## FRATRISCYPRIANI

## ORDINIS CISTERCIENSISIN CAN.

 tica canticorum Salomonis explanatio.
## Canticum canticorum Salomonis.

 V AE RES in fuo genere prectlarx funt \& eximix, diuini (criptores, iuxta Hebrex lingux proprietaté,eiuf dem vocis explicảt geminatione:cu ius alterá parté paternus, 'generádi cafus obtineat alterá.SupremosCoe lonĩ́ fornices appellát coelos coelorum: \& fancta fanctorum, qux funt eximiè fantta, \& que nefas fit attin gere:\& fa bbatha fabbatorú, precipuafabbatha:in quibusnô tárư effet feriandum, fed \& memoria recolen da,diuina aliqua beneficia in popu lúDei collata. Eandé ipfam loquédi proprietatem, Salomon homo inge nio fummo atque fapientia feruauit
Ifecler ı. initio libri Ecclefiaftes, Vanitas vanitatum(inquit Ecclefiaftes)vanitas vanitatu, \& omnia vanitas.Vanitaté vanitatum, quafi fupremam vanitatem dixit, cuinihil addi pofsit, qua nulla pofsit excogitarimaior. Noh fecus Epithalamium hoc [ Canticú canticorum] appellauit, quafi dicas, prętántifsimum carmen, \& quod in rer cetera omnia, quar multa edidit ac varia, principem locum obtineat. Duabus autem ex caufis(ve mihividetur) fapientilsimus homo facram Bucolicam, tam illuftrititulo commendauit. Altera eft,vt carmen hoc omnibus fuis carminibus nouo titu 3.Reg.4. lo praferret. Nam edidit Salomon
quinque fapra mille cantica, vt facra referthiforia, Loguutus eft quoque Salomon tria millia parabolas,fucruntq́ue carmina cius quinque milt lia:quibus(fi vlla eft Hebręis autori bus adhibêda fides) funmi Deilau des diuerfo atq; vario genere carmi mis celebrauit.Cáticum proinde can ticorum, graue hoc atque plenú car men,nec fine diuino mếtis inftinctu fufum, a ppellat: quoniam\& rerum magnitudine, \& lublimitate, tú ctiáa figura dicédi,\& felectione v erborût, coeteris omnibus à fe côp offitis effet carminibus praferendum. Differuit praterea de natura, \& virtutibus re rum omnium, adeò fapiêter,vt (qué ad modú diuino teftimonio \& auto ritate, quę fumma femper effe debeat,côftat) nullus vnquam in natu ręopificium,tam admirabili fapien tia penerrarit. Difputauir(inquit)fu perlignis, a cedro quę in Libano eft, ffq; ad hyffopum,quę egreditur de paricte. Differuit de iumentis, \& vo fucribus, \&reprilibus,\& pifcibus:de nique nihil fuit vlla in parte nature, de quo, magna fuo feculo tot ${ }^{\circ}$ orbis admiratione,hon differuerit accura tifsime.Pertraxiteius fama (quafe per torum orbem longe latéque dif fuderat) cúctos populos, nationes, \& gentes,admirátes tantam in vno ho mine fuiffe fapientiam: quemadmo dum diuinis eit literis proditu, Hec verò que de opificio vature, \& illius arcanis, literis cómifsit,an or tionc

A foluta
foluta, an potio aftrieta numeris, fue rit cóplexus, non fatis explorarí ha beo. Kes eḿ vertitur in dubiúa pud peritifsimos Hebreorú. Quod tipe dibus illigata oratione, vt pleriq́ué arbitrátur, de totius naturę virtute, \& facultate differuit:(id quod inter Gręcos \&Latinos fecere nōnulli,vt Empedocles, \& Lucretio, \& alij) librum húc tirulo prenotauit infigni, [Cáticŭ cáticorú] appellás:vt doce ret, neqzetiá eofđé í ipfos verfus, qui bus de occulta ac recödita totius na turæ vidifputaucrat,fore cú Epicha lamio ifto cöferendos. Altera huius titulicaufa ea erit,quá Chaldxus in terpres fapiérer excogitauit: quę mi hi femper vifa eft magna cum ratio ne cóiucta. Probétencbat Salomon antiqua diuinę legis monumenta : crât $̣$ zillius animo fingulę partes hi ftorię facre, diuiporự̂̉3 oraculorû́, alti ${ }^{\circ}$ infixes literas \& a pices habebat in numerato. Sciebar multis in locis, ஷ̀ viris fanctis Deoóz chatifsimis, di uina beneficia in cos collata, infini tis pene fuiffe celebrata verfibus, ac diucrlogenere carminis illuftrata.
Exo. ${ }^{5}$ Principio eń Mofes dux \& magifere populi Iudaici,cùm ad imperíí diyinü, mare percuffifet virga, fluOtibuf́q́s in diuerfa abeńtibus atque hincindé in murorũ fpeciêffátibus, populo iter parcfeciffet, i\& ante quartá vigiliã̉ noctis omnế fecú trá xiffer multitudinem:fumul Mofesip fe, fimul populus vniuerfus, manife fo nomine feruatisfublucé Deo fer uatori hymnú cecinere dicétes: Cä temus Dño, gloriofé em magnifica tus eff,\&cętera.Fama eft, ducé ipfü exametro carmine (cuius apparatus vetuftiffimus creditur) tunc primú diuinas laudes in prefentern vfum
Exo. in fuiffecóplexum, Filij Ifrael deindé, sù̀m primùm corum exercitus fitis sertiot
granifsima inuafffet inter arida \&\% qualentia oca, aquarentuŕ́s labo riofé ex ijs fontibes quos logé pòt fereliquerant:datusq́zfuifferillis pu reus aqua, nouis verfibus editis, diui ní celebrauere beneficium. Cecinit preterea Mofes, cùm iá morti effet vicin ${ }^{2}$, elebre Cáticú exametro car mine, anteaquá afcendiffet in mōté Deut. 3 .
ct. 32.
ct Abärim, vbı nìmbus repété éus cor ${ }^{33}$. pusoperuit.Etvaticinía preterea có pofuit,examerro côprehenluin car mine, poftquá optimis inftitutis domi foriśs 3 ,fub id tépus quo vita dicefsit,,Dei populú inftruxit. Nec lofue,qui poit Mofem Iudaicú poputá moderabatur, eximiũ beneficiū mag no cú miraculo cöiûctư, paffus elt ì ne carmine abire incelebratú. Nam cùm Chananaum pauore \& metu perculfum, premeret vrgeretq̣ue: \& vittor fugienté hoftem cir coede \& ftrage lögiùs infequereét:proditū eft in arcanis libris, tetetifte aliquandiu folem in coelo, quoad Ifraelite vieto sia defungerentur. Túc(inquii) Scri Iudicuis ptura facra, cecinit Iofue corá Deo, Barach praterea \& Debora inulier fatidica,\&rerú futurarú prafcia, cŭ admôtê Thabor, principem Sifará cum numerofo exercitu fugarent: yix adhuc bené confertę fuerart ma nuis:cùmfubita procella tonitruis\& fragore coli cófeftim orta, aduerfa holtiú ora diuerberabat.Sequutaeft ideinde gỉảdo ingés,tátáǵs colli intế peries, vt Palętini pre nimio torpo retela teherenon poffent:cùm nulJus pené fenfus huius frei adludxos - perueniren Poftquam ergò(ccelefti potius vi quả pugnátia virtute) Pa leftinæ copig̨ fuere delete, multiq́ue in acic occubuifsêt:plures etiá elsét in fuga a converfistüc Debora \&\& Barach ílius Abinoé, nouo canticoftu pendú miraculum profequatiffunt. Anna

## F. CYPRIANVS INCANT.

2.Reg.2. Anna precterea Samuelis mater,cùm diuino beneficio fliú accepiffer, uius admirabilis fuit probitas, vitx $\dot{\underline{B}}$ innocentia:diuinũ donú,nouis ver fibuiexcipiebat,dicés. Exultauit cor meum in Domino, \&\& cętera. Cuim er go Salomó hæe diunæ legis vetufla monumêta rerum geftaı û́, fingulafq́ue Odas fiue cantica, memoria reti neret, \& animo cóplecteretur fuo: epithalamium hoc, [Cáticum canti corú $]$ a ppellauit:quafi dicás, carmé, \& preeftâtilsimú, \& excellétilsimŭ inter ea omnia quę in literis arcanis habêtur eximia \& admiranda.
Illud verò minimé pratereundŭ cenfeo, quod à plerisq́ue fumma lapientia fummóque ingenio viris obferuatú inuenio. Quid potuit videli cet effe caufe,quod Salomon cateris voluminib" ab eo editis, Prouerbijs, \& Ecelefiafte,aut filium Dauid aut regé Ifracl,aur ciuitatis Hierofolymx principé ac ducé fe appellauit, cum prafentititulo, Salomonis appellatione côtétus, prater miflaque nobilitate, \& antiquitate familie, \& dignitate regia pręterea, [Cáticù cá ticorú Salomonis] dixerit? Dixerat in Prouerbijs: Parabolę Saiomonis fili, Dauid regis Ifrael. Et in Ecclefiafte:Verba Ecclefiaftes filij Dauid segis Hierufalê. Habet à nobis propofita quaftio de his appellationib? filij Dauid,regis Ifrael,regisHierufa té,\& Salomonis, magnas \& graues caufas, qua folerté \& in duftrium le ctoré poftulent. Principiò ergò quo niá in libris Prouerbiorú cofflium erat, mores hominû formarc, \& infti tuere ad bene beatcés viuendú: pru déticôfilio, fe filiüDauid a ppellauit, vt lector agnofceret, fapienté hominé ex lapiête natú,\& cruditū ex eıu dito,deniq́ue propherá ex propheta (quidifciplinas oés, \& ingenuas ar-
tes, ģubus humaná it ganiū cxcoliť, ab ipla ineŭte retate de primis infan tié initijs didifciflet) tárūr on? adeoq́ue difficié prouinciam erudiendi alios fibi afsuppfife. Deinde magnŭ́ videbatur habere momentú, ad infti tuendú \& erudiendú ludęorí popu lû, Salomoné nó tátūregê cffecuius eft,optimis inftitutis \& pręceptis vi te degendé,fultú vulgus modcrari, \& in officio retinere) verú ctiá \& re gem ciĺe ex rege ontú:qui nó popuHiuffragis, no lorte, icd natura potius, \& electione diuina, in regé cflet fuffectus ppatre Dauid. Ob eamq́z rem,quo tūa autoritaté apud yopulá vehemétius afiereret, potenterq́q illius inftituta influerert in animos fubditorú, \& ı egem fe, \& filía regis appellauit:vt diuine electionis,\&vo catıonis ad regni fattigiú, \& dignita tem,leçorć comonefaceret. Adiæc \& loco Proucrbicitato, \& exordio hbri Ecclefiaftes,reggiá quodāmodo cftenta bat dignitate:vt dociles, \& at testos redderet auditores. Pof sit cm tyránus.publiccóg libertatis oppref 1or, legibus \& intututis, pręceptus, \& menitis répub.gubernaıe, led in ré fuá:Iuis cnim comudıs, \& vtilitatibus,nec fine aliorū iniuria , tyı ānus proi picit femper. Conurà verô, qui animú gerit,rege \& principe dignú, omnia in cómunem reipub.vtilitaté refert, fubditorú cómodis et lucris côtulit,reiecta atóz côtépta „pprij lu cri cupiditate. Hac igitur inrer cette ras procipua (vt arbitror) caula fu t quæ Salomoné hominé fapienté per monere potuit, vt libris iá à no bis citatis,fe, et regélfrael, et Hierufalé appellarit:vt fcilicet fubditis innoteiceret,regio fe animonó tyránico, noua præcepta cudere, noua $q$ qu infti ftituta, ad for mádos hominum animos,nôad expiládos ciues excogita

## F. CYPRIANVSINCANT.

re.Deindé, prudenti fatis confilio, in libro Ecclefiaftes,regix adminiftra. tionis in ciuita te fancta Hierufalem intulit métioné. Erat dicturus de re bus lógé difficilimis, dánaturus oés hominŭ vanitates, fa pientiû huius fe culidementía \& ftultitiá grauiter reprehenfurus. Quamobrem, titulo regis Hierufalé cupiebat acerbitaté
a.Para.'3 huius rei mitigare. Nam cùm audis Hierufalé ciuitaté, oportet in mentem reuoces,templú celeberrimúab
8.Reg.6' codé Salomone conftructú, totáq́ue architecture rationé,qux fa pientiá hominis, eximiá \& incredibilé fuiffe teftatur:reuoces in memoriá,facrificia,oblationes, diuinas laudess, qua fingulis dieb $^{2}$ nouis carminibus edi tis,celebrabantur:deniq́ $z$ animoreti neas, nobile facerdotif, religionem, pietaté,fingulaṣ́́z diuini cultus par
a.Para. 4 tes:qux omnia Hierofolymis Salomó,pro fua fapiétia, circífpectè mo derabatur, indieff́z ingenti omnium admiratione prouehcbat. Nônè igitur magnum habeat pondus ad fuadendú hominib rem lōgè difficilé, auctorem illius voluminis,regiá dig nitatemadminiftrate in ea ciuitate, in qua fola vera refideret pietas, cur tus cultus, at q́a $_{3}$ religio, diuinarum \& humanarú rerú firma côftansq́z cog nitio? Aliorú igitur fidem incredibi li artificio cóciliabar, cú fe fanctę ciuitatis gubernatoré \& ducem appel labat.Erat eńn animus, lectori, huius rei facere fidem:librú illú ab homine, \& diuina \& humaua fapientia pe rito, fuiffe excogitatum, \& inuentú. Iá verò vt ad titulú Epithalamij hu ius noffra fe couertat oratio, hîc, nó fe regem Ifrael, nó regem Hierufalé, nó filiū Dauid appellauit: ná erant hacc omnia, partim corporea, partim humana,omnia denique fluxa erant \& peritura.Ex Dauid genitú
effe,ad corpus quidé attinet:\&rregiā dignitatem adminittrare inter homi nes, hominis etiá eft ceteros ad optiiná vitx rationé,legibus,\& inftıtutis,ducentis. Que verò Salomon hoc Epithalamio cecinit, excedút corpo rea omnia, nihill habent cú corpore, nihil cí carne comercij. Quo fit,ve ei qui velit in intimá huius thbri phi lofoph:ápenetrare, aliquid fupra hu manas vires fit audendü, \& à corpo re ipfo, \& humanis rebus ex cedenoü quodámodo. Itáque quoniá \&e gene ratio illa, \& regia preterea dignitas, reserăt flaxé,\& ad interitŭ fua natura feftinabár:neq́o fe filiú Dauid, neq́; regem appellat. A gitur em hoc libro, de rebus ęternis, firmis, côftátí bus,qux nullá vnquá fentiár demu tationé, qua fint à materia feiūcto: ac proindéab omni ratione interit ${ }^{9}$ \& corruptionis alienę.Pofrcmò, $S$ a lomonis titulo cōtentus elt, aliis appellationibus pratermifsis, vt nomi ne Salomonis audito,1nemoria repe tat diligens lector, fapientia illam in credibilem Salomoni coelitùs cöcef fam certifsimo oraculo ad illúu per infomnia delato. Ecce ego(inquit) ${ }^{3 \cdot R e q} .33$ dedi tihi cor prudens \& lapiens, qua le nunquá fuir ante te, neq3 poft te ${ }^{3}$ Res,4 excitabituralius tui fimilis. Et iterú, Eccelén Dedit drís fapientiá \& intelligentiá Salomoni multá nimis , \& lat tudinem cordis, tanquá arená quę eft in lirtore maris.Praftitiṭ́3 veruftifsimis omnibus hominibus etiā lapien tibus AEgypti.Quò fit,vr quoniam dediuina la pientia\& arcanis abftru fioribus diuinę mentis dieturus erat, maturo fatis cơfilio, eam fibi appel lationé delegit inter ceteras,quę di uinioris fapiétię fibi collitus collatre nos admonerer.
Totius auté libri huius materies, diuinus amor eft Sponte, hoc eft,Ec clefix

## F. CYPRIANVSINCANT.

ciefię aut cuiứq́z animæ fancte erga Deum:ob cáq́que rem à plerif́ǵs verè Epithalamiñ appellatur. Tres igitur cùm fint in viniuerfum totius philofophix partes, quarú poitrema (hoc eft Metaphyfica) diuinior eft : pofsit aliquis magna cum ratione dubitarequo potifsimú totius philofophię mébrolibellus hic fit collocandus, aut inter quas partes philolophix cōnumerádus fit.Ego fane arbitror, Salomonem virum fapienté duas illas partes philofophix,quarum alte ra circa morú inftitutionem, altera verò circa côtemplationein naturx verfatur, duobus voluminibus fuiffe cóplexú, Proacrbijs \& Eccleffafte. Nam in Prouerbijs hominem inltituit ad bene beateq3 viuendú: in Ec clefiaffe, circa cótéplationé rerú naturaliút totus verfatur. At vero fur premả illá paré diuiniorís philofo phix(quá Metaphyficá appellamº) prafentivolumine côprehédit.Id ve rò diligenti lectori prơptú er t colli gere cuim ex maltis alijs, tùm verò maximé, $q$ in hac libello res ita tra©âatur,ve nihhil videátur habere, aut cùm materria, aut câ corpore , aut cŭ ipla difsipatione atǵz interitaconmercij. Erit igit inter Salomonisope ra Epithalamiá hoc ha bêdú excellé tifsimú,\& diuinìisimum: ná preçtan tes etiá philofophi nobilifsimá totip philofophíx parté, Metaphyficé efIe dixere:tum $\phi$ de iebus altrifsimis difputet, $\mathrm{t} u$ etiá $\varphi$ mortalibush hiuis cognitio, tanquá fnis humano vitæ
Arif 1 precipuus, propolita fit. Vide Arif. Meraph 1. Metaphyficorum, inueftigationé ¿\&côtéplationé diuinafữerú, huma nú vitre fine \& copun cfle dicebat. Q Vetus tin a púd preftätêtis oinnige nere doet inæ hominesqueftio fuit diu aé mulcuin agitata : duplex cùm fit hominum animis infity facultas,
cognofcêdi fcilicet \& appetédi:qua fit potifsimum facultate homini vté dum, ve poftremá foelicitatem fummamq́ae bonum affequatur.Omnes pene Grecorá fcholax in ea fententtia fuere,vt dicerét,cognitione \& cő templatione maximé hominé poffe beatum effici,atóz cá animi facultatem qux tota circa cotemplationem verlatur,aditum aperire mortalib?; vr fupremá affequătur beatitudiné. Hec pręcipua caufa fuit, , ppter quá Arift,homo accervimo ingenio, finz gulariq3 doctrina, diuinioris philofo phié(hoc eft Metaphylices) libros,à Arift. r. fcientia \& cognitione auf picat ${ }^{\circ}$ eft, Metaph. dicens. Omnis homo natura fcire de fiderar. Tú ex Simonide fentertiam Arifito. adducit:hominé nō in cá rem tantü natứ efle,vt humana contéplaretur. Quá fententiá confirmat, côtempla Ibidem. tioné \& inueftigationem diuinarum rerum totius humañ vita finé effe precipañ docens. Erar igitur in hac opinione, ad exactá diuinorú côtem plationé,fientia \& cognitione perue niendá elle. Pythagoras verò Grecee pyas phiriofophix parens,propofitá à no flato. bis quartione pertractans, ( yt teftis luculentitsimus eft Plato) inter humanas res at̛́3 3 diuinas diftinxit, \&\& inter finita bona, \& infinita , ad rem difficilem explicádá:et aliter nos ha bere ad humana bona\& finita, aliter veròad diuina, coeleftia, \& infinita: \& finita bona cognofci quidé à nobis priufquả amenturtimò \& feppius praftare, odio res ipfas humanas \&t naturales profequi,vt illarum naturam\& facultate habeas ex pioratiffi mam.Cai fententix aftipulari vide tur Paulinum illud:Spirital is homo omnia dijudicat:hoc eft,omnia per-
 hemétiuls côténit \& odit res oēs quę à vera animi pietate pofsúr auccare: A 3 cò
cò exactiùs rerú naturas \& proprictates tenet. Itaǵuc, vt ad Pythagore fententiả explicandá fenfim accedamus, res naturales pofsint optine exacteqgu à nobis internofci, rametfi nõ amentur:at verò diuina bona, coe leftia,\& infinita, vix à nobis proilla rū maieftate \& dignitate cöprchédi pofsunt aut teneri, nifi prius flagran ti charitate, \& a more erga illa afficia mur:\& inueftigáda à nobis funt, nô tam vt cognofcantur, q vt amentur. Siverò quęras, quid op Pythagora cau $f x$ fit,quod diuina priùs funt ardenter amáda vt illorum naturá animo concipiamus? Amor(inquit)amanté transfert inamatum : ob camq́3 rem quamuis inter Deú \& hominé nulla fit proportionis aut cóparationis ra tio, id tamé quod proportioni deeft, affectus transformátis charitaris poteft explere. Eft hęc Pythagora fententia, diuinę philofophix (vt arbitror) nimiùm confentanea.Deus in literis facris ignis aliquando cognominatur: Eâdé igitur tráslatione ver borum, Angelum,perfpicuú,\& lucidü corpus appellare licebit: aninü verò, cor pus concretú quandiu cæco ac tetro carcere \& carnis integuméto,\& inuolucromanet inclufus. Ita q́ue quemadmodú corpus diaphanum \& perfpicuúm, vt ačr \& aqua, fubitò \& intus \& extra lumine impleriac circunfundi videmus, terreна verò corpora, vehementer priùs calefacienda,\& calore in diaphani fimilitudinê extenuanda, q igneam concipiant lu cem:ad cúdem modú, Ipiritus à corpore feiunctidiuinú la men fubitò excipiunt,noftræ autem mentes coniuntax corporibus, egent incédio extenuátis \& transformátis amoris,vtà äcretione extenuati \& in diuinan traducti fimilitudinem, fplendore tandem diuinioris fciétix
colluftrentur. Hinc nata eft celebris Porpby. illa(vt arbitror) Porphyrij fentétia, Inquifitio diuinorū purificat animú, amor verò deificat.Erat igit Pythagoreorú fententia: inueftiganda effe diuina, \& qualia quóque fint, cómu ni animi preceptione retinéda: fed vt exacte illa intelligamus,fingulari amore, incō parabilị̣̆ charitate op. effe.Ob eamq́z reṃ primú verę Mctaphyfices elementum maximeq́ue neceflariü,amorem ftatuebant. Qui bus facilè perf picitur, guibus ex cau fis Salomon fapientifsimus homo de diuiniori fciétia,diuinaq́z Metaphy fice dictur', huic fciétix \& arti, amo rêtaṇ̣̆̆ propriam illip ac peculiarem materiá, fubiecit. Id eḿ ipfo fatim initio infinuauit,cùm dixit.[Ofcule tur me of culo oris fui.] Huiจ ${ }^{\text {r }}$ ri cau fa (vt diximus) ea eft, q. $_{\text {, }}$ humanus ani mashará rerú fublimitatem, per fe attingere nó poteft, nifi adfit vehementifsimus amor, \& charitatis fenfus quidam potentifsimus. Eft itać3 Salomó, qun \& de amorib?, \&\& carmé nuptiale cófcripfit, Epithalamiogra phus appellandus:cum quo non pof funt côferri,fiue apparatú carminis fectes,fine rerum fublimitatem, veteres illi, qui Epithalamia cecinere. Nó Pharfalius Agameftor, nō Hefio d?,qui Epithalamium cecinit Peleo \& Thetidi.Atq́z inter Epithalamio graphos prim ${ }^{\circ}$ hoc genere carminis (vt egò fanc iudico)diuina myfteria cóplexus eft:vt credendú fit, propha nos authorcs,quemadmodú plęra ${ }^{\text {áz }}$ alia,ita etía \& hoc fribendigenus, e noftris fuiffe mutuatos. Nó igitur elt $q$ delufa gentilitas hui' carminis ap paratú ab ea primit ${ }^{\circ}$ inuentú iactet. Nam fuerunt plerị́́3 qui dicerēt, eo tempore, quo Xerxes Perfarum rex Gırciam inuafit, cùm omnes intra muros laterent, aec poffent more folito

## F. CYPRIANV SIN CANT: 7

lito Dianę facra perfolui,rufticos La conas ad montes perueniffe, \& in illius honorem hymnos dixiffe: vnde natum carmen Bucolicum, xtas pofterior elimauit. Sunt qui velint, Oreftem,cú Dianx Fafcellidis fimu lachrum raptum ex Scythia aduche ret,ad Siciliam tempeftate delatum, collectis nautis,paucisque poftorib? cöuocatis, rufticis hymnis Dianx feftum celebrauifle, \& exinde ad rufti cos homines veterem dimanaffe con fuetudiné. Alijnon Dianę,fed Apol lini Nomio cófecratú carmen hoc vo lunt, quo tempore Admeti regis pauit armenta. Poftremò afferunt quidam,rufticis Numinib ${ }^{\text {hoc carmen }}$ à paftoribus dicatú,vt Pani,Faunis, ac Satyris.Facetsăt hęc plusquá anilia deliramenta, quádo Salomó fcrip tor vetuftifsim², plen² Piritu Dei,Bu colicúcu carmen prim ${ }^{2}$ coffripfit. Habet libello hic Epithalami, feccié,(vt dixim² ${ }^{2}$ côfcribiturq́ 3 in modú dram matis.Dráma auté elt,vbi certę per fon $x$ inducuntur inter fe colloquen tes, \& aliæ interdú fuperueniunt, dif cedunt alix,alixe accedút, ita vt totŭ́ Dramma immutationib ${ }^{\text {n }}$ perfonară abfoluatur. Nunc Spōfa Sponfum al loquitur, núc verò SponfusSpófam, nunc chorus iuuencularum cú Spon fa milcet colloquia, interdú Sponfa chorum iunencularū, \& Spõfus inue nes ipfos, quos habet amicos, \& charifsimos,, iępius alloquúcur . Et quoniả totus liber plane allegoricus eft, iunabit etiáad inueftigandŭ́ accura tiùs huius libri fentus, illud probè te nere, diuinos amores fub ruftica me taphota \& vili, népé paftorica, de cá tari. Quo frribendigenere fapee vtitur Scriptura facra. Ná \& regius Va tes, vt alia loca omittamus, fuam in Deum fiduciá,eâdé metaphora decá $\mathrm{P}_{\text {fal } 23}$. tabat, dicés: Dñs regit me \& nihil mi hi deerit, in loco paicuę ibi me collo
cauit. Hó genere fcribēdi vtitur di uina philolophia:primò, vt ad nofram infantiá \& ruditatem fe attčperet:\& vt diuinam erga nos curam \& fedulitatem,certifsimamq́uc prouidentiam declaret.Nam quátoperé fit neceffaria folicitudo,quanta debeant preftare folertia, quo amore, qua charitate erga oues, qui rem periam curant,multorū eft literis proditum. Adhrec,hree verború inregumento noftram imbecillitatem\& in digentiam explicat coeleftis philofo fophia,qui nobis non pofsimus, citra diuinam opem, vlla in re,aut côfule re,aut prouidere. Nec enim eft aliad pecus quod min$^{\circ}$ fibi prof picere pof fit,quod magis paftoris opera indigeat, quàm ouis:vnde prouerbiú natum:Ouilli mores.Poftremò,humili \& ruftica allegoria mortales homines Spiritus Dei alloquitur, nuncex re pecuaria, nunc verò ex re ruftica defumpta:vt harum artiú necefsitate cognita, nulli noftrum fit obfcurum, quantoperé egeamus ea fa piétia, quę tá vili eft inclufa integumen to. Ná has duas artes tanquá procipuas, humanisq́que vfibus magis neceffarias,diuin $\begin{aligned} & \text { literx, primú exco- }\end{aligned}$ gitatas \& inuétas ab hominibus, pro dunt:\& artem curádorúpecorú omnibus alijs vidétur anteferre. Eam exercuit iuftus Abel, eam fancti $\mathrm{Pa}_{2}$ triarchre coluere,quo vite toedia leuarent, \& quotidianas necefsitates, \& indigentias depellerent.
De autoritate libri huius apud ve teres Hebręos, pauca quędam expro merenon fuerit prater ré. Tuta lex apud illos in tres diffribuitur partes, quarum prior Legem habet, alte ra Prophetas, poftrema continer Ha giographa. Librum igitur Cáticorú cum Hagiographis connumerarunt. Inter Propheras autem\& Hagiogra pha, iuxta illorum fententiam, hoc
maxime interefts, $q$ Propheta non intuetur aut intelligit quid piam,nifipriùs animo \& mente à fenfibus auocato: \& nunc res ipfas videt fimi litudine quadam, aut ipecie \& fimulachro inclufas, frequenter audit vo cem loquentis Spiritus,nunc per infomnia arcana quedam fibi reuelantur, nunc verò euigilans \& mentis compos effectus, altiora comprehédit myfteria. Dequare fufiùs mul tò à nobis difputatum eft,cömentarijs in propheram Nahum, Sunt alij q ope Numinis futuras res atós coe leftes intueantur, quemadmodū Salomon, \& iuxta Hebreorum fenten tiam Dauid, \& alij plęriģ non auocati à fenfibus,ve tuperiores illi, fed cùm nullis effent flagitijs contaminati,effentq́ue animi candore, virọq́ue integritate admirabili,diuinarú rerū ftudio, \& pietatis operibus maximé intenti, Numen habebát interiùs illos alloquens, \& inftigatione quadam interna,erudiens, \& ad res futuras perficicendas incitans:vnde profundiorem illam fapientiam, \& rerum diuinarum comprehenfioné cettifsimam haufere. Horum igitur fcripta veteres Hxbrai Hagiographa a ppellabant. Nemo proinde arbitretur Canticum canticorum vul garis fuiffe apud Hebręos autoritatis, fi cum aliorum oraculis componatur:nam erant apud illos Hagio grapha magna eftimatione. Apud nos verò, qui Chriftianam profitemur philofóphiá, poft fanctorú Pa trum decreta, Cáticorum liber inter canonicas frripturas habendus eft, nuper referente fancta Synodo Tri dentina, quæ fcripturarum partes in ter canonicas debeaut computari.

CAPVT PRIMVM.
Ofculetur me of culo orisfui.


