eurebius nem in ea fuiffe fententia, vt cre- Hib:it.pre deret, múdum terrenumq́ue genus eunang plit exacto longo rempore defecturum: ca. mundumque infolitis motibus agitatum concufum iri cam ingenti animantium omnium pernicie atque clade: Polt aliquantum deinde temporis conquieturum, opera \& voluntate principis Dci: Qui, no in nihilum recidat mundus, eius accipiet gubernacula, addet q́ue illi fempiternam iuuentam, \& immortalitatem. Qux om nia ex facris litteris, vt Eufebius

K docet,
docet; fuerunt defumpta liuli dubium tamen vertitur, an Plato fummus philofophius his ver-
antiz Bis fignificare voluerit, exactis mul toram annoram carriculis iterum redituros homines ad candem vitz feriein. Sed in hac fententia fuiffe. Ghryfippam Stoicum docet Las
Lacãtins
lib.7. dui inflitutionam adducto teftimonia ex libris De providentia, quibus ible reditum poft inortem aftruxit. Défuncti iam vita (inquit) certis temporum refolutionibus exactis, rurlum in cam, quam nunc habe: mus faciem rellituentur. Cuius fén tentiam elegantífsimis carminibus imitatus ef Maro,
$\dagger$ Has omnes, vbille rotam voluere per annos,
$\dagger$ Lethrum ad fluuium Deus cuocat agmine magno.
$\dagger$ Scilicet immernores,fupera vr cố uexa revifant,
$\dagger$ Rurfus, \& incipiant in corpora velle reuerti,

4 Qux ex diuina philofophia fuifLatant: fedelumpta, \& credit Lactaidtius, Eufchius \& Eufebius docet, \& Auguft.videAugufti nus de ciiii. lib 22 . cap. 28 . tur infinaare. Sed hece hos philofophos ratio fefellit, quòd refurgent mortui, non quidem in cam vitam; qua fimilem habeat faciem cum hac peritura, fed in vitam felicem potiàs qui rectè vixerint excitabantur. Deus enimyeniet, ve órbe hac ab omnitabe purgato,rediuiuis hominibus, $\&$ corporibus inmouatis iuftos ad feinpiternam fufcitet beatitudinem. Hanc ergo philefophorum fententiam hic dibinus philofophus labefactare contendit. Primò cùmidixit, conlumptos efle proprix vite dies abfóne whlla fpetacifi dicat, nunquam am*
pliùs redibunt, nunguam ampliùs seftituentur, Et quafi totam orztionem ad Deum conuerrens, in huinc modum precator. [Memento quia ventus eft vita mea, \& non reuerteruroculus ineus, vt videat bonasnee alpiciet me vifus honiinis.] Acfi dicat, Si ita eft, vt habet fententia Eliphaz, totain rationem humana felicitatis in liac vita fore expectandam, memineris obfecro Domine, quia ventus eft vita mea. Vt enin ventus cìm magno impetu pertranfierit, nunquam reuertitur: ita ctiam \& de humaha vita ftatuendum eft, quex femel dela pfa nunquam ad candem faciem redibit. Sic \& egregius vates de imbecillitate hominis: recordatus PSal, 77. elt (inquit) quia caro funt, fpiritus vadens, \& noh rediens, hoc oft, ventorum flatus, qui in partem aliquam incitatus, nunquam amplids reuertitur. Et alibi hu manam vitam fimilem facit flanti vento ac celeriter difcurrenti: Recordatus eft (inquit) quoniam pral. soz, puluis fumus, homo ficut foenum, dies eius tanquam flos 'agri, fic efflorebit: queniam fpiritus pertranfibit in illo, \& non fubfiftet, \& non cognofeet ampliuis locum fuum. Afsimilat ergò humanam vitam rebus leuifsimis, \& fugaciffimis, pulueri videlicet, foeno, ac floribus; ac deinde difearrenti fpiritui,fine flatui, fiue vento, cuius cùm pertranfierit, nullum pofsis deprehendere veftigium . Arque hee adducir propheta tanquam certifsima argumenta diaina beneuolentix erga mortales : ac fi dicat, Probe nouit artifex rerum, quale fit opus fuum: Non ignorat ille not ftram imbecillitatem :ob cấ; rem pronus féper eft ad praftâdă indult
gentiam,
gentiam; ac remifsionem peccati. Eodem igitur argumenro, oratione ad Deum conuerfa, vtitur fanctus vir dicens. Recordare oblecro Domine, quia ventus eft vita mea, \&\& non reuertetur oculus meus, vt videat bona. Hoc eff,nunquam ampliùs huius vitx faciem ac feriem mortalium rerum videbo: neque me prexereà oculus hominis afpiciec. Ac fi dicat, Nunquam amplius ad fimiles hominum conuietus fimilefque confuerudines reuertar: vt ego neminem iterum mortali oculo videbo, ita neque me corruptibilis alpiciet oculus. Sapienter vero, fatilýue philofophice, oculis ac videndifacultati totam vite rationem accommo. dat. Nam quxecunque huius vitx oblectamenta Scriprura facra oculis tribuere folet, tanquam fenfui, qui in humano corpore principem tenet locum, \& ratiohi coniunCtior eft. Idem dixerim de multis humanis actionibus, quax fingulx oculis etiam tribuuntur. Hinc Placere in oculis, \& Non placere in oculis apud Hebraos, \& Ambulare coram oculis, Auertere oculos, \& Conuertere oculos. Igitur quoniam maior pars totius humani conuictus, fiue humanx confuetudinis oculorum appella tione exprimitur, fapienter fanctus Iob, [Et non reucrtetur (inquit) oculus meus vt videat bona : nec afpiciet me vifus hominis : oculi tui in me, \& non fubfiftam.] acfi dicat, Nunquam ampliùs me mortalis oculus in mortali carne verfantem videbit, \& tamen oculi tui me videbunt, tametfi totus ego non fubfiftam diffociatis animo atque corpore, \& illoram commer cio disiuncto. Quibus (vt ego ar-
bitror) duo fuminus philofophus ac planédiuinus fignificare voluit: alcerum eft, diuinam prouidentiam, cognitionem, gubernationem, non tantùm ad cos qui in vita agunt, \& verfantur extendi, verùm etiam \&\& ad eos, qui mortui iam funt. Mortalis nan que oculus corpus tantùm, \& carnem intuetur ac videt, finiritum verò minimè: oculi autem divinze prouidentizo fpiritus ipfos non minus, quàm catnem. Altorum eft, animos hominum xternos effe, neque vnquam interire. Nam quod nihil omnino eft, ea ratione qua nihil, nullius facultatis obiectum effe poffit, etiam neque divinx: quocirca fi mortales effent animi, dubium non eft, guin diuini oculi cis diffolutis, \& in nihilum recidentibus noneos intuerentur. Vt ergò animorum zeternitatem affcreret apud Eliphaz, \& immortalitatem aftraeret, dixit, [ Oculi tui in me, \&cc.] Ad eandem rem pertinet quod fequitar, ve fuperiorem videlicet fententiam confirmet, hanc mortalium vitam nunquam in eandem faciem redituram. [ Sicut confumitur nabes, \& pertranfit: fie qui defcenderit ad inferos, non à feender. ]


\$penin Inquit ergò, (fimilitudinem adducens ad rem probandam ex tenuifsimo vapore, quifemel dif fipatus,nunquam vt anteá idem nu mero coagmentari poteft, [ Sicut confumitar nubes, \& pertranfit: fic

Ariftotel. 2 de gene. det.] Nam docer Philofophus, mocap.15. tum quendam circularem perficici circa corpora,tum corruptibilia , tú etiam corruptionis expertia. Diferi men tamen maximum apparet inter hos orbiculares motus. Nam eis lationibus, qua corporibus incorru ptibilibus tribuuntur, idem numero redire pofsit: nihil enim ibi isterire poreft fecundum fubftantiam: nam eadem aftra, idem fol qui occidit, fe quenti dic oritur. In mota verò generationis atque interitus nufquam idem numero redire pofsit, quanuis ea res, qua femel interijt, iterum fecundum fpeciem poffet reparari,\& reftitui. Hic veró motus circularis quanuis cxeteris in rebus corruptibi libus perfpiciatur, porifsimúm tamen in nubibus, caterifq́ue rebus, quas Metcoras imprefsiones Iucretius appellamus. Quxefunt (ve Lucretius eleganter dixit) halitus terres
Gen. 2. Hanc circularem motum Mofes fignificabat dicens, Foris afcendebat é terra irrigans vniuerfamfuperficiem terrx. Quem Mofes fontem; Arit, perennem quendam labentem inter coelum, \& terram flusuium, va porum afcenfus, \& defeenfus appellabat, propter circulares xternof́que halituum motus. Eleo găter proinde fummus philofophus dicturus de orbiculari motu carams
rerum, qux fecundum numerum redire non poffunt femel dilsipat $x$, tametfi perperuò generentur, \& intereant, nubes, \& halitus terrx commenorar . Moriuntur enim homines lemper, femperq́ue nalcuntur: cuin tamen, qui iam interijt, videmus nunquam in carne mortali, quemadmodum nec difsipatus vapor. Quibus conftat falfam effe corum fententiamac plane inpolfibilem, qui afferunt, propter coelorum motus, \& orbes eadem numero redire poffe: quorum ratio crat, Si inferiora hace, \& lutulenta colo. rum motu, \& influxu gubernan tur,\& ducuntur, codem igitur influxu,\& afpectu redeunte, exdem res numero necefsitare quadam redibunt. Vade femel in errorem pro lapfis, longiùs illorum ignorantia progrediebatur. Affirmabant enim conftantifsime, non tantùm cundem numero hominem redire poffe ab ipfo interitu: fed redire ad cafdem voluptates numero, \& oblectamenta, ad ealdem domos, fiue edes,fortunas, poffefsiones, diuitias, \&opes, ad caldem dignitates, \& honores. Vt ergò hos perniciofos errores fummus philofophus labefactaret, [ non reuertetur vilrà (inquit) in domam fuam:] \& de dignitatibus fortaffe fubiungit, [ neque agnofeet cum ampliùs locus cius.] Accipitur enim locus, ve quidam iu dicant, pro ftatu perfonx: quemadmodùm, \& Latiné dicimus, \& or dine, \& loco Senatorio notum quépiam. Ex his tamen quediximus, non liceat colligere, aut excitationem corporum nunquam futuram, aut Scripturam facram mendacii poffe coargui, quod plerofq́ue à mortuis excitatos dicar. Tantùm hic explicar diuinus philofophus, quid
quid iuxta nature vires, \& facultates fieri pofsit: nulles tamen limites prafcribit voluntati divinx, \& porentize. Sunt qui arbitrentur loci appellationem vel ad patriam, vel ad propriam etiam domum referendam. Habebit̛́; locus profopepciarn venuftifsimam, quetnadmodù̀m Hifpanè dicimus, Conoce me mi cafa, o conoce me mi cama.

QVapropter eo ego non parcam ori meo: loquar in tribulatione piritus mei : confabulabor, cum amaritudine anime mea. Nunquid mare ego (um, aut cetus, quia circundedifti me carcere? Si dixere congolabitur me lectulus mens, or relewabor loquens mecum in fratus meo: terrebis me per fomsia, ti) per vifanes horrore concuties: Quamobrem elegit fupendium anima mes, ov mortem offa mea. Deßeraui: nequaquam Vltrà iam ruiasm : parce mibi: wibil enimfont diesmes. 2uid of bomo, quia magnificas cum? aut quid apponis erga cum cor tuum? Vifitas cum diluculo, छ fubitò probas illum: of quequoे nos parcis mili, nec dimittis me pt glutiam faliuam meam? Piccaui: quid faciam tibi ò cufos homisum? $q$ uare pofusfit me contrarium sibi, ov factus fum mibi mesipf gignuîs? Cur man allis peccatum new, (4) quare nos aujers iniquitatem mean? Ecce nusc in puluere dormiam: * $\mathrm{s}^{\prime}$ manè me quafieris, non fubfflam.
 HI T A res habet (in ${ }^{2}$ 2 quir lob) vt dixi, heque vlta eft in terra expectanda felicitas, contra quàm affereret Eliphaz:-itlud $\downarrow$ num reliquum eft, ve longo ciu latu meas profequar calamitates: [nion itaque parcam ori meo,] Ac fi dicat, Non ceffabo diebus noctibufq́ue queftibus implere omnia: animi moeftitiam multis declarabo verbis, \& fpiritus affliEtionem longiori explicabo ora tione: quidquid fpiritus amaritudo, \& moleftia fuggefferit, decla rabo. Aggreditur autem meeftiffimam lamentationem in hunc modam, [ Nunquid mare ego fum, aut cetus, quia circundedifii me carcere? ] Eleganter exprimit afflicti hominis habitum animi, atque ingenium: qui cùm graviori aliqua aduerfitate premitur, caulas \& rationes aduerfor atque inimica fortuna inueftigare folet, \& cmm animo reputare fuo, quod ampliùs aquo ad uerfa fortuna prematur. Inquit ergò, [ Nunquid mare ego fum aut cerus, \&'c? ] Ergò divina prouideatia tamerfi rebus omnibus fufficienter prouideat; longe tainien diverfa ratione rebus profpicit, qua folo impetu fenlus dacuntur, atque cis, quax funt rationis compotes. Namque exres, qua ratione potiuntur, \& ex delectuarbitrij efficiunt omnia, \& poenis, \&: fupplicijs interdum, \& amplifsimis pręmijs nonnunquam digne à diuina prouidentia iudicantur. Cęreirùm eis rebus, que folo impetu natureferuntur, rationeq́uc vacant, nulla aut premia, aut fupplicia pro pofuit : tantùm eas in proptias 2- $^{-}$ ctiones, \& operationes adducit;

K 3
-vt aut intereant,aut reficiátur, coër ceantur, dilatentur: atque id, totios vniuerfitatis rerum bonum tantum fpectans. Atque hinc orrum habuit imperium illud diuinum, quod Mo fes explicuir dicens, Dixit Deus cógregentur aqux, qua fub coelo fút, in locum vnum, \& apparear arida. Potuit autem divinum illud impe--rium de congregandis aquis in locú -vnum,non vna tantùm ratione intelligi,fed multiplici, atque varia. Primóvt quidă opinantur, vt aquax in maiorem altitudinem fuerint ele - uata, \& furrecta in locum vbi fant congregatz. Nam, vt quidam iudicauere, mare vniuerfa terra altius
Iunilius .eft. Secundò, vt Iunilius voluit vetu ftifsimus autor, vt aqua multò fuerir tenaior ante dininum imperiú, deinde verò, \&\% compa\&ta, \& reddita crafsior minorem occapauerit locú.
Tertiò,veterra partes aliquas concauas praberet, ita vt deftinatis qui buldam locis caperentur aque arida zeliquis in locis emergente, Quá uis enim in locum vnum dicátur cô gregatz, quanuis fint maria diuerfa:cuncta tamen magno Oceaño iu. givnda, atque continiua iunguntur. Dubitare tamen quifpiam iure pof--fit, quibus ex caulis aut Iob prefentiloco, aut Mofes loco iam à nobis - adducto videátur infinuare, aquas, \& maria iuxta diuinum imperium sintra limites quofdam detineri, Videmus enim a quas iuxta propriam naturain femper declivia perere Ioca.Nam cùm in cauo fita eft, tanti-- fper quiefcit:neque enim habet, quò fluendo proficifcatur. Cüm autern -primò loca decliuia fuerit nacta, ćn antecedens presceferit,ea quix poft ipfam continuò eft fedem illico occupat. Atque ita dilabitur quarantecedit. Quî ergò fieri poreft, vt
-quas, quę fuapte natura fí decliuio ra loca nácifcercntur,totam terram implerent(\& ob eam rem deprefsio ra loca occupant) rerom sartifex dicatur cocercuiffe, \& veluti detrufiffe in carcerem. Sed hrec ita funt à nobis accipienda, Illud tantùm à Iobo \& Mofe proponi, quoniam diuina vox fucrit effectrix ipfius natura. Itaque anteaquàm diuino prescepto deprefsiora loca tereret aqua, antea quàm hunc locum,\& curfum, impe tumóuce preceptum Dei aquis ingenuiffet, que pacto fe haberent aquar, nec nouimaus ipfi, nec aliun quempiam, qui nouerit, audiaimus. Itaq́ue fimul nature auctor; \& opifex, \& aquas depulit in locum vnum, cerralq́ue facultates conditis rebus preftitit. Atque cò (pectare videntur verba Iob, \& nonnulla etiam feripturarum oracula, vt infinuent aquas furrectiores effe terra, \& divino pracepto fuiffe conflipatas. Sunt qui velint, Jecunda die, à fole feu luce condira concoctas fuiffe vaftif. fumas aquas: quibus ardore folis fublatis fuper terras, \& ex illis a ëre confecto, terram aparuiffe. Cùm ením lampas totó Oceano fuperuecta omnem exurerer aquarum orbem, ab altioribus locis indeprefsiora aquar confidentes, tenuioribus partibus cuaporatis, celfiores terras nudas vbiqúue reliquere. Explicat hoc miraculam egregius propheta Dauid, clegan tique celcbrar carmine, cum inPale robi quit, Abyflus ficut veftimentum amictus cius, (nempe terrex) fuper montes ftabunt aqux : ab, increpatione tha fugient, à voce toni trui tui formidabunt. Afcendunt montes, \& defcendunt camph, in locum quem fundafticis, \&ic.

Nam cùm aquis obruerentur montes, \& demergerentur terra, diuino iuffa vaftilsimo fonita fe precipitauere, \& reliquere magno fragore montium vertices, fubitoǵ; à ter ra incitate, \& impulfe diffugerunt. Nam quantus, oblecro,fucrit aquarum é montibus ruentium ad deftinata loca fragor, atque tumultus, quandoquidem tanrus eft CataraCtarum Nili frrepitus fragor? Et qux de Cete, \& magnis pifcibus dixit,ad ea pertinere videntur, quax Mofes de creatis magnis pifcibus di xit, cùm de creatione torius orbis differeret. Nam cùm Mofes de crea tione omnium, qua degunt in aquis difputaret, tanquam ingens diuine porentix miraculum illud fubiecit porifsimùm, Creanit Deus cete grandia \&ec. Acfi dixerit Mofes, eiusq́, interpres Iob, Si femel in tellexeris Deum magnarum beftiarum effe creatorem, multò faciliùs agnofcas, cxtera omnia in magnum illius opificis ingenium effe referen da. Nufquam enim id factum cernimus, aut in defcriptione volu crum, aut cxecrarŭ animantiú, aut arborum, vt Deus ingentem aliquá volucrem, aut animantem, aut arborem creauiffe dicatur. Inter pifces tamen cere commemorauit, qua firem memoratu dignam. Neque enim minus cerus cateras recrex ani mantes magnitudine excedit quàm fedes ipfa, ideft mare terras omnes.

- Ehm auten befliam marinam magno Oceano conclufit, ne fi in alia maria deduceretur, nauigantibus poffet effe nocumento. His ergò ita explicatis, inquir fanctus vir. [Nun quid ego mare fum aut cetus, quia me carcere circundedifti?] Garceté appellat aduerfam fortunam, cum qua lucuabatur. Nam foler Deus, \&ic
improbos homines, $\&$ probos inter dam in graues tentationes, quaf in carcerem detrudere, fed löge diver ${ }^{2}$ fa ratione. Iuftos homines, vt verú tentationibus colligant robur, neq; per inertiam languefcant, vt folent faginata corporà: ne coeleftium dả norum amplitudo cos in fuperbiant crigat:tum vt fi qua in eis eftonimi fupinitas, aut focordia, tétationibus excutiatur: fi quod peccatum aut feelus, quafigne ablumatur: tum poftremó, \& quod magis pertiñet ad rem, vt tentationibus, moerore, atque cruciatu, quafi carcere, \& vinculis coërceantar,ne fortaffelaz fciuiant, \& fluant veluptatibus. Itaque quafitriftiori quadam difciplina dura atg; aflicta fortuna eos retinet in officio. Sed ea quax dixiz musdeciuftis, ad nefarios homines; diuites,opulêtolq́ue trànsferamus: Quos Deus frequenter calamítate aliqua, aut grauiori morbo compe? fecrefoler, ne maris inftar in homines inferiores, \& tehuiores impctum faciant: ne inftar ceti, quax alias folet marinas beftias deuora$\mathrm{r} e$, inferiores quoláque deglutiant, \& abforbeant, \&inforam deniçue perniciem, \& aliorum graffentur. Nam abatuntur frequenter, \& viribus, \& diuitijs, \&e opulentia. Ob eamq́ue rem cùm fanctus lob proprios animi receffus, \& confcientiam contemplaretur, nulloque fe fcelere videret infectum quo cateri diuites, \& opulenti homines implicari folent: ( Non enim expilabat pauperes, nee fubditos fibi deglubebat, noin deworabat aliorum fortunas, ) inquit ex reftimonio proprix confcient tix in haec verba erumpens., sit [ Nunquid mare ego fum, aut cetus, quia me circundediliticarcere?]

K 4
Deinde

Deinde quia potentilsimi quiq́g̣; inter mortales, \&e qui opibus, diuitijs, viribufq́ue videntur proualere, debiles profectò fant, \& exiguę funt omnium mortalium vires, ficum di yina conferantur potentia. ( Nam poreft eos Deus leuiori quacunq́ac poena ab ftudio nocendi coërcere, vel folo nutu.) Inquit fanctus vir, [Nunquid mare ego fum aut cetus, quia me circundedifti carcere?] Nú quid tantum eft meam robur, aut funt vires adeò ingentes, vt graviopi hac tentatione; indigentia videlicer,filiorú amílsionc, graui morbo, cxterif́q̣ue vrgentibus malis, quafi carcere detinear? Nunquid tam late nocere poteft mifer, \& infelix homo, ve tanquam vaftifsimum mare, \& ingens Cetus intra hos limites fit, \& carcerem concludendus? [ Si dixero, Cófolabitur me leđtulus me', \& releuabor loquens mecum in Atra tu ineo; terrebis me per fomnia, \& per vifiones horrore concuties.] Tanta erat fancti Iob aftlictio, vt nulla poffer ex parte genus aliquod confolationis expectare. Inter cete fa verò que moeftis hominibus, \& aftlictis nonnihil afferre folent leua menti, lectulus ipfe eft, fiue fomnus: rum preterea tacita illa atq́ue filés in lectulo mulrarum rerum cogitatió,qux per quieté cûtingit. Vtrọ́; igitur leuamenti genere deftitutum fe dicit S.lob. Nam neque cùm ad quietem fe componebar, neque $\boldsymbol{c}$. in lectulo decumberet, cōfolarionis genusaliquod inuenire poterat. Nā cùm cubitum eunt viri fapientes, fo leat fecum cogitantes aduerfa fortunx vulncra medicamétis rationis cyrare, \&\& quadam excogitare reme dia, tanquam prefentifsima pharmaca,ad leuandum moerorem,\& animi moftitiam neceffaria. Mihi Sbinisel
verò(inquit Iob) omnes funt pres. clufi aditus confolationis, \& leuamenti. [ Terrebis (inquit) me per fomnia, \& $\&$ per vifiones horrore con cuties. ] Eleganter meherclê,\& philofophice defrribit fanctus Iob habi tum hominis poftremé afflicti, qué neq́; fomnus ipfeiuuare poteft, qui ornnibus eft animantibus datus, qua fi certifsima requies diurni laboris. Nam vt Ariftot.eft autor, fingulx functiones, aut facultates, que funt animáribus à natura tribute, fi fem de fomis. per in opera verfarentur, neque vn- *vigil. quam à labore defifterent, neceffa. riò conciderent ob carum imbecilli tatem. Nam conniuent oculi poft multum vifum: manus aut pedes poft longiorem defatigationem deficiuns. Ob eamq́ue rem, omnibus penè animantibus fomnus datus eft à natura, vt iugis animárium labor finem aliguando acciperer. Sanctus Iobus conqueritur,ffibi nô profuiffe commune hoc omnium animantiú remediú, neq; illud praterea, quod fapientibus viris peculiare eft, cùm videlicet publicis ac priuatis negotijs relictis, fe tradunt quieti: vt ipfa rationis deliberatione ipfie efficiant, quod temporis longinquitas efficere folet. [Terrebis(inquit) me perfomnia, \& per vifionem, \&cc.] Ratio nem infomniorum attingit diuinus philofophus: de qua magna fuit inter veteres fapientes concertatio. Democritus enim dormiétium ani- Democri mos putabat pulfari externa,\& ad- tus. uentitia imag inum vifione, quxetan quam membranæ tenues à corpori bus direpte femper funderentur, \&c fluerent:atq; ex ijs alias quiden effe beneficas, alias verò peioris inge: nij,maleficaf́́;, \& magnitudine ac pernicie portentofas, qua homines in fomnijs infeftare folet. Nos veró,
etfi negemus firmulachra effe per aëra vlero citroq́ue volitantia, motiones tamen efle aliquas concedimus: que nos Simulachrorum vice exerceant: illas verò ex initijs quibuldam carum rerum prodire, que dicenda nobis,agenda ve funt:Mox aére primùm mutato,ac deinde per zurium foramina, \& oculorū meatus tranfmiffas in cor aut animum,