Victíquedereali qua dictur?, cxte rosinftituereniti tur, primò ftatue re debet, quib?de reb? agêdú fit:vt \& ipfi propofitú fit de quo dicat, \& cateri animio pof fint profpicere in quem finem tota cius decurrat oratio. Proditum fuir primò hoc genus pracepti, (fi Eume niovlla fides adhibéda eft) ab Arifto tele \& Platone preftantilsimis philofophorum, quorum induftriam in formandis inflituendisque hominú animis magnoperè admiramur aṭ́́3 fufpicim? ${ }^{\text {. At verò fi pari fudio no- }}$ flra legeremus,quo peregrina miramur,non tantopere ad corum dogmata ftuperemus, qui omnia pené ex noftris mutuati funt. Et ve cateros omitramus facrorum Bibliorum autores, quorum fcripta fuperius illud docédi inftituendiq́áz genus aper tè demonflrant, vnum tantùm Salo monem in mediúu producá qui quéadmodú philofophis omnibus,quos Grecia edidit,antiquior, ita etiā eru ditior efl habitus. Is,cú in libro Prouerbiorum ad bené beatéque viuen dum,mortaliŭ animos formaret: ipfolfatin totius operis ingreflu, propofitione vfus eft, qua lectori patefecit, quod argumenti genus fufcipe ret pertractādú, Parabolx( inquit) Prouer., Salomonis filij Dauid regis Ifrael: ad fciendam fápientiam \& difciplinam,ad intelligenda verba prudentix, \& fufcipiendam eruditioné doAtrinx, iuftitiam,iudicium, \& æquita tem:vt detur paruulis aftutia, \& ado lefeenti fcientia \& intellectus. Ecce titulum propofitioni coniúctú: quæ breuis eft \& dilucida, \& cófiliú aperit Salomonis in eo libro confreriben do. In Ecclefiafte verò, celebres omnií philofophorum fententias \&
opiniones damnaturus, qui fupremain hominum foclicitatem, alibi ${ }^{\text {q. }}$ in Deo côftituerćt:primo totius ope ris limine, quo animo difputationé illam fufceperit, artificiofe fatis le-
Eccles. s ctori declarauit. Vanitas vanıtatū, dixit Ecclefiaftes, vanitas vanitatum \& omnia vanitas. Etenim cùm Salo mon in animum induxiffer, varias philofophorum de fummo bono re futare lententias, qui cùm de beatitu dine agerent, in quam totius vitx ra tio fit conferenda, alibi querendam aftruebant, quàm in cognitione Dei,amore, pietate,certa atq́ue conftátireligione: maturo confitio, materiam tetius libri patefecit, cùm hominis beatitudinem eis in rebusfi tam nô efle declarabat, que fint obnoxix vanitati,\& perpetuo verfentur in motu. Iam verò (vt ad facrum hoc Epichalamium nottra fe conuer tat oratio)Salomon de diuinis amo ribus dictur:s(quxe tota eft huius libri materia,vt fuit à nobis fuperiùs declaratum)vt propofitione vteretur,breuiter atque fuccinctè materiam argumentúque totius libri pro poneret:ab ofculo fumpfit exordiŭ dicens. [Ofculetur the ofculo oris fui.] Occupar enim vulgaris amor (id quod ab antiquis philofophis proditum eft)ofcula ipla,tanquam pignus quoddam precipuum fibià natura deftinaturn. Habet amor vul garis cóplexus,dona, fiue munufcu la,que inter fe vicifsim mittunt amá tes, dulcifsima preterea colloquia, 1 l teras quibusfe inuicem alloquútur abfentes,nutus,figna, reliquaq́uc id genus alia,tanquam certilsima indi cia mutui amoris. Horum tamen,ad exprimendam vim \&:naturam amo ris, \& efficaciam illius mirabilem,ni hil pofsit cum ofculo cōferri. Igitur quitotius operis initio dixit. [ Ofcu letur me of culo oris fui,] de amoribus vtíque fe dicturú pollicitus eft.

Velim tamen Chriftianum lectoré admonitum,Spiritum Dei,quarnuis frequenter abamore vulgari fúpta metaphora nobiscü agat, vt diuini amorisnaturā explicet:nō tamé ad cos amores celebrảdos \& decátádos omné anoris cögrelsūadmittere. Is eft enim perpetuus fanctarũ Scriptu rarú mos:vt quanuis ad res diuinas explicădas verború tráslationib ${ }^{\circ} \mathrm{vta}$ tur, \& à rebus humanis, que pofitæ etiá lint in cömuni vfu hominú, me taphorasi\& \& allegorias affumat:eate ${ }^{2}$ nus thid facit, quaten ${ }^{\text {P }}$ in verbis fum má modeftiá,̀, pudoré quédá inge nuūliceat conipicere. Eodē itạ́́z có filio,Salomó tpiritu Dei plen²,alijs omnibs pratermifsisqux in amore vulgaridéprehédunt̃, cōgreffus of cu lidũtaxat meminits,quod \& naturá amoris \& ingeniú, citrà petulantíá omné \& impudicitiá explicat. Prin cipiò igit Spôfá inducitamore Spófi flagrätē,triitté,folicitā, cogitabŭdá, plená deniq́; moeroris poltremi, pro pter abfentiá Sponfi.Quáobré tanä impotéti amore percita, né̂́zquis fit Spōfus,qđillì nomé,quale ingeniú, neq́z illius naturá declarat: fed repé te, © veluti ex abrupto,quafi omni$b^{3}$ prôptú eflet agnofecre quis effee illio Spôfus,\& nomen \& appellatio né omné reticuit,his verbis cōtenta. [Ofculeí me ofculo oris fui.] Explicuit auté Salomon(meo iudicio) admirabili quodă artificio,amoris naturá:ná qui quếpiá ex animodiligit: totú fe in amato verfat,de illo cogitat, illum defiderat, arbitra turcexteros oés idé de amato habere iudiciúr codé affici morbo,eâdā laborare égritudine, ob cáq́z rê ignorare non poffe, qs fit amat ${ }^{2}$.Legim in Euáge lio Ioảnis, Mariá illă, ¢̣ ex peccatrice \& impudica, in olcula \& amplex ${ }^{9}$ Ioan. so: Spéfir ruere cupieba t,cú illá viuété queqreret inter mortuos, hortolañ fuiffe alloquutá dicés. Situ fuftulifti sum,

## F. CYPRIANVSINCANT.

eum,dicito milhi. Erat a deô flagrantiamore incenf, vt piaculum illi vi deretur granifsimú, quépiá hominú ignorare Chriftū Iefum Spôfum dul cifsimum, \& inter homines Chriftú Iefum dútaxat effe quareédū. Ad eú dem modum, \& regı? Vates Dauid.

## pfal. 14

Dilexi(inquit) quoniá exaudiet dominus. Dilectioné explicat,nomé tń illius,qué táta charitate cóplecteret́, filētio pręcermifsit.Ná exittimabat, neminé effe adeò rudé \& imperitú, qui non intelligeret, amoris \& dileCtionis rationes \& caufas in Deo dú taxat refidere. Nō lecus Sponfa, prę fenti carmine,grauiamore correpta (quod propriü eft amantiū) auidifsi me cupit in of cula \& amplexus Spó fi ruere:quafi omnibs effet cognitus, propter fummáillius nobilitaté \& Iplendoré, et nomen reticet, \& natu ram,\& ingeniáillius profundiorifi létio premit, taptú inquit: [Ofculét me, \&̌c.] Poftulat aût Spốfa nō vnú dúta xat ofculü,fed multa potì quê admodŭ ex fötibo He bręis,tū etiả \& Gręcis liceat colligere. Na inquiunt Hebrea, hoc eft, ofculetur me ofculis oris fui.
 dixit. Ná impotenti \& flagrātifsimo amori,nô vnum fufficiebat of culú. Quidquid enim Spôfa nomine of cu li ab Spófo perit, (quod nondum eft à nobis explicatum) petit crebro, \& frequenter fibi dari poftulat. Neq́ue enim animus ille,quê Sponfa refert prafenti Epithalamio,Spöfi of culis pofsit defatigari, aut fatiari bafijs. Diligit Sponla fine modo, \& quò fre quétiùs in Spöfi of cula ruit,eo a mat ardentiùs, \& crebriora petit of eula. Nam diuinus amor, cuius laudes Sa lomó celebrádas fufcepit, cùm multis alijs rationib?,tùm verò̀maximé vulgaré \& impudicú amoré ifta ratione excellit : $\varphi$ vulgaris amor ad
faftidiú \&naufeá ofcula cóplexusq́iz multiplicat, diuinus auté, aded faftidium vllư in generare nố polsit, vt femper recens maueat, \& auidus, indies ́́zgglifcat ardentiùs. Erat apud Hebręos nomen of culi multarū rerum fymbolum, latéq3 patebat ofca. li fignificatio. Nả of culứ frentis ami citięerat fymbolum, de quo Paulus Roma.r6 ad Romanos, \& ad Corinthios, ${ }_{2}^{\text {a.cor. }{ }^{\text {Cor }}, 16}$ cùm iunet talutare fratres, in of culo fancto. Erat etiam \& hocgenus ofcu $1 i$, religionis fignú \& indicium,\&\& apud Iudęos, \& apud Gentes,vt autor eft Plutarchus.Vnde \& Chriftú Ie- Pluarc. fum hoc genere of culi legim ${ }^{\text {b }}$ reuertếtes difcipulos excipere folitū. Qui mos Hebręorú gẽti fuit peculiaris. Ifazad lacob,cŭ fratri Efau pripuit primogenita, dixit.Da mihi oiculum filij mi,Eft \& ofculú manus, de quo diu ${ }^{\rho}$ Hieronymus fuper Iob teftatur grauísimú in arcanis literis centeri piaculú.Siego(inquit S.Iob )olcula$t^{\circ}$ fú manú meá,quod eft gravilsimú peccatú,et iniquitas maxima apud Deú. Manus exof culari noftras, idé eft, $q$ đ noftra opera laudare, de fide gloriari et de iuftitia, et nos ipfos táquá idolum aliquod colere et venerari. Eft preterea de ofculo man fre qués in Scripturis facris métio.Diu ${ }^{\circ}$ cm Hieronym $^{2}$ (vt alia omitramp lo ca)locúillum, apprehêdite difcipli ná,fic vertit.Ofculamini filiū. Quo Pfalm.a. loco p Synecdochen, ex figno id qđ fignatum eft intelligitur. Of culo fiquidé manr reģię,in plerifqu regnis, teftátur fubditi, velle fe in fide ac po teftate regis effe. Itaǵz filiú exofcula ri,idê eft。 qđđ̉ilũ tâquá principê et regem agnofcere, et venerari. Maturo igitur iudicio, quoniam fciebat diverfa effe of culorum genera, qux iuxta cuiufq́ue proprietatem, certęalicuius rei effentifymbelū, né locus aliquis maneret dubitationi,
quoniem
qüinignificatio ofculi tálatépatebat, oris intulit mentioné dicés. [Ofcule tur me ofculo oris fui.] Nam oris ap pellatio,nō fol̄̄ ad ardérédilectioné puinet, verúctiá \& ad certifsimá fpé, \& eximiā illius cöfidentiá. Cognita em electione, vocatione, \&\& iuftificatione, qua beneficia bonitate Sponff illi côtingiffent:imo cùm fciret fe in regni cöfortiom affumptam, iuxta il lud pralmi : Aftitit regina à dextris tuis:non poftulat of cula pedis,nõ of cula man ${ }^{\circ}$,(quod proprium eft ancil larum,feruorum,mácipiorū) fed of culum oris. Vt quemadmodŭ amica \& Ipôla folet,familiari amicitia Spó fumex of culádo,f firitalé illius contactum poisir fentire.lá verò poftulat ratio,ipfańn ofculi oris naturá,\& qualis fit hic Ipiritalis côtactus paucis explicemus. Attendatigitur Chri ftian? lector, quod fit in homine pré cipuuũ animiveftibulú,queç fencftra per quá $\mathfrak{\text { foleat animus feiplū infinua }}$ re, \&fe quodảmodo in ré a matá trál fundere. Prudéter fatis \&\&eruditéab Apuleio dictúaccepim:os in homi ne ianua eft orationis,cogitationú co mitiú, veltibulū animi, per quod occulea ratione fe frequentiis prorripiat,quá per aliátotius corporis par té.Quxrebatur iả olim inter praftá teis omni genere doctrinx philofophos,quid potifsimú amátes,ofculorŭ́ frequéci repetitione, \& veluticócertatione quxererent. Refpondent illi magnocú iudicio: :crebris of culis côtēdere, vt animi, quátú fieri poteft in fe ip fos penetrét, \& abeant. Et qú id penes illos nó eft, animos fcilicet, inuicé cōmutare:illudefficiûtqđ pof Ít:obeáq́zré in ipfo animiveftibulo. veluticómorä́t,\&ore decertát,vtani mi fe inuicé pofsint exofculari, qú aliud nő licet. Nó verebimur ad rem aperiendả \& explicádáabbipfo ano
re vulgari pauca quadá 'defumere, quádo falomon ipfe, imò in Salomo ne Spirit ${ }^{2}$ diuinus, tá multa ab cifdé fontibus haufit. Cùm verò vulgaré amorem dixi,caueat quifpiam exifti met me, de petuláti amore\& impudi coa gere,fed de co potio, $q$ inter $f$ pó fum \& Ipōfam,inter marit́́ \& vxo rể colitur. Cùmitááz fit os in homine animi veftibulŭ,per quod potifsi mùm amantes animos cömutare có tendunt:non iniuria Salomon Spon fam inducit petété of cula, nō frôtis, nó man, aut pedis, fed illud potiùs genus of culi, quo charifsimi Sponfi animú ex of culari pofsit, \& fe ipfam pro illo quodámodo cómutare. Fide lis enim quacunq́z anima quę Spon fum Chriftú colit,\& amat: ardenter cupit Sponfum exofculari, hoc eft, fcipfam proillo cómutare, fi pofsit. Nomine igitur of cui oris,comutatio né iîá animorú et transformationé intelligimus. Et qún de commuta tioneifla,qux per of culŭ fit,coepim ${ }^{2}$ difputare, quò tota res fiat apertior, necefsui eft,altioriméte reponamus, que veteres illi Theologi, quos Kabaleos appellabat antiquitas,fuis literis prodidêre. Plerióz 3 (inquiút)fan Ctorum Patrum, conû́ quiante legé Mofaycâ,\& poft legem côditá Deî́ coluére:frequéter mortui funt mor-
 appellabát,verbis pene defumptis à prafenti Salomonis carmine. Itaq́ue fanctú Abrahamú, Noe, Ia cob,Ifaac, òmnesinquam mortem of culi deguftafle, illorum erat opinio. Eftaute duplex genusmortis, quorum alterum folo difceflu corporisabanimá contingat,alterum verò feiunctione animę à corpore, non tamé corporis ab a nima. Poftremú hocgenus mortis pręfantilsimüquidem elt,\& pau corum quorundam,qui dilectionem Sponfx

## F. CYPRIANVSINCANT.

Sponfx imitantur:ná primum illud mortis gen ${ }^{p}$, \& cómune eft, \& in.p风 nả fceleris inflictúrob eamধ̧z remini hil haber,aut laude aut in vituperarione dignum, Poftremo illo genere mortis anima à corpore quodammo do feiungitur, corpus aurêab anima nunğ dilcedit. Id vero accidit,cú humanicorporis regina, eo ftudio fuis eft operationibus inrêta córéplationis \& dilectionis, vt nullá inferioré facultatem ad eas res cotemplandas admittar:tăta eft illarú dignitas atq́z maieftas.Ea igitur anima qua à corpore feparatur, que cralsiores facul tates \& potétias ad diuiná pulchritu diné cótéplandả nô admittit, pofsit fuo iure Sponfŭ dulcilsimú alloqui, \& cútilo varijs de rebus mifcere col Loquia, foelices oculos admirabili pulchritudine pofsit pafcere, ofcuiü excipere,\& repédere,\& animorú có mutatione mutua, perpetua volutatis cőmunione cá Spólo manere.Sed vt in reliquis omnib? virtutib? grad? quidả efle côfpiciûtur, quorú lupremusivirtutem efficiar heroicá: cadé opera,\& \&inter of cula itta gradus qui dam videntur effe;quorú fupremus eximiusq́g is eff,de quo coepimus dif putare. Primus th̄,luperqué tanquá in fandamétú fixũ \&\& tolidū reliqua omnia ofculorá genera incúbát, $\langle$ pó fiverbum eft, \& cteníǵs lex ipfa diai ha. Nam, iuxta ea quę diximus, cùm fit os; \& 'cordis,\& cogitatioñ,$\&$ ani mi domiciliumequod primo loco pe tit Spófa, illud eft,vt fcilicet, Spotus illifuas aperiat cogitationes, \& in verba dufcifsima prorrúpat, fuó ver bo illă erudiat, inftruat, at 9 ̧́ formet. Nä, ve in inequétibus videbinus, Salo mon defideriun explicat,fingulis pe néverfibus, veteris Sponfx, Synagogæ fcilicet.Quécú in AEgypro yer faretur inter alienos \& peregrinos
deos, cùm adhuc veftigia quędam ve têris religionis,\& prioris Spófi mul torú animis altiùs manerent infixa, veheméter cupiebat Sponfi tangere os, excipere of culum:hoc eft,\& \& illius verbo crudiri,\& cogitationes antiquas intueri, quæ illius verbo reuelă tur.Vinde dubitare nó poffum, quin Salomonis aninsum, cùm hrec feriberet, incurreref tota iila hiftoria facra,quę \& defideria veteris $S$ pöfiex primit, tùm etiam \& loces ille ma- Exod.33. ximé, quide Mole diainas leges exci piente,pleraq́ue mylteria refert. Lo cus itaque ille, qui in noftra translatione fichabet: Loquebatur facie ad facien tenquam vir ad amicum fuú: à Chaldęo paraphrafte fic vertitur: loquebatur ore ad os, tảquă qui exof culatur amicum fuum, teą̣ue voJuit leges diuinas Chaldęus momine of culicexprimere:tum etiam \& diui num verbum quod Moyfi, viro fan Ctilsimo in môte reuelabatur, homine oris. Béne proinde Salomō ve cốtactus omnes fpirituales cópleCleretur, ineminit ofeuli oris: inter quos fupremus illeeft, de guo ia diximus: primus autem, \& quafialiorum primum fundamentum, verbum Sponfi,totáque lex diuina. Supremum au tem illud genus ofeuliMofes, vt arbitror, excipit in monte Syna, cùm adeoe exrra fe pofitus effet, vt famis inuriam quadraginta, dierum \& no Ctium minime fentiret. Senfit \& Pau' Galat $^{2} 24$ lus,qui poltă in tertiú coelú raritus fuperiori illo genere mortis occubuit, dicebar, Viuo ege,ian non ego, vinit auté in me Chriftus. Paulus vit uebat, $q$ adhuc effet in corpore mor tali, $q$ lenfibo corporeis ad varias dit ucrlas ${ }^{2} 3$ res intelligendas vteretur, $\Phi$ varis necefsitatib?corporeis ferui ret inuit 9 : mortuustamen erat:nam tàm validé Chriftus Iefus illius: animx
anime of culum imprefserat, vt Chri ftus viueret in Paulo, loqueretur in Paulo, videret in Paulo, \&omnia de nị̆́z vitæ officia Chrifti nutu \& voluntate gererết. Hec of culorúgene ra varia funt, nec pari officio ab Spō fo, fanctorú in animis imprimuntur. Sed núc, habita ratione meritorú cu qufq́ue, nunc verò, diuina prouiden tia, \& Spöfi liberalitate, arcana ratione \& abftrufiori, ita difponente. Quecứq́3 tn̄ of fuloramgenera quátūuis efficacifsima \& admiráda, ab il lo femp primo of culo diuine legis, tanquà à fonte nafcưtur. Ob eaṃ̂́ rê ita locus intelligédus eft, vt primò genillud ofculi petatSpöfa:dein de verò, quę illud naturâ côfequút. Supremú autemillud of culi genus \& Paulo \& Moyfi imprefsú, quáuis in animis fanctorú fuă vim \& effica
pal. 8s ciam declararit, ita ve fe pro Deo in
foan. I uicé cómutauerint, \& dij appellaré tur,\& teftimonio regij vatis, tú etiá IoánisEuăgelifta: : fed nulli vnquá horã, hoc genus of culi tá validé im preffum fuit, at 93 Chŕo homini. $\mathrm{C} x$ teri enim oés ( teftimonio fanctarúr Scripturarum) in deos quodámodo tráfíuere, \& proSpōfo comutati fưt: fed ifthęc tráfmutatio fimilitudine quadá fit:manét enim poft of cula eo rū animis exprefsa,quedá diuinitatis veftigia, \& fcintillx quadá ex va ftifsimo diuinitatis igne defumpte: fubftátia tñ ipfa Diuinitatis, in nullú vnquá fanctorú ita diffufa eff, ve aby foluta ratione illorú aliquis diceret̆t infinitus, aternus, immorralis, Chriftú verò hominé Deus iple tá poten ter fuit exofculatus, vt totus homo tráfiret in Deú,\& Deus ipfe eâdê le ge in hominé,nó tranfmutatione na tirre, aut alicuius interitu fubftátiæ, fed glorię \& maieftatis cómunione. Verè enim(vt Fidesidocet)cüdeın \&
hominem appellamus \& Deum, pá ríque cultu Deum hominem, \& hominé Deú veneramur:adeò vt(iuxta Paulifententiā) omnis lingua có Philip.a. fiteatur, quoniá dñs Iefus in gloria elt Dei Patris.

> 2uia meliera funt vbera tua vino.
> Hebrea autem.

Quia meliores funt amores tuifnper ninum.

VArietas ifta in verbis $S$ ponfe vt nunc iuuéculas alloquatur, núc veró fubitòad Spöfum orationé có uertat, ingentes amoris affectus nobis declarat. Multa enim funt, quæ amátes \& verbis \& operib${ }^{\circ}$ efficiút, quorú fíab illis rationé velis extorquere, nibil aliud ref pödebứt, quàm $\$$ vehementer amant. Sponfa repen té cómutata oratione fermonem de flectit ad iunenculas : \& oratio ipfa breuis eff,cõciffa, Laconifmú fapit. Horú fiab Spöfa caufas velis exige re, nihil aliud refpödebit, $\bar{g}$. $~_{2}$ mo relanguet. Illud enim à praftantifsi mis philofophis obferuatum inueni mus, in amore nô tàm externa opera aut verba effe penfanda, quàm af fectus:\& verba ipfa nunquá ex numeroaut multitudine dijudicanda, fed omnia potiùs adinterná amoris vim \& efficaciā referenda. Hxc qux in amore vulgari multisexperimen tis fapientes hoinines deprehédêre, multò magis in amore diuino perfpici poffunt, de quo Salomó difputa tioné fufcepit. Igitur quonía totum hoc negociū affectibo inter Spôfum \& Spófan agit:fi verbaipfa attédas, videbútur tibi conciffa, breuifsima, aliquando etiam incópra:fed fiad in teriores animi cogitatus hace referas, iuxta amoris naturam \& proprietatem, longa videbitur oratio \& prolixa, eloquens,luculéta \&\& eru dita.

## F. CYPRIANVSINCANT.

dita. Varié à multis hic locus verti tur: alijeḿn meliora lunt vbera tua fuper vinú, dixére, ve noftra habet trâslatio:pleriq́ue Hebreos autores imitati,coftanter vertunt, pro vberi bus amores. Vt fit fentus. [Meliores funt amores tui vino. ] Locum fecit huic varietati literula quadam He brea(vt arbitror), icilicet.nam -ī fi per ifcribatur, dilectioné fignificat,fiue amoré, fi verò fine, [vbera] quếadmodú habet noftra
Cant. 7. translatio:vt Canticorú. 7.ibi, dabo
Prouer.7 tibi vbera mea. Et Prouerbiorú. 7. Veni inebriemur vberib ${ }^{\circ}$. Ergò qa pro amorib? [vbera] legimus,fir ]o cus intelligédus de fumma Spóficir ca Spôfam charifsimá beneficétia \& diberalitate, cura, amore, \& dilectio né.Nam fappé cogit nos diuina boni tas adeò expofita, \& in noftras vtili tates \& cormoda diffufa, multa illi tribuere, côtrà quàm natura rerum patiatur. Nafcitur hec loquendi de Deoratio,ab admiratione diuines. $P$. uidétix erga mortales, \& folicitudi nis cuiufdam, que nullis verbisex primi polsit, Erat olim Spöfa, vetus fcilicetSynagoga,multis miferijs va
Exod. s. rijsq́z calamitatibus in AEgypto op preffa, perpetuis operibus luti \& la teris deftinata ab impijs: pertenfit fummá Spôfi erga fe prouidentiáa, \& curam incredibilem,adeò vtnen folùm amore cöiugali illam videre tur diligere, verùm etiam tanquam charifsimá filiam,aut nuper natum infanté fouere, nutrire, lactare vberibus eximix atǵ̣ue fingularis pieta tis. Ná peterat Spófam ex AEgypto \& fervitute poftrema in liberta tê vindicare, folo nutu \& volûtate,
Exod.12. nô edito nouo aliquo miraculo:fed
Exod.r4. प्र tot portétis ftupédis à Deo, tá in gentiaduer fariorum clade, illam in
Exod.16. gratifsimá libertaté afferuit: quìd
fpolijs \& manubijs hoftiú diues inuafit \& opulenta:quòd inter ilupétes fluctus maris,ficco tranfiuit veftigio:quod in deferto tot annis, lau tilsimis epulis tenerrimé fuit educa ta:hæc iniquam,non tam Sponfi quá pientifsimę matris videntur efle ofcia. Ob eamq́ue rem Sponfa a dmira ta tantam charifsimi Sponfi erga te indulgentiam, vbera illi tribuit, ad infinuandam incredibilem Spō fi benignitat m , \& pietatem eximiáa. Sic folet diuina philofophia Deo Op.M. propter fummam illius pro uicentiam \& f:dulá cură erga $S$ pon fam,non folum vbera, (vt prolenti carmine liceat intueri) verùm etiam \& nixus fiue partus, \& vteri geftationes, \& reliqua omnia, quibus matres charisimos filios folent officijs pietatis quodāmodo onerare, fuam q́ue erga liberos teftari beneuolentiam,tribuere. Efaias inquit. Nunquid obliuitci porerit mulier infan rem faum ? Sed filla fuerit oblita, ego tamé tui non obliuifcar.Ad cá- Tfal 1oo, dem rem pertinet locus ille Dauidi cus. Sicut ablactatus fuper matre fua, ita retributio in anima mea.Ifthuc referenda funt,quęcunque Pau lus Apoltolus omnibus pene epitto lis inculcat,de diuitijs gratix \& glo rix,quibus Sponfus vnicam Spōtam \& charifsimă mirificè ditauit, vltra quàm credi pofsit, aut excogitari. Nam quod diuitias frepe \& thefauros nominat Paulus, eò fpectat, ve quifq́ue noftrú intelligat, Sponfam non folùm in falutem, vitam, \& libertatem affertam, fed \& copiofo fanguinis Chíi Iefu \& cruoris fluxu opulentioré \& ditioré effectâ:adeò vt non folum Chriftus redemptor per totam vitam medijs etiam fupplicijs, à mortuis excitatus regreffus in calum,Sponfum egerit, \& ¿ có
jugé,fed \&̊ matré fuis vberib ${ }^{\text {tener }}$ rime infanté recêter natú lactanté, \& nutrienté: Qux caufa fuit, vt exiftimo, vt Ioannes Euangelifta inter cecteras vifiones quas largioris f piritus hauftue fontediuinitatis ex pref
Apoc. .t: fit, Sponfum viderit in A pocalypfi
${ }^{2 n} \sin$ precinctüapud mámillas in pectore. Táta enim fuit Spöfí benignitas \& mifericordia, quibus voluir Spon fam fuá foucre, \&nutrire:vt, quoniá vitalia omnia in pectore cótinétur, (quib folet Scriptura facra affectus pietatis tribuerc) Ioánes Euágelifta (loco iá citato) videat Chrittumad pectus pracinctum iuxta mámillas. Spöfa proinde pietaté Sópfi, \& dile etioné tenerrimam, vberŭ nomine exprefsápprefert vino, hoc eft,omni
yioogh bus oblectamétis, quibus folét mor taliü animi mira quadam iocundita te affici, Siverò corum lectio nobis probetur qui vertut, non vbera, fed amores:cöftabit fenfusalius, his que fuperius diximus,eriá(vt arbitror) cófentaneus. Vt igitur quilpiáartifi ciofé dicat, nō fatis eft, fires iplas de quibe eft dicturus, proponat(vt fupe rius diximº) nifica qua cőfufa funt, \& impedita, explicet, \& diftinguat. Fit enim alioqui, vt, tota difputatio incerta maneat $\&$ ambigua, Nō em alium errorem Plato, vir fummo ingenip admirabilique doctrina,fre quentius aduerfus Sophiftas reprehendit, quàm qued ambigua, \& latepatentis fignificarionis nomina ante difputationis congreflus, non, 4*ano diftinguerent, aut explicarent. Fue fat polligitus Salomó Epithalamio-: graph?de diunis amoribus totoifto
a. asa0 opere fe dicturum, cùm ofculi intulit mentionem:nunc veróguoniam ${ }_{3}$ amorisappellatio latius patebat, des quoramore fibi fitfufcepras difputa, tio, paucis ofendit cú inquic. [Me.
liores funt amiores tuivino ]. Eft itááue armor in duas partes diftribuendus, vt alter fit amor humanus, fiue vulgaris, alter verò diuinus. Néque eiufdem artis effe vide tar, de vtroque difputare. Vt enim varia eft vtriuSq́ue ratio:ita ctiam \& diuerfarum artium munus, de veriulque natura \& ingenio differere. Nam fi philofophus quifpiá de amore valgari difputationem fu fcipiat: facit ille quidem quod fux artis eft: eft enim hominis naturalem philofophiam tractantis, vulga ris amoris affectus, vires, \& facultates declarare. De amore aurem coelefti non difputat philofophus, fed theologus potip,aur(fi Grecoriu more lóquamur) metaphyficus,Salomó núc philofophum agit,núc ve rò theologum:ob eamq́ue rem in ki bris Prouerbiorū, \& in Ecclefiafte, de amore vulgari multa \& grauiter \& cautè difleruituin Cático vero cá ticorá, quoniá theologi perfoná af fumit,fublimiores illius amoris, né pe diuini, partes, rationes, affectus ố explicare córendit.Ob eanqúue rem cump prefenticarmine dixit. [Melio resfunt amores tui vino] latêter fub indicauit,fede amore coclefti,(quad omne gen oblectaméti exluperat) difturum. Idvt manifeftius chriftia nolectori fiat, adurertédū eft, 3? Ecclegs Hebrxis (hoc eft) vinú, omne genus, oblectamenti \& voluptatis fignifica re. Huius rei argumenta ab codem Salomone pgtamus.In Ecclefiaftico; cùm àrebus antelactis, tuo ex emplo. voluiffet iuadere,fummi boniratio nem non ofle aut in voluptatibus carnis,aut fapientia humana, aut in amore vulgarifitam: $\&$ his omnibus rebus parandis,plus effe difpendij, guàm in fruendo compendib multa frigulatim recenfergue homines
homines tanquàm fummum bonum admirêtur \& fufpiciât, AEdiú amplas edificationes commemorat, plantationes vinearum,confitiones hortorum, pifcinas \& aqua redŭdan tes \& pilcibus refertas, ieruos, ancil las, plaltrias feu cantatrices, puellas ctiam eximia formæ dignitate, qua rí amore flagraret Salomon,vxoré quam vnicé diligebat,magnam vim auri \& argenti', multarum gentiom imperiü: quibus onnibus fe funná thominis feelicitatem adeò nüquam inueniffe conftanter affirmat, vt omnia potiùs vana, leuifsima, fultitix \& laboris plena duceret.Antea tameñ quam hree Salomon recenferet, quibus oblectaméta vitæ côtiné turyin quę proni ferútur fenfus oés, vifies, auditus, tactus, \&ce. vt omnia Eccles. 2 vno verbo cóplecteretur, dixit, iux ta interpretationem Hieronymi,co gitaui protrahere in vinum carné meam: qquafi dicat.Seppéac multùm mecúm cogitaui, \& cú animo repu taui meo, vi omni voluptatum gene re ad facietatem $\begin{aligned} \text { fque me expleré, }\end{aligned}$ \& omnibus me oblétamétis ingur gitarem. Hęc omnfa vini appellatio ne Salomó cóplex us eft.Audis Chri ftiane lector, vinum, Hebraoorum gé tí fy mbolū fuifle cuiufuis volupta tis \& oblectamenti,illius maximé, quod ex amorevulgari nafcitur. $\mathrm{Pl}^{7}$ to de amore in Sympofio difputás, amorem Grace tord it pouks dici arbitfratur:Hfoc elt, à vi,\& potétia, \& efficacia. Adeó enim amor fecum ra pit ómnés alios affetet:vt omnia ha mana ftudia, amoris appellatió fre qưêter explicemus. Pecuniarú fūdium, amorem pecuniarú dicimus: propéfionem erga bonas literas, ar tes, \&\& difciplinas, amorem literarúl appellamns: fíquifpiam muficis cō centibus vehemétiùs oblectetur, eứ
mufices amatorê nominamus.Cùm igitur Salomon antiquum ftudium erga pecunias, hortos, vineas, côcen tus muficos, venuftaté foeminarum nominauit, quis dubitat his omnibs vulgarem amoré, qui circa haxc ver fatur,fuiffe complexum? Quo fit, vt cùm de fe ipfo dixerat,cogitauipro trahere in vinum carnem meá: vini appellatione, partesomnes,affectus, \& rationes amoris vulgaris voluerit fignificare.Vnde\&apud Prophetas, cum fittam frequés vini métio, ego femper in ea fentétia fui, vt nô tam vius vini apud facros vates damne rar,quá a mor iple, quicirca res pe rituras \& fluxas verlatur:quo vino facile incbriatur hominis animus,\&més ipla,\& ratio à fua fede dimoue tur. Ioánes in Apocalypfi, cùm ciui tatis illius (quæ feiritaliter Babyló appellat) ib bidine luxuq́ue perdité interitum contemplaretur:delitias omnes \& obleCtaméra,quibus ciucs perpetuò vacabant, vinum proftitu tionis appellat, \& a liquando vinum fornicationis:nimirū fux gentis \& lingaęreferens idioma. Erit igitur fenfus.Amorestui charifsimeSpöfe, quéadinodum \& multis experimé tis, \& fögo rerū vfu didici, vino funt praferédi:hoc eft, eis omnibus volu ptatibus,qua ex amore rerí perita rarum nalcuntur. Quibets verbis Sa lomon explicare contendir affectus piorum animoram, quiáab orbe có dito,hoć iudicium inter amorem di uinum \& valgare feceree:Hoius rei confideratio potuit fanliuin Enoch Gen.4* inter impios \& feleratósabomnila be peccati purum feruare :hnius reî iudicium, fanctum Noê, inter petalá Gene. ${ }^{6}$ tes et libidinofos, in offcio retimuit: certifsinus iftarú rerum gultus, fir mumq́ue iudicium poruit yaneum Abraham patria extrudere gitoos pe gea an
nates relinquere, familiares,amicos, côfanguineos,opes at q́a $_{3}$ diuitias, vt in terram fibi ignotá proficilceretur ad mandatum Dei,Iden dixerim de fanctis omnibus Patriarchis. At anti quiorilla Sponfa Dei Op.Max,cùm in AEgypto verfaretur, longo tem pore vino ifto vtebatar, de quo difputat Salomō, illiusq́ue vfu oblecta batur mirifice:opes habuit, diuitias habuit, fauore principum, \& regá vtébatur, nihilị́s illi deerat ad fummam foelicitatem:fed tandé fuo ma lo cognouit, amores veteris Sponfi preferendos effe vino. Idem dixerim de illis nmnibus, qui poft perditam vitam \& defluenté, poit longos vfus vini huius,tandem illius acerbitate offenfi,ad Sponfuin regrediuntur,di centes. [Meliores funt amores tui vi no.] Quod fir rationib effeti\& \& argu mentis res ipfa firmanda, nulli obfcurum eft,vt arbitror, optimis autoribus placuiffe,vulgarem amorê infanix fpeciem elfe, \& genus quodá morbi tererrimum, fanguinis pertur bationé,\&zanxiá quảdă folicitudiné qua humanus anim ${ }^{\circ}$ inter ipfas etiá voluptates premitur \&vexatur,quo furente homo in beftię naturam deuoluitur. At verồ amore Sponfi totus homo fupra fuam naturam erigi tur, \& in Deum quodammodo tranfit,pars ipfa rationalis il luftratur, \& à cor porex pulchritudinis afpectu auocata, ad diuinam pulchritudiné euolare contendit. Deinde, amor di uinus,cùm mulcis alijs rebus, tù̀m ve rò maximé dulcedinis diuturnitate, vulgarem excedit amoré.Nam imitatur amoris natura 'earum rerum proprietates, quas amando profequitur. Quò fit, vt cùm res omnes proter Sponfum fluxx fint, \& ad proprium interitum perpetuò fefti-
nét:\& dulcedo ipfa \& voluptas,quę ex amore vulgari nafcit, difluat fatim,\& euanefcar necefle eft:neqzem diuturnior cffe potsit,ğ res iplę qua rü fpecie detinemur. Poftremo, quicúg ${ }^{\text {and }}$ amat, re amata porifsimú cupit potiri,ve côtérus plenufqué vinat:is verò hunc foopum attingit, qui contempto vino amoris vulgaris Deum amat.Nam reliqua vitæ oblectamen ta \& animum non explent, \& for tius a ppetitum irritant, \& faftidio funt, \& naufeam prouocant.Qui ve rò Sponfum amat,ve non laborat fa ftidio, ita eriam neque eqeftate:quáuis in eo auiditas quedam perf́picia tur \& diligendi, \& pofsidendi Spon fum:hęc tamen amorem ipfum mul tò efficit dulciorem, Nam quemadmodum, vt afsidentes conuiure oble Ctentur, non lautiotes cibi, non feleEtifsima vina fufficiunt, nifi edendi auiditas alliciat (tandiu enim obleCtatio durat, quandiu appetitus, \& auiditas comedédi) pari ratione, qui Sponfun diligit, vt faftidium non fentit, ita fame non affictur:tametfi perpetuò auiditate quadam afticiatur, diligendi Sponfum , \& pofsidendi.