Strato. Galen li. de hiftor. Philofo Philof facere notto infomnia. $\operatorname{Stratn}(v e$ in quit Galenus) infornnia fieriarbitra batur, quòd a lia effet cogitatio men tis inter dormiendum longe proftá tior, \& excellentior, quàm cuim fen
Hetophi- fuum adminiculo vtitur. Herophi-
lus. lus. lus verò multò meliùs, partim à Deo fubmitti fomnia dicebat, quae neceffariò contingere iudicabat:par tim à natura confingi, cùm animus diuerfarum rerum aut fibi ytilium, aut inutiliũ affingeret fimulachra: partim verò fieri calu. Atque hec poftrema dicebat effe confufa, \& imaginumb occurfu procreata. Tunc enim ea fectantur, qua maximéde fideramus. Nafcuntur yerò infomnia nonnunquam ab ipfa ventris plenitudine, \& inanitate:nonnúquá verò illufione dxmonis : aliquando cogitatione fimul, \& illufione: inter dum verò rẹelatione: \& tandé pofremò cogitatione, \& reuelatione fimul. Atque ea fomniorum genera,qux vel ventris plenitudine vel inanitate conftant, funt ipforerum vfu,\& experimento cognita:reliqua verò facrarum litterarum teftimos nio firmantur. Naṃ́́; fapiens ille Eccl.34.a vir diuinarú rerum cognitione plenus, de hoc infomniorum genere aie bat, Multos errare fecerunt fomnia, \& exciderunt fperantes in illis. Rur fùm, cogitatione fimul, \& illufione
Ecch. s. a. infomnia interdum conflare, Salomon aperté confirmat dicens, Mul-
tas curas fequuntur forminia. Et reqe latione interdum mentem puifare infomnia, multis Scripturarú locis declaratur,vt in Genefi, de fancto Gen.,9? Iofeph. Er apud Matthxum de alte- Matth. 2? rol Iofeph viro fanctifsimo facre vir ginis fponfo. Sunt verò quadam in fomnia,qux à reuelatione fimul, \&̌ humana cogitatione nafcuntur. De qua re apud Danielem, Tu rex cogi tare coepifti in ftraru ruo, quid effet futurum poft hxc: \& qui reuelat myfteria (Deus, ) oftendit tibi qu $\varepsilon$ ventura funt, Quibus aperté conftat, \& cogitationg fupul, \& inflatu diuino oriri infommump Nabuchodonofor contigife, Quoniam igitur rot modis atque ex tá diuerfis principijs nafcuntur fomnia, atq; tam varijs qualitatibus altertăt,nō̃ adeò facile illis adhibenda fides eft:quòd ignoremus mortales quo im culfu potifsimùm contiagant. Frequenter enim veterator ille,quos vitẹ hat ias obleftamentis,\& vitx prafentis amore intercipit,arque deludit vigi lantes, dormientibus etiam dulcia, \& fuauia obijcit, vt alliciat ad pect catum: \& quos formidare aduerfa côfiderat, duriùs per infomnia imaginibus tentat, quò indifcretas mentes diuerfis rationibus afficiat, atq; in fcelus omne precipitet. Frequenter ectiam fanctorum animos inform nijs tentat, vt ab ipfa cogitationis fo lide intentione vel ad tempus falté atque momentum deijciat: \& quò vigilantes minus decipere valet, eo diligentius per infomniz grauiuts impugnat. Aurer eft D.Grego, hacc D. Greg: divinam prouidentiam ita dif penfa re, redormićes iuftietiam fomnis infeftentur, ve nullum fit temporis momentum, etiam exiguum, in quo iuft homines omni meritiratione vacent. Cupit enim vehemen-

$$
\text { K } 5 \text { ter, }
$$

## F. CYPRIANVSINIOB

qex, ve vel per infomnia ipfa mirum introdum fanctorurs merita augefcant. Quod ergò inquit fanctus Iob, [Si dixero cölolabitur me, \&c. rerrebis me per fomnia, ] defupreMỉa rentatione, ane poftremotentan diartificio,quo impius ille iuftos im pugnat, accipiendum eft. Nam tametfi id iniufté veterator ille aggre diatur, iufte tamen fummus Deus fua prouidentia id permittit, quò hiec omnia in vtilitates fanctorú ho minum cedant, \&k augefeant, (vr diximus) illorum matita:Fortaffe hec infomniorum geheepa, ae quibus loquitur fâctuspot, eius gencris funt, vt dremonis illufione, \& cogitatione proprix mentis conflarent. Ná vt diximus, folent infornnia conforia effe diurnis cogitationibus. Inrerdiu auté $S$. lob moerores femper atque criftia'cogitabat, atque ipfa cotporis agritudo in hoc genus cogitationam cum impellebat, vade necefsitate quadam fiebat, vt perturbata phantafmata, 8 confufa, tif preterea dxumonis ope concinnata, eum in lequalo veliementer infeftarent. Cûm ergón nullus euadendi pa refet aditus,nullum tantorum malorum effugium, prater mortem ipfaim,quę folet omnibus incommo dis mederi,adeò S. Iob fluxam \&e pe rituram felicitatem nô apperit, quả promilerat Eliphaz, ve mortem potius tanquam rein commodioren eligat dicens. [Quam ob rem elegie fufpendium anima mea, \& mortem offa mea.] Aut(vt Hebrrea habent.) [Et mortem magis, quàm vt offa mea confiftant.] Nam quoniam du: plex eft mortis genus, quorumalte-: rum violentum eft, alterum veròn na ture legibus conflat, vtrunq́; commemorar fanctus lob: \& pranimio vitx trdio, altero illorum vitam fi-
nire cupiebac. [Elegir(inquit)fufpé diúa anima mes.] Ac fildicas; Quod cunq; genus exitij, \& mortem offiz mea,aur pro ofsibus meis. Hoc cft, fuavior multò, atque commodior mihi videretur mors, quam vt ofla mea confiftant, quibus tanquam co lumnis quibuldá teta corporis moles incumbít. Ob eamq́ue remeleganter per confiftentia ofla vitam ipram fignificauit, \& fubiecit Illico. [Defperaui: nequaquam iam vltrà vivam.] Eft antem hoc defperationis genus referendum non ad perni ciofam illam animi confrationem, per quam feelerati quidam à diuina bonitate, \& clementia deficiunt, vt de Cainolegimus, fed ad vitá po Gen. 4 . tius corpoream. Neque vlla enim prorogandar vitx fpes elucebat, nulla ̣̂ue expectatioaffequendx fe licitatis ab Eliphaz promiffe. [Defperaui: (inquit) iam non vltra viuam.] Et quid mihifit in hae morrali vira ferandum, cuius eft vita prope interitum ipfum? Iam cnih circa extremum halitum fum conftitutus. $9[$ Parce mihi Domine, eihil enim funt dies meí, \&cc. $]$ Non poterat S.lob promifíá ab Eliphaz felicitaté vllo modo in hae vita expectare propter rationes adductas: Mnum illud reliquú erat, ve vel per violentam mortem aut naturalem ex hac vita calamitofa pelleretur, aut vt magnes ille Deus manú fuá cohiberet à tam graui caftigatione, \& à durioriflagello. Hocigitur eft quod inquit, Defperaui, decidi iam ab f ef felicitatis terrena, neque meHorem yriquam fortunam omihi ad futuram arbitror:fatis bené mecum actum erit, fi mihi parcas; atq; hoc atrocifsimum genus fapplicij pro tua bonirate temperes, \&\& defiftas à flagello. Nihil aliud eft quod magis iudicê
iudicem ad clementiam flectat, quă ipfa hominis miferia, atque calamitas illius oculis obiecta. Ob eamq́; rem S.lob argumentuin perendo ab ipfa breuitate vita, vt iadicis animum in fuam caufam flectat, huma n evite dies exiguos atque breues fillius con/pectibus preçentar. [Parce mihi Dine:nihil enim funt dies meii:] vel vt habent Hebrees, [Dies mei vanitas funt, feu inanitas.] Sufficiat proinde ipfa dierum anguftia: fufficiat abundé ipfa inanitas, que fit inftar grauioris cuiufpiam fupplicij) : fatis enim ipfa vitz breuitate in miferum hominem, \& infelicem vindicatum videtur, ni etiam exigua vita, atque breuifsima tot. fit implicata malis,\& referta incom modis. Et quanuis fanctas Iob de feipfo dicat, [Nihil funt dies mei:] ve potéqui iam ad extremum vitx perueniffer: fed funt illius verba à quocunqúque noftrum altiori trâtanda mente. Finge igitur qué piam noftrum ad vltimum xtatis hamanx perueniffe: centefsimus, fivelis, aut fuprà illi prematur annust iani ergó totam huius hominis atatemad computationern reuoca, videbis profecto, longifsimam xtatem ad nithilum recidere. Dic mihi, quantum ex tua ifta etate abftulit cededitor, quanturn amicus, quantú cliens, quantum relpablica, quantuin lites yxoriz, quantum feruorú cöertio, quantum officiofa per vrbem difcurfitatio? Abijce morbos, \& graues rgritudines, fomnum \& noetes quas dorminilti, \& tempora in oblectamenta carnis \& volu. ptatis infumpta, videbis profectò pauciores annos te habere, quàın nu merafti. Repete memoria recum, -quàm multi vitam tuain diripue: rint te nonfeatiente, quantum va-
nas dolor, ffultáláticik', auvida cup ditas, blanda conuerfatio: inueries profectó, exigunua tibide tuà vita relictum: intellíges verú effe,quod ait Iob, [nihil enim funt dies inei.] Nifilf funt humana vite dies: breuiores tamen, quia impendio vitam inftraimus, \& cogitationes in longum ordinamus, quod maximum icelus eft, Maxima vitz iactura dił latio eft, illa angultat dies, \& profentia nobis cripit, dum vlecriora promittir :maximum vitx impedimentum eft illa expectatio, que pen det ex craftino. Semper preqentia perdimus: difponimus futiara, quae in aliena mana pofita funt: amittimus qux in noftra. Nam qux ventura lunt, in incerso iacent. Hlud er gò in caufa eft (preqter limites à Deo prafixos) huias tantę breuitatis has manę vite, quòd mortales tanquam femper victuri viuunt:nunquam illis fragilitas propria fuccurrit: non obferuant, quantum temporis tranfierit,fed velati ex pleno, \& a abundá ti perdant:cum interim fortaffe ille iplealicui noftrú donatus vltimus dies fit. Omnia tanquam mortales timemus,\& omnia tăquam immortales concupilcinus. Audies plerof que dicentes, A fexagefsimo in otio fecedam, feptuagefimus ab officiis me dimitrer. Er quam tandem lógio ris vitre predamaccipis? Quis ifta, 11 cut difponis, ire patietur? Non pudet,te ad reliquias vitx referuare,at que id folum tempus bonz menti deftinare, quod in nallam rem conferri pofsit? Quam ferum eft, runc viuere incipere, cûm definêdam eft. Noftra iraque ftultitia, \& dementia preter ipfam vite breuitatem natu reprefixam angultiores multo efficie dies, breviorernq́que vitam:aded verecté tota vita ratio dicatur inanitas,

## F. CYRRIANVSINIOB

nitas, vi inquit S, Tob. GI [Quid eit homo quia magnificas cũ? aut guid 2pponis erga cam cor tuum? ] Duo fanctus vir proponit ad exprimendam huius divini animantis excellenciam: quorum alterum ad ipfam hominis creationem pertinere vide tur, alterum autem ad ipfan rationem diuinx prouidentix, qua hominiper omnia abundé prol picit. Vt igitar prioriloco de magnificentia illa dicamus, qua fibi per creationis opus contigit, illud primò ad hanc magnificentiam perrinere videtur, quod homo à Deo condifus fit ad imaginem, atque fimilitudinem diuinx mentis, ita ve ipfa intelligentia atque fubftantia animi diuinam naturam referat, Nam homo ipfa mente atque intelligentia homo off.
Pluarch. Huius opinionis refert Plucarchus Homerus. etiam Homerum fuific. Idem fenSocratess. fir \& Socrates, quam Marcus fe-
Marsus. quutus pronuntianit, corpus effe huius imaginis receptaculum. EpiEviterus. Cteras Stoicus, atque cum fequatus
Simplici. Simplici. Simplicius, \& Syrianus quoque di-
Syrianua. zere, mentem in nobis hominem effe. Et vehementer à fummis philo. Epicuras. fophis carpitur Epicurus, quod hane noftrx mentis cum Deo fimilitudinem lineamentis corporeis conftare diceret. Praclarum eft Mercurius Treftimonium Mercurij Trifmegitit, Trifueg - de hac hominis magnificentia. Pater (inquir) cùm vita effet, \& lamen, hominem peperit fibi fimi, lem, quem amauit ve propriam prolem: erat enim pulcherrimus culas paternam teneret imaginem. Pfellas praterea in Chaldaicis of raculis idem conflanter affirmat:
Pellus.
Proclus. \& Proclus inter Platonices celeberrimus. Sed (vt propriùs aliquan zulùm accedamps ad rem explicandam:)Nonne illud ad magnificen :
tiam hominis maximè pertinear;' quòd quemadmodum Deus vnus; totus, \& vbique femper eft, omniz viuificans, mouens, \& gubernans: ita etiem, \& anima in corpore vbique tota vigeat, viuificet, gubernet, moueat, neque in maiori corpore fit maior, neque in minore minor, fed aqualis in maximo, \& equalis in minimo. Atque hre quidem eft imago vnitatis Dei. Sed \& trinitatem etiam ipfam ratione quadam exprimit. Vt enim Deus eft, viuir, \& fapit: ita etiam, \& anima eft, viuit, \&c fapit: Et vt in diuinitate Pater eft, \& Filius, \& f piritus ctiam vtriufque nexus: ita etiam, \& in anima memoriam confidercs, intellectum, \& voluntatem. Cania funt in Deo (dixit Mercurius is Pimandra) non vt in loco pofita. Locus enim, \& corpus eft, \& immobile, atq; ea qux ibi pofita füt,motu carent. Aliter enim locantur res ipfo in corpore, aliter in Phantas fia. Cogita fingula continentern, nihil effe capacius Deo, nihil aut velocius, aut validius, ipfumq́ue omnium velocilsimum, potentifimum, \& capacilsimum. Sic iterum à te incipiens meditare, atque animx tux precipito, iubeto tranfeas in Oceanum, priufquàm iufferis; ibi erit, inde, vbi nunceft, nequaquam difcedens. Iubeto iterum vt in colum cuolet, nullis egebit pennis, nihil erit quod illius potsit impedire curfum,non Solis incendium, nó xetheris amplitudo, nó vertigo ccelo rum,non reliquorum Siderum corpora, quin per omnia penetrans, ad fupremumo corpus viq; tranicendat. Hactenus Mercurius. Nonne ad excellentiam, aur magnificentiam hominis pertineat hactanta
agilitas, qua diuinx mentis celerita tem refert (ve ibidem Mercur, inquir)? Secundo contemplare Deum iurelligentias omnes infe habenté, habentemǵue le ipfum ceu múdum penitus vinuerfum:extēde te ipfum in magnitudinem aliquam fine rermino,emerge ex corpore,totum fu pergredere répus,zeternitas deefto: fic 1 Deum denique noueris in imagi ne,\& mentetua,\& xternum, \&s implentem omnia: Teipfum exiftima immortalem, \& comprehendere cú Eta porentem, Ccientiam omnem, at que omnem pariter artem:omni fublimitate fublimior efto, profüdior omni profundo: fenfuque colligito fingulas mundi partes: adefto fimul mundi partibus ominibus, ccelo,terrx,mari, per omnem xtatem extra corpufculi tui limites habitato: cun Ca hire fimul comprehendito, loca, tempora, moles, qualirates, \& quantitates:fic Deum intelligere poteris. Hec Trifmegilt. Hoc igitur ad hominis magnificentiam, ic preftantiam maximé pertinet,quod ex pro pria mente diuinam mentem intelligere poreff. Sed, \& vt arbitror, haec hominis magnificentia atque excellentia, \& Dei fimilitudo, in hoc etiá pofita eft,quòd illum reliquis omni bus animantibus dominum prafece rit Deus. Nam \& polt illa verba, Faciamus hominem ad imaginem, \& fimilitudinem noffram: fabiecit Mofes, Et prxfit pifcibus maris, \& volatilibus cocti,\& beftijs, vniuerfeq́ue terra, omniq́ue reptili quod movetur in rerra. Hûc fortaffe mul
Gen. 1. tò magis fpectabat S.lob: atque hac in re magna huius excellentix humane naturx pars pofita eft, quòd quemadmodŭ creteris in rebus mor talis homo diuinam referebar imaginem, ita etiam hac in re, quod in
cxteras creaturas diuinum poterat exercere imperium : \& in feruitu-if tem ac minitterium hominis vt coelum, \& aftra, ita etiam \& reliquas creaturas condidit omnipotens Nos bobus,\& eqais, \& canibus dominamur,atque eos nobis parêre co gimus: profunt quadam ad fubuchenda corpora, \& ad ferenda onera, qua fi defuiffent, noftris oporteret ceruicibus deferre: quadamad vefcendum: quadam ad velanda corpora: plurima etiam ad voluptates, atque delitias. [Quid igitur eft homの(inquit S. Iob) quòd cum tanto pere magnificas,] vt \& illius menti tuiam inprefferis imaginem, \& cate ris animantibus imperare patiaris? EAurquid (inquir) apponis erga eŭ cor tuum?] Sanè hac cordis appofitione ingentern quandam curam,ac profpectioné rerum humanarum fi gnificare voluit. Quid eft (inquit) homo, quòd cum tractas tam magni fice, \& animum applicas ad cum? Diuina prouidentia, quanuis rebus omnibus abunde prof piciar, \&illius gubernationi fint omnia fubiectia, varia tamen ratione, longeq́; diuerfa à fummo Deo difponuntur iuxta cuiufq́ue rei ordinem, \& gradú. Cùm enim res fingulx, quax tota rerum vniucrfitate confiftunt, in com mune bonum totius orbis referantur,ea ratione quadam à Deo difpo nuntur,\& in fuos proprios ducúrar fines, ve bonum totius vniuerfi femper frectent. Sic enim cercris animátibus profpicit magnus ille Deus (hominem femper excipio) vt erga cas nonapponat cor fuum, neque animum adijciat: neque enim fingu larem ouem, (vt exemplum proferam) aut bouem tuetur, \& feruat, hit ias tantùm indiuidui g̣ratia, fed cá obrem potiùs ne fecies in vniuer-

## F.CYPRIANVSIN IOB

fưm intereant: Neque enim hifce irrebus Deus rationem aliquam meriti, aut demeriti profpicit. Seclis autem eft in hominibus. Ita e nim ad curandas, fouendasq́; res hu manas animum applicat, vt propter fe illas curet, \& non totius vniuerfigratia, neq; vt humana fpecies non intereat: ied cuiufque hominis etiam poftremx notę rebus prof picit, \& quidem propter fe (vt diximus.) Hanc igitur rationem diui ne prouidentix in fequentibusfufrùs explicat dicens, [Vifitas eum diluculo, \& fubitò probas illum.] Veramq́ue enin rationem diuinx prouidentix duobus tantùm verbis: complexus eft Iob . Nam partem illam,qua blanda eft,dulcis, \& fuauis, vifitandi verbo exprimere voluit more fanctaram fcripturarum, quare verbo vifitandi genus omne beneficiorum in homines collatum à Deo fignificare folér. Hinc fit, vt redemptionis beneficiam appelleturvifitatio. Vt apud Lucam díxit Zacharias pater Ioannis, Vifitauit, \& fecit redemptionem \&\&. Et iterum, Vifitauit nos oriens ex alto. Quid igitur homo eft, (inquit Iob) quòd illum inuifere non dedigneris,\& quidem diluculo? Nan cùm primó intra vifcera materna coagimeatatur, \& prima accipic vita ini kia, [ vifitas eum, ] Nonne magnum fit beneficium in homines colla tum, quò̀ ibi formantur pueri,augentur, \& ad prodeundum in lucem parantur, tandemq́ue é materni vteri latibulo producuntur? Annon \& illud plane ftupendum, quod tenello puero papillarum mo dus tam egregie fit attemperatus, Jactisq́ue copiam vbera affatim fappeditent? An non \& illud planeftupendum, tantam ineffe ma,
lis etiam hominibus erga infantes fuos charitatem, ve illos, cùm nibil nifi vagitu obftrepere, Icrdibus nau feam ciere, infinitoǵue lat cre \& cu ra, diu noctuq́ue molefti efle poffint, parentes tamen minime faftidiant, nullis vel fordibus, vel laboribus, offenfi? adeò vt voluptas fit, etiam illis inferuire? Hoc fanc argumento colligebat Chrifus, quid quifque noftrum à patre coelefti iperare debuiffet. Si vos (inquit)
cùm fitis mali, \& mente depra uati, noftis veftris filijs bona dare, hoceft, illis per omnia profpicere, quid verò fit iudicandum de Deo,qui ipfum bonum natura exiftit? Quantis verò periculis deinde paruuliminifterio fanctorum Angelorum eripiantur fingulis momé tis, \& fides ipfa docet, \& docet religio, \& nemo fir tam coecus, quinon videat. Summo igitur diluculo,hoc eft,ab ipfo côceptu, \& exortu Deus hominem vifitat, \& innumeris afficit beneficijs. Habet́q; illud gratiá venuftatis,quòd Deo affingit perfo nam hominis fummo diluculo furgentis, vt operis quidpiam efficiar. Hebrea [Singulo mane] fonant: ve intelligas, (equentietiam xtate Deǘ humanis pebus proaidere.Sed \& alteram diuinx prouidếriç rationem fubiungit flatim, qua probatione, \& tentatione conftar, dicens, ] Et fubitò probasillum.] Vt enim vala figuli probat fornax, ita \& Deus hominis iufti folet probare virtutem, (vt dixit Sapiés ille, )\& igne tétratio nis multis modis explorare. Dicitur autem Deus hominem probare, nó quòd ipfe rei cuiufpiam teneatur ignoratione, fed quòd in eam rem diuina tentationes dirigătur, quòd vehementer cupiat, fanctorum virtutem, \&\& animi conftantiam alijs de clarare.
clarape Sunt autem verba Iob non improbsatis diuinàm prouidétiam (quani iple multis imodis fuifpicicbat , at tque admirabatur)fed admirá tis pornids,atque fur picientis tanitami prolpretionem erga infelieem hominem atque calamitofain , Nam humana quarcunq́ue, quad exteriùs videntur, \&\& apparent; exigưa quidê tumrshunitia prorfùñ, atque deieCtazob eamq́ás rem inon pofsit no viderimirum, $q$ his Deus fumina cura azquie prof peetione prouideat. Niff ebom aliquid in honsine effet areinitatiscapax, numquàm profeEtis tanta cara, \&s prouidentia illius rebus Deus ipfe proi piceret. Qua admiratione fancti viri labefacta turretion fethentia Eliphaz. Nam nifi alia effet vita prater temporariam ittam, indignum profectô vide retur, tatita folicitudine illius curare res,quifimul cú corpore debuiffer interire: Satis ergò declarat ipfa diuinx prouidentix folicitudo erga hominem, in excellétiorem aliqué, \& preftanciotem finem deftinatum elle. Sunt qui velint argumentum lob nullius effe ponderis,aut momé ti,\& à fa pientia humana fuiffe profectumiquod magnus ille Deus non propter illius prattantiam aut mefita cam tractat tam magnificé, fed proprer fuam benignitatem. Sed iuperior fententia mihi magis videtur verofimilis. Et quia dixerat vitam hominis breuem effe, \& anguftam, ad amplificandam eam rationem dixit, [ Víquequà non parcis mihi, nee dimittis me vt glutiam faliean meam?] Tempus (inquit)bre ue eft,motiendum mihi eft quàm ci tifsiné: viquequò igitur me vexabis? Quando tandem manus cohibe bis à tam dura caftigatione? Nunquid reliqua vitx pars,qux perexf
igua eft; plena erit poeriarum atqué dolorum? Quodergò tempus expe ctas,vt mihi parcas? Tota mq́ue rem exaggerat miro modo verbis fequé ribuss [Cur(inquit) nō dimitris me voglutiam faliuam meam?] Ac fidi cat. Cur mihi non concedis refpirádifpatium? Hxe yer ba eò fane f $p e$ etantr,vt graues ciulatus, \&\& queftus, quos femper habebat in ore exprimat. Homines enim dum loquúrur, faliuam deglutire hon poffunt, nifi verba interrumpantur, \& breui faltem filentio quieten loquendi faciant. Cur ergò non definis tátifper percutere, vt faliuam meam deglutiam? non dabis vel hoc fpatiú tem poris? Eò fpettant hec verba, vt \&c fententia Eliphaz̃ elidatur. Nam fí alism mortalis homo vitam non ex pettaret,non eft quando Deus parcat, $f \mathrm{f}$ in hac vita non parcit. Obijciet fortaffe quifpiam,Indignuu eff, à lob,ve Deus tibi indulgeat: namq́; hare füplicia,\& multo maiora tuaz peccata exigunt.Sic enim exiftimabat Eliphaz,quieum propter admif, fa flagitia credebat cum tam graui, \& aduerfa fortunaluctari. [ Peccaui] (inquit) huic argumento refpon dens, Faterur malum quod fecit, Pral.6i. fed nihil quod in recompenfationé debeat offerre inuenit. Iufti enim hominis vita,quarmlibet videatur in nocens, neminem tamen apud diftri: Etum iudicem liberabit: Atque cam ob rem lapienter fatis dixit regius vates, Melior eft mifericordia tua fuper vitas, Ideo etiam \& S, lob inquit, Peccaui: multa tamé funt, pro prer quax Deus mihi indulgere debeat, \& imanus à tain dura caftigatione cohibere. Prima ratio(vtarbitrantur quidam)fumitur ab homi nis indigentia;\& tenuitate, qui pro admifsis feeleribus fatisfacere noni poteft.

## F. CYPRIANVSINTOB

poteft. [Quid faciam tibi(inquit)ò cuftos hominum? ]Si tam exacta ab hominibus eft repofcenda ratio fce lerum, fi de fingulis actionibus ratio fit requirenda, quemadmodum folent cuftodes, quid ego tibi faciam? Non fuppetunt vires, non merita, ve pro commifsis peccatis iuxta corû́ magnitudinem quidpiam reddere polsim. Itaque fí exacta peccatorú ratio exigenda eft, \& fatisfactio ple na, profecto nunquam parces,neque vnquam mihi dabitur refpirandilo cus. Vel id fignificare voluit his ver bis, neminem nofrum, rametfi pro peccatoplene fatisface poffer:(quod tamen fallou eft)nulla tamen in re Deo commodare poffe. Neq; enim ille noftra latisfactione vtilitatis ali quid capere pofsit. Sunt qui arbitré rur in eam rem fpectare verba Iobi, vt declaret videlicet, que fit peccati natura, ©̌ cuiufq́que aduerfus diuină maieftatem offenta. Vt enim noftris bonisoperibus,aut egregijs actionibus nihil poffumus Deo commodare(ve ínquit Pfaltes, Bonorum meo rum non eges:) ita neque fcelere aut peccato Deum aliquo afficere incó. modo.Inquit ergò, Efo:peccaucrim quid obfecro nocumentitibi intuli, vt ob eam rem tam grauiter in me animaduertas? Sed mihi magis pro batar fuperior illa fententia, qua inopiam, \& indigentiam humanx mentis prerexit, qua nunquá pro peccato fuapte natura plene fatisfa cere poteft. Secunda ratio fumitur, vt quidam iudicant, ab imbecillitate naturx humanx, quax nunquam perfeveranter innocentiam, \& integritatem feruare poteft. Solet feriptura facra hoc loquationum gencrefrequenter vti, ve dicat, Deum indurare quempiam,quia gratiam nó largitur,qua pofsit cmolliri cor: \&
in reprobuitradere fenfum dicitur', quia lumen non infundit, cuius adminicule fic pofsit mortalis homo difcernereinter ea quaz funt fugion da,aut expetenda: quanuis nunquá lumen neceffarium fuberahat. In hunc ergà modum inquit, [Quare me pofuift contrarium tibi?] Ac fi dicat, Quare mihica prafidia non contulifti, quibus vitre innocentia, * integritatem pertinaciter tueri polsim? Nam quilquis peccatum ali quod admittit, Deo prefctod contra tius, \& aducrfarius eft, dum diainis mandatis repugnat, quxefunt diuinis legibus excepta, vel natura indi ta humanze menti. Aducrtchduin autem, quedd inter cetcras animi facultates ea principem tener locum, qua mens appellatur,fiue ratio. Hxcenim eft imperatrix, atque re:gina totius hominis: quę tamen, ve frequenter contingit, affectibus rapratur, tanquain farelitibus atque tyranno. Affectus enim frequenter, rationem ipfam auocant à recto \&o honefto,atqueipfan tanquam vinculis innexam tenent, reclamante tamen femper ratione ipfa, qux arcano quodam proprix naturx fem per ad coeleftia , \& Ipiritalia afpirat. Contingit praterea, vt ipfa pec candi côfuctudine inferiores omnes facultates magis fint pronx atque propenfx in omne genus flagitij,ita vt magno cum labore ratio ipfa vix earum impetus pofsit cohihere, atque cas à Icelere, \& flagitio reuocare, er à voluptatibus, \& oblectamen tis vitx abducere. Quo fit,yt neceffitate quadam, dum homo per peccatum Deo aduerfatur,fibietiả gra uis fiat, \& onerofus. Ob eam rem (inquit)[Et factus fú mihimet ipfi grauis.] Si ergò peccatum omne fta tim haber pocnamatque fuppliciú, debeat
debear Deus ipfe(vervidetur) rigorem temperarc iuftitize, \& acerbitatem poenarum mitigare. Polfis ectiá hunc locum [Quare pofuiftime, \&cc: Ex factus fü mihi, metipft, \&cc.] exponere confiderando inferiorem hominis partem: qux dolores tolerat, \&\& febribus aphelas, multifque xgritudinibus conitringitur.Et ip a corporis qua falus vocatur, egritudo quedāmodo eft. Nam tabelcit orio,opere deficie: deficiens inedia, cibo reficitur vt lubfiftat:refectione xgrotans, abftinentia releuatur ve vigeat: fatigatur vigilijs, fomno re, paratur:oppreffa fomno, vigilijs ex cutitur. Sicergo \& falusipfa, \& totus homo grauis eft fibi ipfi. Sumitur tertium argumentuma ab hominis imbecillitate, propter guam pec catum, \& contraetas iceleris lordes purgare non poteft. Homo quidem duapte natura valet peccatum ad mirtere, illud tamen fua natura non poteft expurgare. Eft enim folies Dei, eluere contractas flagitiorum fordes. Ob camq́ue rem(inquit fःn atus lob)fi pcena ceflare non debet quandiu fuerir peccatum, [Cur non tollis peccarum meum, \&\& quare nó aufers iniquitatem meam? ] Nam egoad tantum opus, \& tam precia ram efficiendam prorfùm fum impos. Huiufmodi autem queftiones Iob,nec flultx funt, neque temerarié diuina iudicia frrutantur:Ia eam rem potiùs fpectant omnes, ve fluxam illam, arque perituram aduerfariorum felicitatem pofsint euerterc. Nam fi in hac vita tantùm à DeoexpeCtanda eiles felicitas, ex-
pectanda effent promia iuxta qua li trem foetorum: perturbarur profe Eto tota ratio diuinorum iudiciol rum, quibes aut in homines propter peccal a graviter snimaduertit, aut certis quibufdam ex caufis peccata remittit. Nam hax varix rationes di uinx prouidenrix in cam profectò rem fectare videntur, quèd inter homines alij ad aternam vitā funt deffinati; alijverò propter fcelera reternis deputatif fupplicijs, Sed finge intereat fimul animus cum corpore, nulla fit fpes future vita:quibus ex caufis(obfecro) Deus differret parcerei)s;quibus tandem parcendú elt, \& remitrenda funt pectata? Aut quibus ex caufis hominem iuftificat, \& contractas eluir peccatorum fordes? [ Ecce(jinquit)nuar in pulucre dormian, \& fimanc me quxfieris,non fubfiftam.] Argumé tumeft item fumptam à breuitate humanæ vita. Oporter(inquit)magna celeritate mihi fubucnias,\&gra uia fupplitia à meo capite amoueas: non funt in hac re neqendire morx, non funt longa virx fpatia, vt expectare pofsin, in futurum mi hi paicas. Nam fi paulifper differas tua beneuolentia fubuenire, ecce nunc dormiam in pulucre: hoc eft, moriar: [Er fi mane me quafieris,] vt id beneficij in me conferas, [ $n$ en fubfiftam:] Ac fi dicat:non me inue nies: Aut iuxta quorundam fenten tiam, Ian nunc in puluere dormitarem, fitume non retineres in his aflicitionibus: \& cùn cras redircs vt me flageliares, iam non effem, in quem mala illa inferri poffent.

## L CAPVT

## CAPUTOCTAVVM.

ESPOXDEXS autem Baldad Subites dixit, U(quequò logueris talia, ov Jpiritus multiplex fer monis oris tui? © © unquid Deus fupplintat indicium? aut Omsipotens fubvertit quod in fum eff? Etiam fof filỳ tui peccauerunt ci, er dimifft ens in manu iniquitis fue: th tamen $\beta$ dilucu'o confurrexeris ad Deum, © Omnipotentem fueris deprecat $n s$ : finundus et rectus incefferis, fatim eurgilabit ad te, or paccatum reddet babitaculum iufitthe ture. In tantum ot priora tua fuserint parua, (t) nowi Sima tua multiplicentur nimis. Interroga enim generatisnem priftinam, oo diligenter inuefiga patrum memoтiam: (befterni quippe fumus, or igneramus quoniam ficut umbra dies nofri funt (uper terram) \&f ip/ $\sqrt{2}$ docebunt te, loquentur tibi, (t) de corde fuo proferent eloquia.


ALDADIO. buin ad veram peccatorum confefsionem, \& fcelerum poenitudinem conatur adducere, fumpto primo argumento à reflipifentium benedictione, \& optimis rerum fuccelsibus. Sccundò, ab hypocrita rum repentino interitu, \& inopi-
nata perditione. Principiò igicur inquit, [ Viquequà loqueris ralia, \& [piritus multiplex, \&sc? ] ] Ac fi lanctus vir importunus hy pocrita effer, loquax ac yerboram prodigus. Solet vfu venire, ve homines contra fententias minime intellectas accerrimé difputent ${ }^{2}$ atque duabus in rebus fuam impeririain, 2 ruditatem, cateris manifeftent. Primò cùm nefciunt in quem finein aliorum oratio decurrat9 deinde cùn prorfús ignorent quo pacto aduerfarioram oratio ditponatur, \& in partes diffribuatur fuas. Hac gemina rerum ignoranria Baldad laborabat, quemadnodum tora illius oratione proditur: [Q ioufq́ue (inquit) loqueris talia? ]Quibus verbis conqueritur, fanetom virum longiùs protraxiffe fermonem, quàm opus effet. [Et fpiritus multiplex feumonis oris rai?] Ac fi dicat, Quoulque protrahes defultoriam orationem fine certo aliquo ordine? quoufq́ue fine ratione loqueris, \& in venturn verba profundes, \& fonitus fine ratione dabis varios atque multiplices? Adeò enim fapientum jadicio, difpofitio \& ordo earom rerum, quax ingenio excogitauimus, neceffaria eft, vt quemadmodum habet Fabius, Omnis, quamliber a- lib.7. bundans rerum copia, cumulum tanuùm habeat, atque congeftum, nifi certa quadam difpofitio \& ordo res inuentas, digeffas in ordinem, atque interfé commiflas devin xerit. Vr enim extruentibus fatis non eft, faxa atque materiam, \& cxtera ædificantibus vtilia congerere, nifi difponend is his atque ordi nandis manus artificum achibeantur, fic etiam \& de dicendi ratione iudican-
iudicandum eft, Neque enim quidquam fufis omnibus membris ftatua effer, nifi ordine collocentur. Et fiquam in corporibusnoltrisaliorumué animalium partem tranf feras, atque permutes, licer habeat cadem omnia, prodigium fit tamé. Nam \& arrus humani corporis fuo locoleuiter moti, fuum vfum perderefolenty \& pertarbati exercitus fibi funt impedimento o Namq́ue ipfam rerum naturam ipfo ordine Itare putandum eft:quo deficiente omnia funt peritura. Sic omnis oratie hac virture carens, tumultuctur neceffe eft, \&\& fine rettore fluitet, nec cohareat fibi, ac velut in nette in ignotis locis crrans cafum potiùs quàm confiliun fequatur nullo fibi fine aut principio propofito, Aggredicur ergò quafi vinjex diuinx iufticix Deum ipfumaduer fus orationem fancti viri defendere. [ Nunquid Deus fupplaneat judicium, aut Omnipotens fubuertit quod iuftum eft ? ] Eleganter profétò verborum aut nominum contrapofitione iudicis Dei aqui. ratem declarat. Duo eniminomina Hebrea in textu deprehenduntur, quorum alterum fummarm atque rectifsimam poteltatem iudicandi Deo tribuat, alterurt veró fumman omnium rerum fufficientiam, \& abundantiam incredibilem, hN EI, \& ש Saddai. El vox eft, qux Deotribuitur tanquam fummo diEtatori, \& iudici rerum humanasum requifsimo:Sadai vcró, táquam quinulla re indigeat. Dupliciergò ex. fonte omnis corruptio iudiciorum pafcitur: fi aut iadex natura re ctus non fit, \& in aliquam pattem flecti pofsir ductus priuato aliquo (aflictuidecinde fir realiqua egeat a aut
penuria laboret opū̀m, aut pecunia rum. Nam folet egeftas frequenter iudices impellere ve acfaria iudicia cxerceant. Vtrunqúue Baldad à fummo Deo cleganter, \&̌artificiofe remouret. Nunquid qui El eft, hoc eft, naturalipfa ad iudicandum appofitus, corrumpere pofsit iudicium; \& a aduerfum rationem ipfam de rebis humanis ferre fentenciam? Aut gui eft Saddai; \& rebus omnibus fufficienter a burdat, fubuertet quodiuftum eft reicuiufpiam curpiditate ductus? Aut fi mavis: O. mnis ratia iudiciorum corrumpitur interdum aftutia fapientis cujufpiam iurifperiti, aur violentia - $_{-}$ licuius porentis. Deilautem iudicia non pofsint non effe rectifsima, fí $3+1217$ verumq́uie aduertas. Nam qui Deus eff,\& exaftifsifié nouit omnia, qua ravione cuiufpiam hominis afturia decipi pofsir? Qui veròeft omni parens, nuaquid cuiulpiam hominis violeatia adduci pofsit, ve iniquam de rebus humanis ferat fententiam? Gemina ergó voce vtramq́ue fulpicionem à Deo remouet. Vnde \&r in Genefi cûm Dens Gci: it: fancto Patriarche Abraham malta pollicebacur, qux vix poterat humanx mentis complexes capere, fe Saddai appella bar:Ego (inquit) Deus nue Saddai, ambula coram me, \& efto perfectus, Nihil ell(inquit) quod timeas. Porens ego fum implere promiffa. Deinde sisia cùm fententia aliqua in morrales erat ferenda, fe appellabat El, quemadinodum meltis fcriprura rum teltimonijs comprobari potell. I [Eriam fi filij tai peccar uerunt ei, \& dimifit cos in mana iniquitatis fux, ¿\&c. ] Pergit icerum eximijs laudibus diuinam
iuftitiam extollere. Hoc enim proz prium eft inpiorum hominam, \&c bypocritarum, diuinam inftitiam, cum omniz illis ex votasfucce? dunt, collaudare minificé, prafertinn fralios viderint eadem duftitia premi, atque vexari. Dum enim fe iuftos arbitrantur, atque omnia illis alba contingunt, fit plerunq́ue ve iuftitiam iplam collaudent in alios graviver defecuientem, \& ab illis manus temperantem, tanquam qui iuftitiam ex animo colant o Si verò hace cadem juftitia divina dustori aliqua caftigatione illos corripiat, fúbitò damnare incipiunt, quam anreà mirificis extollebant preconijs. De quibus Dauid in
Pral 4s. Pfalm. Confirebitur tibi cùm bene feceris ei. Semper enim laudis illa confefsio furpecta habenda eft, quam felix aut profpera forrina format, \& excirat: illa verò laudis, \& confefsionis ratio plurimi eft facienda, qux inter ictus \&\& plagas, \& vire acerbitates fe exerit, \& declarat. [Etiam fi filij tui peccanerint, \&e.] Videtur hoc loco Baldad Suhires illorum fequi iudicium atque fententiam, qui arbitrantar, fupremumiudicem Deum jurè non poffe à filijs pro peccatis parentum poenas repofere: : quod cgo falfum exiftimo, \& cum $2 u$ toritate fcripturarum pugnate. Quanuis enim humana ftultitia, ve
Eze.rs. habent oracula Ezechielis, diuinam iuffitiam interdum damnet dicens, Non eft aqua via Domini, patres noftri comederunt vuam 2cerbam, \& dentes filiorum obftupuere. Ac fi dicat, Non poreft diuina prouidentia \& prolpectio, omniculpa, \& iniquitatis nota vacare, quax parentum fcelera ab vniuer
fa pofteritate tanta faueritate re perat: Satis tamen, vt arbitror in fcripturis arcanis reuchatum off Deum Option. Maxim, à filijs in= terdum fumere poenas, \&\& quidem innocentibus proprer parentum fla gitia. Nam innocentes puericum Sodomitis periere : \& multa pue-Gen. rs: roruma millia inter ipfos inaternos Exod. iz: complexus apud 再gypriosa mul-t.pgit 24. ta ctian, cùm ludzorum populus propter fcelus Dauid gravin fuit peffe confumptus. Accedit ad hoc, quòd vniucrfum humanum genus propter feclus primorim pa rentum Deus in poenas atque fupplicia depofcir. Quanuis hoc peccati genus ron fit per omnia fimite exiftimandum cateris flagirijs, quibus mortales diuinas leges expugnamus: prafertim fi animis aduertamus noftris, quo rerum fatu, quibus muniti prafidijs, qua dignitate \& honore, quàm blandis legibus aftricti, quanto totius pofteritatis periculo atque pernicie primi parentes peccauerinr. Sed quoniam ardua hace quaftio eft \& laboriofa, \& qua proprium poftulat tempus \& locum, ad fenrentiam Baldad explicandam, \&t exagitandam fimul noftra iam fe conuertat oratio. Deus itaque non vna tantùm ratione, \& confilio ad vindictam, \& caftigationem procedit. Corripir enim interdum vt pater, ad reuocandam filiorum indolem dubiam, \& peiori fortaffe loco pofitam: interdum verò infontes homines corripit,vt illos prober, ac rentet, \& ve illorum patientiam, \& animi tolerantiam multgrum oculis colluftrandan cxhibeat. Iudicis aurem officio poftremò fungitur, cùm impietates hominum in pc -
in penam atque fupplicium vocat. Cùm ergò eadem feeleris vindieta fontes, \& infontes corripir, parentes ac liberos: eft aliquid in ipfa caftigatione, quod fupplicium pofsit appellari, aliud ctiam, quod remedium poriàs quàm pecna.

## Gen. 13.

 Eandem fanctus Parriarcha Abraham cum viris Chananxis famem, \& rerum inopiam futtinebat: qua tamen impijs hominibus acerbilsima paena erat pro peccatis, fanctiffimo viro medicamentum ad fulciendam animi vitam. Deinde fi a iufto homine fiue parente, fiue filio,vitamipfam; atque totios vi$t x$ vfuras omni loco ac tempore, repetere potef, non poffum fatis mente percipere, quare iuftos cum impijs perdere non pofsit. Quemadmodum enim perditis hominibus mors fummam iudicis poteftatem, \& feucritarem declararet, ita etiam \& homini innocenti finis vi$t x$ poftremus non effet in prenam depurandus. Poterit enim alioquin illi vitans eripere vel ardenti febre, vel mordaci aliqua xgritu-Exo.12.
Genig.
Gen. 7. dine. Iraquecdm /Egyptiorum, ie Sodomitaram infantes, \& antiquiori illo feculo exundantibus aquis lactentium, \& ab vberibus ma trum pendentium myriadas pené infinitas fuftuliffer, nemini dubium fit, quin pofsit vitam exigere etiam ab innocentibus iple quidedir. Cùm verò à pueris, quibus ad huc per zetatem peceare non lieet, titam repetit, fi ve baptilmareapud Chrittianos inauguratos, ita olim per circancifionem ad veterem religionem admiffos enecabat, leuiffind vtiq́ae cruciatu ad meliorem -viram transferebar omni fenfu a--cerbitatis yacantem. Deinde fin in
fupplicium, \& poenam veteris deliCti, mortem inferret, non video quam iniuftitic notam incurrere pofsir diuina prouidentia. Verum quidem eft qued habet Ezechiel propheta, nunquam parentes filiorum pocnas, aut filios parentum fupplicia cx furmi iudicis fen tentia fuftincre: (Neque enim fontibus \& infontibus eadem caftigatio in poenam deputatur,) fed cum pro peccatis parentum filios enecat, erit illis mentis afflictio, \& liberorum mors intempeftiua, \& inopinata tanquam graue fupplicium : liberis verò erit caftigatio ipfa tanquam remedium maioris incommodi, vitandi videlicet grauioris peccati: aut fi in peenam illis depuretur, non tam ad propria fcelera, \& peccata (ve Baldad exiftimat) quàm ad vetus flagitium referendum eft. Decipitur ergò cùm inquit, quafi apertum fit \& cuideos, [Quia fili) tui peccauerunt, dimifit eos in manu iniquitatis fux.] Aut,vt Hebreea habent, [ Eiecit eos, nempé de mundo, \&e in ea loca adduxit, qux digna effeat fuis feeleribus, I Nota, vetus teftamentum obfcurisima femper deftatu animorum poft hane vitam logui. Ob camque rem femper pene defunt nomina ad rem explicandam. Satís namq́ue habuit Deus, eo rerum ftatu ita \&\& fup plicia, \& promia explicuifte, vt fi rectam rationem amplecterentur homines, fcirent fe bene habituros in feculo fataro. Ergò liberos tuos (inquit Baldad) propres corum feelera, frua tempeftate, \&eturbine, \&o totius domas ruina horrendo comprefsit interitu: [tu ta men, ficillorí fceleribus admonitas) diluculo con* L-3 furres
furrexeris ad Deum, ] Ac fi dicas, maturé, \& properáter ad virtutem feceris regreflum, [\& omniporenté fucris deprecatus, ]hoceft, crebras fuderis orationes,cieris lachrymas, fufpiria,atque fingultus, fi munditiem animi, \& reCtitadinem leruave ris,ille profectò euigilabit ad te. Ná folet fcriptura diuina hac eleganti metaphora yarias rationes, \& arcanas diuinx prouidentixe explicare. Dormit enim Deus, cùn rebus noftris afflictis non fingularem adfert apem:vigilat, cùm neceffaria prefidia adfert: dormit, cùm tenrationibus nos permittit:vigilat, cùm tentationibus eripit. Nafcuntur hînc voces illx querulx, Exarge, quare obdormis Domine, \&c. [Ergo ftatim euigilabit ad te.] Et ve oltendat quorfum foctent ha diuinx vigilix, inquit, [ Paccatú reddet ha bita culum iultitix ture.] hoc eft, totam tuam domum his perturbationibus cripiet, modò ad fit rquitas animi, atque neceffaria iufitia : adeò ve fi priorem illum rerum faturn, quiti bi fortalle videbatur felicifsimus, cum hac pofteriori felicitate componere velis, \& poftremo rerú fucceffu, exiguus profectò videatur. Quibus verbis duo funt magnopere animaduertéda: primum eft, Bal dad Suhitem vel facris litteris vel à ma:oribus eruditum, fapienrex \& eleganter aliqua ex parte divinum ingenium: \& naturam explicauiffe. Alterumeftrotam pene rationé di uinx providentia prenioram videlicet atq尹; Iuppliciorum ad bona téporalia reuocauiff.Quxefentëtia totum plene orbem per id tempus impleuerat. Principio ergò videtur fignificare id,quod Paul, docet Roma.s. ad Rounados feribens, vbi abúdauir. écliitum, lupera bundauit \&gratia.