## Fragrätia vngüūtis optimis, fiue, odor vnguentorum tuorum Juper omnia aromata.

LAutioribus conujuijs olim vnguenta adhibebantur, in Palęftina prafertim vbi maximé vnguentorum vfus viguit. Hinc Dauid. $\mathrm{Pa}-$ rafti in cơfpeĉtu meo méfam,\&c.Et qụ lautiores epulæ nŭqquá apud $\mathrm{Pa}_{\mathrm{a}}$ lętinos fine vnguentorúl copia adhi bebătur,fubiecit ftatim:impinguafti in oleo caput meú. Nam 引ทั่ \& \& vn

B guen-
guétum fignificat, \& oleum. Ex quibus facile quifpiam poterit probe intelligere, reprehéfioné illam acer-
Lus.7. bam Chrifti redemptoris noftri ad"uerfus Simonem qui illum iunitaue rat.Incraui in domú tuam, of culum mihi non dedifti, aqua pedes meos mon lauifti: poftremo, oleo caput meum non vnxifti. Increpat enim Pharifxi focordiam \& negligentiá, quòd folita \& communia erga conuiuas, pratermiffifset officia. Nâ \& of culo hofpites excipiebant, \& pedú fordes aqua detergebant, \& caput etiam vngebant oleo:quò minùs mi sandum eft,mulierem illam peccatricem, \& alioqui impudicam ad Chriftum accefilse, lachrymis illius pedes lauaffe, exofculatamq́ue fuifie, \& fragrantifsimo vnguento diui num vnxiffe verticé: praftitic enim Chrifto redemptorinoitro hofpitalia officia, qux Pharifuis vel propter animi tumorem, vel delidiam \& negligentiam pretermiffiffet. Iludautem ab eis folicitè obleruádŭ eft, qui facrarum literarum tenentur defideriottoto hoc. Epithalamio crebram huius fenfus fieri mentionem, odoratus fcilicet, alijs fenfibus aut prextermifsis, aut non adeo frequenter in communem collocutioCatullas nem admifsis:Nam, vt Catullas pro bé dixit, cupiunt oés homines, amá tes prę̨ertim (ná hic de amore difpu tamus) nafum fieri fi poffent. Significans,vnum ex animantibus hominem,fummam ex odoramentis per fentire voluptaten, magnaq́ucex odoribus cómoda confequitillud ve fô maximé,quod odoramenta omnia, \& moefticiä depellunt, \& ingen tem videntur excitare latitiam,quibus maximè egent amantes. Et quo nitam de vi \& efficacia Sponfi, qua
potenter mortalium animos ad fe trahit, dictura eflet Sponfa:iure opti mo fapientị́́ue confilio, odoramen torummeminit,atq́ueciusienfus po tilsimùm,quo,\& pieręque animantes,homomaxime, \& excitantur \& trahuntur.Formica enits inter infe ${ }_{P}{ }_{\text {Prouer:6 }}$ Cta minutilsimum animal, ad cuius contemplationem nos mittit autor Epithalamij huius, odore vnguêtorum excitata,turmatim ex hortis in apothecas vnguentariorum le confert.Qua in re grauiter increpat mi nutifsimum animal \& contemptibi le humani animi ignauiam \& cradsi tiem.Formica enim tanta eft fagaci tate, tantaq́ue induffria, vt ea quæ fi biad degultandum vidétur commo difsima, longifsime odorata percipiat, tá folicite ad ea feftinet, \& pro peret, vt rebus fruatur cupiris: cum homines bonum fuum, vt maximè vtitc \&\& falutare, ita etiam \& delecta bile, adeo non percipiát, vt nihil minus videátur curare, quàm ad illud feftinare \&o pergere. Pudendum eft fane, cxteras animantes brutas (vt canesvenaticos \& $\begin{gathered}\text { vultures) folo odo }\end{gathered}$ re excitatas \& impulfas, quafi furibundas ad extremum vique anhelitum currere,donec alfequantur quę maxime cupiunt : hominem verồ tanta effe focordia, \& negligentia, vt neque tor diuinis odoramen tis excitatus, ad Sponfum, hoc eft,ad fummum bonum fibi propofi tum \& deftinatum vnquàm feftinet. Eft \& illud magnoperé aducrté dum,quòd Sponfa tuin etiam \&\&ado lefcétulx interim quòd in terris ver fantur,odore vel odoratus fenfu po tilsimùn capiuntur. Eft eninn res mirabilis,\& ingenti digna confideratione ; tantam efle Sponfo virtutem,\&e efficaciam, vt folo odoratu
ad fe pofsit mortalium animos per trahere, vt facile fit intelligere, qualis fit futurus tractus illecum Spon fus illarum fenfus omnes occupaue rit, vifum, auditum, guftum, fingulifq́ue fenfibus virtutes, facultatesq́ue prebuerit cornm naturis maxime competentes. Non hic agimus de his exterioribus fenfibus quos natura incorpore aperuit, tanquam aditus, \& feneftras ad interiorem homiHebr. s. nem,fed de alijs fenfibus quos Paulus cupit exercitatos habeamus ad diferetionem boni \& mali, Quòautem res fiat apertior, à corporeis fenfibus fumpta fimilitudine ad interiores iftos, \& diuiniores fenfi in accedamus. Corporeus oculus fi integer fit, fi nulla laboret xgritudine, rerum colores, varialque formas iuxta cuiufque rei naturam animo prafentabit : fi verò̀ caligine, opthalmiaq́ue laboret,neq́ue rerum colores probé agnofcit, \& rubrum proalbo,viridem pro ni gro, rectum pro curuo prefentabit, ac perturbabitur totum iudicium mentis, \& aliud tandem pro alio agetur. Adeundem modum \& interior oculus mentis fi ignorantia, \& crecirate, fir malitia tanquam lippitudine laborer, nifí circa difcretionem boni \& mali exerceatur,fiet ve mala pro benis admittat, bona verò tanquàm mala,\& nociua fernat. Vt ergò contingit frpifsime interioris hominis oculos \& integros effe,\& lanos, frpé etiam vitiatos, \& morbidos: idem etiam de alijs fenfibus dicendum eft,de guftu, de auditu, de odoratu, de tactu, déque alijs huiufmodi.Danda itaq́ue opera eft Chriftiano homini, fenius iftos incorruptos femper \& integros feruet, exerceat ${ }^{2} 3$,circa difcre-
tionem boni \& mali, Inter hos igiur fenfus interioris hominis, Salomon in Canticis, odoratus meminit, propter duo. Primò,quòd hic fenfus fi cum vifu, \& auditu conferatur crafsior fit aliquantulum (id quod ab Ariftotel. reliquiĺque philofophis obferuatum ( $\Omega$ ): nam diuina quamuis fide teneamus, fed craffiùs aliquantulum, \& obfeuriùs, ita vt illa potiùs odoremur quam de guftemus. Secundò ve exemplo corum animantium, que odoratu maximé valent,excitemur, excuffaq́que omni focordia \& torpore, ad Sponfum,hoc eft, ad fummum bonum, \& auctorem noftræ folicitatis feftinemus. Tertiò fi velis, vt rationem fuicepti argumenti per methaphoram amantium feruet: nam folent amátes hoc vno fenfu odoratus magnoperé oblectari.

## Oleum effusum nomen tuum ${ }_{3}$ ideo ado Lef centule dilexerünt.

DE V S Optimus 'Maximus rebus omribus à fe conditis odorem quendam inferuit, cuius fenfu illectus animus Dei cupidus, Deum ipfum poffet inueftigare. Itaque quidquidde Deo aut cogitare poffumus,aut elogui, in duas partes diftribuamus, quarum alteram odorem appellemus, alteram verò faporem. Et odore quidem nondum poffumus fieri beati, quamuis fit odor iple ad inueltiganduin fummum bonum rebus omnibus infitus. Sapor autem ita in Deo refidet, \& in illio perfecta \& ab foluta cognitione, vt hoc potifsimùm coelites beatos efficiat, $\Phi$ fapo
$\mathrm{B}_{2} \mathrm{rem}$.
remiftum deguftant, Deum confpicientes ficuti eft,nṓ iam illecti aut attractio odore dútaxat, id quod mor ta libus conceffum eft. Quidquidergò in rebus eft venuftum, quidquid fpecie pulchritudinis nos oblectar, id omne ex odore iffo nafcitur, reb ${ }^{\text {² }}$ à Deo conditis inferto. Itaq́ue cùm fentimus odorem, contpecta pulchri tudine comprehenfaque cuiufpiam rei venuftate, odore excitati faporé quarimus, quem tamen in rebuscó ditis inuenire non liceat: arq́ue hæec vna caufa eft,propter quá amantes, tametfi rebus pulchris, aut ipfa pulchritudinis fpecie liberè fruantur, nufquam aut fibifaciunt fatis, aut animi cupiditatem explere poffunt. Nam ad odorem diuinę pulchritudi nis,qui in rebus pulchris cóperitur, faporem quarrunt:quos tamen $f_{i}$ interroges,quid quęrant:refpondebūt fané, libereq́ue fatebŭtur, fe id igno rare.Salomon igitur, \& prafenticar mine, $\&$ frequenter aliàs, quidquid de Deo, aut Sponfo pius animus affequi poreft,\& comprehendere, fapienter fatis appellat nunc odorem, aur odoramentnm, nunc oleum effu fun:quoniam(ve diximus) interin quòd Sponla tecro ifto \& caliginufo carcere detinetur, odore charilsimi Sponfi fuftétatur, \& recreatur, r.Cor. 13 Apoftolus, quidquid de Sponfo pixe Apoftolus, quidquid de Sponfo pix mentes in hac mortali \&f fluxa vita habere poffunt, imperfectum appellat: :quoniam hic odore dumtaxat ducimur,quoad in poffefsioné forli citatis \& beatitudinis milsi faporé deguftemus. Cùm venerit (inquit Paulus) quod perfectum eft, euacua bitur quod ef exparte. Nam fiue de fide fit fermo, fiue de charitate, fiue de fpe,quibus virtutibus tum etiam \& multarum rerum coguitione ali-
mur, \& fuftentamur in hac vita, om nia exparte funt:hoc eff,nondú plené perfecta. Nam eft in his omnibus odor quidam diuinus, qui euacuabi tur,cùm accefferit tempus deguftan di faporem. Neq́ue enim beati illi (piritus egent odorealiquo,ad inue ftigandas Sponfi vitutes, magnitudinem, praftantiam,excellentiam, quos fapor ipfe abundantifsime explet. Sponfa igitur, foftquàm oris of cula expetebat, \& amores Sponfí omnibus oblectamentis pretulit, \&c de odore Spöfi \& fragrantia pauca quadam dixit,iam inquit prafenti carminc. [Oleũ effufum nomé tuŭ ideo adolefcentulx dilexerunt te.] Quoloco,nomine olci, quodcúq́ue genus vnguenti preciofitsimi \& fra grantifsimi odoris,accipiendum, vt eft a nobis luperiori carmine annotatum. De vnguentis igitur Sponfi proximé fuperiori carmine dixerat: odor vnguentoram tuorum luper omnia acomata. Sed quoniam poteft ynguĉtum aut vale aut pyxide circumclufum detineri, poreit etiá \& diffundi:Sponfa, quómagis digni tatem \& nomen Sponfi diuinis quibuidiam laudibuscelebraret \& anplificaret,[Oleum(inquit)eft nomé tuum ied effufum: ] hoceft,quod pof fit mortales omnes, \& quia odoriferum,tum verò maximé quia diffufum, in tui admirationem, cognitionem, dilectionéq́ue pertrahere. Nun quá mihi probarí potuit illorû,circa lacras literas interpretandas, curiofitas, imo luperftitio, qui li femel vnguentinomen exempligratia in eifdem literis deprehéderint, ftatim multa de vnguento philofophátur, iuxta vires oés \& proprietaices que vnguento conueniant:vt quoniá in guentum adhibetur ad vegerảda \& folidanda membra, vit in athlutis,\&
ad reftituendas vires labore defatigatis,\&rvalneribus etiam medendis, \& Spófa nomen Sponfi vnguéto affimilat,accipiendum fit vnguérum, iuxta has omnes proprierates. Nuili obfcurum efl, Spofum corroborare interiores noltri animi vires, ad obeundas functiones, fuas, \& eis etiá animis, quifint virtutis fludio \& exercitatione defatigati, retumédis viribus fæpius adhiberi vuguenta, nullumque effe morbum tam exicia Jem languétis animi,cui Spólus hoc etiam vnguento mederi non poist. Sed ve hac omnia fint vera, adhiben dus eft tamen delectus, ¿\& magno cü indicio tractanda res ett, vt quãtum fieri poteft, in interpretands lacris literis, \& ad veritatem ipiam acceda mus, \& nihil illis inferamus violentix. Nema igitur quinon fit facrarum literum prorlus rudis,odoré in literis facris figurato lemone, \& no minis claritatem, \& celebritatem, \& fplendorem fignificare dubitabit.

## 2.Cor. 2.

 Paul.polteriori ad Corint.epitola. Bonus odor Chriftifumus, Ě iterú. Odorem fuuin manifeftat per nos omni loco. Vndé \& cumcuulpiam famam explorimus. Latine ocorari nos dicimus:\& bene olere, \& male olere eos, quiaut optimo nomine \& preclara fama funt,aut quiaduerfo morbo infamię laborant. Spófa proindè,quoniam odorem fragrantilsimum tanquàm preciofum vnguentum Sponfo fuo tribuebar:quoniam erat fuapté natura expetibitis: quoas in niam id non fatis erat ad aliciendos mortales homines, ad pertrahendas adolefcentulas, hoc eft,rudiores métes, \&\& hebetiores, in amoré \&\& cognitionem fui:prafenti carmine declarat, Sponlum, \& vnguentum quidé effe, \& illius nomen vnguentum fra grantifsimum, non tamen angufoaliquo vale inclufum, fed diffufum potius, cuius odor in omnestocius or bis partes penerret. Id vt intelligas Chriftiène lector (ná eft, vt dixim?, hoc Epithalamium totius Scripture facre veluti Metaphy fices fiue diui nior (cientia) aduertito, Deum Op. Max:anteconditum orbem vnguen tum quidem fuifle \& preftantifsimum ${ }^{2}$, fed nôdum fuauifsimi odoris. Erat quidem Deus, erat Sponfus amaìilis, expetibilis,oéstñ intra fe coplectebatur rationes amoris. Erat guidem vnguentum, led nondum ef fufum:tunc verò copit diffundi vnguétūhoc, \& latifsiné diffundi,cùm vniuerfi huius machiná molitus eff, cum \& hominibs \& angelis a pertius declarauit, quátú poffet is,qui de ni. hilotantá rerum varietatế condidif fet,quá effet eximia tapientia illius qui códitis rebus iuxta cuivíć3 captum \&'narurá, virtutes, \& facultares operandi indidiffer.Quibºmnibus magná de Deo ac celebré opinioné adolefsentulę concepére, \&apud gé tes omnes, quâtúuisbarbaras \& immanes nomé celebre adept ${ }^{\text {eft }} \mathrm{Spö}$ fus. Quis emad diuinos amores af pi raret, fi vnguentũ hoc intra fua vafa reclufum, nullú defe prębuiffet odo rem? Quis fummam illam pulchritu dinem diligeret, finon fpecié aliquá fuevenuftatis totius or bis creatione exprimerer? Ergò cùm audis Mofem dicenté. Terra auté erat innanis \& yacua, \& fpiritus Dñi ferebatur fup. aquas: vnguétú audis fed nõdũ effu fum, Cùm verò Deum inducir dicen té.Fiat lux, \&\&,fiát luminaria, \&, pro ducat terra hierbam virentem, $\&, f a-$ ciamus hominé ad imaginé \& fimili tudiné noftrấau dis iă nomé Sponfí inftar vnguenti fragrantifsimiea ra tione diffundi, vt adolefcétulæ, hoc eft, quaecunq́ue mortalium men-

## F. CYPRIANVSINCANT.

tes nullam patrati criminis pofsint habere excufationem, fi ad cognitio nem Sponfi, \& amoris illius ofcula atọ́ue cóplexut nó cônnitătur mag noperè. Cógruit huic loco id quod Paulas Apofto. fcripfrt, Inuifibilia Dei,per ea qua facta funt, ineellecta confpiciúrur,fempiterna quoq́z virtus cius \& diuinitassita ve lint inexcufabiles.Et, quod notū eft Dei,manifeftum eft in illis:Deus enim illis manifeftauit.Quis obfecro,rebus illis quas philofophi in primo gradu conitituebant, fic effentiam cortulit, vt tamen non vita, non méte, nö fen fudonaret? Quis arbufculis \& plan tis vitam fine lenfu largitus eft \& fi ne mente? Quis brutis animătibas fenfum fine ratione dedit?: Quis naturam omnium animantium fictem parauit,vt vltra plantas dignitate fux naturę progrederentur,\& tamé ad excellentiam hominis nunquaun attigerint? Quis hominem ad tantam fublimitatem euexit, vt preter eflentiam, \& vitā,\& fenfum, \& men tem habeat, \& fuarum actionum liberam poteftatem? Quis ptaterea omnia ifta ita conferuat, fulcit, gubernat,fouet intra limites fux natureevt omnia citra confufionem aliquam ftabilia maneát,\& impernixta?Nonne cuiusuis mentis, etiam inertifsime, is odor diuina potentix, fapientix bonitatis, cognitionem \& amorem pofsit excitare? Hûc Ipectat carmen illud regij VaPral. as, tis Datid, quo profufionem etiam huius vnguenti, \& Sponfi famam \& claritatem celebrat, vel ab ipfa coelorum machina, yenuftate, ordine, concentu. Nam pofquam dixit, coe lienarrât gloriam Dei,\& opera manuū cius anunciat firmamentū: dies dieieructat yerbú, \& nox nocti indi cat (cientiam: ftatim adiecit. Non
funt loquellx néque fermones, quo sum non audianter voces ecrut: hoc eft.Nulla gens eff,nulla lingua;qua non exaudiat vocem illam colorú, apertum teftimenium illad diuine poteffatis,fapiétięq́ue dininx.Adeò (inquit)nomê diuinú inftar vnguēti vbiq́ue terrarum diffufum eft, ve perperuò reboet voxilla coeleftis, omnibufóz duret locis incorruptus ordo,aciesq́ue pulcherrima tyderú. Tam clara eft,\& tam certa iftaiccelorum atteftatio, vt a pud omnes gétes fit notifsima. Ex fubiecit illico. In omnem terram exiuit fonus corum, \& in fines orbis terre verba corum. Quafi dicat. Vbiq́que tractus coelefis patet,torum replet orbem illorum harmonia,non iila Pythagorica, fed illa quxe fine vocis dulcedine, dulcifsima eft, atque temperatifsima. Hoc odere diffufi vnguenti, inter cxteros Cicero lib.de nat.deorû̃, ad Sponfi cognitionem excitabatur. quodammodo,cum afferebat. Dei cognitiones noftris animis impretfas, \& fatis diuinam virtutem apud mortales homines declaratam, cùm perfenfione rerum futurarum, tàm etiam \& magnitudine commodorũ, qux percipiuntur, coeli temperatio ne,foecunditate terrarum, aliarúquue commoditatú copia,fluminibus pre terea \& tempeftatibus,grandinibus, peftilentia,terremotibus proter naturam hominum atq́ue pecudū, mo tus praterea æquabilitate, cóucrfio ne coeli,Solis \& Lunx, fy derumq́ae omnium diftinctione. De quibus om Levi, t6. nibus aperta babemus teftimonia in Leuitico, \& in Deuteronomio: et in Deer 18
Prat.rot Pfalm: \& infolentia illa, quibus Deus iram fuam coelitùs declararefolet, frequenter apud Prophetas. Salomó ergo quafi caufam \& rationê reddidit, propterquam adolefcé tula,
tulà,hoc eft, mêtes omnes Deum \& Spöfum, \& cognotcere debeăt \& di ligere:quoniam eius nomé êt veluti wnguérum effufum abipla totius or bis creatione. Quod fitacras literas, omniaq́ue diuine philofophix volu mina curiofrùs euoluas, inuenies, ab orbe códito huic negotio Deum Op timú Max.omnem lemper operam nauauiffe, vt illius nomen inftar vn guenti diffufi mortaliú mentes ad fui amorem \& cognitionem excita ret.Sacrificia Chain refpuebat, obla tiones Abel libéri excipichat animo: propter grauifsina \& nefáda hominum feelera totum orbem tanquam. poftrema affecit clade:viros Sodomi tas igne coelicùs demiflo téporis mo méto ab fŭpfiř,cŭ tota ratio verę religionis iá ferme éflet dilapfa:Abra Gene. Gene. $12^{\text {G ha à à cultu Idolorumreuocauit, cele }}$ breq́ue cú illo pepigit foedus:quibo omnibs illud potilsimum contendebat Spófus; vrillius nomé inftar vn guenti per totum orbem diffundere tur.Chaldxus interpres iftam prof-

Gene: 15 fufionem vnguenti \& nominis clari tatem refert ad ea tempora, quando filij Ifrael in AEgypto mifera premebantur feruitute, ad perpetuas operas luti \& lateris damnati. Neó 3 abs re. Tuncenim cùm populus ille, \& dxmoniorum cultuieffet manci-
Exod. 3. patus, \& regni AEgyptij dementix \& ftultitix ferviret, mifit illi liberatorem Mofem, qui in priftinam libertaté populú Dei affererer. Adeò autem erat vnguentum hoc intra an gultísimum vas conclufum, vit nullum iam fui pene praberez odorem. Nulla pene gens erat, quę cerra veraq́ue teneretur religione:omnis pie tatis ratio, rorusq́que divinus cultus, \& deniq́uc diuinú nomen, fama, opinio, \&e ętimatio, prorfú fuerár fubla ta.Namquid credendum fit de alijs
gentibus, aùm ipfe Dei populus' penes qué fuiflet antiquitùs thitus religionis apex, Deú ignoraree, tătaçíce caligineignorátię effet immerfus, vt dicente Drio ad Mofé, vade dic filijs Ifrael: \& , hace dicit Dominus : reft pondit Mofes: fi dixerint mihi, quis eft Dñs, quid dicam illis? Refpondit. Ego fum qui fum. Quibus verbis \& vnguentum hoc fragrátifrimum, aliquod fui cœepit odoréprabere, cùm vel ipfas primas notiones humanis mêtib? impreflas declarauit dicens, giń De? eft qui eft.Multò ramé aper tiùs hoc vnguentum fui odoré diffudit, cùm AEgyptios; ve Ifracliti, Exo. 6. 2. cum populú in libertatem educeret, ${ }^{8}$. tot portétis afflixit,tenebris fcilicet, ac denfífima caligine, aquis in cruo rem conuerfis,ita ve nullŭ fui potuif sats fent prabere vfum:cú populŭ iplún Exod. $\%$ : AEgyptiorú poftrema aftecit clade, to. primogenitorú interitu:primogenitorum inquá,\& hominŭ \& pecorú: denị̂ue cū per Mare Rubrứ flucti Exo.[nz: bus in vtranque partem dimotis, \& Dei populus ficco tranfuit veftigio, \& regius cxercitus aquarũ impetu ${ }_{\text {Exod. } \mathrm{r}_{4} \text {. }}$. fluctibus coeuntibus, fammerfus eft. Sed \& illud mihi magnopere proba- Exo. j.t tur,quòd idé Chaldęus interpres vn guenti iftá diffufionem, \& nominis divini claritatem, ad ea tempora accömodandâ cenfet, cû́diuinis legi bus $\&$ inftitutis Ifracliticú populă in mōte Syna formauit ad pietarem. Nả tamerfi reb ${ }^{\circ}$ creatis, \& rotius riature opificio Deus Op. Max.odoré fuum, hoc eft, apertá fuarum virtutum notitiam mortalibus côtulerit, \& multis prodigijs, exemplisq́ue fux iultitia torpentes animos ad fui amorem \& cognitionem excitauerit:fed multo magis legum diuina rum inftitutione, lancitis \& decre- Exo., ee tis diuinis, claritas diuini nominis ${ }_{20} \operatorname{ExO}_{0}$

B4 \&hu=
\& huius vnguenti diffufi odor in to

Pfal. 18. tum orbem penetrauit. Vnde \& regius Vates Dauid, cùm diainum no men celebrandum \& amplificádum fufcepiffet, ab opere creationis, tum verà max ime à concentu, \& equabi litate mot ${ }^{\text {coelorú, quaff ex abrup- }}$ to procipiticurfu,tranfit ad diuinas leges:quafidicas à terrenis ad coeleftia à corporeis ad incorporea, à vita mortaliad immortalem. Dixerat: Coli enarrant gloriam Dei,\&opera manuum eius annunciat firmamenrum:fed ego(inquit Propheta ) non adeò defixus fum in admirationem decoris coeleftis, vt omnibus alijs re bus coelefte pręféá opificiú, (quéadmodum antiquorú pleriq́ue, qui coelum fufpicientes fingula lumina deos effecrediderūt:adeo vt fi Plato ni credimus, indé deorú nomé apud Grecos deductam fit ámà tờ pésav id eft accurrendo) aliud eft cuius cốfideratione gloria Dei exiftat multo clarior, quàm exopere creationis. Et quamuis odor totius opificij, quod in ipfa con/picimus natura, apertum probear argumentum diuinx bonitatis,\& potétię, fed ad altiorem fcientiam \& cognitionem di uini nominis forlitam nondum attingas, nifi, animi tui puritas vbicöfi ftat, vbi pfecta immortalitas exiftat, agnof cas. Nam vt luce coelefti nihil deleftabilius, nihil illis ordinib? mo deratius ac cortius intuemur, fic ni hilmelias fapientia \& pictate, nihil moderatius ac luculentius animus experitur. Qux tamen in diuinis legibus liceat confpicere.Magná fuerat Spólus aflequutus nominis cla ritatem, qui omnia fic temperauit, vt coelorum curfu,qui nunquam fal litur,totam moderetur naturam:fed multò magis cùm legibus \& inttitu tis voluit curlus hamanę vitę dirige
re, \& gubernare. Omnia in terris de ficerent tenebris hathalibus obfcuŕa ta,fi fubtrahas ex humana vita diui nas leges,aut diuinioris fa pientire in ftituta, \& denfifsimis tenebris animi circumfuft in miferabiles errores incurrent,Luce itaq́ue coelefti (inquir regius Vates)corpus viuificatur,aliturq́que, eaqué duce, pedum noftrorum veftigia diriguntur:hac veró vi uificatur animus,ducitur, \&guberna tur. Na uigant homines coelum lupi cientes, Cynofuram, aut Elicé, vel ipfum cardinem oculis attendentes, ícopulosq́ae vitant,quos inhidio fis vidis celat mare:fed cymbam ad portum tutifsimú flectere non poffumusinter faxa \& fcopulos iftius mundi, nifi diuinas leges contemple mur. Et ve paucis dicamus, omnino doctrina coeleftis,alterum eft coe lum,alter fol,altera Deigloria,alterum lumé immenfum: ita vr quamuis Sponfus ab ipfo nature opificio, magnú fuinominis prębuerit odoré: multò tamen maiorem gloriam fit coniecutus, cum nouis legibus, Dei populum in monte Sina formanit. Bene proinde Chaldecus interpres Exod. 3 in iftam vinguenti diffufionem, \& diui ni nominis claritatem, \& f piendorem,refert ad diuinas leges. Sed vnguentum hoc nondum prorfus fuerat effulum, cùm \& rerum creatione,\& diuerfis oraculis, \& divinarú legum inftitutione prifcos illos ac veteres homines alloqueretur Spon fus:quibus portionem quandam fue Iapiêtixe per ænigmata, per vifiones, perq́ue fomnia patefecit, Quamuis enim diuina prouidentia ita difponente,multa arq́ue magna propheti ca luce cognouerint, illorum tamen nullus vnquam vidir Dḗ,vel Ioan. Euangelifte teftimonio, dicentis: Deum nemo vidit vnquá, Chriftus s.Toan. 4
verò
verin pofquàm noftram carné, mor talitatemque affumpfit, recondita diuinx mentis contilia hominibus patefecit:\& quanta eflet diuina porentia, lapientia, bonitas, wio incarnationis opere mortalibus innotuit, ita vt reliqua omnia opera,quę De ${ }^{\circ}$ ab initiof feciflet, vecuitate quodammodo \&íenio confecta,longo antiquitatis teceflu iaceant:Vnu eft incarnationis opus, n quo odor huius vnguenti diftufi maxime lentitur, in quo diuina gioria, diuináque potentia maxime fplenduit : adeo vt exorto Saluatore totius orbis, fancti coelites nouo carmine diuinam gloriam celebrarent, dicentes, Gloria in excelfis Deo. Nẹ́́ue eniun vilú opus aut effecit Deus, aut efficiet vnquá, ex quomaiorem confequatur gloriam. Hic enim creaturam creatori, Deum homini,morralem immortali,corruptibilem incorruptibili còn iunxit. Et quoniam hoc facinus furu rum erat adeò mirabile \& ftupendum, in fignum \& portentum vetuftifsimis hominious datú legimus, profertim apud Efaiam Prophctam dicentem.Dabit Dominus Deus vo bis fignum. Ecce virgo concipiet \& pariet filium, \& vocabitur nomen cius Emmanuel:quafidicas, nobilcư Deus:vt intelligas, hunc effe fragran tilsimum odorem \& gratifsimŭ nominis Sponfi, quiab opere incarna