Tale enim eft ingenium diuinum; tam blande ac duciter amat homines, vt poft lógas inimicitias, \& exitialia odia potentiùs multò, \& ardentiús peccatores diligat, modòac cedat pietatis aliquod fudium, vt verum fit guod ait Comicus, $A$ man tiom irer redintegratio a moris eff. Hinc Cbriflus a pud Lucam confti- Lucr.8. tutis duobus debitoribus, quorum alter debebat quingentos denarios; alter verò quinquaginta, cùm foluć do nó eflent, vtrilq̣ue donauit fum ma liberalitate: is verò qui plura de bebat, \& impenfuis diligitur, \& plu ra ci remittirfelera, ita vt vbi a* bundauit deliftum; fuperabundet \& gratia, Itaque hac diuina magni ficentix ratio in magnis debitoribus,\& qui alieno xre premuntur; maxime declaratur, vo Baldad hoc loco fignificare videtur. Magni folent apud Deum effe momenti ami citixe poft inimicitias conciliate: quod multò fecus apud homines contingere folet, qui vix aut nunquam fibi perfuadere poffunt,vt ex aniino inimicis indulgeant. Huius diaine munificentix fidelifsimos te ftes producam, Perrum, Magdalenam, Dauidem, Paulum, \& multos pratereà alios. Gloriofum enim, \& folenne eft Dei opus,quo dehominibus bené mereri fudet, duni amicos ex inimicis, ex peccatoribus iuftos facit \& fanctos, deníque prat. ris. de terra fulcitat inopem, \& de fter'core erigit pauperem. Alterum verò in quo(vt diximus)defecit Bal dad, illud eft, quòd quanuis dininá munifientiam ma gnifice commendat, rebus tamen perituris, \& flexis orationcm a pplicat. Exiftimabatenim, \& zuftorum pramia, e\& impiorumi fupplicia in hac vita expcotanda hominibus effe:cùm tamen con
trarium verum fit exiftimandum. Et quia lenta eft omnis difputa Cicero. Fab.lib. 3 tio line exemplis, vt Cicero inquit, ideo,vt Fabi. ait,exemplorum vfus deliberantibus, \& fuadentibus maximé conuenit. Semper enim videntur refpondere futura prateritis, habeturque experimentum velut quoddam rationis reftimonium: \& exemplum repetit, refricatque antiquitatis memoriam. Semper enim ex rerum geftarum monu mentis petenda elt in omni humana vita inftiturie. Nam eft hiftoria, vt Cicero altero de Oratore lib. dixit, teftis temporum, lux veritatis, vite memoria, magiftra vitx, nuntia veruftatis: Et frequenter inter viros fapientes hac inftituendx atque tradendx doctrinex ratio commendatur. Inter cxrera verò rerum geftarum monumenta, qua ad pietatis cultum hominem erudire poffunt, hiftoria facra principem tenet locum.
Rom. 1s. Nam,vt Paul, ad Romanos fcribit, Quecunq́uc feripta funt, ad noftram doctrinam feripta fanc. Heec autem precipué dita fint de facra hiftoria: vnde femper petenda funt exempla, \& ad deterrendos impios, \& ad confolandos pios, \& ad inftituendas fingulas huma$n x$ vitx partes. Qux cùm probè teneret Baldad, Iobum excitat ad inueftiganda patrum exempla, dicens, [ Interroga generationem priftinam, \& diligenter inueftiga patrum memoriam, \&ec. Nam videbis profectò, verum effe quod dixi, Deum neque vnquam iudicium fupplantauifle, fed femper ex iufto, \& zquo iudicauiffe : impios grauiter ab illo fuiffe correptos, iuftos autem rerum affluen:
tia, \& pretereà multis firmauiffe prafidijs. Hoc codem argumento ab exemplo quafito Perrus alrera i. Petritiz: Canonica docet fommum iadi- ${ }^{2}$. cem Deum, \& impijs femper digriam factorum tribuiffe mercedem: iuftis verò in tentatione prafidio fuiffe: \& vt olim puniebat feelera, \& exempla iultitix proferebat in homines nefarios, \& piorum res ad optimos fines, \& felices femper perducebat, ita ectiam futurum fequentibus xtatibus. Si enim Deus (inquitille) angelis pec cantibus non pepercit, fed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit cruciandos, in iudicium referuari: Et originali mundo non peperit, fed octauum Noë iuftitixe Gen, 7.a: 1 preconem cuftodiait, diluaium
 vitates Sodomorum, \& Gomor rhxorum in cinerem redigens euerfione damnauir, exemplum eorum qui impićà acturi funt ponensz \& iuftum Loth opprefum à nefandorum iniuria, ac laxuriofa conuerfatione cripuit, \&cc. Ac deinde: Nouit Dominus pios de tentatione eripere, iniquos verò in diem iudicij referuare cruciandos. Nouit enim Dominus, quandor. Petriz: pios confolari debeat, quandoczfigare impios. Neque enim im. memor eft iuftorum, \& iniuftorum, quanuis impij regnare videantur. Ad cundem ergò modum Baldad iftorum omniumrefricat memoriam dicens, [ Interroga generationem priftinam, \&c. ] Ac fi aperté dicat, Nonne Abraham à Domino voca tus vrgentifsima fame cum viris Chananxis afficitur, \& rei fruraentarix gratia in Ægyptum de-Gen.is.c;
fcendit, vbirapitur illius vxor? Sed iftiulmodi vite acerbitates,\& anxic tudines recole obfecro, quales habuerint exitus,quàm felices. Tota domus Pharaonis propter vxoris raptum graui plaga afficitur.Abra há adeò benigné ab impio rege traCtatur,ve fubitò arque infperatò diues cuadat: dat illi oues, boues, feruos,ancillas,\&cc. Quo vno exemplo fatis oftenditur vera effe quae Baldad, vt affereret diuinam iuftitiam prafatus eft. Deinde cùm incola
Gen 20.3 fuiffer Abraham in terra Gerar, rapitur Sara in aulam regis,que illius foror credita erat: fed rex oraculo admonitus, redidit viro vxorem, nó tamen fine muneribus. Atq; illius precibus Abimelech, totaq́ue illius domus graui poena,\& fupplicio liberatur. Vides quanta cum fapientia Baldad fuerit loquutus. Sed \& caufas adducit, propter quas oportear iemper mortales homines memoriam vetuftatis repetere ad infti tuendam vitam. [Hefterai fumus (inquit) \& ignoramus, quoniam ficut vmbra dies noffrifunt fuper ter ram.] Principio inquit[hefterni fumus, ]hoc eft, nuper nati : qux vna caula potifsima effe videatur, propter quam multarum rerum teneamur ignoratione. Omnis enim fapientix atque prudentié pars variijs rerain experimentis colligitur. Vt enim ab ipforerum vfu fluxere arres omnes,\& fcientiz,quibus excoli tur mirifice humanum ingenium: ita \& omnis prudentix fapientixq́; ratio multarum rerum viu \& expe rimento percipitur. Contrà verò ne ceflarium eft, magna rerum ignoratione teneantur, qui hoc tanto ad vitam ducendam adminiculo carēt. Mortales verò hoc neceffario rerú experimento, \& vfu, nifi vetuftatis
memoria ivuemur, indigemus femper,quòd fimus hefterni, vt inquie Baldad,hoc eft,recenter nati, Nam qui inter nos ad oetogefsimum per uenit annum, bené fecum actum pu tat. In tam exigua ergò xate horú prudentia atque fa pientia,quę expe rimentis colligitur, perquàm neceffaria fit. Deinde finge, quempiam noftrum eò $x$ tatis perueniffe, vt cú Neftore de prolixitate vitz pofsit certare:certe quod reliquum ztatis eft,exigux crit durationis. Nam eft vita mortalium fimilis vmbra, quar celerrime tranfit, \& nullam habet ftabilitatem. In tanta ergò vitx bre nitate, fieri non poteft, ve nos proprio ingenio,\& induftria multa cognofcamus. Ob eamq́ue rem opus erit femper memoriam antiquitatis repetere, \& ad maiores noftros recurrere. Sed \& illud à Baldad fapié ter fuit animaduerfum, vt eas expli caret vtilitates, quax à diligenti inue ftigatione antiquitatis nafcuntur. [Loquentar tibi(inquit) \& é corde fuo proferent eloquia.] Sapientia atque cognitione rerum multarum plenos antiquos patresinuenies:nul lus eff,qui antiquilsimis rerum monumentis te non pofsit eradirc. Lege facram hiltoriam : nunc quidem te fanctus Noë alloquetur, nunc ve roLoth, Abraham, Ifaac, Iacob, Iofeph,exteríque, quorum fuit nontá tùm fpectara virtus, fed \& admirabi lis fapientia, \& rerum cognitio. Hi oés de corde fuo proferent eloquia, ac fidicat, ex reconditis prudentix atque fapientix opibus preferent veritatis verba : nempe docebunt, aquifsimum indicem Deum vt impios corrigere, \& caftigare, ita tenta tionibus iuftorum finem imponere iam inde ab initio confueviffe.

NUnquid virere poteff fcirpus abjque bumore? aut crefcet careCtum fine aqua? Cum adhuc fit is flore, neq; carpatur manu, ante omnes berbas arefcit: Sic vie ommum qui obliuijcuntur Deum, *i) Ses hypocrite peribit: non ei placebit vecor dia (wa, et) fout tela aranearumfiducia civu. Innitetur Juper domum fuam, ov nea fabit: fulcict eam, ov non conjurges.

$Q^{V}$
Voniam mortalis homo gemina eft natura coagmentatus, altera corporea, altera / piritali, ita Deus Opt.Max. duplici ratione tradend $x$ doatrin $x$, \& erudiendi morrales vtebatar femper: quarum alte ra reuelatis,altera rebus fenfibilib。 conftat. Vt enim Spiritus illapfu, \& infuffone docemur à Deosita etiam \& rebus ab co conditis inftruimur. Inuifibilia enim Dei(vt inquit Pau Roma. . . lus ) à creatura mundi per ea qua facta funt iatellecta confíciuntur, fempiterna quoǵ; cius virtus. Perfpicitur eane fempiterna illa veritas,\& \& diuinitas sprouidétia,cecteraq́; id genus, hac rerum vniuerfitate. Quapropter poltquàm ad memoriam antiquitatis inueftigandá,quar facris eft monumentis comprehêfa, Baldad remifferat lanctum lobum, fecundo loco ab ipfa rerum natura lium contemplatione, \& à rebusna tura conditis adductis exemplis vtramq́; propofiti negotij de iuftis, \& iniultis hominibus probat parté. Proponit itaque fcirpi fiue iunci,\& caricis naturam, \& ingeniú ad explicandos mores, \& confuetudines, $\&$ infelices euentus, \& cafus impiorum, \& hypocritarum, \& corum denique qui Deum habent infeitú,
\& inimicum. Deinde ad explictidos etiam iufti hominis fucceffus alterü prope finé totius capitis propofuit exemplum de trä́plantata arbore. Sunt,qui arbitrearur (vt Origencs өrigenet fuper hunc locum) exemplum hoc à Baldad adductum, ad diuiná effe prouidentiam referendum, in hunc modum argumentum fumendo - $\boldsymbol{\alpha}$ minori. Si ex res, qux exiguxac nullius pené precij effe videntur, vt iuncus \& carex, fiut aquatilis canna diuina prouidentia de terra crumpunt, $\&$ f feruantur:quid de rebus hus manis iudicandum eft? Nam fi ille pluvias non largiatar, aut abditifsimis terrx vifceribus aquas nó creet, nee na (cưtur herbx, nec fruetus ina turefcunt, ( $\& \mathrm{vt}$ ad exemplum pro pofitum orationem conuertamus,) nec iácus virorem indaet, aut carex incrementa fufcipiet. Quòd fi his re bus minimis congrua fecundum naturre rationem alimenta miniftrat, atque fomenta:quid de homine rerum omnium principe ftaruédum? Vera quidem lunt qua adducuntur ab Origene, illuftrari videlicet, \& commendari his exemplis diuinam providentiam circa pios \& impios: fed eruendi funt,\& inueftigandiarcani tenfus, \& adducta iunci, \& cari cis fimilitudo magna animi conten tione explicanda. Solet Scriptara facra varijs her barum,arbuftorum, \& arboram fimilitadinibus piorum atque im piorum mores, \& ingenia exprimere.Ob eamq́; rem nunciufos palmx,cedro, pomis, \& c cimpios verò arboribus, \& herbis infrugiferis,vr quercubus, ilicibus, nonnunquam etiam pungentibus (pinis affimilare confueuic, ad explicádama non folùm corum atrocitatem, qui a lienis femper incommodis pafcun tur,fed \& ignauiá \& inutiles mores:

> Ls funt
funt etenim veluti iners pondus terra．Ad quem modum Baldad impios homines iunco，\＆carici af－ fimilar．Primò，quòd folo fe virore commendent hr plantule，cùm nul lus pené carum fit vfos，aut veilitas． Sic homines impij，\＆\＆hypocrite ex terno tanrùm caremoniarum，\＆o－ perum cultu ornati ad omnia pieta tis officia instiles funt prorfüm，at－ que inualidi．Secundò iftiufmodi herbe externo taatùm virore com－ mendari poffunt，vt impii \＆hypo－ critre externas tantùm laudes ab ho minibus quarrunt．Et vt iuncus，\＆ carex omni deftituuntur fructu，ica etiam \＆impij \＆hypocritx，\＆c． Tertiò，egentiúcus \＆carex magna aquarum，\＆humiditatis redandan－ tia：năq́；fine his nee nafci poffunt， nec fuftentari，（ve inquir Baldad．） Sic eriam \＆externus hypocritaru viror bonorum operum，\＆exterior illa pietatis imago，qua vifceribus minime haret，magna diuinorü be－ neficiorum copia，hoc eft，diuitiarū \＆opum，honoris ac celebritatis pro prij nominis fulciéda eft．Hûce enim ipectant impiorum，\＆hypocrita－ rum côfilia，ftudia，cogitatus，vt vti－ litatis aliquid eis femper accrefcat． Hac verò humeris ratione deficien－ te，euanefcit fubitò externus ille vi－ ror．Hax verò humoris redundâtia， qua impij \＆hypocritx in hac vita virent，¿k florent，a Deo fubminiftra tur occulto quodam，\＆nobis peni－ tus incognito prouidentix confilio．
Lib．y．dé
ciui．
Docet hoc eleganter Augult．Deo ciui．referendum effe acceptum，quòd Romani in totum orbem obtinuif－ fent imperium，quòd tanta rerum， \＆diuitiarum copia abundarent． Nam de impijs，\＆hypocritis，nefa－ sijfq̣ue hominibus dictum eft，qui
boni aliquid facere videntur，vt glo rificentur ab hominibus，Amen di－ co vobis，receperunt mercedem fuá． Illud pratereá iuncus habet，\＆ca－ rex，quod vix manu carpi poflunt． Armantur enim in fumitate acutif－ fimis vnguibus，quibus pungunt in－ terdum，\＆lacerant manus．Tale eft impiorum ingeniū，qui alienis fem－ per incommodis ftudent，\＆alieno femper viuunt cruore，inhumani，in tractabiles，\＆̌c．Suo ergò inftituto adductum exemplom Baldad accō－ modans inquit，Iuncus ergò，atque carex cùm maximé vidétur virere； atque florefcere，atque extra omne periculum pofiti，arefeút，\＆pereúr： Hoc enim fignificare voluit，cúdi－ xit，［Cùm adhuc in flore fit，nec car parar manu，ante omnes herbas are－ fcit．］Gemina enim ex caufa arefce re pofsit iuncus，aut carex，ate necef farix hamectationis defectu，aut ex－ terna aliqua violentia．Vtrumq́ue ergò excludit Baldad．Neq；enim eget humore iuncus，aut carex cùm virefcunt，\＆florent，nec violentia aliqua eas attingit，cùm non carpun tur humana manu：his tamé procùl remotis，ante reliquas herbas are－ fcunt，quemadmodum experimen－ tum docet．［Sic funt vix，］hoc eft， rerum flatus，confilia，cogitatus，ftu－ diaǵ；hy pocritarum，arq；corum o－ mnium qui obliuifcuntur Deam． Nam cùm maxime florere vidétur， diaitijfq́ $;$ \＆opibus valent，tunc，di－ uina prouidentia ita ferente，fubitò exarefcunt，\＆tota illorá cuanefcit felicitas．Deinde verò pergit expli－ care hypocritarum，\＆impiorĩ na－ turam dicens，［Non ci placebit ve－ cordia fua，\＆ficut tela aranearum fiducia cius：innitetur fuper domá fuam，\＆non confurget．］Sunt qui


Matth． 6
$\qquad$




 148 － ，共
 ？


 7
新新
 ary
里

 N

arbitrentur,id quod dicitur, [Non ci placebit vecordia fua, ] Deo tribuendum effe, cui fultitia hy pocritarum minimé probatur: Sunir qui velint de hypocritis dittum. Hypocritæ poftremis temporibus nố placebit vecordia fua, accedente videli cet diuina caftigatione , aut exéplo aliquo diuinx iuftitire,accedéte pró tereà morte, \& interitu. Iure enim vecors,\& ftultus a ppellatur hypocrita, qui res longe preciofifsimas, vt pietatis opera pro rebus vilifsimis commurauit, \& vendidit. Nam cis actionibus, quibus potuiffet soc̈mere felicitatem ęternam,humanos fauores, \& populares auras, \& yetu larum plaufus captare precligit. Secundo,ftultus elt, \& excors, qui Deum negligens natura fufficientif fimum, rebus caducis, \& fluxis animum applicat, qua humanam men tem implere non poffunt: in his con gerendis ac camulandis impij, \& hy pocrite totam vitam infumunt, qua tamen nolentes, flue inuiti relinquent. Ad amplificandam verò orationem, \& exaggerandam vecor diam impij hominis nac hypocrita, \& irridédata illius (pem, fiduciam; ad irridédas ex pectationes, alteram de telis aranearem adducit fimilitu dinem appofitifsimam. [ Sicut tela (inquit) aranearuin fiducia cius.] Prixcipiósnemo ignorat, quanta diferetione araneus fuam telam conficiat, quàm fubtiliter tenuifsima fi la cobtexat, quar aciem oculorum ef fugiunt. Qür omniasmirum eit,quá explicent eleganter ftudia hy pocritarum; \& confilia;\& \& deniq; telas;ian ue techinas, quas per totaminitam or diuntur. Prudenter quidem: plario mum cnim habenti hace omnia huq thanze la pientiz: fis hy pocrita affcEtant impectium, honotes ambiunt.
amplificant cenfum, afpirant ad dignitates.Sed vt leuis quicunǵ; flatus aranci telas difsipat, fic \& hypocritarū ftudia fla nte fortuna runnt, \& labefactantur. Secu ndò, texit ara neus inutiles telas incredibili laborejatque proprij cor poris cuifceratione ad irretienda infirmiora animalcula : fubitò tameri difsipantur ab eo qui domum verrit, \& araneus ipfe interdurn cum telis imioluitur, deijcitur, proculcatar. Quafi hypo critis velis accommodare, \& impijs hominibus, attende quid Pharaoni, quid Sauli, quid Iudzorum populo in Chriftum fxuienti proficere teclnnex, cöfilia fubtiliter adeò excogi tata. Lege hiftoriam facram: videbis impios fuis telis conuolutos, \& implicatos in nesem, \& interivítraditos. Concludit tandern,vt exéplo adducto fupremam manum imponat. [Inniterur fuper domuin fuam, \& non ftabit:fulciet cam, \& non có furger.] Suam fiduciam collocabit hypocrita in amicis, coghatis, longa diuitiarum fupellealile mote Aranei:fed domus ipfa (nam haxc omnia domum appellat) non ftabit, citò corruet, ftultumq́ue hypocritam de ftituet. [Fulciet candem domum,\& non confurget.] hoc eft, cogitabit dum vinit, incredibiliftudio, varijs artibus promouere, atque amplificare fuas fortunas, congerere opes, amicos lucrari,cateráquye id genus: fed flulrus erit \& inanis hic labor, (vt de aranco diximus) fed nibil fta bile aut firmom efficere poterit: fubitò ehin onni gloria, ac decore expoliabitur. Docet his omnibus Baldad,Iobum hypocritam fuiffe; fcirpum, carectum: ob camq́, rem il lius felicitatem non fuiffediururná: Domos non rantùm eft manfionis tocus, fed \&Cftatus fimal, \& familia
in pri-
in primis,liberi,\& nepotes, \& digni tas parrisfamilias domum inhabiExod. 3. rantis.Sic in Exod.de obfterricibus, Dedit illis, aut adificauit illis domos, hoc eff, dedit maritos, filios, \&e. Vt non cogites ibi aliam ftru-
Gen.jo. Cturam. Et Rachel alibi dicir ad Iacob,vt fibidomum adificet ex ancilla. Interdum ea pitur pro habitatione ipfa, is pro tota familia do-
Exe. 12. mus,vin Exodo, Decima die menfis haias accipiat vaufquifque pecu
Exo.f. dem perdomos \&e familias. Et,Singuli cum domibus fuis. Interdum proregno. Viderege Hebraorum a.ceg.2.६. dixit Deus, Adificaboci domum fí delem. Aliquando fpecies eft adiũ, \& ornamenta ftructurx. Ex quibus faciié colligi poreft, quid a ppellatio ne domus intelligat Baldad.
IU Uneethe viditur antequiam ve eitus egredietur. Super aceruum petrarum radices cius denfabuntur, $\}$ zeter lapides commorabitur. Si abforbuerit eum de loco fuo, negabit cum, ©- dirct, $\mathcal{X}$ on noni te. Hac eff enimlatitia vie cius, ot rur/um de terra alÿ germinentar. Desus no: proÿciet fimplicem, nec porriget manum malignis, dosec impleatur rifa os tuum, 咕 labia tua iubilo. 2ni oderuat re, induentur confufione: ©o' taberneculum impior rum nö fubfifet.

VAria eft huius loci interpreta tio,longéq́; diuerfa, \& habet lo cus difficultatis plarimum propter varias, quax ex Hebreo texru nafcūtur oblcunitates, ac proindé varias interpretádi rationes. Nos dabimus operam, vt primò iuxta vulgatarí geditionem genuinos fenfus inueftiसंस्यूं
gemus: recurremus deinde ad $\mathrm{He}^{2}$ braos fontes, vt quid Hebrea veritas habeat, explicemus. Ergò vulgata zditio, quax huius capitis funt re liqua, ad impios \& hypocritas referre videtur: ita ve Baldad nullam denuò incipiat tractare metaphorá, fed femel affumptam profequatur. Viderur itaque accommodare quae paulò antea de in ani fiducia impro bi hominis dixerat, ad iuncom fiue fcirpum. Duabus enim ex caufis de iunco haberi fiducia poteft : primoे de propria illius virtute, atque genuina, qux tamen exoriente fole; abfumptoterrx humore, citò deficit. Ob camq́ue rem inquit, [Hume Ctus quidem videtur, antequàm veniat fol, \& in ortu fuo germen cius egredietur.] Creffere snim ac proprium frectum facere videtor, Reli qua herbx priùs é rerra crumpunt, aura tanguntur,\& xflibus, nutrion tur plauijs,atque ita demum germî na fui feminis proferunt:fcirpus ve rò inter herbas cum flore of lemine nafcitur. Nam fancti \& iufti honit nes, cùm circa virtutis culeū, \&\& pie: tatis fludium crefere incipiút, xflu tanguntur, \& fuperne deiectis plauijs diuinx gratize fenfim crefcuint, paulatimq́ue in virtute magnos faciunt profequs. Hy pocritx verò atgue impij moxinter ipfa virtutum initia humanas laudes fudiofé catprant: quafi dicas,germen aut pręmium illud, quod poftremè expeCtandurn eft in virtote, Itaque anis monondum per humiditatem cons firmato, (quenfa dmodurn noure ylá tulx folent)ad folisila(pectum arefcunt facile, wonoups marus lewiter cadit militari pulfatusavieteu Iradip precmium virrutis hic quarere, eft cum gerimine nafci, Nam fasCtimut lam hîc expectär mercedê virrtio.

Vtergò hypocrita deffict in internis bonis, ira \&o in externis. Nam fre queater fibinihil taleexpectanti eri piutitur fortunx. ©Videtar enim bu métus antequá véniat olf, H hò eft, in principio ortuss \&o antequàm add iultani peraeniat ftaruram, antequàm tépus iniquitatis impleatur, pulchrè \& in fuo virôre crefcere, \&d adolefcere videtur, nithil fufpicans aducris, quoufque tandeni ad cumulum, \& fupra menfuram crum pente malitia cum defuper diuina vinditta conficiat. Secundol, poofsio aliqua de iunco haberi fiducia ex ad iunctis fibivel multitadine fcirposumfibi adhaxentium, vel loci foliditate, in qua crefcit, dumnafcitur prafertimfillocus laxofusfit: Atg; deea redicit, [fuper aceruun perra rum radices eius, \& c.] yt multitudinemfcirporuin \&cradicum intelligas, trum perrola loca!Hypocrita ita que omnis aut de fe iplo fiduciả hàbere potelt, aut omnem collocare fpemin anicis, comfanguineis,domefticis, regni potentia, aut ciuiraris optima gubernatione. Sed hec omnis illius fiducia facile deficit, \&o inter oculos mirantium, atque plau dentium euanefcirtubitò, vt de iunco dixinus. Aut fi matuis, [ Super aceruhin perrarum radices eius défabuntur, \& inter la pides commora bitur.] ac fí dicat, Cü incipit iuncus terram petrofam attingere, flerilé, \& humoris expertem: iam nó vltrà radices profundiùs mittere valet: Ob eamq; rem radicesita dĕfantur, inuoluuntur, \& implicanrur, ve nequeat iuncus pulchre incepto augmento, \& virore procedere: Vide quafi conclufus atque conftrictus inter la pides maner iple, \& omnis eius pulchritudo \&e incrementum. Sichypocrita, cùm ifeciliarque pe-:
rrofoloco,praprio videlicet amore fidatiam omnem; \& expectationemi plantaucrit,hiumore deficiente, illius fiducia diuturna effenon poreft.azt Verd etenim quem Deus proijcit a fe, nutlus locus capere poreft. [Siab forbuerit eum de loco fuo, negabit cuins\& diceer Nô noni te. Hace efl la titia vix́ eius, ve rurfum alijdereira germinentur.] Perftat in metapho ra femel affumpta. Scirpus non tan tùm ex his qux diximus fiduciam aliquam atque fuic expectationć habere poret,fed ex alio etiam : nem ${ }^{3}$ pé ex germinatis iuncis,quafi dicas ex fobole, aut profperitate. Quáuis enim exoriente fole exarelcatiñ́cus juxta indiuiduum: integra tamen femper feruatur fpecies:namq́; alijs alij fuccedunt. Sic eriam \& hypocrita folent fpe atque fiducia ditatand $x$ pofteritatis, \& fobolis fuften tari,tamerfi ipfi per mortem abforbeantur. Hocigitur eft quod inquit, EHxceft latitia vig eius, vt rutium de terra alij germinentur; ] fi mors illum abforbuerit.Ita ve vix iam illias locus agnofcatur, fed funditus interear illius viror. Hanc tamen femper habet animi expectationem, quod liberos relinquit,qui in hereditatem pofsint fuccedere. Quod di citur, [Negabit eum, \& dicet, Non nouite, ]quidam ad locum referáio vbinafcuuturfciepi: vt lit fenfus? Adeò non agnofeet cums locus in quo priùs fteterat, ve neque veftigiú aliquod retineat. Er quod lequitur, [Hze eftenimlatitia vix cius, ve rurfum de terra a liig germinentur, ] ita erit accipiendum, vt fenfus fit: Hunc ludum gaudet ludereterra,ve quod herinatur eft, hodic exarefcat, \&illius loco exoriatur alterútiterú á; vbi hoc cras exarucrit, aliud in il hus locum fuccerefat. Sic terra gaudet

## F.GYPRIANVSINIOB

gaudet quótänis viniuerfum ornatứ mutare, quemadmodū hominés nouaifx pius induere veftimenta. Similemetiam ludá fol gaudet ludere. Nam quod heri fuo calore de terrá fecie furgere, hodie fuo ardore abfui min. Ad hune modum \& fuper hypocritam res habet,faper quemita ardor diuini iudicij irruere folet, vo tamipfe, quàm vniberfa illius pofteritas prorfùin exterminetur; atque deficiat, ita vt nullum illius ma heat veftigium. Abforberi dolocios \&negari,idem eft,arque vniuerfand fobolem penitus conucli. Vnde ac hypocritx eripitur etiam hoc gaudijpquod ex illo non gerininabuiur alij. Hec dieta funt à nobis iuxta interpretationem yulgatam. Hebraza veritas longéfecus videtur ha bere. [Quafi arbor virens eft in confpectu folis, *e in horto fuo furculus cius progreditar, iuxta fon rem radices eius fefe intricant, vfg; ad domum lapideam complicata pertingent.] Duo in fuperioribus Baldad propofuitexplicanda. A1terum crat impios \& hy pocritas, initar iunci, aut vilifsima herbe poft ingentem felicitatem à Deo corripi. Alterum erar, Deum ex animo femper pijs hominibus fane, re,omnia q́ue illis centingere loeta, \& felicia, \& inter ipfas diuinas ca? ftigationes vires colligere. Adducta ergà metaphora iunci, \& carecti, priorem propofitionis partem explicaut, vt vidimus. Nunc verò altera propofita metaphora arboris in fe fuccum continentis, optime plantatre,felicitatem piorem hominum, \& diainam erga illos curam, \& profpectionem explicat. Inquit ergo, luftus eft quali arbor virens in confpectu folis. hoc eft, habet inftar arboris yirentis, qua nullo folis ar-

dore, nullo aftu tametf graviter fruiente, aut folia, aut fructus, aut externum virorem a mittere poteft: quin porius cum cateris arboribus eft infeftifsimus Sol calore ominia abfumento atque deuorante, hrec arbor, iuftas videlicet, in horto fuo, hoc oft, guo loco plantata eft, furcu los producit, \&eftolones, (cercado de pimpollos por todas partes) ve Hifpanc̀ dicitur. Expandir dehique fuas propagines fuper horto,inguo plantata eft:[ [ $\&$ iuxta fontem radi-] ces cius fefe intricant.] Ac fídicats, nunquam neceffario deftituecur hue more. Nam quax arbores plantañ tur in locishumedtis, vbi nulla eft perennis venxa aqua, fruiente folis calore facilè arécunt : iuftus verờ radices mittit iuxta aquarú fontes iugiter emanátes, vbi neceflarius hu mor deficere nunquam poterit, Sic de homine iufto Regius prophera pral.r:aiebat, Erit ficut arbor plátata fecus Iterm, $1 \%$ \% decurfus aquarū, Et Sapiens dixit, Ad hamorem mittit radices fuas, \&\% non timebit cíl venerit eftus, Quod autê fequitur, [Erad domum lapideam complicandả pertinget,] pertiner ad explicandam fantorum fo lidam felicitatem, qua nunquami poteft non felicirer habere. Eftenim fenfus:Primò,ad domum lapideam complicatam pertinget : vt inftar arboris, qua altioribus eft radicibus fubnixa, circunquaq́ue radices mittat: ita vt vfque ad fundamenta redium durifsimis faxis ftructa fefe diffundar. Aut alio modo fi velis, Complicantur radices cius ad domos lapidum, ideft, ficur domus lapidum, aut inftar rupis magne. Sic enim Hebrxi rupes magnas appellare folér proprietare lingux. Ergò inftar rupis magna radices cius complicantur. Pertinent hace omnia
omnia adexplicandam piorum ho minum in hace vita felicitarem. Que quanuis inter opes atg; diuitias ver feturgquanuis externis rebus, \& perituris abundet, femper tamen illo. rum anitio ad xternas aquas, \&8 perenines fontes radices mittunt:VE de Abrabá legimus, de Ifaac, Iacob, \& Iofeph, \&\&c, Sed folent agricole arbores ipfas de loco in locum träfferre: namhic tranfitus arbores fyl usftres mirum in modum mitigare folet, Vtenim hominum natura no vitatis ac peregrinationis, ita \& natura arborum iftarum rerum auida eft: five quia difcedendo, noxius hu mor, \& quafi virus relinquitur, fine quia vt fera, manfuefcunt tractaru, dum radicitùs auelluntur plantx. Eft ergò inter arbores iplas magnú difcrimen. Nam alix funt qux tráfferrigaudent, alix verò qux minime. Iultos ergò viros eis arboribus afsimilar Baldad, qux hac migratio ne gaudent, \& proficiunt.Si quifiáa (inquit) abitulerit arborem de loco fuo,negaueritǵ; dicens, Non noui te, hroc eft, ita transforat de loco in quo nata erat, vt nullúfui relinquat yeftigium,ita ve vel locus dicat, $N o ̄$ nouite, Vel arbor de loco ipfo, Nŭ guam te vidi: [hoc(inquit)eft gaudiam vix cius.] Nim de puluere, aut deterra alix prouenient arbores. Gaudebit itaq; iuftus, cùm vide rit Ce in hunc modum tractari : \& traníplantatus nouos producet furculos, \&z omnia deníǵ; illi cedent in bonum. Exemplis pofsir res ape riri,\& quid velit Baldad facillimé explicari. Geminam fatuamus feli citatis rationem, quarum alrera, rebus externis, nempe divitijs, atque opibus, integra falate, regno \& imperio,altera verò internis bonis, \& firitalibus cöflet, vt pietatis culu,
\&2 fludio honefti. Ergò leginús, coe leftén agricolam bas elettas arbores priori loco, hoc eft, priori feli citate plantauiffe: (Plerolq́ue enim diuĵījs, \&\& opibus viq́; ad miraculá abundare fecit, vt fanctum lobum, vt Tobian, ceterof viros,) Veruntameh ab hac felicitatis parte, quafi à naturali folo auulfr,gèm illis eripuit fortunas, arque genus omne fuftentationis, quibus animuin recreare poffent, alioq́; in loco plantauit,nempe inter acerbitates, anguftias, atque dolores, eá́; ratione de loco in locum tranftulit, vt veré de illis dici pofsit quod inquit Baldad, [ Non noui re.] Nam in eas inciderunt calamitates, ac fi nunquam guftum aliquem humane felicitatis accepiffent. Gaudebant verò electę arbores in hunc modurn à coelefti agricola tractari, \& xquo animo ferebant. Sciebant enim, nö poffe illis non cedere in bonú iftiufmodi migrationem, five rranlplantationem, Probe tenebát ingenium agricolx, qui veilitaribus arborum, \& commoditatibus femper fludet. Sciebảt, quoniam diligentibus Dôa omnia cooperátur in bonum. Quoties legimus non tantùm de Apolto lis,qui à confpectu concilij ibăt gau dentes, quod pro nomine Iefu cone roma. \&. tumelia afficerentur, verùm etiam Å.sde virg inibus, \& foeminis tencriori conft itutis xtate,qux à diuitijs, \& opibus,à blandiori, \& delicatiori vi ta, tanquàm arbores auulfa inter cruciatus,\&\& torméta, \& innumeras vitx ace birates transferebătur:que tamen gau debant femper in hunc medum à Deo tractari,fciétes quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum? Qux cunq́; enim ex aduerfitate, indicibilis qux dam profperitas has arbores fequi-
tur. De his arboribus Ezechiel mul ta vaticinatur, quax longum effer re cenferc. Concludit aurem Eliphaz, \& breui peroratione repetic qua dixerat. Deusergòòlob, [nunquaa proijcier fimplicem, Gue iuftum, ] gnanuis propter cius peccata, vel probationis gratia illum caftiget, [nec porriget manum malignis.] hocelt, nea perpetuoillis prabebir omnia auxilia, quanuis adtempus in hominum fceleribus conniucar. [Quin potiùs fi iuftus fueris, imple bit os tuum rifu, ]hoceff. Lata omnia atque felicia omnia fuccedét: inimici tui afficientur confufione \& pudore,cumte viderint ereptum tantis malis, tabernaculum verò im piorum minime fubfiftet.

$$
C A P U T X \circ X V M \text {. }
$$

(t)$T$ Reppendens lob ait, Verè fcio quòá ita fit, $t$ ) quòd nors uflificcetur homo compofitus Dio. Sivoluerit conten, dere cumeo, non poterit repondere onum pro mille. Sapiens corde eff, W fortis robore: quis reflitit ei, *o pacem babuit? Qui tranfulit montes, (4) nefcierunt bi quas (nbsertit in furore fuo. Qui commouet terra de laco fuo, *) columue cius coscu. tiuntur. Quipracipit Soli, \& non oritur, © follas claudit quafi fub fignaculo. Qui exierdir calos folus, of graditur fuper fluctus maris. Qui facit ArElurum, (t) orrone, ty) Hyadas, o interiora elufri. Qui farit magna, zo incomprebenfibilia,
2. mirabilia, quariun noneft numerus.

Si venerit adme, non videbo ewms fiabiert, non inteligam. Si repentè interroget, quis repondrbit ei? revel $q^{\text {ais dicere poteft, Cur itafacis? Dous }}$ cuiss ire nemo refifiere poteft, $\sigma$ (ubl quo curuantis qui portant orbom.


VODEST boni oratorisme nus, ea fcilicet re petere, qua propofuit aducrfa rius, vt argumen ta quar fux prod prixc caufx aduerfantur, pofsit dij luere, \& fapiéter '\& artificiofé facit fanctus Lob. Dixerat Baldad Suhites, Deum nó fupplantare iudiciús, nec peruertere id quod iuftum eft. Quibus commemoratis refpondet S.lob,[ Verefcio, \& ita eft, \&c.] Scioneminem inter mortales tanta effe iuftitia, yt cum Deo pofsit com poni,zut in iudicio cum illo conten dere: adeò peruertere Deus iudiciū nó poteff,yt nemo mortaliúad iudi cium illum prouocare pofsit. [ Ne que enimiuftificabitur homo Deo comparatus:nec fi voluerit cumeo contendere, poterit refpondere vnú promille.] Hebrailmus eft vnum pro mille, ac fi dixeris,vnum ex mil libus, Sunt autem millia, aut millenarius uamerus in frripruris, maxima quxq́; multitudo. Vnde \& Nu - Numi if meri capite primo, vbi noftra verfro haber, Hi nobililsimi principes mattitudinis per tribus, \&\% cognatio nes fuas, \& capita exetcitus Ifraél, Hebrea habent, Hi magni nominis crant in cxtu,primores tribuum pa trum fuorum.capita(nempe tribuni)millium in Ifraél:ideft, duces fû́t populi Ifraëlitici qui conftat multis millibus. Vnde \& mille anni apud

Apocaly. apud Ioannem eft omne tempus à 20.b. reuelato Chrifto vfque ad feculicó fummationem. Vade \& de millibus ifraël fumitur pro tota multitudine. Inquit ergò, Nemo eft qui cum Deo litigare pofsit, aut de propria iuftitia, innocentiaq́ue contendere:neque fiad iudicium prouocauerit,vnum ex mille refpondere poterit: hoc eft, vnú ex omnibus, aut ex multis. Nihil habebit quod refpondeat, fed fua potiùs caufa caGreglis, det omnino. Multa D. Gregor. eft morac.c.1. peculiari ratione faper hunc locum cóplexus, ad deprimenda hamana merita, \& retundendos conatus eorum, qui de propria iuftitia confiduat, qua Germanis videantur fauere mirum in modum. Inquit e nim, Quia omne virtutis noftre me ritum effe vitium confpicirur, fi ab interno arbitro diftricté iudicetur, rectè fubiungis, [Si voluerit conten dere cum eo, non poterit cirefpondere vnum promille.] HincLutherus perniciofam illam ac peftilentem firmabat fententiam, iuftum videlicet fingulis in actionibus peccare. Decipitur tamen, non fatis intelligens quorfurn fpectet D. Gregorij oratio. Nam que magnus Gregorius per comparationem dixit, Lutherus exiftimat ablolute di Ga, Et primò cùm diuus Gregorius dicit, [omne meritum vel omnisiuftivia, ]non profingulis meritis aut operibas inftitix, fed pro vniaerfo vite renore accipiendum eft. Nullus enim adeo iuftus elt, vt fitotain illias vitr rarionem animo com plectaris, non aliqua parte à diuinis legibus difcorder, \& a virtute aliquando \& officio declinet. Gregorius itaque cùm diainam iufti tiam, \& humanam inter fe confert, vtramque ad comparationem ad.
ducit iuxta propriam nâturam. Hominis enim iuftitia Deo compa: rata, iuftitia humana eft, qux fine dubio fine peccato effe non potelt. Nec ramen hoc argumentum ali: quid habet confequentix: Socrates côparatione Sernpronij malus eft, Eft igitur malus Socrates: Vt non fequitur , Sodoma comparatione Math,rif. Solymorum iuftificata eft : igitur iuftificata eft. Vnde Hieronymus Hicrony: aduerfus Pelagianos: Quid mirum ${ }^{\text {lib. .i.con. }}$ fi in collatione fanctorum alij fint sianose maiores, alij inferiores, cùm é contrario in collatione fceleratorú hoc etiam intelligi pofsit? Iuftificatur ergò Sodoma Solymorum ciuitati collata, qux multis erat confoffa peccatorum vulneribus: non quòd Sodoma per fe iufta fit, quax in xeter nos fuit collapfa cineres, fed quòd ad ciuitatem fcelcratiorem com parata iufta videbarur. Vt crgò humana fapientia (quemadmodum habet Gregorius) ftulta eft, fir ad diuinam fapientiam referatur, fic \& de iuftitia exiftimandum eft. SanEtus Patriarcha Abraham pulue rem \& cinerem fo exittimabat. Sapientifsimus Mofes matum fe, Gen. 8 : \& eloquentix radem aiebat. Ie - Ierem 1. remias ic pucrum, ac nelcientem loqui fatebatur. Et Ifai, fe virum Ira.6. labiss pollurum effe confeflas eft. I Idem fanctus Gregorius fátis de- Greg Hig: clarat commentarijs in hunc lo- cap. I. cum , quo pacto fint accipienda illius verba, cùm omne meritum virturis humanx vitium efle dixit, fi ab interno arbitro iudicerur. Subiecit enim referens verba lob; [ Si voluerit, contendere cum eo, non porerit refpondere vnum pro mille.] Cum Deo contendere, eft non Deo tribuere, fed fibigloriam fux virtutis arrogare.

M Quibus

Quibus apertè docet Gregor, tunc merita virtutis humana vitia effe, cùm Deus nos fuperbientes videt, \& quafi proprijs operibus, \& \& iultitia tumentes. Vnū nanq́; pro mille(iuquit)refponderenó poflumus: quiz cùm de bonx vitx perfectione extollimur, hane nos nec inchoaffe mo ftramus, Aduertendum igitur femper eft,ne fortafle ea qux facri doEtores comparatiué dixere de huma na iuftitia atq; diuina, nos affertiué, \& fine comparatione intelligamus: nam incidemus alioqui in erroresin solerabiles. Vt fi, quia Greg. dixit hanc vitam zeternx felicitari comparatam, mortem effe dicendam po tiưs quàm vitama, velis inferre, hanc vitam mortem quidem effe, infipien ter \& ftulté colligas. Aut fi ex his quax Antonius dixit tefte Hierony-
Antonius Annd D. mo virtate Pauli heremitx profpeHicrong. ©ta, Vx mihi quia falfum monachi nomen circunfero, inferre velis, Antonium falfò monachum fuiffe. Sic ergó de diuina \& humana iuftitia interfe collatis, fanctilob verba accipienda funt. Vtergò omnem mor talibus eripiar confidentiam fefe extollendi, \& iactandi propriam iuflitiam, \& contendendicum Deo, fa pienter fubiecit, [Sapiens corde eft, \&fortis robore.] Duplex eft énim pugnandi ratio, guarum altera ratione, \& fapientia, altera verò viribus perficitur:\& vtróque pugnandi genere magnam de nobis expectationem concipimus, cùm aut aduerfarium fapientia inferiorem, fut cor poris viribus infirmiorem iudicamus, Contrà verò fí quem ad certa men prouocamus, quem aut robore aur fapientia praltantiorem arbitramur, nos ipfos comprimimus, \& ftultis conatibus opponimus. Vtranque ergo partem praftantix,
atq; excellentix, S.Iob Deo tribuit; vtreaocet inortales ab ftulta confidentia, \& pernicióáa contendendi cum Deo. [Sapiens (inquit) corde eft,\& fortis robore.] Quis, inquit,cí co audeat contendere, cuius fapientia incomprehenfibilis eli? Cuius vi res incredibiles? \& infuperabile robur? Et ve oftendar quar fit optima ratio, á tutifsimá via obtinendi pacem, \& componédi bella cum Deo, inquit, [Quis vnquam reflitit ei, \& pacem habuit?] Acfi dicat, nullus. Alia eft enim ratio \& longè diuerfa confequendx pacis ab aduerfario longé potentilsimo, alia verò eft ratio adlequédr pacisab aduerlario, cuius funt exigux vires, exiguaǵue fapientia. Nam ab holte \& inimico qui \& fapientia \& viribus inferior eft, pugnando pacem acquirimus: ab aduerlario verò longe potenti, obnixe petendo, fundendo preces, atque per omnia illius nos voluntati accommodando. Ergò qui cupit pacem cum Deo habere, \& amicirias cum illo componere : non refiItendo,nó pugnando, fed per omnia fe ipfum illius imperio committendo, externam arque internart pacem, \& animi tranquilfiratem confequetur. Amplificar deinde totam orationem, \& eleganter doct, quanta fir Dei porentia, quanta áue fapientia. Id verò (vt fummi philofophi fuistemporibus fecere, \& fan Cti prophetr ad erudiendum popuJum Ifraéliticuas) ab ipfo mundio pificio, \& totius orbis gubernatione colligit:qux partim facris funt litteris excepta, partim verò primis illis téporibus \& prifcoram feculo fucreabfoluta. Ad commendandam er gò diainam fortitudinem inquit, [Qai tranftalit montes, \& Befcierût ij,quos fubuertiv in furore fuo:]

Chaldxus interpres locum explicat de porentibus, \& fortifsimis viris,qui \& robore, \& opibus atque diuitijs cxteris excelluere, quos fre quenter Deus Opt. Max. in furore fuo fubuertit: ve de principibus, qui ad filias Dei ingredicbantur, de Né-
Exod. r4. roth,\& Pharzone:Quos Deus fubito,illis minimé cogitantibus,fubuer tit arque proftravit. Hoc genus interpretamenti non omnino mihivi detur improbabile: Sed quoniam in fequentibus diuinam porentiam atque fapientiá exaggerat ab his qua tota hac rerum vaiuerfitare frequé ter accidunt naturx legibus miniméfolutis, potiùs mihi videtur referendum ad ea terre miracula, quę vetuftifimis funt comprehenfa rerum monumentis, Legimus enim, montes aliquando inter fe cöcurrif fe crepitu maximo affultantes, recedentelq́;,atq; inter cos flamma, fu moq́ue in coelum exeunte: Quorũ concurfu villx omnes elif funt, animalia permulta (qux intrà fuerant) exanimata. Et anno Neronis principis fupremo legimus, quxdam predia in contrarias vias fuiffe trantgreffa, Quas montium ac terremutationes nefciebant it, quos Deus fubuertebat in furore fuo. Et fi velis credere, aut aliquando Offam Olympo cohrefiffe, deinde ter-
$\dagger$ Alii
Fgina Segunt, fed male. rarum motu recefsiffe, \& fcifam vnius montis magnitudinem in duas partes,tùm efluxiffe Peneum, qui paludes, quibus laborabar Thelalia, ficcavitabductis in fe, qua fine exitu ftagnauerant aquis, Legimus pratereà, cùm Chalcis tremuit, ftetiffe Thebas:cum laborauit $\dagger$ Igeéa propinguas illi Patras de motu nihil audiffe. Hoceft ergò quod fanEtus lob inquit, Credendū eft enim, ab orbe condito magnas terrre par-
tes fuis locis diuulfas in alia fe con tuliffe loca non fine gravi pcriculo circaniacentium regionum. Primò, fumic argumentum ad exaggerandam diuinam potentiam ab ijs,qua maiorem videntur tota natura habere ftabilitatem, vt funt montes, \& loca furrecta. Multis enim carminibus à fancto Dauide montium ce- Pral. rx4? lebratur (ftabilitas, Qui confidunt in Domino, ficut mons Sion, Hoc mi raculi genus, tanquam magis tota natura fpectádü, fidei promiffum le gim² apud Matth.Si habueritis fidé Matth.12: ficut granum fina pis, dicetis mõtibus, tranfi hine illuc, \& tráfibit, \&c. Et Paul.fi habuero fidem, ita ve mö r.ad Cor: tes transferam, \&c. Qui fubuertit ${ }^{\text {cap.13. }}$ mentes in furore fuo. Erequens oft in facris litteris,ad explicandam diuinam prouidentiam, Deo tribuere furorem, non vt Stoici, quorum faxea dogmata, neq; fapientem homi nem,neq; Deam iralci polle affirmabant.Irafcirur ergò Deus noftris fceleribus,fed non accenfione fanguinis, non commotione animi: fingulas enim feueritatis actiones poffit efficere recté fedata més,atq; pla cida, quas ab irata poftulares. Cüm ergò quépia m rapit ad fupplicium, facit hoc nó iratus,nec perturbatus, fed codé habitu, vultu, \& máfuctudine, qua coelú tépeflatefó; ferenat. Sed quia ira nobis domettica eft, \& ad côtuinclias, \& iniurias violentia quadam rapit animos, nee fine ira vindictam inferre folemus: guoties Deum poenas inferre videmus, non fine magno furore fieri putamus. Furor ergò \& indignatio in Deo, veex paruis magna intelligas, talis eft,quales fapientià fummis philofophis tribuitur tqui magna animi tranquillitate, alacritate, \& cóftátia de fcelerato homine poenas fumit. M 2

Cùm

Cùm ergò furor, \& indignatio Deo tribuitur in arcanis litteris, egregiú intelligimus teftimonium diuinz prouidentix: ne iuxta quorundam Itultitiam mortales crederent, Deü agere ofcitanter, femperq́; in otio effe,nec cuiquam faceffere negotiú. Nam quanuis lento gradu ad vindi Ctam procedat, luo tamen tempore tarditatem grauitate côperafar. Stoí

Stoici.
Ancrročs ci \& Auerroés, cexteriq́; qui finiftré de divina prouidenria iudicarunt, non audebát Deo tribuere indignationem \&furorem, imò nec aliquod commiferationis genus:ne cogerentur fortaffe dicere, Deü effe mutabilem. Atque ita afferebant, omnia necefsitarequadam contingere. Na fi Deus(dicebant illi) nức iralcitur, núc verò commiferatione flectitur, animi mutationes patiatur neceffe eft. Atq; ita fiebat, vt \& veteres illi philolophi \& haretici quidam illos initati, vanissimú iudicarent preces ad Deum fundere. Súr in arcanis lit teris fententix quxdá celebres, qux illorum videbantur fauerc exiftima Num. 23 +tioni. Quales funt, Non elt Deus quafi homo, ve mentiatur, neque vt filius hominis, vt mutetur. Dixitergò \& non facier? loquurus eft, \& nó implebit? Et, Triúphator in Ifrac̈l non parcet, \& poenitudine non fleEtetur:neq; enim homo eft, vr peeni tentiam agat. Et illa Malachix, Ego Dominus, \& non muror. Decipiuntur tamen vehementer, neque loca fcripturarum intelligétes,neq; fatis animo aduertentes, geminú effe rerans ordinem, quorũ alter vninerfalis eft,quiddivinx tantư menti heret,alter veró particularis, qui rebus fingulis haret,vt morborum caufis, xgritudinibus, caufis integra falutis, \&<c. Prior ergò ille mutari nó po teft,alter verò frequenter mutatur.