## Iere. 3 r

 tionis nafcitur. Et apud Hieremiam Prophetam de codem vnguento dif fufo, \& odore gratifsimo, \& nominis Spöfi claritate dicit:Nouũ faciet Dominus fuper terram:cuius nouitate reliqua omnia tanquàm vetuftare conficiantur. Ac de o pere ipfo admirabili inquit. Foemina circundauit virum. Vt ommittamns,quèd per Chriftum Iefum,abipfo predication is tempore, oblata eft omni-bus vbertas gratix, que per fidem Euangelicá gratis omnia errata donat, per Chriftum mortem commertis pmifla eft xterna vita: id quod lxrifsimum fuir Euangelij nuntiti. Latiùs proinde fe diffudit odor diuinæ lapientix, potentix, tum ma xime bonitatis,cuim pro legis feueri tate,gratia per Chriltú exhibita eft: provmbris exhibita veritatis lux: cuius ille non folum praceptor led \& autor ctiam venit:ex hibita inquá non vni populo tantum led etiá vni ucifo orbi, Ergò partes omnes odoris huius, \& protufionis vnguenti fi probe animo complectaris tuo,facile fane crit Salomonis verba ftatim adiecta intelligere[ Ideò adoleteentule dilexerunt te,] Hoc eft,propter ea qux recenfuimus,opera, propter odorem,\& flagrantiam, quarà condito orbe in gratiam hominum effecifti [Adoleicentulx dixeruntte;] hoc elt humanæ mentes in tui amorem \& cognitionem excitantur. Ná cùm fir humanus animus preditus voluntate \& ratione,fieri nô poteft, ve quod ratio intentiori contempla tione commodum effe oftendit, voJuntas non lequatur amádo. Quemadınodum enm caterę res, ijjs donis \& facultatibus vtûtur, quibus ab ini tio fummus rerum opitex Deus eas cummulanit,aṭ̂́ue id in fuum com modum \& vtilitatem:multò magis id efficiar homo fuę voluntatis \& ra tionis compos. Nam quid non amplectitur ignis, vtilitatis caufa, vt fefe conferuet \& foueat:Quid ve rò plantæ, quanto delectư conueniếs fibialimentum immis radicibustra hunt? Cùm ergo humanus animus inter res conditas, precipuum obtineat locum, fit neceflario, illud ratio ne \& appetitu,cognitione, \& amore fectetar, quod fibi maxime \& vtile B 5 \& con-

## F. CYPRIANVS INCANT.

\& confentancum effé cognofcit.Sed cognofcit ex opificio rerum, ex diai narum legú inftitutione, ex ipfo redemptionis opere, tum etiá ex alijs diuinis operationibus, que nobis facris Scripturis reuelantur, Deum fibimaximé congruere potentem effe, obidq̆ue inaximè timendum: $\mathfrak{f a}-$ pientem, ciulque rei gratia conftantifsime per fidem illi adharendum: bonum, imò optimum, ob camq́ue rem totis viribns fragrantifsimoque amore diligendum. Fit aurem nonnunquàm, vel adolefcentularum vitio, prauaq́ue aliqua aut diutina pec candic cöfuetudine, vt diuini nominis odorem minimé fentiamus. Quamobrem prater ea qure diximus, excitat Deus nonnunquam adolefcentu las, hoceft,hominum mentes,nouo aliquo \& fragranti odore fuorum - operum, ne forfam in nobis marcef cat vis illa cognofcendi diligendiqu quod nobis comodifsimú eft. Hinc fit, vt fapé peccatores inuitet, alliciat, ablandiatur,\& cum hâc parum proficitterreat, impetat, vexet. Vnde fepius adolefcentulx tantorum bencficiorum recordatione excita$t x$, Sponfum vehementer diligunt, cùm ob eas caulas quas omnibus diximus effe cömunes, quibus voluit Sponfus odorem aliquem fui morra libus prabere,creationis,redemptio uis \&c: tum verò maximé, ppter ea quæ cuiq́ue noftrú fingulis momentis tanta liberalitate \& animi prom pritudine donat.

## Trabe me:poftec curremus.

F Xeditione Gręca in noftrútex tũ tráslatŭ eft [In odorê vnguen torú tuorú] nam haber textus Gre-
 Cùm fit duplex in vniuerfumappetitus flue duplex defiderium, al-
terum quod à natura, alterum ve, rò quod à ratione libera nalcitur, vtriufq́ue fcopus \& finis preccipuus, bonumelt. Vnde \& Aritorelicum illud, Bonum eft quod omnia a ppetunt. Nam in bonum,omnium rerú appetitus,quas Deus ab initio condi dit,tanquàm in fupremum finé mag no imperu feruntur. Neq́z mirum, li quidem à diuina bonitate tanquàm ab vberrimo fonte fluxere omnes: huiufq́uerei gratia omnium philofophorum prętantifsimus Mofes di xit,cùm decreatione totius orbisdif fereret:vidit Deus cuncta qux fecerat, \&̌ crát vaidé bona, Ná̀ à diuina bonitare fuerăt pfecta,\& prorer na ruralem bonitaté, omnia, infita próprię naturæ facultate \& vi, fereban tur in bonum. Quamobrem facile liceat colligere,rebus omnibus finé aliquem praftitutum, in quo fuam vnaquáqúque res foelicitatế, fuamque beatitudinem, cuius videtur effe capax, inuenire pofsit.Ergò in cum finem rerum omnium, natura fragıá tidefiderio fertur,non minùs quàm res graues folent petere ima, aut leues furfum contendere. Is igitur appetitus, in his rebus que cognitione vacant \& ratione,defiderium appel latur naturaleà à philofophis. Ingens fané teftimonium \& apertum argumentum diuinx prouidentix,quę fo la potuit res omnes rationis impotes in fuum finem dirigere, quemadmodum fagitta folet ab co gui collimare contendit. Neq́ue enim à lagitta fcopus petitur,quodab ea cognof ca tur,fed fola prouidentia collimantis in rectum dirigitur. Hoc igitur appe titu naturali Sponfus ipfe De ${ }^{9}$ Op. Max. à rebus omnibus \& defíderatur,\& petitur auidifsimé. Nam cùm fit res omnis creata omneq́ue particulare bonum veftigium quodam,
fupremi
fupremi illius boni,gui Deus eft, in omni bono quod cupitur,quodexpe titur,Deum primò defiderari \& expetineceffum eft. Néǵgem aliud eft bonum laxorum,neq́que aliud bonă plantarum, quàm illud quod à diui na bonitate profectum, fingularum rerum capacitati deftinatum eft.Eft ergò omnium rerum à Deoconditarû finis vnus, Deo fcilicet frui , Deoq́ue arctifsimo nexa charitatis coniungi,modo quodam illis polsibili; obeamquè caufam omnes quarrunt \& appetunt fupremam illam dulcedinem deguftare, \& pulchritudiné affequi auidifsime fitiút.Quò fit, vt cis etiam rebus,quę rationis funt im potes, defiderium hoc fe cú Deo con rungendi,quantùm fieri poteft, conf piciamus. Et facri Prophetæ res omnes etiam inanimes propter defiderium hoc naturale, excitabát ad lau dandum Deum, pradicandum, \& an nuntiandum. Nam inlligante appetitu illo naturali,quemadmodum di Theode. xit Theodorus quidam Platonicus, fe illi veluti fupplices offerunt, laudant,predicant,adorant. Igitur homo praltantifsimum animal, atqué maioris dignitatis inter res omnes conditas,fux voluntatis \& arbitrij compos,non folum appetitu natura li,verumetiam \& libero, magno impetu fertur in affequationem fummi boni:qux affequatio \& modum \& rationem excedit,\& capacitatem omnium aliarum rerum. Salomó fa pientifsimus humani animi cupidita té iftam vehemêtioré exprimit, cùm inquit. [Traheme poft te]. Omnes enim quicunque homines cenfemur \& fumus, fiue cumaládis opibus aut cögerendis pecunijs demus operam, fiue dignitatibus \& honoribºmpi ftudio incúbamus, alius latet in his omnibus appetitus, alia cupiditas,
quam tametfi ignoremus, fed explo ranti \&\& confideranti rem iplam vo oportet, in procliue crit cognofére; ea potifsimùm appetitione nos duci, er impelli,ve ad fummi boni confecutionem trahamur, \& impellamur.Et quò magis aliquis exercitatos habetIenfus, \& circa fpirizalia magis verfatur, diuinarumque rerúa contemplationi crebriùs afsiftit 3 ed vehementius impellitar hoc defiderio.Nam Iequitur appetitus ipfe facultatem cognitiuä, quex quo alcivis res diuinas t peculatur,eo vehementiùs faculcas appetitiua excitatur. F $^{\text {I }}$ Hinc in fanctis hominibus, quorum imaginem refert Sponfa, crebra fufpiria, iachryınęfingultus,crebrę pre cationes:quibus omnibus iftud con+ nituntuc, vt ab Sponfo, fecretioriillo tractu pertrahantur, \& quantum fieri potelt, iungantur illi. Hûc pertinent verba illa Paulina: Cupio dif Palip. 3 folui \& effe cú Chrifto: Etreğij Vatis Dauid carmina anxietudinis \& poftremi moeroris plena : Quemadmodum defiderat Ceruus ad fontes aquarum \&c, Er iterum. Fucrunt mi Prale 4. hil lachrymę meę panes die ac nocte, dum dicitur mihi quotidic, vbieft plal. pa. Deus ruus.Et illud:mihi autem adhęrere Deo bonam elt, \& ponere in Domino fpem incam. Sponfa igitur fummi boni rationem, \& totain fee licitatem, \& beatitudinem in ea vna re fitam videbat, vt cum Sponfo,arctifsimo nexu coniungerecur:fed ad tantum munus vires néfibi fuppete bant,neque ex fe poterat ad tantam foelicitatem alpirare, vt cum Sponfo coniungeretur. Quamobrem agnita propria tragilitate, non arrogat fi bi coniunctionem iftá cû Sponlo cha rifoimo. Nam quęcunque anima fan Eta,qux Deum colit \& amat, interim quòd in carne verfatur, \& cor-
porea
porea mole tene tioubus impeditur,quominus rectấ ad Spunlum valeat coniendere. Ná vigetenancinde domeflica negotia publica, atque privata, camis nlece bra, voluptares, eblectamenta, reliquaque id genusalia,quar humanam nicotem dittrahūs, arque dicerpút, Q ${ }^{2}$ luopondere ad ima deprimunt, iuxta diuinas illas voces. Corpus qđ corrumpituraggrauat animam, \& deprimiterena inhabitatio lenfú multa cogitantem. Eft deinde hic tra Etus,de quo Sponfa loquirur prefen ticarmine, res adeo mirabilis, vt pau ci simis cencella videat. Cupit enim Sponfa vehementer, fic à chagrisiino Sponfo trahi,ve à rebus corporeis, \& vifibilibus,quaæ apad fultum vul gus magns habentur in pretio, pror Ium diualia, \&̌abftracta, tantùm co giter de Spoaloillum diligat, amet nullam carnis curam perficiendo nó magis quàm fi foluta effet co porea mole. Eit trialus quidam multis cömunisadolefcentulis etiam, \& parú execiciatis animis, quifide \& dileCtivne conftat non adeo flagráti,fed tepida quodammodo \& languenti. Hicver tractus, de quo Spöla agit prafenticarmine, corum eft, quites ornnes corporeas, fluxas, \& perituras a le abdicaruntid quod in Paulo liceat cen picere,cuius anima vere appelletur fonia. Non contemplárib ${ }^{\text { }}$ nobis(inquit)quę vidét,,led
. Corr 4 qua non videntur. Et nerum quare tro lunt oblivilcés ad anteriora me extendo. Et illud:omnia arbitratus fum tanquam Rercord, vt Chriftum lucri facerem. Is igitur animus, à rebus corporeis \& vifibillbus feiunCtus, aut fepofitus,atq3 animusPauli

## Phic. 3

 nus gaudet, \& affequutus eft hunc tractum, de quo prefenti carmine lo quitur Sponla, [Tiahe me poft te.] ETTOMEff itaqué aliquid fupra ipfam man datorum Dci obferiantiam, Nam poliquàm impleueris omnia quę in lege tibi propofita font obleruanda, enixitsime cum Sponfa temper petendum elt, [Trahe mopofice,] Vt enim in exterma philofophia nondú ille fummus habeatur philofophus, qui in incmum opificiam totius naturxe penetrarit,omniumque rerum virtutes probe tenuerit, nifi ad eam parten accelierit,quam metaphyficam a ppellát:ad eúdem modum in hoc philo ophix genere neque ille habebitui fummus philofophus, qui diuina mandata expleucrir (quod iu uencularum efi) nili ad Mctaphyficam iitam diuinả accellerit, quę̧iam non de progrefluad Sponfum, led de curlu dilputat. Ná tota Chrifi ia na vita curlus appcllatur à Paulo, quoniam ad períctioné femper con nitendum eft, vt Sponfo arctilsime coniugamur. Ego (inquit) fic curro, nonquafi in incei tú, fic pugno non quafi aërem verberans. Et iterum: hi qui inttadio currúr,omnes quidé currunt, fed vnus accipir braviom. Quid ergò mirum eft, li cumab Spö fo trahi,res fit eximia,magna, pręcla ra,paucils simisq́ue concefla, Sponfa petat abSpölo [Trahe me polt te?] Hac vna reseft, de qua vere pofsis dicere Paulinum illud. Non fumus fufficiêtes cogitare aliquid ex nobis táquam ex nobis. Neq́ue enim citra 2. Cor 30 Sponfi beneficium \& donum, buma na més in tátá fe crigit rerư magni rudiné \& difficultatem. Quo fit it hoc Spöfę carmine refutetur facile impieras quorundá hareticorū, qui nō vereátur afferere hominé,quêad moduḿn ceterer res, de quibus iam di ximus, finem fibi deftinatum alsequipoffe nullo externo adminicu10.Videmus(inquiant) ignemillico atquè
atquè productus eft nulla re defo ${ }_{7}$ ris patrocinante in fublime ferri; terrx glebam deorfum rueres \& petere ima:plátas \& vilis olufcula per fefufcipere incrementa: formicas vi demus mefsis tempore alimenta cógregare:apes luis temporibus fabricare domiciiia:araneas telas, irundines nidos cofficere, fola natura duce: at que idèm fit de fingulis rebus iudi cium.Si jgitur vilifsima quęque pro prios fines nullo externo adminiculo affequi poffunt, qui fieri poteft, vt diuinum animal rationis \& mentis compos, proprium finem attinge renon pofsit nifí Sponfi numine tra ctú \& impuliumeSed horía technas difsoluit Sponfa, cùm propriam imbecillitatem profeffa, clara \& aperta voce orat Sponfum, [ Trahe me poft te.] Itaq́ue fir rerum lenfibilium bipaititam conftituamus perfectionem, facile horum argumenta dilue mus. Elt altera perfectio, quam vnaquæquè res fuapte natura alfequi potelt:altera verò,quá externo adminiculo adipifcitur. Exemplis fiet tota res apertior. Apperunt bruta animantes, bos, afinus, equus, pabula \& ftramina, propriumq́ue corpus fa ginare,feruareque incolume: atque is tinis illis eft a natura preftitutus: fed non in cum finé dútaxat prouida \& fagax natura hrec animantia produxii. Namquemadinodum ha mani corporis membra, ita etiáa Vni uerfí partes produxit,vt alix aliarú caufę exiftant. Quo fit,vt fupremus atq́ue precipuus hinis cor $̄$ animantium, de quibus dix inus, fit humanis vfibus interuirc. Afinum habemus ad ferédas farcinas, ad equitandum equum, ad aratrum terramqué prol cin tendam bouem. Duplicem ergò \& cqui, \& bouis, \& a fini finem liceat intueri:quor um aiter adillotumtan
tum commôda fpectat, vt fana feruenrur \& integra:alter vt diviniori animáti homini fcilicet feruire pof fint,quà condita fuñ à Deo, Prioré ergo illam perfectionem fiue finem potucrun affequi citra alterius pre: fidium: nam intinctu quodam natu rx, \& conuenientia petunt,\& aduer fa refugiút, id quod in agreftibs animantibus minimeque cicuratis liceat aduertere:pofterioren verò illum finem, \& fupremam horum ani mantium perfectionem, ve diuinioris animantis obfequijs pareant, per fe confequi non poffunt, nifi extrinfecùs adminicula quadam \& adiuunenta adhibeamus. Nam ob eam ré afino a dhibetur ftimulus, \& quo tra hatur capíftrum:citra calcaria verò \& fronumad equitandum non crit idoneus equus:néque aptus ad aran dum fine iugo \& aratro bos. Pari ergò ratione nobilifsimú animal priorem illam perfectionem, vt feipfum feruet incolume,vt contraria aliqua fugiat,conueniétria aliqua prolequa tur, poterit fuapte natura adipifci, quemadmodum reliquę animantes: pofteriorem verò finem,vt ad nobilifsimú vitx genus impellatur, iungaturque Deo, citra fatorem Numi nis \& Sponfi non poteft: id quod Sa lomon Sponfre nomine a perte profitetur dicens, [Trahe nos poft te.] Nec philolophâdum nobis eft cum plerisqué qui magnum arbitrantur latere inylteriú in his vocibus, [poft te.] Elt enim Hębraifmus (quafi dicas) trahe nos ad te. Explicuit verò Salomon paucis his verbis, [Trahe nes poft ce, ] difficultaté illam, que non folum apud theologos, verumetiam \& philofophorum fcholis diu fuit ac multumagitata:nunquid cú virtus aliqua fuperior ad nos defceri dere disirur, ita fit intelligendum,
quafi à fua fublimitate fe demittat; aut quafin nos ad fe ipfam in altú eri gat,furfum eleuet, \& fibi arCtioricó iangat vinculo. Huius ergò rei difffcultatem fapientifsimus Salomon aperit cum inquit, [ Trahe nos poft te. $]$ Cum Sponfus (inquit) Sponfe, hoc eft,fanctx animx copulatur, nó ille à fua fublimitate defcendit, fed Sponfam potiùs ad fe rapit,\& occul ta quadam virtute fibi coniungit. Quo fit,vt fepius in archanis literis Deus ad nos defcédere dicatur, cùm nos ad illum afcédimns:\& illum ad nos venire, cùm tamen nos illius be neficio, \& fecretiori influxu ad illú contendamus. Hecc ergò coniunctio fpiritualium rerum non ita fir quéadmodum vulgus exiltimat, quemadmodum etiã res materiales \& cor porece ingútur,que fitu, \& loco, \& approximationc egent, Eâdem igitur virrute Spöfus ad nos defcédit, qua ad fe trahit,\& rapit:obeáqz.cau fam Salomon fapienter fatis dixit: [Trahe nos poft te.] Sequitur flatim. [Curremus.] Quo vno verbo magnum nobis ad dilputandum \& late patentem campum a peruit. Neque enim dixit trahe nos poft te \& veniemus: fed [Trahe nos poft te, curremus: ] hoc eff,fi traxeris,fi rapueris, non veniemus tantū,fed \& curremus. Triplex igitur critvirtus, aut facultas qua ad Deum propera mus, \& contendimus:altera naturalis eft, de qua fuperiùs difputauin ${ }^{\circ}$, quę tī non fufficiat,vt in Spófi ruamus amplexus.Eft altera diuina vir tus, \& facultas qua impellente, \& in ftigante, ad Sponfum imus, fed lento gradu \& veluti tefludineo, id quod proprium eft carữ animarum, quas Salomon adolefcentulas vocat.Qui bus fatis effe videtur,fi Dei mandata expleant,quamuis tepide, \& ofci-
tanter quodammodo.Quiciáfinodi funt, veniunt guidemad Spó fum, nonduntamen currunt, nondum enim acceffêre ad vigorem ipiritus, néque internum animi feruoré funt adfequuti. Tale eft vt in pla rimú Chriltianorum valgus: \& vtinam vel ifta mediocritate confifteret, vt vel lento gradu ad Sponfum irent.Sponfa autem quoniam fanCtasanimas refert(qualis erat anima Pauli,\& Francilč ) non rantú cupit venir ad Sponfum,fed omnem potiûs videtur nauare operávt currat: hoc eft,vt concito gradu, properanter,\& celeri curfu ad Sponfum perueniat. Obeamq́ue caulam nec natu rali virture côtenta neq́ue fecûda illa qux in mediocritate confifit, preffantiorem quandam petir virturem, qua polsit feftinare, \& currerc.Illud enim proprium efle videtur cius anime que Sponfa a ppella tur,vt quamuis celerrimo gradu ad Sponfum properet,femper tamé fibi videatur nequé pedem promoue re,iuxta illud Euágelicú: Cùm hęc Luc. ${ }^{\text {z }}$ omnia feceritis, dicite ferui fumus inutiles,quir debuimus facere fecimus. Ita properant, \& perpetuò operibus pie tatis incumbunt, \& crebras fundút apud Sponfum orationes, \& inftant predicationiverbi, \& aliorứ commodis femper profpiciunt: \& ta mert cùm hęc omnia pietatis officia fedulo,ac properanter ex pleant,parum de fe lentiunt, \& humiliter demifsiori fút animo, perpetuoóz orât cá virtutê,\& \& facultarem fívi Spôfus impendat qux ad currendum necef fariz effe videtur.Eam auté virtuté ab Sponlo dumtaxat proficifci aper té fatis teftatus eft regius Vares, Pralur dicés:Viam mádatorít tuorú cucurri,cùm dilatafti cot meû.Dilatioilla animi
animi fiue amplitudo virtus eft, \& facultas,qur Numinis beneuolétia \& Sponfi liberalitate nobis contingit:qux virtus neceflaria ad currendú ett.Cúdilatafti(inquit)cor meй, ideft cùm iftam animi amplitudiné mihi conrulifti,tunc coepi non tantú venire, quod multorum eft:non lentogradu, tardoq́que inceffu iter arripui,fed cucurri(inquit)etiả viả man datorum tuorum:hoc eft, incredibi liquadam celeritate,feruore,ftudio, diligentia, tua fum iuffa executus. Potsis in exemplum huius rei addu cere ex Prophetis plerof́́́z: fanctos Apoftolos, Paulum prefertim, qui de hoc celeri curfu preclara edidit teftimonia:pofsis \& Francifcum \& Bernardum \& a lios etiá viros egregios, qui de celeritate hivius curlus. magnopere inter fe concertalút:qui farcinas omnes fluxarum rerum, \& corporearum abiecêre, quò expeditiores eflent,\& a giliores ad curfum. Propria eftenim amantium hominum velocitas ifta, de qua Sponfa in quit, [Curremus.] Nam ob cam cau lam antiquiores philofophi Amoré - alatum finxere, nó folùm quöd nul libi confiftat, aut certum habeat do miciliú,fed quòd in a ctionibus Ama torijs mira fit praditus agilitate.Ita q́ue volat,nó tolum currit quifquis Ifai 40. vere amat: iuxta vaticinium Elaixe Propheta.Qui fperant in Domino mutabunt fortitadinem, aflument pennas veaquilx, volabunt \& non deficient. Paucorum tamé eft in cce lum volare \& tanta effe proditos (3159, pernicitate:paucoruminquam,quos sequus amauit lupiter:id quod raptus Ganymedis apud vereres fignifi cabat.Iupiter enim in alitem verfus arripit lliadem, ve inquir Poétra.Po tuifice Sponfa de fe fuisque fimilib ${ }^{\text {? }}$
dicere, volabimus:\& tamen né videretur iactanter loqui,tantum dixit, [Trahe me polf te curremus.] Curlus hic fanctorum, interim guod in mortali vita agunt, nullum accipit finem,quoulque ad Sponfum perue niznt:\& in illius amplexus \& of cuda ruant:quando fcilicet aftricti iam charitatis vinculis nullus erit mobi litatis locus. Erunt enim cum Spōfo vnus ípiritus,quéadınodú a pud. Ióá nem dictum eft: Sint vnum ficut \& nos, vnum fumus. Verbú auré [ cur Ioan. it. remus] pofsit coniungi cú preceedétibus, vt fit fenfus. [Curremus poft te. ] Pofsit \& particula illa, [Poft te,] referri ad tractum illum, de quo fuperiùs diximus: eritq̣̂ue fenfus. [Trahe nos poft re.] Priorem conItructionem latini codices videntur habere, pofteriorem Graci,Hebrea auté litera vtráág ex ęquo admittit. Séfus vrrobiq́zcoftat, liue ita diftin guas, [Trahe me:poft te currcmus:] liue ita potius, [Trahe me poft re: curremus.] Si ita legamus, [ poft te curremus, $]$ pofsit ad humilitatēSpō fe reterri:quax non widet ad Sponfi charilsimi æqualitaté a/pirare.Quá nis enim properanter Sponla poft Sponfum feflinet, imo fi pennas ve aquilx fummat, imo fi trakiatur \& rapiatur virtute Sponfi,ita vt Gany medis raptum imitetur:nunquam ta men, aut Sponfum anteuertet, aut penitùs aflequetur, ita vt propinquior fierinon pofsit. Hoc eft enim quod regius Vates dixir.Latum má Pfal.ns datum ruum nimis. Quamuis enim miltum itineris confecerit Sponfa in Spöfli mảdatis \&x iufsisi-lemperta men a liquid erit quod pofsit prefta re.Eft \& ilud obleruandum curiofiùs quod Spôfa poftquàm dixief fin gulari numero, [Trahe me poft re:] fubi-

## F. CYPRIANVSINCANT.

fubitò commutato numero dixit. [Curremus.] Neq́ue enim patitur Act . 22. Chriftiani hominis charitas \& dilectio,vt quamuis fe totum erga Spófum veríet,reliquas animas, quas no mine adolefcentularum complexus eft Salomon, vel ab Sponfo deficere, vel ad illum nó peruenire. Chriftus Redemptor nofter totam legen atque Prophetas duobus eft complexus preceptis, quorum alterum per tinet ad dilectioné Dei, alterú verò ad dilectioné pximi quafi dicas,alterú pertinet ad a moré Spôfi, alterú verö ad a morem a dolefcentularum. Sponfus autem ita diligendus eft, vt tamen amorem proximorum non protermittamus. Voluit proinde Spōfa vtriq́ue precepto facerefatis: nam ab amore Sponfi nafcitur vehe mentior illa cupiditas cùm inquit, [Trahe me poft te:] ex amore verò proximi nalcitur folicitudo alla ingens erga iunenculas, cùm inquit: [curremus.] Hoc enim habet diuinus amor, cuius vim et naturả Salomô hoc Epithalamio explicare con tédit,quòd nihil videtur habere pro prium,nihil peculiare,fed omnia po tiùs in communes vtilitates profert in publicum. Vulgaris autem amor fiuecirca pecunias,fiue circa dignitates \& honores, fiue circa corporeá venuftatem verfetur,fuis femper la cris ftudet, de cömuni vtilitate nulla cura,nulla folicitudo. Obeamq́ue rem quoniam Sponfa non vulgari amore fed diuino potiùs agebatur, poftquàm de fe ipfa dixerat, [Trahe me poft te,] quod ad propriá (vt videtur) pertinebat vtilitatem:ad cö munia charitatis afficia tranfit, dicens, [Curremus.] Nam in Ecclefia Chritti Iefu nullus qui Sponfa Chri fti debeat haberi fingulariter carrit,
fed omnes potiùs ad Chriftum fefti nant, mutuo a diuuantes, excitantes, \&verbis \& exemplis iuxta fententiá Apoftoli. Alter alterius portát one ra: \& qui fortiores \& vegetiores füt ${ }_{60}$ d. G.1. fpiritu,aliorum imbecillitates equo kom. 1 . animo ac prompto ferunt,vt omnes fimul properent, \& currât, ne quifpiam ab incoepto deficiat curfu, cer uos imitati.