Cùm ergò Deus noftris precibus fle xus,operatur quid piam,nõ mutatur fupremus ille ordo, in quo \& illud ftaturum erat,ad preces cuiulpiams quáuis inferiores caufx mutationé aliquam admittant,qux cum illarú natura non pugnet. Quibus facile intelligitur, qua ratione Deus potuit citra fui aliquam mutationem, farorem, \& iram aduerfus viros Ni - Ione. $\mathbf{3 0}^{2}$ : niuitas deponere,arq; regi Ezechize integram reltituere falutem polt 4.Reg.20. morbum natura lechalem, बExplicata diaina porentia a diuulfis mon tibus, \& in peregrina loca translatis, eandem porentiam celebrat à terrx concufsione. [Qui mouet terram inquit,de loco fuo, \& columnx cius concutiantur.] Diu ac multùm vexauir magnorum virorum ingenia hacc, quax de terrx motu quaftio eft. Nam quid eft, quod tanti ponde ris molem impellere poreft? Quid poteft tantum onus vifua labefacta re? Cur modò tremit, modò luxata fubfidet,núc in partes diuifas difcedar, \&t alias interuallum ruine dia feruet, alias citò comprimar? Nunquid vt Thales Milefius aicbar, id 1 lef. accidere pofsit, quòd terra fubiecto humore deportecur, \&\& veluti innatet, fiue illum Oceanum voces, fiue magnam mate, fiue alterius nature aquam fimplicem, \& humidum ele mentam? Aur ve Anaxagoras, qui Anaxas. huius concufsionis caulam ignem effe aicbar? Exittimabat enim, frmilipene caufa, \& aëra concuti, \& terram: cùm ficilicet inferiore parte crallum aérra, \& in nubes coacturm, eadem viqua apud nos nubila fran gilolent, hic iple ignis incurrit obuiam, exitum quarens, vnde per an gufta nactusvian,in coelum emicet, qui motus caufa eft huius concuffionis. Contrà verò Anaximenes, Anaxime-
terram ipfam caufam effe fux concufsionis, nec extrinfecus efle quarré dam:\& partes qualdam terrx decidere, quas aut humor foluerit, aut ignis exederit,aut fpiritus violentia
Arche laus.
Arifot: culorum narure maximus indagaTheophra tor, qué fortaffe Ariftoteles \&Theo ftus. phraftus fequati funt. Affirmabat enim, vêtos quofdă in côcaua terrıe deferri, deinde (aiebat)vbi fpatia omnia plena fuerint, denfato aere quantum fieri poteft, is qui faperue nit fpiritus, priorem premit, \& elidit,acfrequentibus plagis primòco gir, deinde perturbat, ille verò quareas locum omines dimouet anguItias, ${ }^{2}$ clauftra fua conatur effringere: fic accidit, vt fpiritu terre luÊante, \& fugam quarente terra cócutiatur. Quanais Ariftoreles, \& Arifotc. Theophraft', \& ex eadé fchola Stra to hanc concufsionem cuaporationibus quibafdam aridis interdum, interdum humidis, frequéter etiam mixtis videantur tribuere: qux ab infino $x$ dita, \& in quantum potuit elata, cù̀n vlecriorem locum in qué exeat non habeat, retro fertur, at $q$; in fe reuoluitur,dumq́; rixa f piritus (7) $\begin{aligned} & \text { in fe reuoluitur, dumq́; rixa liritus } \\ & \text { reciprocantis iactat obftantia, fiue }\end{aligned}$ interclufus, fiue per angufta elifus idem fipirius motum terre atq; tuSeneca, multuin ciet. Seneca fignificare vilibent. detur,nullam huius miracali parté ad Numina pertinere: neque iram deorum aut colum concutere, aut terras: quin potiùs fingula hece fuas habere caufas: neq; ex imperio fed ex quibuldam vitijs, vt corpora noftra turbátur, \&\& tunc cùm facere vi dentur, iniuriam accipiunt: In que foribendi ac philofophandi genere vehementer deceptus eft. Quanuis enim hacc omnia luas intra nature
leges caufas habeant: accidere tamen hace frequenter Numinis im perio, \& fubitas has naturx remutationes inflrumenta effe interdum diuinx iuftitix in feleratos homines defruientis dubitari non poreft. Neque enim prater rationem ea, qux hac rerum vniuerfitate iuxta vfitarilsimos naturx cur: fus accidunt, Deo tribuimus. Nam fi verum eft id quod à fum : mis philofophis magno confenfu fuit proditum, fingula amore finis incitata operari: (id quod de tota natura dicendum eft) ea quae in fines fuos concitata feruntur, neceffarium eft, aut proprio motu, \& certa cognitione, \& impeta ferantur libero, aut fuprema aliqua virtute dirigantur, \& gubernentur. Sapienter enim à magnis ingenijs fimilitudo illa excogitata fuit, ad explicandos fingulos nature motus, \& operationes, qux de homi ne arcum intendente, \& fagittas iaciente eff,cui,femel exculfo telo tri buimus quidquid fagitra côfecerit. Ad eundem per omnia modum natura femel a Deo condita, \& ex nihilo educta, veluri telum eft potenti manu excuîun. Quo fit, ve fingalimotus, operationes, fingula pretereà naturx miracula multò magis Deo fint tribuenda, quàm ipfí naturx. Hoc ergò eft quod fanctus Iob inquit, [ Quimouet terram de loco foo, \&e columne cius concutiuntur.] Columnas enim appellat fummam terrx ffabilitatem, \& frmiratem incredibilé. - Explicata diuina porentia ab his qua in terra accidunt miracu lis, ad ea tranfijr, que fublimibas illis corporibus frequenter peripiciûtur. De qua re inter fa piétes feca li huius frequêter ctiā dubiartí oft: M 3

## F.CYPRIANVSINIOB

[Qui precipit(inquit) Soli, \& non oritur: \& fellas claudit quafi fub fignaculo.] Legimus enim tùm in facris, tùm in profanis autoribus, Solé, \& Atellas lumé occultauiffe fuũ, \& mortales per dies aliquot in tene bris délifsimis fuifiec verfatos. Nam hac tenebrarum caftigatione, per aliquor dies Ægyprioram velaniá,\& impij regis dementiam in Egypto corripiebat, vt facris eft proditúl litteris. Lure etenim dixeris, Ægyptijs Solem non fuiffe exortum, \& Atellas lumen non dedife, aut occultauiffe potiùs. Qux Numinis imperio fuiffe abfolura refert hiftoria facra. Aduerte tamé, quòd quemadmodú natura terrx atque ingenium id po ftulat, ve fixa femper lit atque immobilis, ita etiam \& coelum natura id exigit,vt perperuis agitetur moti bus, \& in perperaas vertigines torqueatur. Quemadmodú ergò diainá potentiam latis declarat,rem fua na rura ftabilem atq; fixam mouere, \& impellerecita etiam,rem fua natura in motü propenfam retinere, ne mo ueatur. Hoc ergò eft quod inquit, [Qui pręcipit Soli, \& non oritur, \&c.] Qux miracula quâuis naturx fint tribuenda, multò magis tamen Deo, propter rationes in fuperioribus adduttas. [Qui extendit coelos folus, \& graditur fuper flustus ma ris.] Quemadmodum porentiam di uinam, \& fapićtiam ab inferioribus rebus ad fublimia corpora progreffus explicabat, ita etiam \&\& nunc de dinina fapientia diCturus, à coeleftibus corporibus exordium fumit,táquá à re tota nobilifsima. Quo philofophandi genere S. Iob tanquá cir culum fecit, ab infimis ad fuprema digreflus, \& ftatim à fupremis corporib' ad inferiores totias orbis par res delapfus. Celebrat ergò primo di
uinam fapientiam à creatione coelo rum,quemadmodum \&Regius pro Pra1, 103: pheta facit, Extendens(inquii)ceelŭ ficut pellem: quitegis aquis fuperio ra cius. Magna profectò diuine fa pientix commendatio, qux potuit rem adeò trabilem atque firmam tá laté extendere. Quo in loco,fi S. Iob iddé miraculú celebrat,quod Mofes initio libri Genefeos, dubitare quifpiá pofsit,an hoc loco de fublimib, Gen.ca.t: illis corporibus, an de aëre potius loquatur? Diximus enim cómentarijs in Genefim priorividelicet libro de opificio müdi, id quad Mofes ha bet,Dixit Deus, Fiat firmamentü in medio aquarū, \& diuidat aguas ab aquis: \& vocauit Deus firmamentú coclú, \& diuifit aquas, quxe crát fub firmamentoab his qua erant fuper firmamétú,de aëre effe explicandū. Quod eriá grauifsimi autores fuper Genel.voluerút. Ná recté cöfideran ti occurrit profectò, in frripturis arcanis fublimia illa corpora défísima,atq; cópacta,ccelos coelorú appellari.De quibus Mofes ve de ange lorú natalibus,vita, \& morib?, nihil omnino aut leuiter, \& perfunctorid dixit. Videtur enim inexplicabile quorúdá iudiciú de aquis fuper coeleftibus,vt abillis tractatur. Vndé facilé expediri poreft difficultas illius loci, Quitegis aquis fuperiora cius:fi appellatione ccelorum extéfionem aéris intelligamus. Nam at Pal. rosi quas fuper ceelos conftituere, nec ra tio patitur,nec mens capere poreft: prafertim cŭ proprize elemétorum fedes intra ambitum lunze data fins ab autore Deo. Hoc enim eft regnú commutabilium, corruptabiliumq́; rerum. Accedit ad hoc, quod Moles cadé voce aëra fignificat, qua Deus vtebatur, cùm idem Mofes dixit, Vocauit Deus firmamentum coelá.

Hebraice

Hebraicè עypu RaKijah. Nàm cú de creatione reptilium, \& volatiliú meminit, dixit, Producant aquer reptile anima viuentis, \& volatile fuper terram fub firmamento coeli. Sané quod dixit, Sub firmamento,
 ne reKiiah.hoc eft, fuper firmamen to: quis fit tá ltultus,qui exiftimet,

Pral 2.
Pral. 10 . alites effe, que fupra fydera volitent, \&\& fupra calos, qua Numinib. fint in delitijs? Cùm ergo $S$. Iob hoc loco aquas cominemorat, \& fluctus maris, \& vt ordine progrediatur,cú expanfos coelos, ačrem, ve mihi vide tur, fignificat. Eft enim magnopere obicruandum, nec Mofem, nec certe sos vates dixiffe vnquam, coelí effe iolidum corpus,atque vaftum: non quòd id credere par non fit, fed $\Psi$ de re ifta nullam penitùs intulere mentionem, nifi fortaffe cùm dicitur, Qui habitat in collis, irridebit $\cos , \mathrm{Er}, \mathrm{D}$ Dominus in coelo fedes eius, \&c. Graci autores exiftimant, ccelum à Deo extentum dici, \& inltar pellis extenfum,vt facilitas in creádo explicarctur. Nam tanta facilitate Deus coelum creauit,quáta cö. tracta pellis ab homine extenditur. Heç fuit Eurhymij fententia.Id etiá fenfit \& Chryloftomus. Deinde ve luerunt etiani coelum effe cameroi des,quòd S. David, \& Scriptura facra dicat, coelum effe velutitentorium adeò diffuffum, ita vt coeli figuram,fimul \& facilitatem creandi explicet. Arbitrantur ergò coelum effe quadrarumin, fine cameratú, Ego vero modefte, \&L ea venia qua necef faria elf, in tribas ab illis diffentio.
Primò,in co quod docér, quoties de extenfione coelorum agitur métio, Scripturam facram de corporibus illis fublimibus loqui. Nam ego potiuls ds extéfo ac̈re ab aquiseducto,
\& folis calore rorefacto id intelligendum puto. Extenditur enim aèr ipfa rerum creatione à fummo Deo ardore folis, quia flammis folaribus aqua rarelcebat. Nam vtà fummis philofophis proditum eft, ex aque pugillo fir decies tantùm aéris: hoc autem eft diffundi inftar pellis,ideft tentorij: nam apuld Oriétales tento ria fiebant ex pellibus. Tentorium aurem anteaquá diffundatur breue eft,\& claufum:diffufum autem vf́q; quaq́; grandefcit,\& rarefcit.Sic aér grandefcit ex aqua, quiclaufus modica aqua, \& angufta fit aër ingens. Argumèto fint, ex paruis lignis ma in in lob de. de gni erumpentes fumi, adeò vt tota mundo, \& domus fumo implearur. Simile quid piam Aritat.de duobus exhalationú in Meteo rologicis. generibus loquitur, quorum alterú vifibile a ppellat, alterum inuifibile: alterum ficcum, \& humidum furgens à terra,alterum humidum, \&\& caliginofum ab humida materia cuaporatư: \& ab hoc fiunt caligines; rores, nubes, plauixe, nises, grandines: ab altero venti,\& f(pirationum varictates, tonitrua, \& fulgura. Vides ergò has eua porationes nunc extenfas, nunc contractas. Sic ergò de coelo exiftimandum eft. Secundò,à Gracis diffentio, \& libenter,fu per fimilitudine tentorij diffufi. Exiftimant enim facilitatem creandi, extendendi, aut diffundendi ver bo effe explicatam. Eft enim venuftissima metaphora, qua Scriprura facra modum, \& rationem productionis aéris ex aqua fignificare voluit,vt diximus. Tertio, in eo quod afferút, tentorij appellationé ad figuram rpectare: omnes enim optime rationes tum é philofophia, ramab Aftronomia adducte coelum non effe quadratum, sut came: ratum probant, fed fphericum.

Probant

## F. CYPRIANVS IN IOB

Probant item,omnemaliam figurá multa incommoda facturam, de qui bus non eft nunc difpurandi locus. Ad id ergo redeuntes vnde digrefsi fumus, dicendum effe arbitramur $\varphi$ quemadmodum Mofes eo loco explicat creationé aćris ab aqua eduCtinouo miraculo, \& in orbem extenfi,tùm ad excipiendam lucem,\& aftrorum influxus, tum ad vitam animantium fulciendam arque fufté randam: ita \& S. Iob prefenti loco, cùm inquit, [quiextendit coelos folus,\&c.] Vterq́ue enim celebrat di uinum opificiú:quafi coeleftia quxdam laquearia, \& contignationes fufpenderit artifex, non fecus atque domos terreftres trabibus, \& afferibus contegere folent mortales. Verantamen haic fenfui nonnibil reclamare videtur, quod fatim fubiecit Iob, [Qui fecit Arcturum \& O. riona(fiue Cynofuram) \& Hyadas, \& interiora Auftri] Videtur enim cùm de his fulgentifsimis aftris mé tionem intulit, quibus tanquam gémis diftinguitur, \& ornatur coelom, corporailla fublimia voluiffe figni ficare: quanuis \& haic argumento facilé refponderi polsit.Infinuat ergò per Synecdochen, Deum nontá tùm coelos ipfos, verùm \& lumina coeli condidiffe. Commemorat autem hatc aftra peculiari ratione inter catera, propter corum infignem celebritatem. Penetralia Auftrivocat fellas circa polum Auftrinum, qux habitantibas in oppofito he milphęrio minimé a pparent. Arctu rum verò, quìd hoc genus aftrinotilsimum fit: Eft enim Vrfa maior circa Polum Arcticum, fiue Septentrionalem nobis apparentein. Et Orion infignis conftellatio eft in figno Cancri,aut,vt alij volunt, in Tauro, a Geminis apparens,cui no
men Oriona dederunt, quòd tempe ftatibus \& perturbationibus fuo or tu caufam prabeat. Hyadas verò di xere feptem fellas notilsimas in ca pite aut fronte Tauri fignatas, quas alijSucculas. Voluit ergò,(vt paucis dicamus) S. Iob illud hoc loco doce re,quod à fapientibus viris,tùm phi lofophis tùm poétis antiquitus fuit celebratum.Nam primó Phyficiomnes autore Plutarcho creationem Pluarch: mundi Deo tribuere. Ean fententiá adducit ex Empedocle. Idem fenfit Empedo\& Euripides: eandem Iententiam cles. Sophocles celebrabat multis carmi- Suphionibus reprehédens multorum Deo- des. rum cultum. Qui fecit Axem (inquit) terramq́; laté parentem. Sed, \& Aratus docuit, Deí aftris diftinxiffe coelunt,\& ornauiffe. Quemad modum enim Mofes dixit, Fiant lu Gca. x. minaria in firmamento coeli, \& fint in figna, tempora, dies, \& annos, vt luceant infirmamento colli, \& illuminét terram: cadem pené Aratus, Ararus in defixiffe figna fupernis ceelis, parti- princip. tumque fuifle affra, \& fleilas in an-vop,fic. nos prouidifie ${ }^{2}$ \& coelum varijs lu-Avtósjos, minibus diffinxiffe, diuerfumq́ue il tád o oh' lis ortum, atque obitum tribuifle. $\mu x x^{\prime}$ bvo ov Quat Ouidius fuis temporibus, au- दूduasispes
 $\dagger$ Tor numero, talíque Deus fimu-Ouidius. lachra figura 1. Mectamor.
$\dagger$ Impofuit coelo, perq́ue atras fpar fa tenebras
$\dagger$ Clara pruinofx iufsit dare lumina nocti.

- Sed neq; minùs perfpicitur diaina fapiétia, op fluctus maris calcat, \&\& tu per illos graditur, matis impet? cocr cés,\&infaniétes aquas certis quibuf dálegibus, \&e pralcriptis retinés,ne in perniciem mortalium diuagétur. Concluditandem, [ Qui facit magna,atque incompr thenfibilia,\&c.]

Tot facit prodigia,atque mirabilia, vt ea neque hamanum ingenium fatis admirari pofsit,neq; lingua hu mana vllà oratione confequi. [ Si venerit ad me,nó videbo cum:fíabierit,non intelligam. Si repente interroget, quis refpondebit ci? Vel quis dicere poteft, cur ita facis?] Pen det maximé huius loci fenfus genui nus à fignificatione horum verborum, Venire,\& Abire. Eft enim venire in feripturis, idem quòd côuerfari, Sic apud Matrh. Quiveniüt ad Mateh. 7. vos in veftibus ouium, \&cc. Et apud Ioan.t. pri. loan. cap. 4. Ifa. 35. Ioann, In propria venit: Et iterum, Qui confitetur Chriftum in carne veniffe, ideflt fuiffe verfatum. Et Ifai. Deus nofter iple venit, \& faluabit nos. Et in pfalmo. Vt quid Deus re cefifti longè. Contra verò̀, abire eft ab aliquo difcedere, \& animum benefaciendi mutare: fed \& animum ectiam indignatione plenum fignificat. Conerariam denique fignificationem haber fuperiori verbo. Tan ta eft ergò diuina fapientia, inquit lob, ve polsit ad me venire, \& mecú verfari,\&2 multis me afficere benefi cijs: polsit etiă,à me difcedere, hoc eff, open \& auxilium fubtrahere, cùm id ego minime intelligam. Voluit ergo S. Iob,ab ipfa rerum huma narum moderatione docere, quam fit incomprehenfibilis diuina lapié tix profunditas. Ef enim vehemen ter neceflarium ei, qui velit res ha manas moderari,tribus potifsimùm rebus praftet. Primò vt \& fubiectis haminibus iuftitix pracepta, \&\& a lia diftribuat beneficia: Secundò, vr fin gulas lubditorum actiones fapiéter excutiat, \& examinet. Tertio, vt in fecleratorum hominum impietates; cùm id ratio poftulat,grauiter animaduertat. Deus autem mortalibus tanta cura profpicit, vt frequenter
ad cos veniat,cui illis verfetur,atque in cos ingentia conferat beneficia. Sed id adeo fa pienter, tam occulté, \& latenter facit,vt \& ipfa bereficia fint hominibus incomprehenfibilia, propter fui magnitudinem, \& propter fapientiam illius, qui beneficia confert fubriliter \& occultè, Cöringit autem frequenter, vt magnus ille medicus Deus vel dura aliqua caftigatione, vel mentis anxietudine mortalium falutem procuret: \& interdum ab officio \& \& religione declinare permitcit,quò cautioresmor tales poft lapfum cuadant. Nam (vt ait Paulus) Diligétibus Deí omnia cooperantur in bétibus Deí omnia Ad Ro, ẑ: hac beneficia vix vnquàm ab tan? ne percipiuntur. Nelciam ab homi tis illú Deus cumulaffer ben quá cùm tot modis eum vexatet dices e granifsimis pece. Idem dices de grauifsimis peccatoribus Paulo, Dauide, Perro, Magdalena. Si ergò in ipfis etiă fceleribus Deus noftris veilitatibus prouidet, \& ad nos venit, quid iam de cxteris rebus exiftimandum frt? Quemadmodùm autem venit ad nos, ita etiam recede re folet, cùm fua interdum dona, \&e beneficia nobis eripi permittit,ę ra tionis \& mentis lumen, \& volúratis dulces \&̊ blandas, honeftaíque rerú appetitiones. Vndé cótingit frequé $\operatorname{ter}$ (vt Sapiens inquit) vt ex vix no $16 . \mathrm{d}$. bis recte videantur, qux ad mortem ducunt: atque ea exiftimemus hone fta, quar funt inhonefta: \& amori Dei, \&x proximi nos incumbere arbitremur, eum proprij amoris fludio potiùs teneamur. Sunt vetuftiffima rerum monumenta iflarum re rum ex̀emplis refertifsima. Ergò quia diuinum bencficium eft, quod indignationé,\& iram exiftimamus, \& indignatio interdum diuina, quá arbitramur beneficium, iurè ait $S$. Ms lob

Iob. [Si venerit ad me, non videbo cum, \& c. Nam ex cuangelio didicimus, plarof $\hat{q}$; decepifle prophetix dona, mag ifterium doctrin $x$, gratias curationum: qui dicent aliquando, Domine nonne in nomine tuo prophetauimus? Et in nomine tuo dxmonia ciecimus, \& in nomine tuo virtures multas fecimus? Quibusta men refpondebit Dominus, Nunquàm noui vos. Ignorabat Pau.gra uifsimis tentationibus carnis laceffitus quid de fuis rebus, \& falure prouideret magnus medicus: vnde rer Dominum rogabat, vt difcederet ab eo Angelus Sathanx. Idem de Tobia, \& afflictionibus illius iudicandum, Hebraza videntur aliud fignificare: nempé mortalem homi nem tanta teneri ignoratione rerū, vt Deum per opera fua non intelligat. [Ecce(inquit)prateribit me, vt non videam, \& vltro citró́; commeabit,\& non intelligam :] Id eft, Deus me pi $x$ fente multa facier, que non affequar, neq; ipfum effe illarŭ̃ rerú autorem, deprehendam. Exagi tatur hoc loco ignorantia humana, \& fupinitas: quoniam cùm Deus to ties de fe ipfo teftetur per ea opera qux in orbe efficit, ignorat tamen mortalis homo,quanta fit diuina bo nitas,\& fapientia. 4 [Si repenté interroger, quis refpondebit ei? vel quis dicere potelt,Cur ita facis?] Diximus, oportere eum, quires hamanas moderatur, de cifdem rebus ferre poffe fententiam. Interrogare autem, verbum eft forenfe in litteris arcanis,cùm videlicet productis teftibus iudex aduerfum feeleratí quempiam fententiam fert. Deus itaq; interrogat, cùm in cuiufpiam impietares grauiter animaduertit.
P(al. ro. Hinc S.Dauid, Dominus interrogat iuftum, \& impium, Duo autem po-
tifsimùm funt, que iudicis fentétiá impedire poffunt ne executioni má detur. Alterum eft,fir reus iudici vel technis vel cauillis quibufdam imponere polsit. Alterum verò, dum iudex vehementer reformidat, ne dam aliorum impietates ipfe caftigat, propria ipfius fcelera prodeant in publicum: id quod frequenter ac cidere videmus. Sed magnum illum iudicem nemo decipere pofsit, non iuftus,non impius: nihil eft, quod il lius fapientiam effugiat, probè tenet noftros cogitatus. Nó cum decipere poffant proprix hominum confcié tie, quas in telles vocat. Deinde neq; illud reformidabit, ne fcelus aliquod in ipfo deprehendatur, quod in alijs caftiget. Ob eamq́; ré nemo illidicere pofsit, [ Cur ita facis?] Ná qui carpit mores, labe carere de bet. Interrogat autem Deus fubitò nongunqua $m, \&$ repétè: fenfim interdum, atque lento gradu ad indicium procedit. Sapienter ergò dixit. [Si repente interroget,] hoc eft, hominibus minimé cogitantibus. Donat enim nobis frequenter tempus fundend: preces,collachrymandi,2gendi deniq́ue poenitentiam: poft lachrymas verò,\& fingultus pofsit vtcunq́; homo Deo relpondere.Ná refpondere hoc loco idem eft,quod propriam tuericaufam, \&̊c cá apud judicem defendere. Pofsit itaque fceleratus refpondere pof lentas il las, \& tardas interrogationes, Ego poft peccata ad lamenta conuerfus, vitx antè acte poenitudine ductus, in Deo meas oes expectationes, ani mum,\& cor collocaui. Si verò repé te aut morte aut graui fapplicio interroget, vt fi quempiam noftrum imparatum opprimat mors, quis di cere pofsit,mundem eilt cor meum? Aur quis gloriabitur caltum fe ha-
bere cor? Hebrea, [Sigd raptim aut feret, quis reducet illud? aut quis di cet ad eú, cur ita facis?'] Eò fane 'fpe Etare videntur haec verba, wt proprias calamitates in memoriam rewocet: ac Deum veluti furem,\& pre doné facit,qui illi \& liberos, \& fortunas cripuit fubitò,atq; repérè:cui tamen dicere non potuit:Cur ita facis? [Deus cuius irx refiftere nemo potelt,\& fub quo curuátur, qui por tant orbem.] Legimus frequeater fanctos homines diuinę indignationife oppofuiffe, vt Mofes, vt Phi-
Exod.33. nees, vi David:Sed diuinam illi indi
Num. 25 .
gnationem precibus,\& orationibus mitigabant. Agitur autem hoc loco de ea obfiftendi ratione, quare vio lentia conftat \& vi. Quis ergè violenter pofsit diuinz indignationi,\& furori refiftere, aut illius ire ad caftigationem procedenti fe opponere? Sanctus Patriarcha Abraham di uinx indignationi fefe opponebat,
Gen. 18, cùm viris Sodomitis vltrix illa atq; memoratu digna tempeftas immineret é coelo, led precibus, \& magna animi fubmifsione, rectum illius iudicium reuocans in memoriá, quòd iuftum hoininem núquam cum iompio perdidiffet. Secùs verò, ftultus fit plané,\&̌ prorlứs infaniat, quieius furori fe velit opponere. Bené proinde ait, [Illi nemo refiftere pof fit. Sub quo curuantur qui portant orbem.] Hunc locum interpretes quanuis de principibus, \& regibus explicent,frequentiùs tamen de angelis explicant: qui iuxta fentétiam Peripateticoraun fublimia corpora in circulos torquent, ad explican da in his inferioribus naturx opera Hocautem alienum eft à litteris ar canis, intelligentias videlicet orbes mouere. Et funt qui arbitrétur fum mum philofophum Ariftot.cùm de
intelligétijs, \& angelis fuit locutus, longé aliter fenfiffe, quàm vulgus iudicet. Quid de eas re fentiat Simplicius fuper libros ide coelo contra Alexandrum A phrodifieniem,non eft huius loci aut temporis explicare. Quod de officio, \& munere angelorum hoc loca differuit vir fanCtus,crediderim potiùs cum de gubernatione totius orbis fanctis ange lis commiffa fuiffelocutum, quàm de perenni motu caleftium corporum: de quare mulra apud veteres philofophos,\& omnium gétium fapientes prodita funt. Refert La ér- Dioge: tius ex Platone, Deos fiue angelos res humanas refpicere, \&\& curare. Nam vt autor eft Philo,angeli funt ${ }^{\text {Philo; }}$ quas dxmones Plato vocat, \& quos plato. deos appellat in Phredone, \& Eutyphrone, rebus humanis prafectos. Itern quod alio in loco inquit Plato, Dcos effe omniú optimos imisóstas hoc eft curatores, de angelis dictum iudicant interpretes. Vide Philo infignis Platoricus de angelis frribés inquit, Deus furmmus cos prafecit, à quibus regimur, vt rectè vinentes in coelüab eis deducamur. Itaque fi de angelis loqueretur $S$. Iob (quod ego credere non paffum) de cura, \& moderatione porius rerum homanarum eis demandata effet interpretádus, quam de orbium coeleftiú iugi agitatione. Hebraus textus alín feafum longé diuerfum fignificare videtur. Sic enim habet, [Deus non auertit iram fuam, fub co curuantur potentifsimi auxiliatores, ]fue, vt alii interpretantur, [Auxiliatores fuperbix.] Quibus fanctas Iob refpondere videtur fal tis hominum cogitationibus, qui fre quenter à condito orbe auxilia, \& neceffaria profidia à potentifsimis hominibus quarebant, \& totá fuam confl:
confidentiam in cis collecabant: vt diuine littere teflificantur de viris Ifraéliticis,quoties ab Ægyptijs fae lutem ferabant, contrà quàm ftatuerat diuina prouidentia:de Niniuitis,\&Afyrijs, qui Babylonios habebant foederatos, \& amicos, Concludit ergo S.Iob,

Q
Vantus ergò fum ges, virefpon deä ci, co loquar verbis meis cumeo? 2 ui etiäjs babuero quispia iuftum, nos refpondebo, Jed mecum ius dicem deprecabor. Et cum inuocantem exaudierit me, non credo, quòd audierit vocem meam. In turbine enim conteret me, or multiplicabit vulnera mea etiam fine caufa. $\mathcal{X}$ on concedit requief cere piritum meum, (t) implet me amaritudinibus. Si fortitudo quaritur, robufti Pimus ef: fiaquitas iudicÿ, nemo audet pro me teftimonium dicere. Si iuflificare me voluero, os meum condemnabit me: fi innocentem offendero, prauum me comprobabit. Etiam fif implex fuero, boe ip (um ignorabit anima mea, (t) tedebit me vita mer. Vnum eft quod lequatus fum, ช' innocentem oo impiu ipfe confumet. Si flagellat, occidat femel, 4 ) nö de panis innocētü rideat. Terra data eft in manus impü, pul-
 eff,quis ergò eff? Dies meivelociores fuerunt curfore: fugerunt, of now niderunt bonum. Pertranfierunt quafo naues poma portantes, ficut aquila volans ad éfcam. Cum dixero, $\mathcal{O}$ (equaquam ita loquar: commuto facië meam, (t) dolore tor queor.