## Introduxit me rex in cellaria fun.

S
Ponfa vultuad adolefcentulas ali quantisper verlo, de codem Spôfoloquitur,quafi illis in aurem fufurtans. [Introduxit me rex in cella ria fua.] Eif autem illud veheméter obleruanảum, quòd cùm Sponfa de Sponfoloquitur apud adolefcentulas, 1 egem illú appcllat: cùm autem Sponfum ipfum alloquitur, aut dile Cum,aut amicum, aut charifsimum, aut alia familiari \& bláda colloquu tione cum illo agit. Paulò inferiùs Cant, i. inquit.Ecce tu pulcher es dilecte mi \& decor$?$. Pulcherrimé proinde exprimit Sponfa affectum \& reuerentiam coniugalem. Quamuis eninf Sponfa, aut vxor marito aut Sponfo par fit habenda in his qux ad coniu gium pertinent, Sponfum tamen \& reuereri debet, \& omnem illi proftare obedientiam, \& fubicctionem, cùm factis, tùm etiam verbis. Id annotatum elt à Petro Apoftolorum principe de Sara qux fanctifsimum Abraham Dominũ appellauit fiuŭ. Id verò maximé feruant vxores,čú 1, Petr, 3 de viris fuis aut Sponfis apud alios loquuntur. Nam cùm inter fe amicè \& familiariter conueniunt, \& fine arbitris fe alloquuntur,blandas fibi inuicem appellationes tribuunt, ami
ci \& amice, dilecti \& dilectr,nepo tis \& ueptis,fratris atque fororis, \& alias huiufmodi,quas amor protem pore fingit. Igitur iuxta hanc confue rudinem coniugalis commercii,Salomon, vt videtur, prafenti loco fponfo tribuit appellationem regis nomine fonfor, cum foleat aliâs dilêtuin aut fratrem illum appellare. Illud tamen elt annotandum,vt quá uis 7 万y regem fignificet praicati loco, \& apud Hebrros,eos omnes, qui aut integra provincix, aut vni ciuitati proeffent, quemadmodum Salomon,Dauid, Melchiledech, Codorlahomor, alijq3 huiufmodi:Spófa tamen(vt arbitror) prafenti carmine cùm Spöfum regem appellat, regis itta appellatio potius elt amoris \&dilectionis indicium, $\underset{q}{ }$ dignita tis, Solêt emivxores \& (pólé cú ipõfi aut mariti incidit métio, duces cos appellare,Comites, Imperatores ,\& Reges nonnunquam:eft́que hoc genus loquendi Hitpannis foeminis fa miliarísimum, Neque cuipiam debet videri mirư fi Spôfa regé appel let ( ponfum, quem tamen Salomon paftorem finxit. Neque enim difcedit à venuftate drammatis, aur deco sem negligit perfonarum, Nö enim regiú munus \& dignitas aliena eft à functione paftoris, quemadmodú indicauĉre antiqui fapientes, \& prifci philofophi. Frequens eft enim apud Platoné, regem appellare paftorem:\& apud AEfchilum rex appellatur Pomanor,quafi paftor \& fubditi Poemancrium: \& antiquos patres legimus, quamuis regum fungerentur dignitate, nô rcges fed paftores appellatos. Et Matth.2, Ex te

## Matth, 2

 more paftoris.Sed vt ad pręcétis car minis interpretationem accedamus, fponfa(vt diximus) iuuenculas allo
quitur,cum inquit,[ Introduxit me Rex in cellaria fua.] Sed varia eft huius carminis intelligentia, neque eadem eft Hebreorum, aur latinorum,aut Grecorum fententia. Hebrais videtur,fponfam prafentiloco non referre apud iuuenculas collatum fibi ab fponfo bencicium ali quod, vt fignificet,fe ab fponfo intra cellaria inductam, fed potiùs fuos apud iuuéculas exprefsiffe affectus. Nam cupiebat vehementer cellaria fponfi ingredi:de qua reftatim dice mus. Itaque per imperatiuum loquitur, introducat me rex, quod pro optatiuo ab Hebręis vfurpatur, qua fidicat: [ò fi me Rex introducat in cellaria fua.] Eft autem $77 \% \mathrm{idem}$ quod cubiculum interius, \& intra domus receffus magis abfconditum, ad quod non facile cuipiam pateat aditus.Vtr.3.Regũ.In cubiculüquod ${ }^{\text {3-Reg,20 }}$ crat intra cubiculum .Et partes abftrufiores totius domus fignificare vocem iftá, fatis oftendir Iob,c.9. t tob, $\boldsymbol{n}$ : quo loco agit de interiorib ${ }^{\text {P Auttri, }}$ In quem locum Abemezra afferit, Stellas quafdam efle in Meridionali parte, qux quoniam non videntur ab his, qui Aquilonarem incolunt, penetralia a ppellantur, aut in teriora Aultri,quas ego Antarticas effe crediderim. Eft ergò 770 idem quod conclaue, totius domus interior pars, qualis folet effe vt in plarimum, qux initiandis nup-3 tijs folet deputari, Agitur enin toto hoc Epithalamio,de coniunctione inter Deum \& hominem, illorumq́uc amores \& nuptix celebran tur.Obeáág caufam Salomon fapiê ter fatis finxit fpöfávehemétioriifta cupiditste açá,\& veluti impulfam: vr fcilicet ingrederetur intra Sponfi penerralia, quafi dicas, intra cubiculă nuptijs deputatú.Quod qui-
dem per inde eft,ac fi dicat, iuxtaHe bręorum fententiam, vtinam me rex intra cellaria fua Iulcipiat:\& matrimonio \& coniugio velit copulare. Nâ quę fępius de ofculis \& amorib? - P onfí dixerat, cadem ipfa a pud iuuenculas quamuis alijs verbis exprimit, dicens. Vtinam me rex admittat ad cellaria fua. Mihi veròré confiderantifimilius vero videtur, fponfam apud iunenculas retulifse magna \& pręclara quada in beneficia, quę ab fpölo accepifset: \& quafiomnia vno dútaxat benehicio cóplecteretur,huius meminit, quoniá eximium erat \& preftantifsimum, quoniam intra penetralia fionfus il lam admiffifser. Reliqua vero omnia,quę pertinerent ad nuptias cele brandas, \& ad facrum \& diuinum coniugium, minime apud adolecten tulas refert,funul yt perfone decorem feruet, fimuletiam \& pudoré, \& verecúdiam, quar foeminis debeáe effe ingenita referat; aut ex primat. Quid autem velit fponia nomine cubicali fecretioris aut interioristo tius domus partis fignificare, facile expediemus. Aduertat itaque prudens lector,eximia illa \& preeclara beneficia, quae Deus fanctis apimis interim quodin mortali ifta vita ver, Iantur confert, in duas pattes à nobis poffe diftribui, quarum altera ad rationem \& mentem pertinear, al tera verò ad flagrantifisimos setiam amores. Ergo prior illa pars huius, diuini beneficil, qua fcilicet cogni-s tione quodammodo ad fōfum per uenimus, duplex eft: quarum altera verlatur inatrio totius domus, vt do mus fit collom,terra, \& quidquid in tra coliambitum imò extra illius complexum côrin etur. Pofsit coim aliquis,de fponfo quedam cognof. ccre, qua omnibus notifsima fint(ea

Paul.Apofornota appellat. Quę no Roma.r. ta funt Dei(inquit) manifeita lunt il lis, Deus enim illis manifeftauit : vt Deum efle \& omnia ex nihito condita,bonum efle Deum,fapientem, iuftum, reliquaque id genus,) tum verò cognolcere virtutes \& faculta tes rerum à Deo conditarum, \& intra totius naturx opificium nimia curiofitare,imò luperfitione penetrarecharuminquam rerum cognitio,totaverfatur in atrio dom?.Quá uis enim aliquis,eo fapientix perue nerit, ve difciplinas omnes, cum rationales tum phylicas probe tenear, difputetq́qué cum Salomone, à $\mathrm{Ce}-3$. Reg.4. dro quę elt in lybano, vique ad hyf fopum, qux egreditur de pariete, fciat cum primo parćte, quef fint vir tutes rerum omnium, ac iuxta illarum facultates fingulis nomina imponat:nifi hinc gradurn fecerit ad al tiora,nufquam inter cos connumerabitur,qui penerralia domus regix ingrediuntur. Hlud autem misum videridebeat, fuiffe plerofquè qui fponfr pulchritudinem ignorarent, cognita fátilqué explorata exteriori ifta pulchritudine, qua in veltibu lo domus rota pofita eft, \& mentes \& animos hominú incurrit.Er illud etiain mirandum, non paucos corú qui maturearcana frutati funt, his Sponfi diuitijs; quax in veftibulo do mus veflantur,tảtoperé fuiffe deleCatos, vi contemptis publicis \& pri uatis negotijs illarum contemplatio ni; \& cognitioni fe tradiderint : imò eius reigratia pleriq́ue extemporaneo cibo contenti,quem fors illis ob tuliffer, fe totos huic negocio comif ferint vique ad perames palliú diuitias oés \& opes prodigentes.Sed nihil mirum eft, fapientes homines cx teriorê renı venuflatésâtoperé fuif fe admitatos:excirabantureḿ corí
animi fpecie ifta corporea quę fub fếlus cadit,téporú decore, cádore lu cis,florū, vnguétorǔ, aromatū fua--heolentia, Vocuí côcinnitare \& melo dia:quarebant aliud magis abftrufum \& reconditum, cuius exterior illa /pecies referret imaginem:\& taimen prorfus ignorabant quid quarserent:in regiam domum, \& in pene tràlia Sponfí quęrebant irrumpere: hoc eft,aliam contemplari pulchritudinem, aliam vocern audire, aliam intuerí lacem quam locus non cape ret:vocem audire,quam non raperet tempusaliquid odorari, quod non fpargeret flatus:\& tandem illa affequi,qux temporis edacitas non abfu meret. Erant autem huiusmodi bo na, diuitice, \& opes, quarun cupidita te tenebantur illi, intra cellaria Spó fi, non oculis corporeis expofita, quamuis illarum exprefsifima quadam imago in amplifsimo huius mŭ dithearro confpiceretur, quæ lefe per omnes fenfus ingerens, magnos in omnium animos flimulos excitabat,quibus impellerentur ad videndum ea, quax intra Spöfí cubiculú re clufa tenebantur. Erat rerum iftarú cognitio, táquam primus gradus ad penetralia Sponfí contem plăda:ftul ti tamen, dementes \& cecci homines ibi metă fixere, vnde gradú facere oportebat . Iftorum foliditatem,\& dementiam multis verbis exagitat Paulus ad Romanos frribés, id quod à nobis frpius annotatum eff. Contenti proinde iftius veftibuli contéplatione, nihilaliud effe opinabantur,quàm quod ipfi potuiffent tena ciùs manibus comprehendere. Id verò quod videre non poterant, vix in partem fubftantix admittebant. Spöfa igitur hos omnes preter gref fa, primum totius domus veftibulú calcás, in abftrufiores domus partes
feconfert, dicens. [ Introduxit me rex in cellaria fua.] Videas alios qui fponfi beneficio,relieto veftibulo,\& atrio huius magnre domus, in interio rem magisq́ue abfconditam domus partem impetum faciant. Nam quis iit Iponlus, qux cius bonitas, fa pientia, iultitia, \&ce. non folum naturali cognitione, vt fuperiores illi, verum exiam \& fide, multa, magnạ́ue de Sponfi dignitate altioriiffa cognitio ne funt affequati, Nam \& efle pre ? deftinatos, \& elcitos, \& , vocatos, iufti ficatos, denique varia atque diuerfa beneficia Sponfi in eis collata probe tenent, intra cubiculum tamen Sponfi nondum ingrediuntur: nam per Fidem currere \& feltinare, multorum quidem polfiteffe, ingreditamen intra cubiculum Sponfi,illius dumtaxat animi qui Sponfa iure polsit a ppellari:de omnib? enim Sponfa dixerat[currem²] qui per Fi dem ad Spontum preperant: \&\& tamencùm de ingrefsu intra cubiculum Sponfi difputat, de le ipfa tantùm loquitar dicens. [ Intruduxit me rex in cellaria fua.] Nam quemadmodum Paul.ad Corinth. Crripfit aliquando: multifunt qui intra ftadium curfu decertant, \& quamuis tamen multi currát, vnus accipit brauiū. Qui igitur fide \& diuina ifta cognitione ad Sponfum properant, ad interiora domus membra admittuntur, nondum tamen intra facratil simú illud cubiculáquđd nuptijs (vt diximus ) deputatum eft, \& coniunctioni inter Sponfurn \& Sponfam. Hi igitur cognitione ifta intra cubiculum Sponfi admittuntur, de quibus Paulus Apoftolus dixit. Nos autem fenfum Chrifti habemus. Habere enim Chriftif fenfum, idem eft, quod habe rede Chrifto talem fciêtiáa, tam exa

## F. CYPRIANVSINCANT.

Ctam,qua nulla maior in terris mor tali homini pofsit côtringere. Aliud enim eft longequé diuerfum, Chriftum agnofeere tanquam redempto rem,feruatorem, autoremq́ue totius foelicitarís:aliud auté, eó peruenire cognitionis glorix, \& maieftatis, \& bonitatis Spófi,vt propter exactam cius $\operatorname{cog}$ nitionem contemnantur omnia quae oculis videntur, reputen turq́que ranquam ftercora promimia charitate SponfitChrifti, Hoc enim philofophix genus illorum eft, qui femel degufiarūt of cula Sponfi dulcifsima, \& illius gratifsimos amplexus, admifsi intra penctralia totius domus, \& reconditiora mem* bra, quar nuptijs deputata funt (vt dixinus.) Nafcitur ex ingreffu ifto intra cubiculum regis, diuinior illa fapientia Pauli, codem loco ad Corinth.fcribentis, qua homini fpi ritali dumtaxat cótingit,de certo \& exactorerum iudicio,ita vt fingulis rebus fuum imponat precium, Spiritalis homo omnia dijudicat, ideft, de rebns omnibus certò flatuit:nam fugit quar funt fugienda, amplectitur quef funt amplectenda. Proficifcuntur hine mortificationes illx Paulinx, aut inftitura de mortifican da carne, de mortificandis affectibus, de fepultura Chriftiani hominis, de conficiendo homine vetere, de vegetando nouo,deq́ue alijs huiusmodi,quæ Paulus Apoftolusab f ponfi penetralibus emudiendis adolefcentulis \& iuuéculis, hoc eft Chri ftianis animis, deprompfit". Sic autem fecit natura rerum, vt adolefcê tulx fint quàmplurimx, qué'odore fponfi tractx \& illectę polt fpöfum currant: paucifsimorum tamen fit cellaria ingredi fponfi, Mofes fexcé torum hominum millia, fine paruulis \& mulieribus, per deferta loca
arida \& fqualentia duxit:ad familia re autem colloquium, \& artiorem cum fonfo amicitiam vnus. Mofes admiffus eft.Currebat innumerabilis ille populus odore miraculorum que fonfus feciffet in AEgypto permotus, nullus vnquam tamen vo ces illas audiuit, quasMofes fuis auri bus excepir: Ego tibi oftendá omne bonum. Cui pollicizationi nullam ego maiorem aut ampliorem inucnio in ditinis literis. Quemadmodú ergó typico illo populo accidit,vt incredibilis adolefcentularum numerus curreret in odorem Sponfi,vnus tantam Mofes irrumperct in ipfa penetralia, \& admitteretur ad cellaria fponfific femper accidit, vt iuuenculxad fonfum carrentes in numeraf fint, que tamen admittantur ad'penetralia f pôff paucifsimæ. Si vero de guffu voluntatis, \& appe titus locum interpretemur,quif fanEtis animis diuino beneficio in hac mortali vita impenditur, non fuerit abs re. Interim enim quò pius animus Deoque charifsimus in hac vita currit,intra cellaria quodammodo admittitur aliquando, \& confolatio nis guftú veluti in tranfitu accipit, feu verius libat,né tá longo itinere nimis defatigatus laboribus fuccum bat, aut viribus exhauftus deficiar. Quemadmodnm viatoribus longio ra it nera accipiétibus,opus eft fubindé diuerforia ingredi aliquádo,ve cibo vinique hauttu vires reparent, \& ad profeguendum inceptum iter vegetiotes, \& acriores reddantur. Eft ergò (vt paucis dicamus, ) hic intra penetralia ingreflus, guftus quidam illius dulcedinis venturx, qua Sponfx, propter fumman Sponfi bonitatem \& beneuolentiam, \& exi mium fauorem, in hac mortali vita impéditur.

Exodat

## Exultabimüs, © letabimur in te, me mores vberum tuorum fuper vinum: rectid dilgguut te.

QV I de natura vulgaris amoris confcripiére, variaquue de illius ingenio edidêre volumina, amo rem, vilgarem zeloty piam effe dixe anút, aut faltèm cum zeloty pia mag moperè effe conimetum, nequè vlTum vnquam cias amor is tuinie ftudiofum, qui non zelotypix morbo laboraret, \& quò ardentuis amet, eò vehementius zelotypia affici:neque quempiam vnquam zelotypian addunt incurriffe, quinon xgritudinem illá valgaris amoris priùs fen tiret. Quamobrem conftanter affir mabát,eundem nexum \& vinculum inter vulgarem amorem \& zelotypiam feruari,atque inter radimn \& lucem, inter fulmen \& fulgorem, int ter firitum \& vitam. Diuinus auté amor, neque vnquá cú zelotypia cöiunctas fuir, neque zelotypus pof fit effe y Deú amar.Bene Plato, vul garem amorem rabiem appellat: ham ve is qui rabidi canis morfum perpefus eit, in aqua qux fola poreft morbo mederi,rabidum intueturca nem quillum momordit: ita etiam amator vulgaris in his qux loetü \& iocundum amantem debeant efficere,dolorem experitur,eademq́que illi cruciatus,morté denique inferữ. Ná quoniá vulgaris amor circa crea tam venultatem \& pulchritudiné to tus verfatur, fit neceflariò,cùm fit fí nita \& intra limites fuxe naturę côti neatur,fi alij ea pulchritudine fruūtur,ab eo quiamabat,aut qui dilige bat,amator ipfe fumma voluptate \& oblectamento frauderur, quando venuflas ipfa quan vehementer cupiebat fibieripitur.Cùm fit ergòve nuftas, \& pulchritudo illa cirča quá
verfat vulgaris amor,angufla aded̀, vt fi in alterius veniat polfefsionem, alter ab illius poffefsione pellatur, vix contingat vulgaremamorem fine zelotypia effe, aut zelotypiamip fam fine vulgaris amoris comercio. Dinina autem pulchritudo, quoniá infinita eft,\& latifsimé patet, neq́ue intra villas anguftias concluditur:có fequitur, amorem ipfam qui circa pulchritudinem diuinam verfatur, nequezelotypum effe, neque poffe vnquá teterrimo illo morbo \& eqri tudine laborare. Ná tametfí pulchri tudinemillam ament plolerị̛̣ue imò fieâdem venuftate fruer entur quicunqúqe ab orbe condito geniti funt mortales, tibi tamen, qui Deŭ amas, \& colis, nihil eripitar, integra tibi manet venuftas illa, integra pulchri tudo. Nalcuntur hinc inuitationes quędam piorum hominum qui Deú ex animo diligebant, \& amabant ardentifsimé, quibus nos excitant ad diligendam, colendam, ad contemplandam venuftatem illam eximiam, \& puichritudinem admirabilem. Inaitat nos inter cateros diuinus ille Cytharedus regius Va- Pfal. 33. tes David cum inquit. Magnificate Dním mecú, \& exaltemus nomen cius in idipfum, Qué locú pertractâs D. Auguft.venufte faris \& elegáter, quęrit à diuino Vate, qux fit illius tătre cófidentix caufa, vt pulchritudiné illá,quá ardéti defiderio expetebat, omnib exponat amảdá, nec vereatur ad eam excolédaın mortales oés nemine exceptoinuitare.Nó pertimefcis (inquit) ne forlan tanta amatorú frequétia, \&\& in táta procorŭ multitudine tibi eripiať qđ amas? At pulchritudo illa (inquir regio ${ }^{9}$ tes) nö eft eius naturę,vt nô fufficiat omnibo, infinita eff, ęcerna eft, nee fi alijs datur mihi eripitur, imò gä ma

## F. CYPRIANVSINCANT.

gis mirandum eft,nafcitur ab ifta di uinx pulchritudinis ampliori cömu nicatione, cú fcilicet verus Dei amator videt pulchritudinem illam in multorum poffefsionem venire,gau dium quodam ingens, \& profufior laxitia:adeò verus amor, diuinus fci licet, non tangitur inuidia, neque afficitur zelotypix labe, Id fatis indicat Salomon prefenti carmine, cùmadolefcentulas inducit dicentes: [Exultabimus \& latabimur in te, memores amorum tuorum.] Expofuit fonfa fuperioricarmine exi miumillud \& admirabile beneticiū, cùm dixit: [Introduxit me rex in cellaria fua: ]cupiebát etiam ado lefcentulx in eandem cum Sponfo venire amicitiam \& familiaritaté: \& tamen adeò f ponfę nó inuidét,ne quevlla afficiuntur zelotypix ratione,vt potiùs exultét, \& velutitri pudient, \& incredibili quadam lxtitia afficiantur propter coniunctifmos fponfe amores cum fponfo cha rifsimo.Introduxit te rex in cellaria fua: fit felix \& fauftum beneficium hoc, femperq́aue tibi fuccedat ex voto. Nam nos,quoniam fpófum non vulgari amore diligimus, fed di uino potius at que coelefti, vehemen ter gaudemus, imò \& gratulamur ti bi foclicitaté, ve fecretò cubili in"ofcula \& amplexus fponfi veneris. Ta lis debeat effe Chriltiana charitas \& amor Chriftianus, qualis hic depingitur à Salomone:atque hecc fit certifsima ratio probandi charitatem ipfam, veranelit an falla, conftans \& certa, an cum hy pocrifi coniun©ta, fir tangitur inuidentia, \& veluti zelory pia fraternæ gratie. Nam hẹc non pofsit effe vera charitas \& folida:neque hic amor deceat, non dixerim fponfam ipfam,fed nećqueadolefcentulas. Hinc enim nafcūtur preq
clara illa clogia, qua Paulus charitatitribuit \& amoridiuino. Chari- ${ }^{2}$, Cori, tas(inquir)non agit perperam, non irritatur,non cogitat malum, cögau det autem bono. Scio quoldam, hæc pauca verba, [Exultabimus \& lata bimur in te.] \& qua fequantur, [re Atidiligunt te.] fponfæ rribueres, nö iuvéculis: vt ipfa quafi totius coetus atq3 Chori nomine fófum alloqua tur dicens: Sola memoria illius cubi culi,fola cogitatione regij penetralis recreamur, \& gaudio afficimur, nonego fola fed \& adolefcentulx, quę meipfam comitantur. Mihi verò maxime probatur, ve hęc fint ver ba iuuencularum. Sed five hocnobis probetur fuiue illud, illud eft à no bis attentius obferuandum, quòd fo la memoria divini amoris, cxultationem quandam \& profufiorem le titiam excitare poreft in animisamã riumsid vero perperuò facit diuinus amor.Nă amor ille ferinus (dequo lxpiusdiximus) memoria ex petita pulchritudinis potius angit\& excru ciat amantes: quod fi a liquo oblecta mento aut voluptate illos afficit,fed breuifsima atque peritura, Nafcitur autem granifsimus ille dolor, quem vulgares amatotes patiuntur, ababfencia rei amatre \& pulchritudinis vehementer expetita.Sed memoria \& recordatio diuini amoris ipfam rei amatę naturam imitatur, qux tū maxime prafens eft, cùm maximé videtur abfens. Nam fponfus ipfe cuius amore flagrat f ponfa, flagrant adolefcentulx, adeò nobis prafens eft \& intimus, vt, quemadmodum Paulus citauit ex Ethnico Poeta, in ipfo moueamur, viuamus, \& fimus. Act in Accedit adhoc, quòd prẹter ipfam fponfinaturam, quax in omnibus rebus effentia, prefentia,atque potentia eff, ipfa etiam recordatio diuine pul.
pulchritudinis, \% \& diuini amoris miro quodam modo nobis faciat illum prafentem. Vnde id quod antiquorú philofophorá literis prodicu eft, amoré feilicet fola memoria recreari,\& fuftentari, potilsimùm diuinis coueniat amoribus:quorum memoria \& recordatio ingens \& admirabi le exufcitar gaudium \& lartitiam in credibilem. Attende verò quale fit tuturum illud gaudiû,quod piss \& fanctis animis in coelis repofitú eft, cùm fponium videbimus omnes ficuti eft, quando vel ipfa recordatio vel nemoria tenuis tá amplifsimos fructas gaudijs \& exultationis producit aut profondit. Illic enim gaudiú nalcerur, fed ab ipfa clara apertaque vifione diuinę pulchritudmis: ná hic dū in terris verfamur, nalcī́ gaudiú \& exultatio,fed ab ipfa memoria \& recordatione. Obeáq́zré fanctorum forlicitas in hac vita imte gra\&̌abloluta effe nô pofsit,cú lem per fit aliquid quod de liderent,exci tati vel ipla memoria \& recordatio ne diuinx pulchritudinis. Hoc auté defiderium habet rationem motus, plenum autem \& ablolatum gaudium,quale eft illud quod nalcitur ab a perto con/pectu fpófi, quod per fectum \& abfolutum eft,obtinet rationem quietis. Quo fit, vt quamuis ipfa memoria, \& recordatio diuini amoris \& pulchritudinis ingentem pariat latitiam, fenper tamen fanctorum defiderium perpetuo verletur in motu. Quod fi haec verba (vt fuperiùs diximus) fópôfe potius, quá iuuenculis fint accommodanda, ad eundem modum pofsis \& locum in terpretari :vt fpôfa quafi puellis vo luiffet facere commune collatum fi bi beneficium, dicat, [Exultabimus \&c.] Non ego Iola exof culari cupio Sponfum, non fola amplecti, neque
fola ego ingredi penerralia: neque enim liego fuero exofculata, fi in amplexus venero Sponfi, fi in cubiculum penetrauero, non habebit alius quifpiam quod amet : magna eft Sponfí mei amplitudo, tanta, vt omnes animx \& amare illum poffiit, \& admirabili pulchritudine frui.Huius funt veritatis locuple tifsimi reftes Mofes \&Paulus:quorú Exod. 3z alter cupiebar de libro vitæ deleri, Roma., alter verò anathema effe pro fratri bus,omnesquè ad Sponfum Chriftú trahere:quamobrem omnibus omnia factus eft,vt omnes, lucrifaceret. [Exultabimus ]proinde, ego fcilicet atque iunencule, [memores amo rum tuorum luper vinum:] hoc eft, multo magis nos oblectabit tuorum amorum recordatio, quam vinum, hoc elt quàm voluptates omnes, \& id omne quod mundus miratur \& amat, lam verò quod fequirur, [ Rc Cid diligunt te,] varie à multis hiclocus declaratur. Habét Hebręa. 7niñ nes dılexerút te, lıue diligất te.Quo loco(nifi me meum fallit iudicium) Sponfa veluti caulam reddit corum quax fnperiùs dixerat: fiue iuuencula, carminis illius luperioris, cùm dixerunt exultabimus\& latabimur in te. Ob cam caufan(inquiunt, )tuos amores memorabim? \& magna iocunditate memorauimus, quia rectitudines te diligunt: hoc eft, quoniam rectitudinestibi funt familiarifimx magnoperé́uc coniancte: vt nomine rectitudinum \& qquitatum,genus omne virturis,\& abtolutę perfectionis fignificetur.Quemadmodí ergò initio Epithalamij huius duos conftituebamus amores,quorú alter erat vul garis,alter veró diuin ${ }^{9}$ aut coeleftis, ita etiá \& duas pulchritudines cöfi $\mathrm{C}_{4}$ tuamus

## F. CYPRIANVSINCANT.

tuamus necefsî́ eft,quarúaltera vul garis fit fiue corporea, altera verò coeleftis fuce fpiritalis. Corporea itaq́ue pulchritudo(id quod â nobis frequenter eft cómemorandum) va rietas quaedă eft,\& gratia in corpore fulgens, at ${ }^{\text {que }}$ id in materia a ptifsime preparata, qux ordiné \& modũ, \& fpeciem requirit in corpore pul chro. Conftat ergò corporea ifta pulchritudo concinnitate quadá om nium partium ad inuicé. Arque hęc pulchritudinis ratio néque in Spốto reperitur, cum partes nó habeat, iux ta diuinam naturam:neq́ue fpiritalis eft pulchritado cuiufque noffun, cũ nô magis habeat partes venuftas ipfa, ${ }^{\text {g }}$ f piritus, aut mens, aut animus, qux omnia funt à materia fe iuncta, ac proinde ab omni ratione partitio nis. Ergò coeleftis illa pulchritudo tantùm conffat concinnitate \& côfenfu virtutum omnium ad inuicế: qua cohcinnitate animus etiam humanus pulcher fit. Atque hee pulcliritudinis ratio Sponfo eriam iuxta diuinam naturam repugnare videtur, vtpoté quę côpofitioné quam dam, fiue commixtionem admittat. Sed quemadmodum Scriprura facra, vt ad noftram infantiam fe atté perst, \& vt diuina opera intelligamus, fxpe De De partes tribuit \& mébra:ita etiam \& virtutes omries illi tribuimus, \& quafi concêtum \& har moniam omnium virtutum \& perfe Ctionum, vt illius venuftatem \& pul chritudineth probè teneamus. Tribüimus illi iuftitiam, fortitudinem, magnanimitatem, liberalitate, \& ge nüs omne aquitatis \& probitatis, quodquidem in nullo deficiat à fum ma rectitudine et perfectione. Hic ergò concentus \& harmonia rectitu dinum \& xquitatum, aut potius vir tutam, pulchritudo diuina appella-
tur. Erit ergo fenfurs, fi verbe fint Sponfe:fi corporea \& vulgaris pulchritudo propter concimitatem \& harmoniam partium, rá validos poteft fuí excitace amores, quid de tua pulchritudine ò Sponfe cenfendum eft,cui lunt omnes virtutes \& perfe Ctiones familiarifsime, quem rectitu dines \& equitates diligunt? quos (in quá) excitabit a moris ftimulos:Op timé ergó Sponfa quafi caufam fub iecit corum qux luperius dixerat, [Quia requirates te diligunt, ]Ideft, omne genus virtutis \& probitatis ti bi coniunctum eft,inquo veram pul chritudinis rationem fitan effe nullus ambigit.Si verò verba fint iuven cularum ad Sponfam,iuxta ea qux diximus, facile erit locum interpretari.Caufam enim fubiecêre, \&\& rationem, propter quam \& in penerra lia Sponfi fuerat admifla, \& in tantá vencrat cum illo amicitiam \& familiaritatem:nempé quoniam frectitudines flue æquitates Sponfan dilige rent, hoc eft concentus \& harmonia virtutum omnium:que vha pulchri tudo miro modo afficit Sponium Chritum Iefum, \& ad amores Spun fre excitar. Nam li iuftus fis, nen tamen pius, nó mifericors, fi pruđés,nó tamen fuftus, deníque frue virtutis aliqua ratio, aut equitatis tibi defit, nondum dete iure díci pofsit [ReCtitudines aut æquitates te diligut:] fi autem accedat cumulus virtutum omnium, \& concentus ille qui animam efféir veré pulcliram, poffit ti bi iure dataptari elegium hoc: [Rectitudines te diligunt. ] Atque hoc genus abrolute pulchritudinis fiue perfectionis antiquitus Deis poftulabat ab eis haffifilibus, quas nnice diligebat.Sic fapifsime ad fanctifsimum patriarcham Abrahain: Am-Gen, 17. bula coram me \& efto perfectus.

Pofsis \& locú fic intelligere. Rectitudimibus diligát te, veldilex erunt te, antiqui patres: vt oftëdat verá rationem diuini amoris, non verbis côflare,fed opere \& exacta legis exe Ioan. I4. cutione. Chriflus redemptor,Si quis (inquit) diligit me,fermones meos feruabit.Et iterū:Sidiligitis me,mádata mea feruate. Ettotus liber Ge nefeos, \& quidquid in lege extat \& Prophetis, ifthûc omnia tendunt, ve oftendant, diuinos amores rectitudinibus \& omni genere eqquitatis \& probitatis maxime conftare.

## Negrafum Jed formofa filie Hierula - lem, jocut tabernacula cedar ficut pel les Salomon.

VIdebatur Sponfa, \& temeritatis \& infignis arrogantię arguéda, vt potè qux tantum opas, tam arduum, difficile, eximiumq́ue aggrederetur, diligendi Deum \& captandiamores Sponfi,quitam effer pulcher, vt omnis æquatais, iuftitiæ, \& rectitudinis ratio illi effee familiarif fimé coniuncta. Nullus vnquả amauit, qui non vehementer cupiat iden tidem amari, Potuiffent proindeiuuenculx Sponfx obijcere. Tu cùm deformis videaris, cùm nigro colorefis,cùm videaris turpis fí tua pulchiritudo cum Sppnfi pulctiritudine cöferatur, oportuiffer infignèm iffá arrogátiani \& tumorem atitino de depellere, vt cum venuftifsimo lon-
geque pulcherrimo iunene \& Spof Io vellis arctilsimam copulareamicitiam, \& amari quêadmodữänias. Nam cum fie amoris obiectuin pulchiritudo ipfa \& venuftas, quiliferi poreft,vt a pulcherrimo Sporifo diligaris, quar fis deformis,fi velis tuá spulchritudianeın cúl illius eximia ve-
at $\frac{0}{}=3$ Cow.
nufate componere? Venuftifsime? proindé Sponfa prafenti carmine, (forminarum more, qux fuam folêt : venuftatem tueri maltis modis, aur excufare foeditarem) refpondet inductx obiectioni,dicés.] Nigra fum, fed formala filix Hierutalem.] Con gruit magnopere id quod Salomon prafenti carmine docet fub nomine Sponfx,cum his qux nobiles \& anti qui philofophil literis prodidere:pul chritudinem feilicet etiam corpoream alibi effe querendam \& inueftigandam,aliundé proficifci, \& ori ginem ducere, quàn ab ipfa mole corporea.Obeamq́ue caufam inter Platonicos magno confenfu affirma batur,pulchritudinem rem effo potiùs I piritalen, quàm corpoream. De qua re fufuis eft à nobis alibi differendum. Confenfu igitur cùm diuinx philofophix,tum ectiam profane, pulchritudo ipfa alibi quęrenda eft quàm in materia \& in corporea mole, quando Sporifa \& nigram feappellat, \& formofan. Quamuis enim cor porga pulchrirudo optime fit corporis habitus, qui debita quan titate atqué qualitatum omnium có nenientia maximé confiftat: fed iux ta fententiam fummoram virorum; eft qualitatis quodam genus, cui nul lum fit nomen accomodatum, quam gratiam dixere nonnulli,quę potifsi mû refplêdet in rebus pulchris,eam q́ue iplam optimi quiq́aé philofophi pulchritudinem ap pellarunt,talquàm ip fa fola amoris ftimulos in animis intuentium exeitet. Quo fir, vt corpora quedam omni exparte abfoluta iaxta prioremillam pulchrifudinis rationem,totias venufta tis videantur expertiad contra veró corpera quedam, quacolore, fitu, reliquisq́ue huiufinodiquofdam pa tiantur defectus, pulcherrima judi*

C 5 centur,
cétur, in quib elucer mirabilis quédam gratia \& venuitas, quæ animos intuentium affici, Attigit hoc phi1ofophix genus Catulus Poera, Epi gramate quodam in Quintiam, quo oftendit, Quintiam \& magnitudine carporis, \& litu, \& colore, reliquiiq́ue omnibus,que ad exactam corporis difpolitionem attinent, fuifle eximié preditam, pulchram tamen aut venuftam fuiffe negat:quod gra tix illius de qua fatim dixinus nul lum haberet veltigium. Nam gratia illa incorporibus pulchris inftar falis ell,qui cibis aut condimentis gra tilsinum prabet faporem. Nafcitur autem (quantũ arbitror)gratia ifta ab anima ipfa, qux,cum lucidifsima fit in materiale corpus radium quédam fui Iplendoris transfundir, Vn de antiquiilli theologi Cabalei fcilicet in hac fuére fententia, faciem fanctifsimi hominis Moifícúà à mon Exo. 34 tedelcenderst,adeò relplenduifle, vt filij Ifrael non potuerint vuitum il lius intueri, excitante diuina familiaritate radium illum lucis, gratix, venuftatis, quorundam animis infitum.Scribit Porphyrius Plotinum, cùm res diuinas contéplaretur, fplédorem quendam diuinum illius vul tu frequenter cmicuiffe. De hac pul chritudine, quxab interiori radio noftris animis inferto proficifcitur, \&toto vultu cluces, pleriq́ue locum illum interpretantur Salomonis lib.
Ecclse 8 Ecclefiaftes.Sapientia hominis illuminat vultum cius. Hec fententia magnorum virorum forlam fedulo inquirentioccurret tribus illis characterib? nominis $\boldsymbol{\square}$ 新: : de qua re prafenti doco nô dilputamus, quòd à noftro inflituto nonihil videatur alienum.Sponfa ergó colorem excu fat, ita tamévt fe pulchram a ppellet: id guod à philolophorum placitis
non abhorret. Nam iuxta ea quxe di ximus,polsit corp ${ }^{9}$ aliquod aur colo reaur qualitate alia videri deforme, quod tamen pulcherrimum iudi cetur.Eleganter proinde ac fapienter Sponla à corporea nigredine le Cooris animum excitat adquẹrendá veram pulchritudinis rationem,que fruc corporea fit fiue (piritalis ab ani mofemper proficicititur. [Nigra(in quit) (um,fed formola, ficut taberna cula Cedar,ficut pelles Salomonis.] Duabus rebus fe alsimilauit fonia, vt colorem excufaret, \& notam fœditatis depelleret. [Nigra fum, led vt tabernacula Cedar, formola Ied vt pelles Salomonis.] Súr qui velint nigredinem fọontę ad vtrunq́que mé brum orationis referédam, vtlit ien fus. Nigra fum vt tabernacula Ce dar, \&\& nigra vt peiles Salomonis, Quorum ientétia quamuis pofsit vt cuńque tolerari,mihi tamen probarinon poteft, cùm iuxta veritatem Hebraá cortinis Salomonis potiùs quàm pellibus fe afsimilauerit,quas credendum eft fuilie pulcherrmas, \& ingenti artificio elaboraras: prefertim cum lectuli Salomonis, diuinis literis, inter reliquas opes atque diuitias, frequens fit inentio. Quod fiad cortinas referatur taber naculi,opera \& induftria Moifi diui noq́ue iudicio fabricati \& inuenti, yt quidam volunt, non video qua ra tione pofsit nigredo fpöfx hilce cor tinis afsimilari,cum fuerint illre ex byffo lino cádidifsimo delicatifsimo ́́3 cốtexta. Tabernaculí vero(ingt De?) ita facies, decé cortinas de byf fo setorta \&c. Sed fiue ad cortinas Exois6. huiprabernaculi,fiue ad lectulú Salo monis ver ba foonlx fertincát, duo mihi videntur dicenda : alterum eft, nigredinem fponfæ conferendá cŭ tabernaculis Cedar:pulchritudinem
verò,cum pellibus Salomonis: alterum verò,nomine pellium intelligé das effe cortinas lectuliná vox Hebręa ケimy ragum \& cortinam fignificat. Neque tamen ob eam cau fam malè vertit nofter interpres: ná qnoniam eiufmodi cortinæ a pud ve teres ex pellibus frequenter fiebant, pral. 104 procortinis vertit pelles. Obeamq́3 caufá tráslatio noftra Pfal.ıo4. pro velamine aut cortina, pellem traduxit: extendens(inquit)ccelum ficut pellem. Venuftissimé fané fponfa fuam pulchritudinem tuetur, vt \& nigredinem conferat cum tabernaculis Cedar,\& pulchritudinemip fam cum Salomonis cortinis, que ef fent pulcherrimæ. Cedar (vt conftat ex hiftoria Genefis) filius fuit IImae lis:illiuf́que pofteri,tum caufa proxdandi,tum etiam caufa pafcendorú pecorum, in tabernaculis femper \& tentorijs habitabant: qux vrgentifsi mo folis ardore, cuifemper crant ex pofita, illorumǵae regionem vehementer infeftabat, incredibili erant nigredine obducta, \& arida terra \& arenofa, \& folis exufta ardoribus. Salomonis autem cortinis pulchritu dinem fuam afsimilat: nam prater hoc quod cortinx illx (vediximus) pulcherrim $x$ fuêre, habet incredibiles quoldam amoris affectus, quòd fuam pulchritudinem cortinis lectu liSalomonis afsimilet. Nam perinde eft,ac fi pulchritudinem fuam latenter infinuet dignam quidem fuif fe Salomonis lectulo. Hec diximus quantùm attinet ad litetam, iuxta fingula verba \& dictiones, quibus fponfa vtebatur ad afferédam fuam pulchritudinem. Hominis animam ad Dei fimilitudinem factam, non folum literxe facre,fed antiqui philo
Prellus fophi prodidêre. Nam Plellus de Chaldaicis oraculis inquit:(quemad
modum liber Moyfi)ad imaginem Gene. $s$ Dei finxit hominem. Sic \& Chaldai chaldz ca fententia pronuntiat, mundì huius opificem fure naturx fymbolum animis hominum inferuiflc. Proclus Procluss inter Platonicos celeberrimus afferit,mentem hominis imaginem efle primæ mentis. Neque illud folùm a veteribus philofophis proditum eft,humanam mérem imaginem effe mentis diuinx,fed illud etiam, homi nem intellectu \& ratione dumtaxat hominem effe. Hac fententia vt Plu tarchus inquit, Homeri fuit. Idem etiam cerilet Socrates:quem Marcus fequutus pronunciauit corpus effe quafi hominis receptaculŭ.Sic EpiEtetus Stoicus,\& eum fequutus Sim plicius,\& Syrianus. An veró idem fit imago \& fimilitudo diuinx men tis in nobis,an potius inter fe diuerfa, non $\mathrm{f}_{2}$ tis inter patres antiquos có uenit. Cyrillas autumat, idé prorfú̆ effe imaginê quod fimilitudiné: Cō tra verò Gregorius Nyffenus.Horú atque aliorum fententias, quia infini Grego tre propé funt confultò omittimus. Illud tantùm à nobis curiofiùs eft obleruandum, pulchritudinem iftá, de qua loquitur Sponfa, imaginem effe diuini vultus noftris animis impreffam:quæ cú à pulcherrimo crea tore inferta effet, nó potuit non efficere noftram animam venuftifsimá, Ad eam rem comprobandam, fufficiar Mercurij Trifmegifti fententia, TrifmePater(inquit)omnium més, cùm vi gift. ta effet \& lumen, peperit hominem fibi fimilem, quem amauit tanquam propriam prolé.Erat enim pulcherrimus cùm paternam teneret imagi nem. Hęc igitur imago,hæc diuinita tis fymbola, fiue fcintillx, quibus in rebus perf(piciantur, \& quibus potif fiunùm conftet hacc fímilitudo diuini vultus, de qua difputanus,magna

## F. OYPRIANVSINCANT.

eft inter dótores controuerfia.Sunt qui yelint, vita, aternitate, \& liberta te arbitrij côftare. Nam lunt in Deo idem, efle \& viuere, imo \& beate viuere,eft ille aternus, \& fumma ctiá preditus libertate. In animis autem noftris,idem pronfus videtur effe \& vituere, quando inter fe nulla rationequeunt diuidi: \& vita animus no fter appellari poisit, qui viuit vita non aluunde infufa, hoc eft, nó ab ali quarecreata : vude \& corporiimmerfa vitam praltat, cuius proefentia non tam vita, quam viués corpus appellatur. Er quáuis humana mens non acceperit a primogenitore tantam venuftatem, vt efle, \& beatam efle, non poruiffent diuidi aut fecerni, quemadmodum in Deo:led illud accepit fux natura conditione, at beata elie polsitid quod eximix dignitatis eft, \& diuinx fimilitudiphis ex preffitsima quxedá imago. $\mathrm{Ha}_{2}$ bet \& humana mens fuam xeternita tem, que diuinam illam vehemen ser initatur. Nam quamuis Apofto lus conitanter affirmet, vnum Deú cfic immortalem:fed nó ita eft Apo fiolus intelligendus, quafi aut coelitesilliaut hominum animi polsint aliquădo interire, Illud voluit Apo-
2.ad $\mathrm{Ti}^{\text {i }}$ ftol $^{\circ}(\mathrm{ve}$ arbitror) immortalitatis no
mine declarare, Deum nullis vnquá mutarionibuseffe obnoxium. Ilta enim eternitas \& immortalitas integra cenlenda elt, qux quemadmo dum ab interitu \& corruptione, ita etiam ab omni mutatione eft aliena. Eft enim mutatio omnis, flue motusiminiratio quadam mortis,de qua re longiùs à Philofophis in Phyficis difputatur. Itaq́ue Deus quoniáa immobilis prorfum eft,iure ab Apo fale immorralis appellatur. Proprium et enim illud Dei elogium: ego dominus \&ran mutor. Animus
enim nofter,quamuis immortalis ha beatur, \& fit, vanitatitamen vicumque fubiectus eft,cum cateris creatu ris. Nam varijs affectibus immutatur \& raptacur vicilsim hinc inde, tanquàm ty ranno \& fatellitibus:vitam tamen exuere nunquàm poteit,magis quam effentiam. Gemina ergo nature vicinitas, \&\& vite \&\& reternitatis, inentem humanam (hoc eft Sponfam) \&venuftivsimá facit, \& Sponio perfinilem. Sed illud magis facit \& admirabilem \& venuftá, quod libertate arbitrij predita eft. Nam elt illa arbitrij libertas, diuinú quodá lumen in mente humana per fulgens,tanquam gemma quadam in auro. Omnia enim quar circa animi habitum, e regione fo refpicere videntur, cenforius hic oculus tanquá arbiter dilcernit femp in eligé co liber. Quò fit, vt liberû́ appellet arbitrium,nam reliqua omnia cceco quodam motu \& imperu line libertate feruntar. Dectit enim illis hoc iudicij inftrumentum. Sola rationa tis anima hoc habet cum fponlo cömune, qa quibusus reb? propofitis libere poteft de illis \& Itatuere \& cligere. Non defunt qui pulchritudi nem ittam feu venultatem humanx mentis credant elfe, poreftatem illá conceffam in corporearum rerum natura, qua preeft pilcibus maris, de volatilibus coeli, \& beftijs ctiam vni uerlę terrę:quamuis non negent, alteram partem \& precipuam huius imaginis rationem efle, leu lapientię fedem, qua homo inuefligat naturalium rerum viles,reperit artes facié tes ad ingeniorum cultú, ad inflitu tionem vite \& morum, atque à toto genere ad communé vitæ vfum, qua rum aliẹ cunu fuis etatibus trantićre,alię repertę nouę prodierunt,alię cum féculo mundi durant:que quia
per
per omnes gentes, perq́ue omnes ęta tes in cumulum conferunt tot vtilitates,nihil poft Deum infinito fimi lius comperies. Hxe igitur imitatio infinitatis cuiufdam,quę nafcitur ex feminario illo,guòd homo ad imagi nem Dei conditus eft, mentem noftram efficit venuftilsimam \& pulcherrimam . Ergò (fiue hixc fit imago diuini vultus, fiue illa fuperior,de qua difputauimus, que conItabat fimplicitate effentix, xternitate vitx, \& arbirrij libertate) eft \& illud curiofius aduertendom, aliam effe fimilitudinem f ponfe cum (pófo,qux conftat, non facultate \& potentia, fed ipla porius exercitatione: vt cogitatis,actionibus, verbo, opere: que omnia Paul.Apolt. poitquan ad imitationem Dei gentes excitabat, vno verbo complexus eft, dicếs. Vt cognfocaris quęfit voluntas Dei
Moma,12 beneplacés \& perfecta: \& Moies qui dein dicebat Sanctiftote, quonia in
Levit,ry ego fanctus lum. Et Chrittus rex no fter,eftote perfecti,ficut \& pater ve fter coeleftis \& c . Nā de côformitate ifta,quę in ipfa exercitatione fita eft Chriltus dicebat. Ego qux placita funt ci facio femper . Et, nō potelt Filius facere à fe quifpiam, nifi quod viderit Patrem facientem. Nam queccunque fecerit Pater, hec \& Fili ${ }^{2}$ fimiliter facit. Habes igi tur duas venultatis partes, quarum altera nobis natura ipfa ingenita eft: qux pulchritudo nulla ratione in nobis polsit exterminari:népéquòd fumus quod ad aternitarem conditi,quòd libertate arbitrij gaudem², quod in res omnes conditas accepimus imperium, quód infinita quaxdam \& excogitamus \& molimur. Sed quoniá pofterior illa partis ima go, quę abfoluta exercitatione \& perfectione quadam côftat, vicinio.
rique conformitate cū fponfo, \& de leripoteft,\& extingui per peccatū, poteftq́ue mens humana fupra ve nuftatem illam natiuam inducere peregrinam quandam qualitatem iceleris \& flagitij, quemadmodum accidit peccaro primi parentis,cótin git etiam \& fingulis Iceleribus, quibus leges diuinas expugnamus:fapié ter fatis ac prouide iponfa,altera ex parte peccatum quidem \& fcelus libenter fatetur, cum fe dicit elle nigrá fícut tabernacuia Cedar, atq́que id propter peccatum:\& tamen venu flatem fuam commendat, qux nuiquam deleri potett, quar lola illi faciebat animoss, ve af piraret ad Spó fi ofcula amplexus, \& nuptias.Atys de ea venultate dicebat: [formola if cut cortine Salomonis. JEit enim il lad magnoperé aducrtendum:Salo. monem hoc Epithalamio, non folŭ ftatum mentis cuiufque noffrum, ve rumetiam \& Itatam \& conditionem totius Ecclelix ab orbe côdito cecinille.At verò ab iplo primo parente nulquam deturit labes aligua peccati, qux \&e fingulas mentes, \& totá fideliù cögregationem nigredine ali qua \& fuico quodam colure toedá quodammodoredderet. Lege totú librum Genefeos ,imò totam hiftoriam facram,cuius f piritum, \& veri tatem Salomon \& haufit, \& nobis propinat bibendam, Vnde \& Chaldxus intrepres ifthuc(vr mihi videtur) refpexit, cùm hinncllocum expo nens dicebat : faciem fynagogre fuif te dénigratann per peccatum, cùm vitulum fabricauir, \& infigné Deo benefactori irrogauit contumeliá: tnblatam autem nigredinem, cum fubortis lachrymis, \& incredibili penitudine ducti, fcelus deplorarút. lgitur \& fyonfa \& nigra ett, nam la bo femper aliqua peccati afficitur,

## F. CYPRIANVSINCANT.

vno enim aut altero membro totius Ecclefix nufquam peccatum de ficit : \& tamen mens ipla pulcherrima femper eft, obcamq́ue caulam excitatur femper ad amores fponfi
Ioan . 1 ingenti \& admirabili audacia. Pof fit Ecclefia \& anima cuiufque fidelis iurc' fe \& formofam \& nigram appellare : nigram,propter leuiora delieta:formolă, propter dilectioné \& charitaté,quę leuioribus peccatis licet obfcuretur (vt inquitGreg.)nó tn̄ extinguitur. lacobus: In multis (inquit) offendimus omnes. Prouerbior. 8.Septies in die cadit iuftus.Et Loannes:Sidixerimus( inquit) quòd peccatum non habemus \&c. Hxe ni gredo animam non reddit difplicen tem : nam charitas operit mulcitudinem peccatorum. Nec fine magno iudicio nigredinem fuam alsimilauit tentorijs fiue tabernaculis Ce dar. Nam primòtêtoria foris funt atra, interiùs condunt aurum,gem mas, cibos, vafa coelata, reliquaq́ue id genus. Ad cundem etiam modum \& Ecclęfia tota, \& fingulx quéque mentes exteriùs videntur nigre, interiu's tamen abundant amplifsima fuppellectilc. Quá uis enim aliquando peccati labe afficiantur, que nigredinem illam fuper inducit: fed intùs, ideft, ipfis animi penetralibus refident pre ciofifsimę gemmx vitx, æternitatis,immortalitatis,libertatis arbitrij: quæ venuftifsima efficiunt mentis tabernacula. Cōtingit etiam aliquádo,vr fponfa Chritti,hoc elt, hominis anima admiffo fcelere per poeni tentiam peccatum deleat, \& tamen hominum opinione nigra adhuc videatur: id quod fanctifsimo Dauid accidit aliquando,qui polt deplora ta fcelera \& flagitia quafi adhuc
grauifsimus effet peccator,cìmtamen illius anima effet interiùs venuftifsima , crebrò illiobijciebantur antiqua fcelera.Id verò fapé pa tiuntur homines lancti Deoq́ue familiares,vt cùm interiùs fint venuftifsimi, exteriùs tamen propter cor ruptionem iudiciorum nigerrimi vi deantur.Chriftus appellatur potator vini,amicus Publicanorum, fedu Ctor populi, tyrannidis affectator. Paulus apud plerasq́ue gentes labo Math. it rat infamia, maxime apud Romanos.Séper adhuc imò \& noftro eciá hoc fęculo Spöfus charitsimos quofdam \& gratifsimos haber homines, quibus popularis upinio \& xftimatiolęfa illorum fama fuperinducit nigredinem quandam, qui tamen pofsunt dicere, formofi fumustan quam cortinx Salomonis . Pofsit \& Ecclefia dicere, [ Nigra fum, fed formofa filix Hierufalem, ficur tabernacula Cedar, ficut pelles Salomonis.] Nam afsimilatur fagenx miff in mare, continenti pifcium ingentem multirudinem, bo- Math. 13 norum atque malorum, tantilper donec adducatur fagena ad littus, fiatq́ue inter bonos \& malos pifces diferetio. Malorumigitur hominum commixtione nigră fe pof- Eccls. si fet Ecclefia appellare: nam \& ftultorum infinitus eft numerus, \& ad ingrediendam arctifsimam viam paucifsimi funt qui omnibus viribus connitantur . Sed Ecclefix pulchritudo nuíquam extingue tur, Nam tametfi propter improbos nigra fit exterius vy tabernacula Cedar, fed interius, hoc eft, intimis animi recefibus electos habet iufos, qui tanquam gemmx, vafaǵue coelata his tabernaculis ni gris recluduntur. Pofsit \& nigredo
ifta, iuxta quorundam fentenciam, de aramnis \& afflictionibus electorum declarari,Eitenin nigredo co4 loo lagubris, luct umq́ye figpificans: Sponfa autem Chritit detu in hac val le perpetuo coilachrymatur, ex abla to Sponfo ieiunat, \&e inlactu perfeuerat, \& omnes qui pie voiunt viuere in Chritto, necefium cof perfecutionem patiantur. Et Apoltolus cla mat:eos qui funt Chrilti Iefu, memz bra fua mortificare fuper terră, carnemcrucifigere cam vitijs, \& concupifcentijs:perpetuo ycriari in laboribas,ieiunijs vigilijs, \&c. Sed hac nigredo exterior, quamuis fponfam deformem readdat apud ftuitum vul gus ve tabernacula Sedar, fed apud Sponfum Chriftum maltis modis exornat.

Nolite me confider rresquod fufcafion, quia decolorauit me fol. Filit mairis mea pugnauerunt contra me, po Fuerunt me custodem in pine is, vi neam meam non cufo tiui.

$Q^{V}$Voniam :lla eft foeminarú preecipua cura,\& quetidiana foli citudo, quar illas magis premit \& an git,venuftaris fcilicet corporee, priet ftantix formix, \& elegantix vultus, precipuc̀autem coloris externi: ele. ganter fatis,ac proprie Satomon, \& precedenticarmine \& praienti ad. cunderm modum Sponfam inducit quafi folicitam circa colorem vultus, excufantem quantuin fieri pote rat contractam nigredinern: \& lupe rius nigram fe \& formofam dicebat, prefenti verò carmine, nono argu-1 mento,\& pulchritudinem fuam afferit, venufatem tuetur, \& calum-1
nảà à le d pellit contracta nigredinis, oltendens, fe non natura, fed cafu \& accidétinigredine fuilfe obdu Ata. Nolite (ivquit) une confiderare, fiug Me tetxas habet Hebreus, Thy ik mbin bolite me defpicere qued fuica fim, nam decolorauit me fol.] Hac prior caufa eft contractas nigradiais. Et queniam id potuifler accidere fonfę negligentia, vt folis ardoribus fe tua culpa expofuiffet? obeamq́uecaufan natiuus color dé generaret: alteram inducit caulam immurati coloris, vt culpam omnem deprecetur, depellatóue à le notam negligentix. [Filij (inquir) matris meę pugnaucrunt cotra me, pofuerunt me cuftodem in vineis, vi neam meam non cuftodiui, ]. Tanta fuit illorum im probitas, yt neque ve nuftatis vultus, neque coloris neque clegantix, imò neque mearum fortu narum porucrunt habere rationem: nam vineam (quam ynicam habebam)non cultodiui, vt illorum vineas iolicite feruarem. Hee quantú attinent ad literam. Nomine autem nigredinis vt fuperiùs eft a nobis in dicatum, genus omne peccati complectitur ipöfa,atque ea omniả̃ qux expeccato nalcútur, ve peenas atro ciores, grauiora fupplicia, ærumnas, calamitates, afflictiones denique om nes \& cruces,quas partim Icelerati \& flagitiof homines, partim verò electi fuftinent, Eft enim illud atten tiùs obferuandum,toto hoc Epithalam o,,lponfá,vt iuuenculas doceas \& inftruat, in fe transferre frequen; ter peccatoris hominis perfonam; in fti nonnunquam:atáque id facit fven nuftatis nomine \& tritulo, nonnúquá etiam nomine demutati coloris. Id enim proprium effe videtur illarúmentium, qux Sponfum Chrifum vehementer diligunt vetalios at iu.
ftiṭam

## $4^{8}$ F. CYPRIANVSINCANT.

ftitiam erudiant, vt vitæ rationem in melius commatent, non detrectare(fi hoc exigat fpöfigloria) fubire notam criminis, \& peccatores etians videri.Paulus ad Romanos frribés, multis in locis, rum eriam \& alias gé tes erudiens, \& ad ftudium verę pictatis excitans, frequentiùs in fe tranf fert perfonam peccatoris hominis; \& eius qui grauifit peccatorum mo le preflus:adeò vt impofsibile videa tur,fe tot fceleribus expediri. Ad cundem igitur modum fponfa quá uis pulcherrima fit, \& colore \& vul tus venuftate apud foonfum commendabilis,fed aliorum nigredinem propter feelera, \& peccata contraEtam,quafi propria effet, \& illam ex cufat,\& caufam adducit, [ quoniam decolorauit me fol.] Et quoniam fe mel de peccato diximus,nigredinem effe genus omne flagitij, Salomon, quoniam tota humana natura iam inde ab orbe condito fceleris, \& flagitijl labe fuit infeeta, \& immutato gratifsimo colore, nigrediné contra xit, eleganter fatis nigredinis meminit prefenti loco. Nam nigredo ifta antiqui fceleris, fuit fons \& velutica put omnium flagitiorum, xrumnarum, afflictionú , deniq́ue omniú agritudinum, quas humana 'natura cûm in iuftis hominibus,tùn etiam in improbis fentit.Dequo fomite \& peccato Paul. ad Romanos diffuffê latis fcribit.At verò quoniam nihil magis prater naturam effe videtur, quam peccatum omne, \& quidquid ex peccato nafcitur, IFonfa maturo fatis confilio, \& feelera ipfa, \& om nem peccati labem, atque ea omnia quax ex peccato proficifcuntur, nigredinem appellat,nō natiuam, fed ex accidenticontractam: [Quoniáa (inquit)decolorauit me fol.] Quafi dicat, nihil magis à mea natura alie:
nû́nihil magis diuerfumà mei vultus venuftate, quam fufcus color. Nam cùm multis alijs partibus venuftatis,tùm etiam 2 vultus cando re mirificè apad Spontum commen dabar.Quod igitur fufca fim, diuer fasque peccati notas ab orbe condi to côtraxerim,nemo exiftimet mex nature effe conlentancum:nam vehementer illi aduerfatur \& repugnat. Nihil enim magis humanx naturx repugnare videtur, quàm culpa omnis,\& poena inde profecta:vtpote qux tanto innocentię candore, tanta interiuris hominis venuftate, ad ęterná \& foelicem víram fine mo leftia aliqua \& labore traducédam, códita fità DeosHinc pleríque proe fentem hominis ftatum,cùm fcilicet totus niger effectus eff, cum priore illo componentes, hominem monfrum tota natura a ppellarunt. De qua re non elt à nobis in prafentia difputandum,exigit enimproprium tempus \& locum quaftionis grauitas.Ergò quxcunq́ue fcelera, qux vel Scriptura facra refert, vel pretermittit, quacunq́ue etiam fcelera profana hittoria complettitur, inter mortales admiffa, quax à prima il la nigredine \& primo peccato profecta funt hrec, inquam,Spöfa nigredinem appellat,recenfet flagitia om nia à peccato primi parentis, ab ho micidio Cain, ab eis feleribus qux Gene. 4 ante dilatium humanum genus infecere,peccata omnia populi Iudaici,quacunqúue funt literis facris con fignata, vfquead a duentum Chrilti, acdeinde vique ad fupremam diem iudicij:tùm ectiam \& poenas \& fupplicia,qua:Deus aduerfús feeleratos lxpè intentauit, \& afflictiones pro-terea, quibus iufti probătur:hæcc om nia nigredinem appellari exiftimato. Polset aliquis in quaftionem ver