EX his quax dixerat colligit vir fapientifsimus,non poffe fe vlla ratione de innocétia, \& ufftitia propria cumDeo in difceptationem ve nire, Nullus, inquit, ego fum, non ta lis eft fapientia mea, neque tanta iv ftitia, vt vel ipfe me dignetur ad difceptationé admittere, vel fi admitteret, mihi pofsint verba fuppetere ad propriá caufam aflerendam. Et quoniá frequenter contingit, vt publicis in iudicijs, \& apud tribunaliz hominü, is qui neque potentia, neq; ingenio,neq; gratia valet, fola proprix confcientix fecuritate magná apud iudicem confidentiā cōcipiat, \& propter animi innocentiam vehementer ad loquendum animetur: hoc confidentiz genus excludit fan Ctus Iob dicens, [Qui etfi habuero quidpiam iuftum, non refponde-: bo,] meam fcilicet iuftitiam, \& innocentiam defendendo. Confiderandum verò,quibus verbis hęc fint propefita. Nam incertitudinem hu manx iuftitix eleganter explicuit dicens, [Si habuero quidpiam iufta, non refpondebo.] Vt Apoftolus, a.Cer, ro! Nihil mihi confcius fum, \&c. Neq; verò tantù̀m humanam iuftitiam,\& innocentiam fignificauit, fed \& ean dem extenuanit, cùm dixit[quidpiá iuftum.] Nam ef humana innocentia,atque iuftitia omnis pretenuis; \&evtinam aligua, Declarat deinde, qux potifsimùm oratoris partes apud iudicem Deum valeant. Non poffum(inquit)illi relpondere, \&e meam rueri caufam propria iuftitia fretus:reliquum ergio eft, vt xquifsi mum iudicé precibus,atq; oratione ad mifericordiam flectam: nam hoc mihi, \& commodius erit, \& vtilius. Nam cùm quifpiam fefatetur peccauiffe,\& ad mifericordiam iudi cis puocar,tota caufa extra indicia confti-

Gregor. tur, labefactare.D. Gregor, priorem illum locum explicans, ad cohibendam humani animi infolentianu, aie bat in hunc modum. Si remota pictate difuritur humana iuftitia : iuftorum etiá vita in eo examine fuccambit. Ex quibus argumentumi Germani colligunt in hưc modum. Si diuino examiae \&t iudicio iufti hominis vita fe erigere non poreft, fed pödere peccatorum femper fuccübit, quid ergò commendabile, aut quid excellens, deprehenditur in hu manis operibus? Deinde idem Gregor.faper locum quem in prafentia explicamus, [fi habuero quidpiam iuftum,\&\&c.] Omnis, inquit, humana iultitia inialta efle conuincitur,fi di ftricté iudicetur. Qux fi ira habent, omnis ergò iuftorum actio peccatй ef: ac proinde nibil eft in bumanis operibus commendabile, nihil quod precio aut xetinatione fit dignum, Veruntamen fi animis aduertamus, vt prior ille locas de fubita interro gatione, perniciofa Germanorumia dicia de humanis operibus non tuetur, ita neque alter hic,de quo difpu tamus. Et quoniamad excutiedam doctrinam magni Gregorij nos pro nocant Germani, fuerit operxprecium eils verba fubnectere. Inquit ergò Gregorius, Tunc magnus ille iudex nos repenté interrogat, cuim adiudicium \& examen inopinatos vocat. Quibus Gregorius non obfcuréfignificabat, alios à fummo
conftituitur,nihilǵ; habet iudicialis generis, queinadmodú rethores prodidere, \& bené dicendi periti,Habee bic locus, \& fuperior ille [Si repen, tè interroget, \&cc. ]difficiles explica tus,atque ex his duobus locis, alijfq́; huius capitis oraculis Germani nitü tur humana opera etiam eorum, qui innocentia \&\& iultitia excellere vidé te, partim animi poenitudine exter-
gere poruiflet,fi temporiscopia fup peteret. Ob eamq́; rem femper illi peteret. Ob eamq́; rem femper ill
neceffariú erit ad iudicis milericordiam prouocare, qux peccatum re* mittat:quo minimé remiffo núquá illi ad beatitudinem patebit aditus. Deinde alia ratione D. Gregorias ad fenfas Theologicos locumaddu cit. Aliter, inquit, magnus ille iudex hos interrogat, cùm duris videlicet caftigationibus nos pulfat,quò vide licer mens noftra in perturbatione veraciter iudice, id quod de fe falfò in tranquillitate exiltimauit.Et tan dem concludit, Semetipfum homo confiderans tacer, \&e diuina iudicia difcutere metuit qui fe ipfum pulue rem effe agnofcit. Vc Paulus inquit,

Roma, of
Deo repenté interrogâti, atque eis minime cogitantibus,quorí eft fors infelicifsima: alios verồ non ita fubi tò aut inopinatò vocari ad iudiciú, fed vocari prxmeditatos.Poreft qui dem iuftus inopinata morte preué, tus, leuioribus fubiacere peccatis que partin facramentorum virtute,partim animi poenitudine exter- Homo tu quis es, qui refpondeas Dea? Quibus D. Gregor, a perté fignificare viderur, hunc locum etiam poffe explicari, non folùm de fordi bus hamanx iuftitię,fed \& de vilita te humanx nature, \& indignitare hominis,ficum Deo conferatar. Ad alteruan locum accedendo,difficilius videtur quod Gregorius fuper cum locum dixis, Omnis huma na iuftitia iniuftitia effe cōuincitur, fi diftrifte iudicetur. Sed hec Gregorif fententia eundem videtur habere fenfum cum pracedentibus, vt diximas. Neq; enim Greg.loquitur de fingulis actionibus hominum iuflorum: fed de tota vitx ratione in vniuerfum, que defectus a liquot fé-
per habet admixtos: guod mininè $\begin{gathered}\text { negandumy }\end{gathered}$ per habetadmixtos: guod minime
negandum

## F. CYPRIANVSINIOB

negandumeft, Non tamen ob eam rem, vel dánada funt humana opera,vel nullo precio aur aftimatione habenda. Vel comparatione quadá loquitur Greg.de humana iuftitia, fi cumdiuina componatur, quemadmodum in fuperioribus fuit à nobis fatis explicatum. Er quoniam precationis fuiue orationis S. Iob mé tionem intulerat, de infirmirate hamani ingenij, \& imbecillitate noftre carnis s poft precationes fufas prudenti iudicio fubiungit dicens. EEr cùm inuocátem exaudierit me, non credo quòd audierit vocé meá. In turbine enim côteret me, \&̛ multiplicabievulnera etiam fine caufa. Non concedit requiefcere fpiritum meum, \& implet me amaritudinibus.] Eo fane pertinent hrec omnia, vt humanx carnis diffidentia his omnibus verbis explicetur. Annotádum tamen ad rem aperiendam, Deum Opt.Max.núquam non implere fuas promifsiones. Multis autem fcripturarum locis, tum apud Mofem, tum apud ceteros vates pol licetur, humanas fe precationes exauditurum. Sed quoniá duplex eft ratio exaudiendi precationes;quarú altera humana vota atq; defideria répicit, qua funt in plurimum cam Itultitia coniuncta: altera verò persinet ad profectus iuftorum, ve vide licet in virture magnos faciát progreflus: Deus femper humanas preces exaudier: interdum pro voto, in nos conferendo beneícia qux poftulamus, cùm fcilicet oratio ipfa,\& fingula peciriones à ratione profici - fcunturinterdum verò non refpicit vota noftra, qua ftulta funt, fed potiùs noftrx mentis vtilitates: Et túc contra varias noftras expectationes iuftos etiam ho tines in turbine cóterit, \& multip icat vulnera, nec fis
nit quiefcere foiritum: fed eum im² plet amaritudinibe, vt inquit S.lob: iemper tamé iuftorum opportunitatibus profpiciens. Quod verò dixit, [In turbiné conterer me, ] fapié ! ter profectò dietum eft, \& magno cum iudicio,fi morem loquendi fan Ctarum friptarariam aduertas. Legimus,turbinem atque vehementio rem ventum Ægyptioram interitú pracelsiffe. Cù̀n exercitum eciam Sifare proftrauit, in tempeftate ve- Indici. si: nit. Precibus Samuclis Deus flexus Philiftinorum acies turbine,\& graui rempeftate exagitabat. Apud Ifaiam propheram tempetare, \& Exod. 14 Reg.t.c. 7

Ifa.28. 29 tarbine, \& flamma ignis deuorantis propria declarabat confilia. Igitur quoniam vetus confuetudo, vt docet Scriptura facra, femper obtinuit vt diuinas caftigationes turbo,\& té peftas frequenter precederet, ad explicanda grauifsima fupplicia, S . Iob terbinem cómemorauit. Quod verò fubiecit, [Multiplicabit vulne ra mea fine caufa, $]$ pertinet ad exprimendam ftultitiam,atque demen tiam humane mentis,qux vt in plu rimäde diuinis caltigationibus ita judicat,quafifine ciufa fanctis, \& iuftis tominibus inferantur fupplicia. Induit enim interdum S.Iob tal ti hominis perfonam:vt Paulus criá aliquando affumit peccatoris homi nis imeginem:\& Salomon in Ecclefi.pro impis, \& fultis hominibus lo quitur. Ad cum modú fanctus tob. Nufquam tamen Deus fine caufa valnus infert, Impiŭ enim effer hoc de Deo credere. Sed nüc quò magis explicétur vires f piritus, qui fanctos homines in habitar: nunc ve ad fere deant, \& in fedefcendant : nunc vt excutiatur fupinitas quedž,\& ofcitatia,qua illorum vifceribus haret: \& deniǵue alijs ex canfis,quàs recé
fere fuperuacaneum daximus, varijs permittit eos premi doloribus, \& exerceri incommodis . Semper tamen(vt dixi,) hominum precatio nes exaudir. Nam vt artis medica peritus, \& qui xgrotantis falutem omnibus deliderat votis, non exaudit zgrotastem ad votum, cùm obnixe poftulat amoueri à fe quàm citifsimé a marum pharmacum, pro fpicit tamen infirmi vtilitatibus,atque huc ref piciunt omnia illius con filia: \& exaudit zgrotantis preces ad depellendam $x$ gritudinem, \& ad confequendam falutem : ita etiam de magno medico, \& hominibus iuftis cenfendum eft. Quocirca non eft quòd mirerur S.Iob,qui ægrotátis hominis perfonam affumens ait, [Non finit quiefeere fpiritum meй, fed implet me amaritudinibus.] Quiefcit enim f piritus inter amaritudines ipfas,\& afflictiones, cùm eri gitur in (pem confequédi optatum finem. Si tamen defit hrec expectatio,non poffunt valnera inflicta, \& caftigationes; amara medicamenta, non vehementer exacerbare animú hominis afflicti.Sed quoniam huius finis ignoratione,tenetur, conqueritur nonnunquam de cis aduerfirati bus, qua feliciorem parant valetudinem,\& rerum fatum longe prexftantiorem. His itaq; conltitutis \& explicatis, qux magna ex parte ad aperiendam humanam vecordiam, \& ftultitiam pertinent, iterum accedit ad illuftrandam, \& commendar dam porentiam, \& fapientiam iudicis Dei dicens [ Si forticudo quariror,robuftilsimus eft: fi $x$ quitas iudicij, nemo audet pro ine teltimonium dicere.] Eft, inquit, iudex ille ad coércendos impios potentifsimus. Omne enim robur excedit. Si verò̀ de innocentiz iudici neceffa
ria agitur, tantam in iudicio xquitaté leruat, vt nemo pro me audeat, dicere teftimonium. Alludit fanctus Iob ad confuecadines forenfes publicis etiam omnium gentium legibus cóprobatas، Nam cùm quilpiá le propria innocentia, atque teltimonio tueri non poteft, teftes addu cit,qui de illius iuftitia, \& vite integritate teftimonium ferant. Coram tanto autem iádice nemo (inquit Iob)audebit pro me teflimonium ferre. Neque humana ratio atque mens capere poteft vllo pacto,maio rem effe hominis iuftitiam vericate Dei redarguč́tis. Vnum eft quōd reos,cùm ad tribunalia iudicum fiftuntur, vehementer confolari folet, nempe proprix confcientix teflimoniu: vix enim credi poreft, quan tùm recta conicientia hominem cri gat in fpem, aut expectationem meliorum. Hoc igitur proprix confcié tixe prafidium, quod certifsimum atque turifsimum effe folet, hominibus eripit lob dicens. [Si iuftificare me voluero, os meuin condemnabit me: fiinnocentem offendere, prauuin me comprobabit: Etiam fi fimplex fuero, hoc ipfum ignorabic anima mea, \& tredebit me vita mex.] Quibus verbis, vt mibi videtur, varias fapientifsimus homo rationes explicare voluit, quibus propria confcientia fele tueri folent ho mines. Primàeft eoram,quibus més ipfa,atque ratió teftimonium perhibe, fe iuftos efle. Nam fiad iudicium raptus dixero,me ioftum effe, vt pofsim effugere fupplicia, illico vel ab ipfis, verbis, fammx impietatis poffum conainci. Nam qux maior impietas effe pofsit, aut quando vnquam iniultitia magis. crefcit ad cumulum, quàm cùm qui fpiá de fe ipfo \& credit, \& affirmat iuftum
iuftum effe, omniq́ue culpa vacare? r.Ioan. r. Si dixerimus(inquit Ioannes) quia peccatum non habemus, nos ipfos deducimus, \& veritas non eft in nobis. Nemo mundus à forde, inquit

Iob. 25. iuxta in terpretat. Septuag. Eodé mo do refertur' à D. fumma impietas eft. Altera verò ra Lcono fer tio, qua reltimonium folet ferre có${ }^{\text {mo.r. }}$ Natio. in fcientia ad tuendam innocentiá cuNatiui. in princip. iufq́ue noftrum, mitior eft aliquanEtiD.Au rulum: culm fcilicet confcientia de Nat \& gr. fe ipfa non prefumit, \& tamen hoca.7.to. 7 minem non reprehendit, neque feeEt lib. 2. Ite
de pecca.
eniaf piam accufat. Hoc figniorig.e.,.j2. ficare voluit,cùm dixit $\$$. Iob, [ Si tom. 7.
Et a D . innocenteh me oftendero, dicens Greg. lib.nullius feeleris me accular confcien ${ }_{7}^{7}$. Reg. in in tia, prauum me effe comprobabit.] 55. poil Potens eft enim iudex ille, quem ni medium hil fugits, multa in publicum produ cere mei animi fcelora, quax aciem humanæ mentis effugiunt. Nâa,qué-
Pral. 8. admodá dixit pfaltes, Delicta quis intelligit? Tertia ratio pargandicri minis eft, cùm quilpiam fatetur fe peccaffe: dicit tamen, fe non peccaffeconfultô,non propria malitia, led ignorantia pothus, atg; imbecillitareaddutuin ad fcelas patrandum. Cifén flatum coniecturalem appel lant Rhetores. Atqui hiec carminis purgatio,(inquit S.lob)nullum habet pödusin iudicio illo.Quis enira proprijanimi fimplicitatem iactare pofsit,vel apertos inores? Praferlece, sy. tim cùm leremi.prophe.de humano corde dicat, Prauí eft cor hominis, \& infcrutabile. Varif font motus, \& aftectiones noltri cordis, \& impetus pafsionurn \& affectionum innu meri,ita vt aciem hümana mentis effugiat: nec fatis quifpiatt animo percipere pofsit, fe fimplici corde
peccaffe. Fieret proterea, (inquit $S$. vir) ve fi ad aperiendam proprij ani mi fimplicitatem, aut fimplices mo res omne ego'adhiberem ftadium, atque in hoc negotio omnem operam, atque diligentiam nauarem, ni hil aliud efficerem, quàm tadio \&e afflictione vitam cốlumere, \& prenimia anxierudine totam vita rationem reddere acerbiorem. [Vna eft,quod locutus fum, \& innocenté, \& impium ipfe confumit. Si flagellat,occidar femel, \& non de pernis innocentium rideat.] Incipit Iob confutare fententiam, atque iudiciú Eliphaz \&\& Baldad, qui confanter affirmabant,neminé in hac vita nifí fceleris caufa à Deo corripi, \& cafti gari: innocentiamiverò ipfam extra omne periculum femper pofiram. [Vnum eff(inquit S. Iob quod loca tus from:] hoc elt, ego in ea femper fai fententia, quam docui,\& frequé ter verbis explicauitmagnum illum iudicem in hac vita, iuftumek impiŭ confumerc. Hoc eft, caftigare, \& affligere. Locus eft difficillimus, \& qui varios pofsit habere explicates, \& qui aperta contumelia Deum videatur afficere. ©emina tamen ratione huius loci difficultas explicari pofsit. Primò, fí dixeris cum D. Gregor: ; Greg.propter peccatum primorum parentum, ex ioftum \& impinm fure ad fupplicia in hac vita rapi.Inde enim graue pondus arumnarum, quod in hac vita fuffinét \& pil \& in nocentes homines dimanauit.Quocirca fi primú illed feelus attendas; iure dixeris quoniam innocentem \& impium iafté confumit, Secundò fortalfe Iob de ea confummatione, \& fupplicio agit,qued omnium eft long a atrocifsimuma: morte feilicet, quar nullo habito delectu, iuflos \& iniuftos,pios \& impios rapit, que
mors ab originali peccato duxit ini tium. Veruntamen quoniam hoe non fatis explicabat quéftionem pó fitam de hominibus iuftis, ait, [Si flagellat,occidat femel, \&'nō de poe nis innocentium rideat, ] Quibus verbis irerum pergit inquirere, Non nè fatius effer, iultum bominem femel morte conficere, quar omnibus ex equo propter originale debetur, quàm innocentes tot flagris afficere, \& de illorum poenis quodammo do ridere? Hoc eft, quafi poenas ipfas \& fupplicia innocentum per fe probare? Nam ridemus interdum \& lextitia perfúdimur, gaudemufq́; de eis rebus, qua nobis fuapte natu ra probantur, \& placent. Si ergònul la eft rario, quare Deus iuftos in hac vita vexet, \&o penis afficiat: quid eft,quòd gauder de illis,\& ridet, dŭ diaex antur, quafí quax eos torquent mala, fine fuapre naturabona? Quod ego maximum incôueniens iudico. Tertiò, \& quod mihi magis probarur, Hebrea videntur lonare, [ Si flagellum occidat fubitò (fubintellige impium) tentationem innocentium ridebit.] Confurat hoc loco fententiam Baldad. Dixerat enim fuperids,poenam piorum in hac vita prorogari, impios autem fubitò perimi. Quod fi ita res haberet, mul tô effet grauior piorum poena, atq; Iorsinfelicior. Atque ita fieret, ve impius iure rideret, \& fannis profe: queretur piorum vitam. Quod à di uina prouidentia nimium debeat ef te atienum. Quarto, hunc fortaffe fenfum habebit hic locus, Si punit malos,quare non fubirò occidic? Si promiat bonos, quare cumulat fup plicijs \& poenis, \& de illorum intesiturider! Iuxta verfionem noftram dicere polsis in hunc modum, Poftquam ita Deodecretum eft, iuftos
videlicet \& iniuftós p penis afficere; optarem vt breui, \& citilsima morte eum, quem vellet caftigare à mi ferijs huius virę criperet:nec tain ${ }^{10}$ go cruciatu homines affligeret,perinde quafic ei fint voluptati innocen tum poenx. Quemadmodum enim (vt aliquod ad rem explicandá pro ducamus exemplum) leo aut vrfus; aut fortifsimumaliud, $\&$ robuftifsi mum animal vile,\& exiguum animalculuin depredatus vnguibus te net, nec fubito illud dilacerat, aut difcerpit, fed logo cruciatu per mul tam temporis moram mauult affligere,ac deinde morti dare: fic \& S. lob,de Deo loquitur, tanquam oble Camento \& voluprate afficiatur piorum cruciatus \& poenas in multum tempus differendo, ac deinde conficiendo morte. © [ Terra data ef(inquit)in manus impiir, vultum iudicum cius operit.quod fi non ille eft, quis ergò eft? ] Adducit S.Iob; quò aduerfariorum fentêtias labefactet, ad inconueniens fongè grauifsimum. Sitanta eft (inquit) rerú humanarum confufio,atque pertur batio, peioremq́ue videmus effe pio rum hominum fortern, impiorü autem fortunam meliori caufa harere: fit profectò neceffariò, vt iftarú rerum gubernationem à diuina pro uidentia prorfùs alienam dicamus, nee penes Numen effé curá a aliquá, \& profpectionem rerum humanarum:dicemufq́ue Deum Opt. Max. quemadmodom folent principes, \& reges pondere reram publicarú, \& moderationis regni defefsi, alterica rum rerum curam, \& profpectioné committere:ita \& fupremum impe ratorem \& regem Deum facere, Et quemadmodum principesargue reges fummos magiltratus cis homini bus interdum committunt, qui per N vio:

## F. CYPRIANVSINIOB

violentiam remp.opprimunt, \& tysannide potiùs quàm paterno amo re in remp, ducti diripiút omnia, cófundunt, atq; perturbát nulla habita ratione xquitatis atq; iuftitię: ita de Deo iudicandum fit,vt impio ali cui,\& nefario homini mortaliú res moderádas tradiderit, qui per fas at que nefas innocentiam opprimat,\&\& fontes fimul, \& infontes fupplicio, \& poenis afficiat, melioréq̧, iudicet impiorum, guàm piorum forté.Sed \& illud Deo tribuédum effer, quòd ab illius profpectione circa res humanas maximé videtur alienũ, [qđ vultum iudicum eius (nempe' rer$r x$ ) operit:] hoc eft, rationem \& intellectum confundit,ateq; perturbat, \& quafi tenebras obijciendo, verita tis, iuftitix, zequitatif̣́; ; flendorem videre non finit:fed odio \& amore, mulcarum rerú cupiditate, auaritia, alijfq́que perturbationibus duci permittit. [Quòd fi non ille eft, ]ac fi dicat, Quod fin non ab hoc principe ryranno,\& reipub. oppreflore hæc fiunt, [quis igitur eft.] quitantá pe ftem ac luera in res humanas inuexit. Eleganter verò dítum eft à fan Cto Iobo,[vultú iudicú cio opperit.] Legimus enim, Thebanos viros pru dentifsimos, huiufmodi fimulachra finxiffe ante deorum altaria, quò fe natum boni principis hac imagine exprimerent:fedebant primò iudices: quoniam conflantes,grabes, \&x quietos eos effe oportet, nec facile cömoueri:vt eft apud iurecöfultos ff.de officio prafidis, vel quia femper obferuatum, ve magiftratus feu iudices pro tribunali federent,vtinnumeris penc̀ iurib' expreffum eft, capite finali de re iudicata libro fex to. L. qui pro tribunali,ff. eodem ti-
;.reg.r.d. tulo:fic \& $S$. Dauid de Salomone filio,Salomonem elegit Dominus, vt

Sedetet in throno. Manibus preterea carebát,ne ius dicentes, aut munera acciperent,aut donis aut promifsis corrúpi paterentur: quod \& legibus, \& poenis hodie prohibetur: vr in.l. Plebifcito, De officio prafidis.Horum aúr princeps fingebatur cacus: quo fignificabatur, illum auribus tantùm abfque onani affectu, feu perfonarum refpectu, conftăter ac iuftè fenatus decreta peragere de bere. Quá longe diuerfum eft inter fe, principem cacum effe, vt finxere Thebani, \& vultus habere coopertos, ve inquit S.Iob? Nam aliud perti net ad priuatos affictus, qui excerca re folent iudices,aliud verò pertinet ad affectos ipfos refecádos, ac refcin dendos. Sút qui velint, ijs verbis fan Ctum Iob dxmenem voluiffe fignificare,cui terra 'tradita quodámedo fit in poreflate. Obtinct enim imperiú in impios homines atg; neforios: atq; illi interdá committuntur iufti excruciandi,atq; conterendi, Verútamé quăuis regnauerit ille, ac per multũ tempus obtinuerit imperiü in mortales homines, non tamen ea ratione illi cómiffum eft imperiũ,vt res humanas ipfe per fe moderetur. Neq; enim illi liberum eft, aut fuit vnquả liberè facere quod cupit, ac fuam explere nequitiam: quidquid enimille operatur, à diuina prouidentia pendet vel prohibente, vel permitente : Quocirca fi feruitus hominum, acdzmonis imperium, à peccatis atque feeleribus daxit originem, \& haec feruitus peccati non fufficit, ad expediendam ${ }^{q}$ queftionem propofitam de piorum atque impiorum fupplicijs, [neq; ille eft, ] (vt inquit S. Iob.) hoc cft, dxmon non eft, qui has res confundit, atq; perturbat:[quis ergò eft,] qui hace efficere polsit? Quafi dicat,

Alia

Alia à nobis ratio inueftiganda eft. Hebrea alium videntur labindicarelenfum huius loci。 Habent enim in hunc modum. [Terra data eft in manu impin, facies iudicum eius ipfe operiet, \& fí non eft,vbi nam eft, \&c quis elt?] Habent hrec verba hunc fenfum. Ex his quadiximus(inquit Iob)fi ita res habet, apertum lane vi detur, terram datam in manus impij gubernandam,ac moderandam, \& quod amplius eft,quiterram mo derandam tradit impijs \& nefarijs, faciem eias nempé terrx videtur obuclare: impij enim conniuétibus iudicibus omnia faciunt impune, quia difsimulant iudices fefe videre fceleratorum flagitia. Quod fi hace Deus non agit, cedo, vbinam eft qui hece efficere polsit? \& [Dies mei velo ciores fuerunt curfore: fugerant, \&c non videruar bonum.] Elegantifsimé fane id quod propofitum erat, nempè xerumnas, \& calamitates pio rum hominum, tub propria perfoni lamentatur, Non opus efl finquir $S$. Vir)adaperiendam \&e explicảdam hanc rerum humanarum confufionem,longé petere exempla.Me ipfŭ ego in exemplum producam, vt nal li obfcurum effe pofsit, \&rerram da tam in manas impij, \& iudicium omae in tercis, \& omnem aquitatis rationem funditus fubuerfam. Prin cipiò,ego,quem nalla feeleris confeientia accufat, nunquam ea felicitatis parte vfus fum, qux maxima cen!etur inter mortales, nempè dia turnitas: pardin enim iunat, ad culment tefelicitatis h:mane peruenif fe,finter ipla initia florentis felicitatis tibi minibus eripiatar. Nihil enim felix iuré ac beatum appellari pofsit,quo inon fie diuturnŭ, ant qual varaten paris momento euaneicar nullain fui reliaquens vefti-
gium. Videtis me(inquit)prope ex tremum haliturn conftitutum, atq; exactidies velociores fuere carfore pernicifimo equo infidente. Vix enim hora aut momentum fuiffe vì detur totum hoc tempus quod tran fegi. Iraque id quod morta libus lon ge gratilsimum videtur, hempe vita, adeò angufta fuit atque brevis, vt inftar curforis rapidilsimi aufugetit. Dicetis fortaffe, me in hee breuifsimo vitx curfu, magna habuiffe oblectaméta, \& vitę fuffentationes, qua meum animum recreare potue rint. Atqui[fugerût $]$ potiüs inquit Iob[neque viderunt bonum, ] Nihil folatij per totam vitam accepi. Neque in tam exiguo vitę curf́a aliquá accepi confolationis partem:mxroribus femper atque anxierudinibus plenus fui. Nam partim cura rei familiaris, partim liberorum educatio, partim bellum illud exitiale, \& plufquàm ciuile,quod inter cainé, \& ipiritum eft, ve innumera alia omittane, me multis modis conficiebant. Qux mala a tque pericula aduerfum pietatis cultores perpetuò infurgant nemo ignotat. Duabus deinde fimilitu dinibus appofitifimis \& breuitatem humanx vitx, \&c vaniratem explicat. [Per tranficrữr quafi naues poma portantes.] Naues enim lenilsimis fructibus aut ic bus onuftx carrunt ceicrrime, tùm propter leairatem oneris, tùm propret naturam mercium, quaf fidia leruentar,facilé putrefcunt:quo fit, ve naute mercium natura explorata, iter, \& nauigationem maxit cac celerent. Elegantifsima fanć fimilitudo,qua \&2 fugacitas humanx vite, celeritate properantis nauigij expli catur, \& quidquid in hac vira dulce, ac preciofum exiltimamus. Quidquid nobifcum circunferimus, ve
dignitas, imperium, \& forrunx omnes, eis mercibus comparatur,que breuitempore putrelcunt, atquede ficiunt: ita ve aullus jam fit earum mercium vfus, nulla vtilitas. Poma funt, iaquit S. lob , corruptioni. proxima, robur \& agilitas corporis, venuitas, falus integra \& \&alia id genus. Denique onufti in hac vita nanigamus,arque eis mercibus congerendis operam damus,qux magnis peri culis femper funt expofitx. Hebrixa videntur lonare, [Sicut nauis volun tatis.] Velocifsimus re vera curfus effer nauigij, quod fola naure volŭtate, ac nuta veheretur. paruo enim temporis momento huc illucq; traij ceretur. Quibus elcgantifsime, \&\& vi ta humana,\& vitre prafentis momé tanea felicitas exprimitur. Poftre mó inquit, [Et ficut aquila volans ad efcam.] Aquila inter cateras ali tes pernicioris volatus eft, tưm verò maximé curfum, \& volaram accele rat, cùm vrgentifsima fame infeltatur, \& iacéria cadauera odoratu per cipit, Multò magis(inquit S. Iob, ) hu manx vitx curfus ad morrem feltinat, ${ }^{2}$ fir rem(vt oporter) confideretis,eriam volantem,atq; famefcenté aquilam prauertere polsit. Illnd verò quod de efca, aut fame $S$. Iob dixit, pertinere mihi videtur ad cxplicandam vrgentifsimam illam famem, qua mortales omnes in hac vi ta conficit, \& mortalium animas vrger, qua breuiorem efficit vitx curIum, cùm fatis per fe angufta fir. E2 eft fultitia mortalium, qua brenio rem vitam efficit, perpetua rerum periturarum \& fluxarum fame. Nam quis ignoret, cupiditates illas, qua nos partimad perfruendas voluptates,partim ad congerendas diuitias excitant, \& impellunt, inftar sffe vrgentifsima famis, qua huma
na vita curfum breuiorem efficit? ब [Cùm dixero, Nequaqua mitalo quar, commuto faciern meam \&2 do lore torqueor.] Ac fi diceret, Ifta omnia ad miferiarum mearum qualecunq́ue folamen me loqui cogit doloris quadam necefsitas. Frequé ter milhivenit in montem(fateor)fu peruacanea effe huiufnodi verbs, nullumǵue habere pondus ad leuádumanimum, \& fuftentandum: Ob camque rem fatius efie abftincre ab huiufmodi guerelis iudico: fed ftatim internus incrudefcit dolor, adeò vt foris in vulta licear immutationem quandam \&\& opprefsionem mé tis percipere: nam grauiori dolore intra me ipfum excrucior. Ea enim natura conditi fumus mortales, vt quernadmodum proprias miferias, \& calamitates verbis ex primere ma gnam nobis partem leuamenti adfert:ita intumefcunt interni doloris fluctus, dum ita conftringuntur, vt non polsint in latum diffluere.

VErebar omnia opera mes, fciēs? quò non parceret delinquenti. Si custem of fic impius fum, quare fruftra laboraus? Si lot fis fuero quafis aquis niuis, (t) fulferint velut müdifsme manus mea: tamen fordibus intinges me, © abominabuntur mo vefimenta mea. $\mathcal{X}$ eq; enim viro qui fimilis mei eft, refpondebo: nec qui mecum in iudicio ex aquo poßit audiri. Xon efo qui vtrunq́;valeat arguere, © ponere manum fuat in ambobus. Auferat ì me virgam fuam, © panor eius sen me terreat? Loquar, ¿f no t timbbo eum: neq; enime poflum metuens refpondere.

HIC Locus eú Gregorij doatri1 na magnam probuit Germanis moftris temporibus anfá errandi.
Gregor. Inquir Gregorius fuper hunc locú, Qure aperté egerim, video, fed quid in his latenter pertulerim ignore: Nullus igitur ef intercultores pieta tis,qui certò fciat,fe quidpiam age rebonuminullumq́ue pietatis opus erit, in quo hon fit vehementer perrimefcendum feelus aliquod, \&criminis nota. Sed validius fumiturar gumentum ex verbis lobi. Inquit enim, [Verebar omnia opera mea, feiens, quòd non parceres delinquěti.] Sanctus igitur vir fingulis operibus delinquebat. Deinde illud etiả videtur fignificare, quod longé perniciofus eft : nullam videlicet effe remifsionem peccati, neque eam à fummo Deo fore expectandá.Sed fi diligenter animis aduertamus, facit infigniter hic locus contra Germanos. Nam fi S. Iob omaia opera fua verebatur, hoceft, diligenter exami nabat, ne feelere aliquo inficeretur: vanum profecto erat ftudium fancti viri, \& ftuled fingula opera diligen ter adeò obieruabat, fi aliter fieri nó poterat, quin fingulis actionibus contraheret fordes peccati. Deindè id quod fequitur, [Sciens quòd non pareeres delinquenti.] Grauifsimé Martinum Lutherum vrget. Nami aut ci,quemfuorum fcelerá panituit, Deus peccata remittit aut non. Si remittit peccata, propter poenité tiá remittit,ac proinde aliqua actio eft, qua nullo inficitur crimine, aut peccati nota. Si verò propter poeni tentiam parcit fceleribus,igitur po. nitentis peccatum non eft. Alioqui propter peccatam parceret peccato: ac deinde poenitentia', propter quam homo iuftificatur, aliam exigeret poenitentiam: atque ita fieret
in infinitum abitio. Sententiam iģitur Gregorij explicemus, ac proinde quid S. Iob infinuare velit hisyer bis verbis. DiuusGregorius illud ve hementer exaggerat, quod S. lob de proprijs operibus,quz cum fumma pictate effent coniuncta; inquit, [Verebar omnia opera mea.] Satis enimindicat huius libri hiftoria ac rerum ordo, qualia fuerint fudia fanctilob. Nam diluculo furgens, profingulis filijs offerebat holocau Ita,\& libërorum peccata diligenter expiabat, inon tantùm externa, vcrùm etiam \& ipfos métis cogitatus. Aiebat enim, ne forte benedixerint Deo filijmei in cordibus fuis. De

Tob.i:. 1 qua recopiofuus multo à nobis in fuperioribus fuit difputatum. Pro ximi charitateıs, \& veram amicitix rationem ita coluit, vt iple dicat, flebam fuper eú, qui afflictus erat. Nec defuit illi fummú pietatis fur Iob. fel dium, qui dixit; Ocalus fui creco, \&c Iob.zg. pes claudo. Multa de fumma continentia, de hutvilitate potuiffern dicere, de fumma it pauperes liberalitate, de iudicis officio, \& magiftratus munere rectè adminiltrato, qua omnia, vt decebat virum fanĉum, fuo loco \& tempore beatus lob eft executus. Quid ergò eft, (inquit Gre gorius,) quòd fanctus vir, qui egregiè adeò pietatis opera femper fuit executus, dicat, [ Verebar opera mea, \&c.] Docemur ergò, (inquit Gregorius,) vt fi placere Deo yeraciter cupimus; pofquam peruerfa opera procul abegimus, ipfa etiam recté gefta timeamus. Ac deinde oftédit Cregorius quid fingulis actio Gregorif nibus, iuftis hominibus fic pertimefcendum. Timenda (inquit) eft defidia,timendaǵue fraus. Nam eum hominem maledictum exiftinat Ieremias,qui opus Domini \& defi$\mathrm{N}_{3}$ diofe
diofè facit, \& frauduléter. Nafcitar verò defidia à torpore, fraus verò̀ à priuato a more cuiufque noftrins. Ac de fraude propriam fententiam explicans Gregorius inquit in hunc modum, Fraus cōmittitur, cùm noftris operibus,aut tacitam humani cordis gratiam, aut popolarem ailram, aut rem quamlibet exterioren defideramus. Vade per prophetam de iufto homine dicitur, Beauus wir Irai.33. qui excutit manus fuas ab ornni mu nëre. Is ergò in bonis operibus fiau dem non facit, qui virtutis fplendoredelectarus, \& incitatus Dei amore,fola virtute contentus in ftudia pietatis incitatur. Concludit tandé Gregorius, haxc effe verba cuiufpiá humilis confefsionis, Ac fi dicat $S$. Iob, Quid aperté egerim, video: fed quid latenter pertulerim ignoro. Quibus aperte colligitur ex fenten cia Gregorij, iuftos homines nô fem per fingulis actionibus pectare: tamerfi interdum \& fraus \& torpor illorum vitx \& actionibus infidientur. Hoc enim fignificare voluit Gre

Augur de peccat. merit.lib. 2.cap.10 peccatoram meritis \& remifsione dixit: vbi habita mentione Noé, Da nielis, \& Iob, docet, eos non fuiffe prorfùm ab omni peccato inmunes. Nam Noé(vt ille inquit) inebriatus Dani.6.e. eft. Daniel verò de fe ipfo inquit, Cum orarem, \& confiterer peccata Iob. 13. 1422. mea, Et fanctus Iob docet aliquas fe contraxiffe peccati fordes.Qui ergò aliquibus actionibus peccabat, iure poterat pertimefecere, ne fortaffe ipfis pietatis operib? aliquod fubef fet peccatum, Sed his pratermifsis tametfiad Hebreos fontes non recurramus,non video profectò, quo pacto hinc pofsit Lutherus argumé tum fumere ad probandum, pium hominem in omni actione peccare.

Hucenim reuocäda funt verbafañ. Ctilob, Ego ficitra timorem Dei, \&\% pietatis cultum exactos iam dies, tranfegiffem, nullam fortaffe la mentandi rationem hàberem, quòd tot ponderibus malorum preme rer:nune autem ita femper vixi, ve fingulas meas actiones vererer: ac fir dieasjexcuterem ne vel leui aliqua cogitatione diuina mandata viola? rem:folicied femper attendens, que pacto pofiem totam vire rationem ad diuinas leges exigere, maxime cùn cesto fcirem, [te non parcere delinquenti.] Hoc ef, aullum felus abire impunitum. Quanuis enim ad vindictam lento gradipprecedas; feuerè tamen animaduertís in ea fla gitia, quar netdum per poenitentiz: à nobis funt damnata, Quòd fi his delectarus ftudijs pietatis adhuc im pius fum(vt mei amici arbitrantur) [fruftra igitur laboraui.] Nam $\sqrt{\text { II }}$ hoc tanto pietatis ftudio, \& obferuatione iuftinihil profeci, ve quafí multis per totam vitam fuerim feeleribus coopertus divexer, ac premar: irriti profe tà ò fucrint mei co natus, atque in re nullius momentr laboraucrunt omnia mea ftudia, \&e cogitatus. Ex quibus facilé colligitur,Germanos non poffe ducere argumenta ex hoc loco ad confir manda falfa fua dogmata. Hebraz in hunc modum videntur habere, [Metuo omnes labores,fiue dolores meos, (ciens quòd me non dimitté res impunitum, vel quò̀d non me mundares.] Hoc eft, quod me non effes abfoluturus. Qure in cundem fenfum recidunt (ve mihi videtur) cem his, qua communis habet, aut vulgata verfio. © [ Si lotus fueso quafi aquis niuis,\& fulferint veluti mundifimx manus mex, tamé fordibus intinges me, \& abomina-
bantur me veftimenta mea.] Locus etiam difficilis eft,atq; loci difficultaté vehemérer auget doctrina Gregorij fuper hunc locum. Eam etiam adducunt Germani ad firmandū 10 ó gé perniciofifsimum dogma de pee catis:quo fingulis iuftorữ hominum operibus infidiátur.Inquit ergò Gre gorius. Interim quòd poena corruptionis aftringitur,quantumlibet re Ctis operibus infudemus, veram mŭ diciam nequaquam apprehédimus, fed imitamur. Hinc Germani argumentum petút: Si nemo fanctorum veram munditiam,\& exa\&tam in operibus puritatem affequitur, fed tá tùm eam refert, \& imitatur: nulla ergòactioa iufta homine procedit, qua non aliquo nruo feeleris fit in feeta. Illud ergò aduertédum eft ad explicandam Gregorij fententiam, quod Comprehenforum manus appellat mundifsimas:hoceft, beatorú opera:\& veram munditiá appellat éáqua inter coeleftes illos (piritus, atg; felices inuenitur. Sanctorŭ verò opera, interim quèd in terris verfantur, fimillima quidem effe beatorum actionibus, non tamen perue nire pofle in hac vita ad illud puritatis faftigium. Ob cá rem fortafle S.lob non dixit: \& fuerins mûdifisima manus max, led fif fuerint veJut mundisimme.] Quod ergò dixir Gregorius, Non apprehendimus ve ram müditiam,fed imitamur:perindeeft,acfidiserit, ad illam feliciú mentium puritatern nôdum pertin gimus, tú propter carnis corruptionem, tum proprer foedas \& nefarias appetitignes:qure humanam menté Cieçor. vehementer perturbanc. Vnde Cre gerius poft multa concludit, Dicat exgoे vir iuftus cum fancta Iob Sillo $^{2}$ tus fuero quafi aquis niuis, \&follew rint tanquam mundifsima manus
mex,fordibus tamen intinges me,*a abominabuntur me veftiméta mea: Quia quantumlibet in côpunctione contemplationis ad fumma confcéderit,quanuis ad pietatis opera exe quenda magno ftudio fe accinxerit, indignum tamen aliquid adhuc de corpore mortis fentit, \& fe abominabilem cöfiderat in multis, quar de pondere corruptionis portat.Grego rius crgò in his verbis nunquam do cet,eadem opera iuft hominis \&bo na effe \& mala. Sunt qui velint, fan ctum lob geminam his verbis puritatem fignificare voluiffe, quarum altera pcenitudine côftat, altera verò cú fumma innocentia coniuncta fit. Priorem puritatis partem fignificauit, cum dixit, [Si locus fuero aquis niuis.] Nă aqux niuis, aut qux ex folutis niuibus gignantur, peculiarem habent vircurem expurgandi.Polteriorem verò puritatis par-rem exprefsit culn dixit, [Et fullerint velut múdifsimę manus mex.] Appellatione autem manusactioné fignificat more fanctarum icripturarum.Igitur fi veramíque puritatis partem nactus fuero,fordibus tamé intinges me. Que funt ad iuftitiam humanam cum diuina comparatam referenda. Vtenim fol fulgentufsimum aftrŭ res purifsimas quafọ̆ue fuo fplendore \&k luce, impuras, atq; fredas effe oftendit: fic 8 ediuina iu feivia, 2e innocentia humane compa rata. Idcò inquit lob [Sordibus intinges me.] Omnis enim humana fa pientia ignorátia eft, fí cam velis ad divinam lapientiam exigere. Idem dicito de innocentia, \& puritate. Tuncenim fatis deprehéditur,quáta fit inconftantia humani cordis, quanta ignorantia, \&\& rationis debilieas,quá peruerfe affectioncs mortaliam, cum mentis aciem in diuiná

## F. CYPRIANVS INIOB

fapientiam atque immutabilitatem defigimus. Et ad rem exaggerandá fubiecit, [A bominabuntur me vefti méta mea.] Lepidè fané venuftéq́; dictum ad fignificandam, quam habet home mundicię defectionem,\& impuritatem. Inquit ergò, Cùm me puriorem exiftimo,\& ab omni labe prorfùs alienum,fiante corfpectum tuum venire contigerit, tùm maximè me immundum \& deprehendo, \& agnofeo: ita vt vel me iudicante, \& fententiam ferente, iure veftes mex meum aut ornare, aut contege re corpus dedignentur. Namquevi dentur indumenta mea veluti in iu dicium aduerfum me infurgere, ac dicere fingula, Quid tam immundü cooperimus corpus? cuius vittu \& coniunctione nihil aliud quá meras fordes nobis comparabimus. ©f [Ne$q_{;}$enim viro, quifimilis mei eft, reSpondebo:nee qui mecum in iudicio ex xquo pofsit audiri. Non eft qui vtríque valeat arguere, \& manum fuá ponere in ambobus.] Hactenus S.Iob oftenderat quàm longo interuallo,fi de puritate agitur,å Deo ex cederetur: iam nunc incipit oftende re,fe non poffe vlla ratione de maie ftatis autoritate cumillo contedere. [Non refpondebo (inquit)viro,qui eft fimilis mei.] Ac fi dicat, Si mortalium quifpiam mihi impuritatem aut frediratem obieciffet, nó potuiffem vtique dicere, Medice cura te ipfum. Et Heus tu, cijce primò trabem de oculo tuo, \&c. Qux igitur Deo refpondere poffum? Caius tan ta eft autoritas, atq; maieftas, tantaq̣; puritas? [Nō elt qui,\&c.] Neq; crit(inquit) quil lites inter nos exortas pofsit cóponere, \& nos ex xquo audire, $\&$ fententiam de rebus propofitis ferre. Nả cùm duo homines inter fe de iure \& xquo conté dernt,
poflant vel vtriufq́ue arbitrio vel alia ratione iudicem habere,\& fupe riorem magiftratum, qui vtriufque caufam diligenter excutiat,vt polsit deinde fententiam ferre:quax tamen inter Deum \& hominem, fi inter fe contenderent, contingere non poffent duplici ex caufa. Primò quòd in iudice debeat perfpiciexcellétior quadam fapientia,ad quam tanquá ad amufsim exigantur vtriufq; par tis allegationes.Diuina autem lapié tia, fuprema regula eft, ad quam de beat exigi veritas hominis. Ob eam que rem fubiecit illicò. [Nö eft, qui vtrúqúue pofsit arguere, ] \& quafí maiori fapientia \& preftátiori corrigere. Altera ratio fumitur à fumma poreftate, quax in iudice debet ef fe, qua concertantes inter fe partes polsit coërcerc. Sed tanta eft diuina potentia,vt cùm omnes mortales in ter fe pofsit comprimere, nullus fit quipofsit ei refifterc. Hebrza habent, [Non eft vir,yt ego, cui refpó dere audeam, atque fimal in ius am bulemus, neque effer inter nos arbiter,qui controuerfiam noftram dirí meret.]\& tandem cõcludit vir fanCtus. [Auferat à me virgam fuam; \& pauor eius non me terreat. ]Nó poflum,fateor,cum Dco contende. re,qui omnibus metuerdus eft, \& fubiętus nemini. Aufim tamen cá illo contendere, pactis primum quibufdam cõditionibus,\& meam caufam agere, \& tueri iuftitiam. Primò ve hanc intolerabilem plagam, \& calamitatem inauditam à capite meo depellat. Alioquin nunquam timore \& dolore preflus liberè dicam, quod fentio. Deinde ve non me terreat feueritas divini iudicij, in que nemo innocens deprehenditur. His ergò conditionibus pactis atque firmatis, [Loquar, \&


[^0]:    C 5
    plenas

[^1]:    Euripid. de mulierib.

[^2]:    2