## CAP V T PRIM VM

tere, quam ob caufam f ponfa caufas nigredinis exponens, in ardorem fo lis primam omnium videtur referre:[decolorauit(inquit) me fol. ] Et quidem, quátùm attinet ad literam, nulla potuit,aut certior, ant euidentior adduci caufa demutati coloris, quàm folis afpectus. Nam ea corpora nigerrima efficiuntur, qua folis iniurijs funt expofita. Vnde \& a apud antiquos folis fymbolum erat nigre do:\& AEgyptij Scarabẹú, magnopere yenerabantur, animatam folis effigiem putátes,(vt inquit Porphy rius.) Vt igitur exactiùs Chriflianus lector inselligat, quid nomine folis fponfa infinuauerit: aduertac delufem gantulitatem nullum deorú ma ioi habuiffe yencratione, aus maioricultu fuiffe profequaram quàm folem. Vndè apud Perfas fimulachrü folis legimus magna fuiffeve neratione habitum:\&apud AEgyp rios,qui primi omnium folem \& lunam deos putarút, gess illos appel lantes, quod ambitu eterno circuma giac currere vidếtur, Solem Ofirim dixerunt: ficut \& Lunam Ilim. Huius reigratia, Deus Optimus Maxi mus multis verbis, grauifsimis com minationibus, Iudzorum populo in terminabatur, ne folem aut lunam adoraret, quem certò feciebat multa contraxisecx tam longa cùm AEgyptijs confuetudines precipue veró cultum folis. Nam terra Ramefes (qux in Hebroorum poteftate concefferat, cum in AEgy pto yerfarentur) fueratcirca Heliopolim, col legiom facerdotum infigne, , olis cul tui \& venerationi dicatum:quare exemplo provincix, lacerdotumq́ue autoritate, falfa profefsione fapienrie perfuafi,Solis cultus altifsime in federat corum animis:átumóne po tuit hęc familiaritas AEgyptiorum
apud illos,vt hoc genus idololatrie publice profiterenturi eriam teges \& principes.Legis regemIofiam om nem cultum xniuerf amq́ue folis re-4.Ren 3 . ligionem, quam maiores ingentifta dio ftatuifsent,aboleuiffe, \&equos, quos reges Iuda dederunt Solis,iniatrio remplidomini funditus cuertif$\mathrm{fe}, \&$ tolis quadrigas igne combuffif Iere. 43 1e. Et Ieremias voce Domini pollice tur,fe ftatuam folis demoliturü. Et inter cętera illius populi flagitia, propheta Ezechiel täriquam grauif Ezech.s. fimum commemoratscultum, \& reli gionem, \& reuerentiam verfùs folis -artum. Et vt curiofos facrarum liserarú indagatores hac in parte aliquo etiá modojuuemus, literis proditum inuenio, nomine Bahal in facris literis folem effe intelligendum, nam Phęnicum lingua fol Bel appel datur: quiBellus \& Bahal dicitur: quamuis wt Diodorus foribit, Baby. lonijs Iupiter dicatur Bel.Liceat igi tureolligere nominafolis Sponfam peccatum idololatriçin vniuerfuin voluiffe fignificare. Nam hoc peccatigenus ab initio conditi orbis humanam naturam denigrauit, potifsi mum verò: antiquiorem ecclefram, Hioc eftsynagogam, vibrefert hiltaria facra. Et Chaldxusisinterpres in sundem fenfum locum etiá intespre tatur.Inquitenim, voces. iftas nigreq. dinem excufantes vniucto cocioi Ifrael effe accómodádas, quafialló quatur vniuerios populos \& nation as su 1 nes: Nolite(inquit)medef piceréegid vobis vî̀cor nigrior folito, quia fecti - ${ }^{\text {² }}$ dqす juxta opera veltra,\& folé \& lunam adoravitllud ergó conflás ac certú effe videtur, Soólam nominefolis at qué nigredinis,genus omne flagitij (vt diximus)culpę \& poenẹivoluiffe fignificare. Sed inter flagitia omp nia idololatriam potifsimum cons D nume:
numerauit,quòd inter peccata omnia \&\& grauilsimam cenfeatur, \& fit. Nihil enimadeò confundit \& perturbat omné religionis rationem,ni hill magis optimis moribus aduerlatur,quàm hoo genus peccati, Nam -fublata religione, neceffum eft reliqua virtutis \& honeftatis momenta déficiamt, qure religioni táquam fun daimento nituintur. Secundo, nullo alio peccatomagis irritatar Deus, O ? fcolere idololatrix, Nam qui alteri s.dossi quàm Deo dininós tribuit honores, Deiglorian \& maieltatem proximé loedit,\& imininuit. Tertio,nullú poterat effe Sponfex flagitium magis atrox \& graue,quá proprio (pon fodeferto, in alterius ruere amplexus\&\& of cula,aut cum alio viro tecretiores habere congrefsus. Vade\& Firere facretidololatriam nó folum abominationem, fed \& fornicationé appellăt. Quoniá igitur nulla pofsit effe maior coniunctio, quàm ea quę per religionempfit,rurfum nallácer tius ac mahis irrenocabile diuoniú, -quàm quod fit per idololatriam, \& -fuafionem falleqreligionis,fponfa in iter omnia feceiera \& peccata, quod hoc vno maxine premeretur vid fo Jum refervdicens. [Nolite me cófide rave quod fufca fim.] Accedit ad ca squę diximus, quòd quamuis reliqua peccata \& f felera non fint adedo atto iciagatque peccatum idololatrixe:fed an omi peccato inuenies aliquam
Iuc. i6.eriltus rationem: Chriftus in Euange Ho;Mammona facir Deum auari: \&
Ephef.4ipaulus Apoftolus, Impüdicitiam Demm facit hominis falacis \& libidi mofni\& hominis gulofi,\& edacis, ven trem\&eftomachuin.Idem etiam pe nitgs diceduander reliquis omnibus peccaris, Habentetian \& fapientes thomines, \& quilicerarumftudio infenti funt,fuosetiam Dos,quos co: - 2 anki
lunt \& vencrantur. Nam fifudio inanis fapientix adeò oblectaris, vt quę fuat maxima \& optima negligas, perinde eft ac fi Minerux facias lacra, Ac proindèin omni genere flagiti) aligua videtur ratio cultus, Idem de mufica, \& A polline:delucro \& Mercurio : de honoribus \& louc. [ Eili) matris mex pugmiuerunt contra me, pofuerunt me cuftoden in vineis.] Hercaltera caufa eft, qua Sponfa vel extenuat culpam cotractox nigredinis, vel om nino à le degelit, Exquldem? quan tùm attinci, ad venufatan \& gratiamrotius meta phore, Salomo fin xit iuvencutám intam, Sponiam fcilicet, patorna domo fimul cum fratribus habitafleffratribus (inquam) ex eadem matre prognatis, non ex endem patre genitis: vt intelligas, cos,qui contra Sponfam pagnauere, non faife fratres germanos. Ap parente iam igitur tempore fructus vinearuin, cùm opus effet vineas cu ftodire, cum propter beftiarum incurfus, rum propter viatores \& fures(nam iolent hec omnia vineas in fettale) mentio incidit de cuftodia vinearai ecquisnamex fratribus vi neas cuflodivie debuiffet, in quętionem daepir wocari, Et quoniam cuftodire wheas, \& arcere hominum beftiarumque infecus, iefolis ardo ribus, \& planiarum etiz iniariys ex poni,magho ẽ̃ lábore efset cóiúctú efferq̆3res difficultatis plena, Spöfé fratres, detrectantes tantam onus fubire, vel onnino recufarume prop ter difficuleatem rei,vel caulas aliquas apparentes excogitarunt : vt quafi alijs rebus maioris ponderis occupati,cufoodix vinearum minime polsent inicumbere. Sed reuera vt otio \& ignauiz fe traderent; confuratione lacta, \& vno animo aduer

## TAAOAPVTV RRIMVM.O

fus pulcherrinam puellamicons fpirantes, dixeruat $\rightarrow$ Hzac wineas porerit cuftodiremam nosalijs, ytilitatibus intenti, vix potecipmes, id operis praitare. Debique refellente Sponfa illorym argumemta \& rationes ia: hinc inde acerfi; me depugnatum eft. Sed, vr fieri folet, peior pars meliorem vicit: \& deníque Sponfa deftinata eft vinearum cuitodix. Id verò certum tin continere arcanum carum aflictionum, quas ecclefia Chritti, \& piorum mentes, ab improbis femper a condito orbe fuere perpeflx, nutlus eft qui non videat. Nam improbicoactis concilijs, confiliss agitaris fummo femper ftudio piorum mentes ${ }_{2}$ \& ynjcam magni Dei Sponfam multis modis aflictarunt. Pertpicitur etiam \& id quod dicimus, malorum prelatorum, theologorum, a lio rumaque qui in ecclefia Dei prçlunt, technis \&fucis, Ifudijs \& inuentis. Qui,f voluptatibus opera danda eft,fir rebus expetitis fruendum, fi corpori indulgendum, preito femperfunt, \& ad captanda oblectamenta prompti \& expediti. Si verò quidpiam aggrediendum eft, cum labore coniunctum, difficultatis plenum, veluti exempli gratia, ', iciunandum, orandum, vigilandum, largiendx eleemófynx: deniqué $f \mathrm{f}$ alia officia pietatis fant exequenda!, que non fint minoris difficultatis quàm vineas $\mathrm{cu}_{-}$ ftodire, id verò fponfx Chrifticommittunt. Quod fi aliqua in re vel leuis alicuius negligentix nota in Sponfa deprehendatur, mírum eft, quas excirant tragedias s accufantes fimplicem \& innocentem iuuenculam ! Adhęc, quanto artificio, quibus argumentis \& rationi-
busisdepugeant aduerfus Sponfaine Afferunt in eam rema; publicamitot tius Ecciefire gubernationem \& regimen simpencbta praterea torius xaligionis, labores dignitatis epifcopalia o omnem pompan \& apPatatum extcraarum ceremoniarú, quibus fupplici plebeculx imponût, quafi dicentes. Nos vineas cuftodire non poflumus, nof fium oft, rempublicam moderaris non iciunarc: gubernare, nom orare: alios intittuere de elecmofymis faciendis, nobis tamen non eft id oneris imponendum : fuftinenda fioItris humeris omnia religionis pon dera, verbitamen predicationi, \& fanctarum literarum interpretationi minime incumbendum:hec poffit prostare iunencula ifti, loror noltra, que vacat otio, qux nihil aljud efficis guam cuticulam curare. Huius rei in lacris literis diuerfis in locis exprefsilsimam bar bemus imaginem : improbos (cilicee aduerlus Sponlam lemper coniurafle. Nymbrotus enim, (guem Scriptura lacra robuflum venatorem appellat ) reliquos omnes grauifsimis labaribus fubijciebat, vt illius ftultitix inferuirent : quocirca appellatus eft robuftus venator, quafig grayifsimus hominum oppreflor , AEgyptiorum popis Exed. io lus aduerfus Sponfan Dei pugnabat , illam diuexans operibus lue ti \& lateris, \& cùmmaximé laboraret, \& operibus vilifsimis effet int tenta,tŭc audiebat: Vacatis otio,\& ideo dicitis, palee non dantur nobis. Vide quid fir perpeffa Sponfa fumExod. 8 . miDeiab impis regibus, ve d Saule: quid praterea ab alijs ctiam multo iniquioribus: quid a Babylonijs, Medis, Perfis, Romanis. thixgorq ans sitg $\mathrm{D}_{2}$ Hi

## F. CYPRIANVSINCANT.

Hi omnes ab initio conditi orbis huic emper incumbebant fludio, vi Sponfam Chrifti multis modis diuexarent. Eftillud obferuandumat tentiuls, quòd hos omnes Spunfa filios matris appellat, non filios pa-
lasu, t. tris. Nam habes apud Ioannem tuá geliftam, quofdam homines ex voJuntate carins prognatos, idquod omnibus eft commune: từititecian ex fanguinibus alios nafci, quafidit cas factos illuftres, \& fulpieiendos gravilsimis feeleribus: qua generatione potifsimùn prodit nobilitas, quam ftulti homines tantoperé admirâtur:alios denique na tos ex volútate viri,quafi dicas, alins natos côfilio, fapiêtia, prudétía viri conftantes: quales fuere fapientes 1xculi huiusalios poftremò ex Deo nafci, fed paucifimos. Quoniam igitur mortales omnes aut ex voluntate carnis hafcimur aut fanguiHe, aut voluntate viri, eandem omnes matrem habeinus: patrem verò communem habent hi folummodo, quie ex Deo nalcuntur. Iuré igitur Sponfa hos omnes, qui fecxpugnant,filios matris a ppellat, non patris. Nam fillim effent adeprige nerationem, qua homines in Deum tranferuntur, thunquam Sponfam Chrifti adeò infétarentur. Filij igi tur matris depugnabant aduerfus Sponfam. Iam verò illud inueftigandum curiofuùs, quid nomine vinearum fvelit Sponfa intelligere. Diuina philofophia, vinearum appellatione, folet fignificare vniuerfum cultus rationem, \& omnia religionis momenta, vt(exempli gratia) leges, iniltitura, facerdotia, oratoones,iciunia, reliquaq̆ue id genus alia pieratis officia. Hac loquendi metaphora frequenter vtitur Scrip tura facra magna cum proprieta-
te. Nam inter ea que ad rem rutictam pertinent, nihil eget maiori folicitudine, labore, \& induitria, quath vinearum cura, quemadmoddin ef multorum literis proditum. Ad eundem modum, initer ea othnia qua hominem in officio detinere poffunt, religio eft qux, quernadmodum vinea, maiori eget induftria \& fludio, vt indies promoueatui, magnáque lufcipiar aug menta. Efaias cùm de veteri, religione füditûs deléda, erigédáque no ua vaticinaretur, vinesmillam ap. pellabat. Cantabo dilectu meo(inquit) canticum Patruelis mei vinex fiure. Aevinea (inquit) facta Matt, 2t, eft dilecto. Chriftus R. N. Scribas \& Pharifęos, fummośque legis facerdotes acerbe increpat, fub eadem metaphora vinex cuiuldam fumma diligentia atque folertia plantate, quam frepe circundedit, He ho minum aut ferarum incurfibus pateret, loc um excipiendo muro extruxit, deniq́ue rebus omnibus affatim infructá tradidit colonis:mox q́ué peregré profectus eft (commifIerat enim illis Deus Optimus Maxim.totum religionis pondas) quam per Mofem eximic prouexit, Planta ucrat vineam iftamjvt fuotempore templum ilfud celeberrimum, lacer dotia,facrificia vero Domino agricolarú induftria magñis prouétibus refoonderér. Denique his exemplis adductis, cuivis(vt arbirror) pröptú erit, quid nomine vinearum velit Sponfa fignificare, [Pofuerunt (inquit) me cuttodem in vincis. ] Nam cùm agit Sponfa de fili; matris, vineas dixit multitudinis numero: cú verò de fe ị̧ Ca loquitar, vineá dum- $^{\text {lon }}$ taxat in fingulari. [ Pofuerunt(inquit) me cuftodé in vincis, ego ve rò visteam meam non cuftodiui.] Id

## C A PVT

quỏd magnoperèdiligentilectorifit annotandum. Nam fi vinea idem fit quod religio ipfa,nemo fit qui ignoxet, quantoperé ab orbe condito natura hominis à filijs matris fit expugnata, vt varias,diuerfasque vineas cuftodiret. Alij multis \& mag nis voluminibus perfuadebant humanx menti, Deum effe animam mundi, qux multis conftaret partibus,quarum qualibet effet diuina nature particeps. Platonici verò, Stoici,Pythagorici, \& his qutiquiores lonici, mentem illam fatebantur efle Deum, fed non omnes eodem modo. Plato animatam dicebat mundum, animamque illam \& mundum, effe Deum: 1 ed alium Deú quem mentem vocat, huic priorem facir, \& animx mundi parentem. Stoicis ferè cum Platorie conuenit. Sed non omnes idem fentiunt. Thales Milefsius, \& Democritus nullum Deum preftantiorem exiftimabant, quàm mundi animam. Vt veró iftorum quíqué de deosum natura fenticbat, ita etiam de religione \& culcu flatuebat. Vndè profecta ctiam fuir ftultitia illa, vt qui Saturnam purarent agriculturam adinuenifle, aut Dionyffum vinearum cultum, aut Triptolemum rationem feminandi,illico referebant in deos, \& honoribus diuinis af ficiebant. Nihil refert, de vanifsimis Eleufina Cercris agere, aut de turpitudine facrorum, qua Libero patri celebrabantur,in propatulo exal tante nequitia, nullo verecundiore fecreto. Quid verò de ratione virtutis fectandx, de officio optimi viri, de iuftitia,de fummo bono: quanta inter illos varietas, quàm incredibiGene.rı lis diuerfitas. A téporibus verò Cha naam fili, Noe,cùm primo homines â vera religione coeperunt deficere

## PRIMVM.

divifus eft cultus, idifcifsa religio in varias innumerasqué vineas, \& rationes colendi Deum. Ob eamq́ue rem acerrime femper depugnatum eft a filijs matris , aduerfus humaná menté,vt reiecta vera religione, mul torum cuftodiret vineas, hocelt, varias atque pugnáres religiones fufci peret.Hac infigni contumelia affeCta fuit Synagoga in AEgypto: câdem ipla iniuria muletata in deferto,cùm malorum hominum fuafione vitulos fabricabat aureos. Deinde verò in terra Chanaam, quibus ra tionibus fuerat impulfa, ad cuftodié Exo $3^{31}$ das aliorum vineas; \& ad fufcipiendas impias netariasq́ue religiones, multorum eft literis proditum.Imó \& cùmChriftus redếptor carné noftram iam affumpfiffer, inuenitSyna gogam codem modo affectam, \& inuarias fectas diuifá:in Samaritanos, Effenos, Nazarenos,Saducęos, Hero dianos, Pharilecos. Horum quifqué perpetuà pugnabat \& dimicabat vt fuain tuererur fectam, \& alijs illam faceret probabilem:vt foonfa Chriftiillorum fettas cultodires, non fecus atque folent vinex. Qux verò de religione diximus quácertifsiné côftat nomine vinearú intelligi, vel iuxta Hebrẹorū fententiä, qui dicúr in arcanis literis per vineas frequenter intelligi Idolorum cultus \& religiones. Nemo non videt,fon fam conqueri, de cis ftatutis, \& legibus, quas condunt nefarij prin cipes, \& prelati fuis lucris intenti. Quxe cùm maximéaliquando pugnent aduerfos diuinas leges: citu-1 lo tamen religionis \& pietatis volunt illasSponfa Chriftiv vigilantiffime obferuet, non fecus atque folent vinex. Nam in humanis, legibus ,impijs prafertim, \& quacu-1 piditatibus hominum impiorum
inferuiunt, multa funt qua auocát mentem à vera pietare, à Fide, \& Charitote,Spe,deniq́ue ab eis partibus quibus conftat vera religio. Ha leges,atque decreta, quoniam partim videntur obtinere rationem cultus, \& timorem magiftratuum, folicitè feruantur:\&̊ quoniam varix funt et innumerabiles, veré a ppellantur vinexe numeromultitudinis, Quorû̉ colforia plus nimio occupata Spon fa Chrifti,fuam infoclicitatem (qua fiffubortis lachrymis)deplorat, dicens: vt aliorum vineas folicitécultodirem, [Vineam meam fion cul odiui: ] \&ve habent He-
 cat, EVivith, mis, mo folamente mua vez mas dos pezesmia. Ego (in quit) vineam illam, quax maxime ad me pertinebarymon cuffodiui.Quod vt intelligas aduerte, inter leges, inftitura,religiones,decreta, alia quidé efle inuenta, alia vero infipirata : inuenta voco, que fint humana indufria excogitata:infpirata veró, qua folo divino benefcio conftant. Alio rum vineas appellat Sponfa quas plantauit humanum ingenium, confitas humana indultria, quaram fru Ctus aut nos in apertum exitium detrudunt, \& in morrem impellunt, aut aliorum cupiditatibus feruiunt: quò circa quoniam ad nos nihil atti nết,neque ex vineis illis quidpiam in noffram vtilitaté credit, bené a lie nx appellantur. Inipirata verò religio, in rem Sponfre excogitata fuit à Deo,vt illam inftruat, formet, erudiat, \& tandem efficiar folicem, \& beatam: Qux queniam vna'eft, innu merofingulari eam extulit: \& qum fuis vtilitatibus fervit, \& inuéta eft fuis córinodis,eá appellat meá, meá, Vna eft enim religio, quemadmodü
vnus Dominus, vna Fides, vnú bap tifma.

Indica mibi, quëdiligit anima mes, $2 b i$ pajcas, voli cubes in ineridie, ne to gari incipiam, pof greges Jodalium iworum.

SPonfa diuerfos aliorum crrores experta, in quibus diuagata fueratalıquando táquam per tenebras inextricabiles, vehementioridefiderioacta, ex igniculis excitata amoris,quafi ad le rediensinquit, [ O , tu quem diligit anina mea, oftende $m i$ hi vbi palcas, vbicubes.] Principio autem Sponfum yelutitlectit amo. ris titulo, quafi dicar: vcl hac ratio ne negare mihi non poteris qux poftulo, quod te anima mea venementer diligit.Nihil enim Sponfo-Deo humanus anims offerre poteft,quod cum amore polsit côferritùm quòd amor reliquis omnibus actiombus, qux ab humana mente proficilcuntur, fit nobilior \& excelientior, tum quod inter reliquas operationes hare vna in noffra fit fita poteflate. Nam corpoream vitam, fortunas, honores,reliquaq́ue id genus alia, non de beri cum amore conferri, communi argumento euinci poreft . Pofsint enim hrec omnia nobis eripi vel vio lentia, vel morte, vel cafualiquo aduerfo. Quo fit ,vt quoniam hęc omnia minime fint in noftra poreftate conftituta, non pofsint cum amore de praftantia certare : imò \& cùm duabus partibus cöfter aut facultati $b^{9}$ human ${ }^{\circ}$ anim², intellectiua \& ap petitiua, operationes illę que à volúa tate próficifcuntur,multò magis fpō fo probantur. Nam ea operatio que ab intelleftu proficifcitur, non adeó femper liberaeft, vt non pofsit vel
argumétis vel rationibus aliquo mo do cogitin voluntatem veró, vade nafcirur amor,malla pofsit penetrare necefsitas aut violentia. Quocirca quaccunqué dona à voluntate ipfa proficilcuntur, velutiamor, preltan tifsima funt habenda. Primo quòd peculiariquadá ratione noltra fint, neq3 vllo impetu fortuna nobis eri pi polsint.Secundo, $x$ amor (yt dixi mus) maxime fitus fit in notira pote ftate, ob cáq́z ré ad flectēdū foôlum, nullâ vaquá donú, eáticrit poderis, aut táti mométi, quod cúamore \&\& dilectione apud Deŭ côferri polsit. Spö́a igit maturo fatis côfilio fpon fum veluti adiurat, \& in fuam caufain fleftit propofita dilectione \& amore:quo vno fonfus fuitinet, fe tanquam funiculis colligari, Petit autem,(iuxta vulgarô editioné) fpó fus fibi oftendat vbi palcat greges, vbiillos accubare faciat in meridic. Iuxtaquorundam vero interprerationé,quoniam textus Hebrequs ha-
 hocelt, [quomodo pafcas,quomodo accubare facias in meridie.] Itaquè fentus genuinus haber: ab foonfo pe tit Ipoilf, faciat certiorem de ratione loci \& qualitate:alter verò g iux ta noftrá editionem eft,de ipfa pafcendoru pecorúlratione: quaxrit em, quamodo pafcat, quounodo accuba ré faciat. Vteréģfenfus pofsit acōmo dari, \&prracedérub?,\& fubfequétib? vteṛ́́zrole exabiliseft.Ad priorêitaq́z accedédojpetir Spófa fub metapho ra paltorica, fibi oftendar quibus in tocis potifsimí diverfetar, ne forfan fibicontingat errare circa magalia paftorū. Nâ periculoffeft maximeq́ue pertimefcédú,nelcire quo in 10 co potifsimú fófus verfét.Ef enim res tota chirana vita maxime necefla ria,fcirefecticet vbiagat foéfus. Nä
ifthuc féper mifer \& infelix mũdus inrédit ingenij neruos, ve fpōlüChri ftū eis in locis diuerfari doceat,vbi minimé cóperiit. Ná qurecúq́zab ini tio tradidere fümi phtlolophi de fŭmi boni ratione,prolixẹ illẹ quęfrio nes, \& concertationes improbre de fummo bono quod mentem humanain foelicem efficere poffet, nihil aliud erant,quá veluti digıto cōmó ftrare vbi f ponfus ageret, alijs afferentibus cum vola ptatibus carnis, \& oblectamentis commorari, alijs dicentibusfponfum perquirendum in externis iftis bonis fortunxe, alijs. in vacuitate doloris, alijs auté incó téplatione rerú,quòd effet praftantüsinna humanę mentis operatio. Vt: quifq3 igitur opina batur de fummo bono,quarrentibusivbiageret fponfus, vbi habitaret, ita locum digito cômőfrrabar. Diuagat? eft human? animus,ac diutius diuagat ${ }^{9}$ per tene bras inextricabiless neque lucé fulgérifsimá lpöte illius fesoculis ingerenté intuebatur.Ob eáq́z caufá tan quálögifsimis crroribaià defeffa,ab ipölo rogat \&petit,liceat fibi cogno fcere, quibus in locis potilsimúagat. Vnde \& Ipöfusipfe Chriftus Ielus, qú \& a binitio códiti hominis; \&\& vfquead freculi confumationé fciebat hoc grauifsimú periculú fốfęx hoc eft,electorú animis; imminere, yv hos minú opinionib${ }^{2}$ inherédo hucarg? illuc diffraherē̃, fpöfüquęrésvbini nimé effer inueniéd? nos oés multiss verbis premoner, dicés:Multi yeniés in dieb illis dicétest egofúchrs \&e multos leducér.'Fúc fi quis yobis di xerit, ecce hic eft Chiss, aut illic, no lite crederesfurgét em. pfeudoChŕt, \& pleudoPropheré, itavt in errotét inducátur,fi fieri pbt,etiá electieccz ee predixivobis,Siergó dixerint vo bis:ecce in deferto eft, nolite exire:

D 4 Ecce

## F. CYPRIANVSINCANT.

Ecce in penetralibus, nolite credere. Longa lane, \& prolixa admonitio: fed lirem expendas quemadmodŭ oportet,adeò neceffaria, vt fine illa conftare non polsit Chrillian $x$ vita ratio. Hoc enim magna contentione mundus femper nititur perluade re,Spöfumịhíc,aut illic habitareiux ta cuiuf 9 3 opiniones, tectas,\& placita.Cõtédút LutheraniChrittí apud Ie agere:atáue inter eos ipfos hxereticos, qui à Martino Luthero, tanquàm ex Equo Troiano profiliêre, (cùm fint in fectas etiam diuifi)mag na contentione quęritur, vbi habites Chrittus. Quifque verò illorum,iux ta ea quxe excogitauit, aut fomniauit, ita Sponfo locum facit. Res elt magni momenti, Et quoniam in re tanta periculofum erat nos ipfos iudicio itultorum hominum permitrere,Sponfa non quarit ab hominibus, vbi habiter Sponfus, fed ab eo ip fo petit, quibus in locis demoretur. Nam probe fciebat Sponfa, fultos homines \& demétes, vt propriatucá tur placita, inflituta, fectas, o piniones,loca quadam confingere Sponfo,quęille minime inhabitat. Benè igitur Sponfa quarit: [Oftende mihi,vbi pafcas.] Quafidicat,neque na turalis amor, neq3 ratio humana,ne 93 influx ${ }^{9}$ aliquis coeleftis,neq3 (piri talis creatura offendere potuit hate nus, vbi ná habitares, [Indica igitur mihi vbi pafcas,vbicubes \&c., ]Sive rò nobis probetur fecundus ille fenfus, [quomodo palcas, quomodoac cubare facias] vix loc ${ }^{\circ}$ queat intell: gi, niff cognita \& explorata priùs il lip terrae qualitate, fcilicet Palęftine. Quiergó optime palcunt greges, 1 ta bula non longe à pafcuis habet, ma xime in Iudę, vbi Syluarum vmbrę crant rarifsimẹoues verò medio die ctum maxime adtus feguire viderur,
in vmbras effe ducendas of̂écuit poë Georzas. ta dicens.
Jfibus at mediis, oumbrofam exqui rere Dallem,

## Sicubì magna louis antiquo robore

quercuss
${ }^{7}$ ngentes tendit ramos, aut ficwi ${ }^{\text {n }}$ ngrum
Ilicibus crebris facra nemus accubat vmbra.
Vergilian!pretered Menalchas calo ris incommoda vitare cupiens dicebat.
Cogite oues pueri, $\beta$ lac preceperit estus;
Vt nuper frufira preffabimus pbera palmis.
Itaque vicinitate feptorum vel magaliuin farciendum eft, vbinulla po teft haberi arborum inumbratio: in Iudxa verò multò magis neceffariū; quod regio illa vehemétiùs xftibus infeftetur. Huius ergò meridianęaccubationis fit mentio prafenti carmine. Duo aurem querit Sponla, alterum pertinet ad paftum matutinum,alterum verò ad accubitú meridianum:id enim intelligendum eft ex verbis Sponfre,cùm dixit: vbi paf cas: quietis autem facit métionem, cùm dixit: [vbi cubare facias in meridic.] Na̋ Marcus Varro, quidere ruftica.elegantifsimé confcripfit, iubet tempore afino oues exire prima lucc in paftum, propterea quod cotempore herba maxime fit rofci da,vrgente aurem $x$ ftu, aridior mul tò.Circiter meridianos eqfus(inquir Varro)dum deferuefcunt, fubumbriferas rupes \& arbores parulas ducâtur,quoad refrigerato aére vef pertino, rurfus pafcant ad folis occa fum: quoniam pafcédé funt oues capitibus (oli aduerfis, quoniam capita

Lib. 7, pita molifsima funt. Et Columela de pafcendis gregibus attino tempore multa complexus eft, quoniam res \&-difficilis eft,\& periculofa his qui rem pecuariam tractanr. Quamobrem Sponfa(quafi huius effet difcipline ignara, \& Sponfus effer in ea arte diu ac multū verfatus) quoniá videbat oues Sponfi pingues, fucculentas,aliorum oues aridas \& fqualentes, \& macie confectas, often de mihi, oblecro(inqui)tqua fit ift a noua pafcêdi ratio:deinde verò quo modo oues tuas accubare facias, medijs eftibus tá paccaté \&\& tranquillé, vt folis ardores, \& iniurias coelinon fentiant. Erat proinde Sponfi difciplinz admirabilis in pafcendis gregi bus. AEfus autem in literis facris eftv chementior aliqua tentatio, afflictio,calamitas, \&\& deniq́ue ingručtium malorum impetus, quibus nulla humana vis potsit obliffere. Ac forlitan hûc refpexit regius prophe ta Dauid cùm cecinit, electos fecu-
 ridiano. Et alibidixit. Per diem fol non vret te. Illuftris vates Efaias cum populo Dei magnam polliceretur fecuritatem, inquit. Erit Domi nus populo fuo in vmbraculum ab-
Iere.1.f. éitu, \&\& in protectioné à nimbo. Ierem. Non timebitcùm vencrit ętus,
Apoca. ${ }^{7}$ Et Ioannesin Apocalypfi(predicếs fuinmam fanctorum fecuritatem \& quietem) inquir. Nō cadet fuper eos fol néǵzvllus ęfus:ideft, nullaillûc pertinget tribulatio, nullum incommodum, fed omnia lęta erunt atq́ue foeftiva. Duo igitur petit Sponfa ad mirata in Sponlo Chriffo tantam ar tis peritian:alterum eft, qua ratione fuas oues pafcat, alterú verò quomodo medijs xftibus accubare faciat.Et paftum in arcanis literis doEtrinam fignificare nemo ignorat.

Sufficiat nobis vel teftimonium regij vatis Dauid illius Ode, cuius ini Pfa, az. tium, Dominus regit me. Habuit igi tur hic mundus, femperq́ue habebit paftores fues, qui legibus, qui inftitutis, qui doctrina varia fubiectas fibi oues pafcant, Vnde apud Sapientes huius fęculi commendatifsimam inueniemus fingulis pené paginis fe renitatem mentis. Videasillos de rebus magnis perpetuò contendere, \& dogmata quadam tradere fanctis li teris vtcunque confentanea. Audi Stoicum dicentem, neminem efle fa pientem nifi bonum virum:nihil effe bonuin aut honeftum pręter vná virtuténihil fugiendum prẹter vná turpitedinem:iniuriam non effe péfandam iniuria. Legis a pud Socratem,eos homines non ofle deploran dos, qui cum faducia bonę vitx hinc demigrarunt:nullam rem nobis effe fuatem, nifià nobis contemnatur. In Polyticis fcripfit $\Lambda$ rift. Vna virtu Polr. te excepta nihil inhumana vita fua- Arift. ue elle poffe, nifi adfit animus nullius mali fibi confcius, vndé ceu ex fonte fcateat vera voluptas. Tradit hec Epicarus. Mirá igitur eft, quod Epicu. hi omnes, quide virtute \& honefto fubriliter \& eloquenter difpurarut, qanimos hominũ(quafi dicas vues) fulceperunt curandos,nuiquam aut virtutis aut honeflatis fludio greges,\& oues fibi commiffas faginarunt, imò neque defiderium virtutis fectandx ind fuas oues vnquá tranffuderunt.Lege quęcunque paftores haius múdi accuratilsimé diuerfis voluminibus de pietate, de religione,de virtute difputarunt: volue fi velis nocturna manu, verfa diurna: tam vrgenti fame difcrutiaberis, atque fi in locis aridis \& fqualentibus uerfareris. Ergò quęcunqué excogitavit humanum ingenium, ad pafcé

## E. CYPRIANVSINCANT.

dos \& nutriédos hominum animos, poffunt quidem nobis videri herbę gratifsime, \& ad paftum apriisim, re tainen ipla vmbre quadam funt innanes, \& infomnia quędam. Quo fit,vt hos omnes, qui carpendis his herbis per totam vitam magno ftudio incumbunt, videamus iemper, $f i$ de virtute agitur,flaccidos, (qualentes, macie confectos, nullum habentes virtutis fuccum. Sponfa proinde, cú multos vidiffer paftores, rationé autem pafcendorunn gregum minimè probaffet,ad Sponfum conueria, inquit. Otu quem vnice diligit anima mea, oftende obfecro, qua fit ifta admirabilis ratio pafcēdarum ouiú: oftende mihi,qui ficri poteft, vt fubi to atque repéte, \& maturino, \& velpertino pafta hocelt eos qui in iaué ta feribi commitunt, \& cos qui iam fenio defefsi multò alios dimittas ä acceperis? Accipis auarum,fubito of ficis liberalem \& munificum: impudicum efficis modeifum : gulofum, temperatum: \& denique $f$ marcidas oues \& f fqualentes accipias, fubito of ficis pingues, \& fucculentas:nō enim in iplo paltu peritura quadam de mulces voluptate, fed tenaces potiùs relinquis aculeos, qui hominum mentes rapiát,\& trásformét. Quod obfecro eft hoc genus incantamenti, quod apud alios inueni nunquam, quod ego meminerim? Qux eft ifta virtus \& potentia admirabilis,qux in ilt is herbis \& ratione paf cendi,\& curandi greges latet? Sic enim Paulus herbas Sponfi, hoc eft Euangelium, doctrinam, totamq́ue rationem paftus, virturem Dei appel lat dicens:Euágeliumeft virtus Dei
Rom. s. ad iuflitiam omni credenti. Has ergo herbas \& paltus Sponfi, grauifsimos continere folis ardores, \& grauifsimis $x$ ftibus afsimilari aduerte.

Nam intra herbas iftas \& intra pafcua latent mille cruces, labores, cala mitates ingétes, quę in vna fola oue, Paulo fcilicet, expédere poteris: qui fęuiente toto Orbe, inferno etiamip fo fequiente, ram fecure cubabat, vt Rom. 8 . diceret: Certus fuin enim quod neque mors, neque vita,neque angeli \&c.Que eft illa virtus admirabilis, quę rapit, afficit, \& transformat? Id ublecro mihi oftendas. Admirantur enim magnopere fanctorum animx tantam in verbo Dei \& paftuifto effacaciam . Vnde Chaldxus interpres fapienter fatis hunc locum exponens, in fentétia inquit. Cuim Moles prope interitum ian ef fet,dixit. Domine fcio vel reuelatione aliqua interna vel altiori aliquo prophetix gradu, quòd populus hic multis re peccatis irritabit, ob eamqué caufam ibunt aliquando in miferam captiuitatem, [ORéde mihi oblecro quomodo pafcas ${ }_{2}$ ] id eft,abfrufiorem illam rationem ducendi animos \& gubernandi, \& afficiendi, Nam artem iflam \& dilci plinam tu folus nofti: fultum enim effet, ac plané demens,me velle id tá tum munus vfurpare, nifit te habeam magiffrú, praceptorem, in/piratoré. Caufand verò timor is exponit, proprer quam tam vehementer optat, yt fibi indicetur vbi fponfus habitet: [ne quando (inquit) errare incipiam poft greges fodalium tuorum, ] Textus Hebrexus videtur habere: [ ne fiam ficut amicta aut inuoluta poft greges fodalium].
 -uve amiciri figniticat,fed fignificat eriam \& vagari,\& declinare. Quáuis Rabbi Dauid Kimhi,vt in ràabit flurimùn in hac declinádi fignifica tione id verbú vfurpet.Liceat colligere ex verbis fpöfę fúmãverecúdiá
inge-
\& ingenuü pudorem eius, quar nolit ad tabernacula paitorum declinare, aut poft corum greges vagack erra bunda a birc.Quibus verbis, prater hoe quod venuftifsime Salomon me. taphoram feruat, tribuens Spöffe pu dorem \& verecundiam illam, qua. optimas foeminas maximé decet: oftendit etiam, qualis fit diuini amoris vtilitas.Nam $\varphi$ Plato devalgari amóre prodidit( $r$ referente Phiedro) quòd fcilicer abiterret nos à turpibus, \& ad ftudium honefti impellity multo magis fit tribuendum diuino amoritimo hare propricia diuno an more proficifcütur.Vtrumq́ne perf pici poteft in his Sponfe verbis,quae tan ledulo poffulat abSponio, fibi indicet quibus in locis agat:oftendat fibi pręterea,quomodo pafcatsquomodo accubare faciat in meridie, In uenitur in hoc poftremo honeftiftu dium, in priori illo timor quidam incurrendi rurpitudinem aliquam aut dedecus. Ne (inquit) errare incipiam,feu vagabunda errare. Nam fi lemel quilpiam deficiat ab Sponfo, aut pro fponfo alios imitetur paftores, fit neceffario crro:es incurrat innumeros. Nam veritas illa ftabilis \& conltans; quam humanus animus tantoperécupit, in pafcuis Spôfi, \& rabernaculis inuenitur. Nam apud alios paftores, quauis veritas in (pecie tractetur, quęratur, excutiatur: varios tamencrrores, eorum decretis admifceri, nullus eft qui ambigat. Vnde \& Sponfus ipfe Chriftus Iefus, quoniamillius doctrina huma nx naturx maxime effet confentanea, \& quafi effet ftabulatio quadä bene conditx nature, renafcentiam appellat, \& regenerationem. Quocirca, ct̀m pronus feratur humanus animus in ea que funt certifsima;atque cum veritate magnopere cōiun

Cta,ea maximé naturam humanam poflunt iuftaurare, que certifsime veritatem docent. Paulus autem A poitsduobus titulis potilsimum, il Lultrar Euangelium Chriftie nam \& verbum veritat \& appellat, \& Euan* getium Aalutis: ©crumqúue ad Ephe Epher,s hios icribés): Et verbum veritatis pri mùm a ppellat doetrinam Spöfi,qno niam in aliorum peicuis mille Laby rinthos, errores, a mbages:veritatis autem, aut nullum yeitigium, aut te nuem quandam vmbram illius com perire polsis: Verbum autem faluEis,quoniam fola haxc doetrina antiquos peccati morbos polsit depelle re,verruifque facultatis nottrx, intellectiux \& appetitiur. Nam \& men té de rebus dıuinis mirifice inftruit, \& appetitiuam virtutem rapit, \& transiormat in amoiem honefti. Hinc criam \& Chriftus magitter vi te, totam Euangelicam dcctrinam inuentis hominum, \& erroribus opponebat, cùm ean Veritatem appel lavat apud loannem Euangeliftam. Audietis(inquit) veritatem, \& veritas liberabic vos. Sit nobis cxem- Tol., plo corum qux diximus diuus Auguftinus inter caceros: qui cùm non dum Sponfum cognoviliter, illius paf cua, \& paftoricam diciplinam, hoc eft,facras literas propter fimplicita tem ftyli:capitur a Manichęis, eorú lectabatur veftigia, tanquam veros paftores, i\& Sponfi lodales, lectam il lorum tuebatur conftancilsime:exiftimabat non homines effe qui peccamus,fed aliam quandam naturá, qua in his fummum obtinet imperium:ambigebar preterea de re ifta, an philofophi quos Academicos ap pellamus,qui de omnibus dubitandum efle ftatuebàt, cetteris omnibus effent praftantiores:vix poterat cre dere quidpiam efle vila in partena-
turx, quod non mole corporea effet affectum: obeamq́ue caulam in diuerfos incidit errores. Credebat em fubftantiam quandam malam effe, deformé \& craflam,quam credebat fuper terrá repere : ean malignam mentem appellabat, Non poterat fa tis intelligere Deum ipfum à linea mentis corporeis proriùm effe alienum:longum eft recenfere, quos de Chrifti incarnatione animo conceperat crrores. Senciunt etiam \& xgritudines quafdam, fi non circa fi dem,falten circa mores, quià maga tibus Sponfi declinátes, atiorum hominum pafcunturinduftria. Hinc vi demus apud quofdam furta, fornicationes,detractiones, tanquam leuifsima haberi peccata, vt omittamaus,pleraq́ue doceri ab hominibus ftultis quax magnoperé difsidéa ab Spoofi placiris. Ne igitur Spōfa va gabunda, \& luarum rerum incerta, hos errores incurreret, inquit: [ Ne errare incipiam poft greges fodaliá tuorum.] Prouide fatis \& fapienter cum de improbis loqueretur,greges dixit:vt intelligas numerum itultorum efle infinitum, \&eos qui fecten tur errores hominư, nullo poffe numero comprehendi.Chriftus magifter vite,eos qui per latam viam inMart. 7 grederentur, multos efle dicebat, \& infinitos:\& ex femente illo in terrá coniecto,quarta pars cum fructibus colono relpondit,tres reliquxe periê re. Eos vcró qui fectantur Sponfi veftigia, pa!cunturq́ue iuxta illius ma galia, non greges, 1 ied gregem appel-
Iuc. 7 lat. Nolite(inquit) timere pufillus grex. Eos qui ingrediúrur per aretá viam, paucifsimos effe dicit. Exiguus igitur fuit femper bonorum numerus,quemadmodum improború nu merus copiofus, \&e amplus. [Ne vagari (inquit) incipiam polt greges fo
dalium tuorum.] Chaldęusinter2 pres magno cum iudicio(ver ihi vi detur)todales foonfi idola gentium appellat. Quare,(inquit) erunt filij Ifrael tranimigrantes inter greges fi liorum Efau,\& Ifnael,qui applicăt ad te idola fua profocijs tuis? Id enim ingenti ftudio fultrus hic mun dus,\& mifer, \& infeclix femper curanit, fponfo focios quofdam,feu fo dales contra omne ius, fasqúue tribue re:cùm tamen foonfus pro fua maic tate \& dignitate nullã pofsir habe refodalem, hoc eft,parem \& xqualem.Sponfus fe magiftrum appellat dicens. Vnuseft magifter vefter. $\mathrm{Et}^{\text {Matt.23: }}$ irerum: Vos vocatis me magifter \& Iozn. if Domine:Et,nolite vobis vocare magiftrum fuper terram. Inuenit hic mundus, ipfo magifterij titulo Spon fi fodales, qui errores dumtaxat, \& fomnia quędam profitentur. $\mathrm{Et} \mathrm{pa}^{-}$ trem Deum a ppellabat dicens. V nus watt, 23. eft enim pater vefter. Excogitauit humana dementia quoldam patres patrix. Et quia feruator appellatur Sponfus:feruatores alios. Facinorofipreterea honines improbi, fodales equales \& pares Sponfo adinuenêre:cùm quifqué (vi fuperiùs diximus)certa quadam religione, impia; \& nefaria, fuas voluptates \& delitias tanquam idola colat \& amet. Sufficiant nobis quę fuperiùs diximus de idolis hominis peccatoris. Si autem nobis probetur alter ille fenfus, qui ex fontib? Hebraicis erui tur:erit forfan lectori non ingratus. Erat fenfus ille. Ne fiam ficut a micta vel palliolata,hoc elf,ne fiam veluti fcortum inter greges.Nam fcorta ve labantur antiquitus, quemadmodú côtat exemplo Thamar, qux, vt fo Geese ; $^{8}$ cero Iud $x$ imponeret, \& fcortum fe effe mentiretur, depofuit viduitatis veftimentum,peplole amicuit,\&
contedit in biuio, Iudas autem mere tricem exiftimauit : \& inqeirtextus. Nam operuerat faciem fuam. Inuenio ctiá \& apud Ethnicos hunc morem inualuiffe, vt forta, \& mulieres etiam inadulterio deprehenfé velarentur:hoc eht, togam induerêt. Vnde Tỉbulus Epigrammate quodâ pro Sulpitia.
Sit ubricura toge potior, pref sumqué - quafille

Scortum quam ferurfilia Sulpitia.
Togá dixit prafcorto.Et Horatius, \& Porphyrius cômérator teftatur, deprehélas in adulterio mulieres to gam induiffc. Vnde Iuvenalis illud. Talé nö fumet damnata togam. Ergò adultera \& fcorrum cenfenda eft anima illa, qux vnico fponfo cótempto, alios quęrit,quos fectetur \& amet, \& nunc hos nunc illos imitaזur, omnibus tanquam vilis meretri' cula expofita, \& tanquam fortum publicitừ proftrata, libidinum publicarum victima effecta. Quid velit f piritus divinus hoc loco infinua re experimento exploratum habebat Salomon Epithalamiographus, qui poftquam femel ab Sponio defecit, \& ab illius magalibus aberrauit, nullum pené fuit genus flagitij quo fe non contaminarit, \& vt ietá quam vile fcortum libidinibus expleret, vehementer aded mulieres alienigenas adamauit, vt idola gentium coleret, reiecto pudore, con-

## Rema 6.

 rempta pietate \& religione. Norunt etiam quid dicam, qui reliAto vnico Sponfo Chrito Iefu carperunt feipfos tradere omni im munditix \& nequitix: ( vt inquitEpher ${ }_{4}$ Paulus) qui tanquam meretricule propter longam peccandi confuetudinem, non fentiunt que admitrunt facinora,

Siignoraste, ò pulchra inter mulieres', egredere (t) abi poft Defifigia gregum tuorum. Et pafce heqdos tuos, -iuxta tabernaculapaforum.

SOlet hic locus à multis exponi, de ignorantia propria, \& cognitione fui. Vt fit fenfus. Si teiplamnon agnofcis, ò Sponfa, egredere \& abi \&c.Ita vt antiqua illa fententia, que coelo credebatur delapfa,cum his Sa lomonis verbis maxime conueniat. Agnofcete ipfum.Nam nulla eft in omnirerum contemplatione fiue cognitione pars magis neceflaria, quàm ve quilque noftrum in fe defcendat, le habeat exploratum. Nam quemadmodum ex propria ignorảttia nafcitus a lia, quæ nos derrudic in exitiú, ignorátia Icilicer Dei:ad eun dé modú propria cognitio, Dei cog nitioné parit, \&gignit. Vndé pender tota noftra foclicitas \& beatitudo. Id Mofes aliquando côtédebat, ve fi lij Ifrael hoc philofophię gen mini mé ignorarát:cú dicebat. Attende ti bi ipfi. Nam adeò periculofa eft propria ignorantia, ve fonfus pre fenti carmine grauifsima comminetur aduerfus Sponfam, dicens. [ Si ignoras te, ô pulchra, egredere, \& in fequere veftigia gregum, hoc eft: vulgi, [\& palce hecos tuos,] lałcivientes frilicet motus carnis, et pue riles affectus, [circa tabernacula paftorum, ] corum feilicer de quibus iam fuperius diximus, Mihi verò ré confideranti videtur, verum ac genuinum huius loci fenfum maxime' pendere ab exactiori cognitione He braicę lingux. Nam habenr Hebraza prefenti loco, pro eo quod nos habe
 Que in hunc modư ctiam vertimio iudicio poffunt. Si nefcis ó pulehra
egrede-
egredere \& abi \&c. Nam his querdi cuntur prefenti loco, de propria ignorantia,\& ignorantia Dei,locum fecit (vtarbitror) pronomen illud quod in Hebreco habetur 能. Rabbiautem Gerundenfis notat fuper illud Genefis,22.Dixit Dominus ad Abrahamegredere de terra tua ist de cognatione rua, \& veni in ter ram \&c, quoloco habent Hebręa, $\rightarrow 7 \Rightarrow \overbrace{2} \geq$ Vertendum effe, egredefe, \& non egredere tibi, aut egrederete, vt quidam putant, efféque idio tifnum lingux: Quemadmodum \& alibi dicitur: Tranfite vobis torrentem. Vnde \& interpres nofter, quam, uis hoc loco vertat, fi ignoras te, fequenti capite (fecundo fcilicet) prô 7\% Mip vertit, furge, non furge tibi,Nam furge te non poterat vertipguòd id non pateretur ratio latis nitatis . Poterant ergo (vt quibuf? dam placet.) fic verti: Si ignoras pulchra inter faeminas: aut fiad verbum vertere placet: Si non ag-t. nofcis, aut, fi nefcis * Oportet igi tur in mentem reducamus, if ponfam vehementer defiderafse probê tenere rationé pafcendi gregis, quá fponfus magna gum laude exercebat.Id enim rogabat inftantifsime', né cogeretur in aliorum paftorú ma galia incidere:id quod cius verecundia minimé patiebatnr. His ergò ver bis refpondit Sponfus, dicens.Siigno ras ó pulcherrima, fi nefcis quibus di uerler in locis, [egredere \& abi \& \&c.] Primò ergò pulchram appellat. Nă prima eleméta internæ venuftatis, qua magnos Dei erga nos excitats amores, lunt, \& cognitio, \& abdica tio antiqui erroris, tum etiá \& cogzi nitio boni\& optimi. Hec duo in fut perioribus fponfa profeffa crat, cùm \& Sponfum folicité quareret, \& an tiguos deteftabaturerrores, cim dift
ceret. Nè vagabunda errem circa tabernacila paftorum. Nam \& quicir ca reruin contemplationem verfantur, effectus illos pulcherrimos prex ftantesque îudicant, qui uis caulis perfimiles fieri contendunt: id verổ, affequi non poflunt: nllimagno im petu in fuas cailas fraturur, \& a d cas fele conuertant. Vera autem hominis pulchritudo in animo fita eft , vt eft à nobis in fuperioribus fuflitis trá ctatum. Conuincitur ergöddànanimam pulcherrimam efle, quat omnes fuos motus in Deum dirigit,\& ei fimilis feri ychementer expetit. Id autem fieri, yumper reilgionem, tum etiam per agnitionem antiqui erroris, \& nouym culrum \& amorem ho nefti,quibus omnibus interiores ani mi facultates perficiuntur, nullus eft qui ambigat. Confentancum igitur crat, vt poftguàm Iponfa hec prima venuftatiselementa tam effer feeliciter affequta, pulchra \& venulta ab fponfoappellaretur. Que verọad interpretationem carminis, \& grauifsimam comminationem fponfi attinér, duobus (yt mihi videtur) rationibus pofsint expediri.Altera eft, vt fit veluiti prof gium quodam, \& veluti augurim, vel vaticinium, de futuris rebus,quxe iftam ignorantiá fponffe conlequi potuiffent. Eritǵue fenfus, Signoras ò fponfa ybipafcam,quomodo accubare faciam, qui bus in locis djuerfer, ego in aurem in filabo,qua te apprehendent incom moda. Nam egredieris, aut egredere fi videtur, fectaberisq́ue multorum veftigia, fidem 1cilicet mutabilem \& inconftantem, mores per uerfos: illos imitaberis, qui fux dignitatis obliti in pecudes degenerarunt: pafces hoedos tuos iuxta corum magalia, qui cùm pa ftores appellentur, lupi funt : \& pafces
pafces hoedos,hoc eft mofles \& lafci uientes affectus, in latis \& Ppatiofis perditorum hominum viis, 2 carnis concupifentijs \& libidinibus: vanis cogitationibus, alijsque erroribus acquiefcendosidq́ue iuxra tabernacula paftorum, corum falfas doctrinas, perverfa dogmata,aut vanitatis aut impietatis plena, largiùs imbibé do. Proponit itaque Sponfus fpon1x charísime que (prohdolor,) mul toruin animę experimento norunt, quàm fcilicet miferanda fit illorum tors,arque conditio, qui ignorantes Sponfiveriq́ue pattoris magalia, \& pafcuä,rationemque pafcendi, alijs fe paftoribus committunt: quorum perniciola doctrina, moribus, exemplo,in manifeftum pręcipicium fpó te fededunt. Polsis \& per Ironiam hunc locum interpretariad hư mo dum. Cùm fpófa apud máritum aut fponfum focticiter agir, magna eft apud f ponfum aitimatione, multifq́ue rationibus f ponfus illam hono 1at, blande \& humane tractat: deniq́ue omnia preftat officia,quę folêt optimi mariti charifsimis vxoribus. Heec inquam fi ignoret fponfa, neque attentiuis velit aduerterequa fit conditionc, qua forte apud maritư: illamq́ue capiditas aliqua aliorun amatorup vehementiùs inceflatiiure optimo polsit f ponifus dicere( $\begin{aligned} \text { a } \\ \text { and }\end{aligned}$ quam per ironiam)ignoras dे charif $^{\text {and }}$ fima pofifa,qua fis apud medignita te, quo honoresqua conditionet egre dere igitur, \& alios fectare amatores,nam poftrema illa miferia,quam a pud alios experieris, precefentis re fee licitatis commonefaciet/ Hxequæ diximus, \& antiqua Synagogx fxpius acciderunt, \& cuiquae moftrum poftquá femel ignorato fponfoChri flo, ignoratis illius magalibus, contempta propria pulchritudine, quá
fponfibencficio fumusadepti, nofris voluptatibus \& libidinibus mo re pecudum operandamus. Lege totam foriptaram facram:vide quibus incommodis affecta fueriv illa antiquior fonfa, cùm fonfurn deferebat, \& a ad alios fe conferebat paftores:\& facile intelliges, quid velit Salomon hoc carmine fubindicare. In eam rem editus fuit pfalmus ilic, Super flumina \&ed. At verò fi meum Pratios: circa huius carminis interpretatiomemliceatiudicium proferre:potiùs viderur beneyola quadam \&umica admonitio Sponfi crga fpófam, qua ad erudiendos hominum animos, \& ad formandos mores, frepe Deus in literis facris cum invereri, tum in:no uo teftamento vfuseft. Legimus fre quenter, Deй Op.Max. lanctorum atque piorum hoininum (quos poffis totius vetecis Teftamenti vel pro ceres vel primores appellare) prieta ${ }^{2}$ rems, religioné, optimosqúque inores recenfere, ac fubinde crebriùs inculf care. Hine(vt arbirror) nafcúturcere brailla repetitiones fanctorum patwiarcharum, Abraham, ifaac, \& lacob:pactorum praterca, qux cumil lis pepigit : tum etiam quod fepiû̀s dicebat. Hac faciam propter lerios theos, AGraham,Ifac; \& Iacob:ve re Gene. 36 tiquos omnes inortales ad fectanda corum veftigia fidem, feem, charitatem, denique omnia pietatis \& reft gionis monumenta excitaret. Idé fá ciebat,cìm reges Ifracl ad verícul- - Para.ii tum,veramq́ue religionem trâduce- et,ir. re nitebatur. Nam-opera fanctifisimi. David, charitatem, manfuetudinem, lenitatem, pietatem \&\&religioné er ga Desin frequenter proponcbat: \&z lappias Scriptura facra meminit quofdam ambulafle in vijs Dauid, alios verò ab eifdem vils hoc eff, ab eifdem veftigis, cura honefififtudio
q́ue

Ǵae pietatis declinaffe. Et Chriftus redemptor nofter in Euangelioloánis ad imitationem operum Abraheftultum \& impium populum cx citabat,dicens, Sífilij Abrahæeftis \&c. Vt ergò funt paftores iniquiam Ioan : 8-bitiofi,qui multis xgritudinibns \&c morbis animi laborant, neque opus paftoris prout ratio poftulat exequúturita etiam \& paltores habuir. ab initio cöditi orbis, quorum exem plo,vita,doctrina,rudes \& hebetiores animos voluit inftituere, ad quo rum imitationem perpetuo mortales excitabat,vt illorum femper veftigijs inherrerent. Accedit ad hec, quod in Scripturis facris quidquid pertinet ad optimam viuendi rationem,quidquid ad iuftificationem ho minis,ad pietatem,religionem adex citandosamores diuinos,ad incutié dum terrorema propter admiffa peccata reuelata fynt, noftrif $q$ oculis expofita, partim in fanctorum exem plis,partime eriam in fupplicijs improborum. Itaq́ue fingamus animá aliquam Dei cupidam, qua cognitis aliorum erroribus, fraudibus \& impofturis, folicité Spöfum quarit,optat diuerfetur,quę fit pafcédi ratio, qua fuas oues omni virtute \& pietate of ficit fucculentas \& pingues. Animx inquam hec obnixiùs defideranti,\& experenti,Sponfus refpondit prefen ticarmine. Cupis ò Sponfa probe fcire, quibus in locis diuerfer, qua ra
*vis tione pafcam, cubareq́uce faciam in meridie:vis omnia religionis momé ta exactiùs tenere, quæcunq́ue perti nent ad Fidem, Spem, Charitatem, quaccunque ad hominis iuftitiam? egredere, \& fettare veftigia populi abinitio electi, \& pafce hoedos ruos iuxta tabernacula maiorum, quos ego veluti exemplaria quadam to-
tius virtatis, \& probitatis, morralib ${ }^{\text { }}$ propofui.Deniq́que egredere ab inna ni \& falfa philofophia,ab huius mú difapientia plas nimio tumente: legito literas facrastillic comperies po puluin à Deo lelectum,quivera reli gione \& conftanti tenebatur: comperies illic humane iuftificationis modum. Abraham c terra lua voca- Geae.s tum, vtiuftician \& familiaritatcm Dei confequererur: vt tu ipla, qux cunquegratifsima tibi videntur,que cunque vehementius deletant, con temnas, \& reicicias,modo velis iuftitiam \& beneuolétiam Numinis affe quisinuenies illic fidem per externa opera, \& obedientiam mandatorum Gene. 22 maxime probari,exemplo Abrahx, qui neque àcruenta nece charilsimi filijabltinere voluit, vt Dei exple-Hebr.a ret mandatacinuenies in fanctifsimis omnibus Parriarchis quodamexem plar quod imiteris, ferendi equo ani tho grauifimos xftus \& ardores fo lis. Extorres \& peregrini fuerunt in terra,nullam ciuitatem habentes, led futuram expectantes, mulcis iniuci is lacefsiti tranquille \&quieté agebăt, fola confcientix fecuritate contenti, An capere nefcis:qua ratione anim ${ }^{9}$ Deitimore pafcatur? Legito etiam Scripturas facras, ingredere maiorí veftigias inuenies totum penc orbé propter grauifisima peceata affeçú veluti poftrema clade: cinitatem So domoram igne conflagraffeob eandem caufaim. Repere antiquitatem Genef4 fratricidij impij Chainjinuecies hor rendum excmplüm divinx iuftitix in eum declaratum. Deniqué figno ras òpulch hra, Seripturas facras cuolue, que tibiabunde fuppeditabunt huius rei quan cupis cognitionem. Inuenies cimpiorum hominum greges propter Icelera \& flagitia,grauif fimis poenis multtatos, proberam ho minum

## C A PVT PRIMVM.

minú \& făctorú familias multis mo dis ornatas,locupletatas,amplificatas.Ergò quicúć́ 3 anim ${ }^{2}$ cio rei igno rátia tenē̈,de qua Salomon dilserit prefenti carmine, iure mittit ad repetédá antiquiraté Scripturarũvbi hęc omnia perfpiciuntur.Quáobrē non poffum non laudare Chaldxú paraphraflem,quihúc locum expo nens, dixit, Deum ad Mofem dixiffe, cùm abillo contenderet extorquere optimă gubernandi rationé: Cupis(inquit) vt anima mea te dili gat?ambula in vijs iuftorum, \& ordina rationé eius in ore perfectorú, five maiorum illius! \&c. Ná antiqui tatem maiorum repetere, \&cillonú gefta fxpius animo voluere,certifsi ma quedam eft inftructio ad bene Pral. 76. beatéque viuendum. Hincillud regij vatis:Cogitaui dies antiquos \& annos aternos in mente habui. Et meditatus fum nocte cū cordemeo, \& exercitabam circa eam rem fipiritum meum, Nam fiue relaxandus fit animus, fiue pellenda moeltitia, fiue fiducia concipienda de diuina milericordia,fiuc iuftitia enixiùs in uefliganda, excitandus amor, conci piendus timor:recogitảdi funt fem per dies antiquì,\& anni æterni,maiorumq́ue veltigijs femper inhęren dú eft.Paulus Apofolus feqpe Chri ftum, leqpe feipfum,frequenter fanCos patres \& antiquos ( prefertim in epítola qux eft adHebrẹos) pro ponit imitádos:Chriitus etiam fanetifsimum Abraham. Vnde iuxta ea quex in literis facris prodita funt \& reuelata nobis, cìm animus dubius \& nutabundus circa nouas do Etrinas,rationes viuendi, inftituta vacillat:femper ad antiquitatem,tá quam ad cotern, omnia funt exigen da. Iden etiam dixerim de omniú dilciplinarum totaq́ue theologię ra
tione.Illud pofsit aliquis in dubií vertere: quare fignanter fponfus cú fponfäcömonefaceret, hoedos pafcé dosdixit?[Pafce(inqt)hoedostuos,] Id quidá de educatione filiorum in terpretantur. Quod mihi non videtur nimium à ratione alienum. Na hoc frequenter multis in locis multisq́úue verbis commendabat fponfus apud Mofem, vt ingenti cura po pulus Dei huic negotio incáberet, educandorum filiorum: id verò iux ta maiorum inftituta, leges, rationesq́ue viuendi., am diuinas leges voluit,optimosq́que mores à pueris \& infantibus iam inde à teneris annis altius imbibi,quòd effer res ad tuendam reip.vtilitatem,\& ad pro pagandam religionem apprimé ne ceffaria. Diuerfa habes teftimonia huius rei, quàm folicité Deus id He breorú populo iufferit.Sed ve hæec partim vera fint, \& fponfx verbis maximé confentanea: ied altiù aliquantulú reperendus eft fylus ifte, quo res fiat multò dillucidior. Ef igitur aduerteudú, inter eos quide re ruftica confcriplêre, illud fuiffe vigilantifsime obferuatum, quẹ par tes alendorum gregum maiori ege rent induftria \& fedulitate quæ ve rò minore. Inter reliqua igitur qua literis prodidere, hoc vnum eft folicitè annotandum, quòd pafcere oues fiue capras, hominem requirit folertê, induftriū, laboris patiétifsimú.Ná oportet, nŭc fequatur gregé, nunc verò precedat. Et ficapras pafcit,oportet, nōnūquá p folitudi nes, nōnuṇ̆,per rupes, \& côfragofa loca,deducatid quod fine magnis la boribus fieri nó potefl. Pafcere autem hoedos multo minori lobore q́uifós pofsit preffare.Aut enim cultodiutur obfcuro \& calido fep to quádiu nó la fciuiû́t:aut area vir
gea cum comparibus clauduntur, nè marcefcant nimia puerili exulta tione : aut pafcuntur intra ftabulú, aut circum magalia ipla, cùm iam firmiores funt aliquantulum, cy tilo aut medica, aut furfuribus:quę om nia, quamuis aliqua egeant induftria, lemper tamé ab his qui rei pecuarix funt intenti, pueris id negotij,\& puerulis etiam mandatur. Vo luit igitur Spöfus fubindicare, cùm de paltu hoedorum intulit mentionem:pafcere greges fiue ouium fiue caprarum, res eft laboris plena, plena difficultatis:egetrubore, eximia folertia, fedulitate ingenti. Quéadmodú ergò fuperi ${ }^{\text {® }}$ comonefeci, vt fi p te iplam nefcias vbi habitet $S p$ ó fus, vbi cubet , maiorá hareas veltigijssita etiamplecundò vehementer moneo,vt poftquàm haxe feceris, tecum viuas, vires expédas animi pró titudinem, qualitaté deinde \& amo rem, qux maximé funt neceffaria ad alendos greges: poftremò peritiam artis. Quod fi his omnib? ${ }^{\text {reb }}{ }^{\text {P }}$ nô a deo lóge prouecta es, vt greges capr arú \& ouiúu pofsis pafcere, paf cito "hoedos iuxta tabernacula pafrorum: namid feceris multo mino ri negocio,minoriq́zpericulo.Sút er gò in ipfaChriftiana religione,(qué admodum cun antiquitùs floreret lex Mofaica) opera quędam eximia fane; atque preclara:qux tamen fine multis magnisq́ue laboribus, f1ne multo fudore, vix poffunt exequi ab homine quátứuis induftrio. Et vt vnum aut alterum exemplú proferamus:pafcere hominum animos, opus eft minimé delicatū:opor tet enim quialiorum animos fuicipit curandos, \&e inflituendos, tan-
${ }^{1}$. Reg. 9 tü virture fuora reliquos excellat, quantum Saul Hebręorum géter. Parum dixi : hic enim non agimus
de corporis proceritate: imò oportet cateros tam longo interuallo precedat, quanto homines rationis compotes bruta ipla, \& pecudes rationis expertes. Nec fatis exprimitur pro rei magnitudine paftorica ifta allegoria, ingensillud periculú imminens his qui animos hominum fufcepere formandos. Multa enim funt adiumenta, vt morbosà pecudibus abigas. Nam primò funt morbi apertier manifefti,fliuefames fit,fiue peitis aut vulnus. Eft ctia:n \& aliud hoc ipfo maius:quid pafto res pro libito cogunt pecudes fuas medicinam capere. Nam fi aliquid fit incidendum, vrendum, fecandú, in procliue illis eft pecudes vincire: \& aliud item pro alio pabulo prabere:\& arcere à fluentis. Animorum autem morbi, quàm diffici le paftorife produnt ! Nả qure funt intra hominis f piritum, nouit nemo nifi ipfe firitus hominis. Quante igitur erit difficultatis, cis morbis mederi,quos non intelligis : cú ctiá periępe viu veniat, ve neque intelligere polsis, morbus fubfit necne: qui vbi fe prodidit,tunctibi maius negotium facefsit? Neque enim licet homines tanta cum autoritate curare, quãta pecuarius homo oues 2ut capras. Vnde\& admirabilis ille paftor Pau.Apo.Nõ quod domine mur vobis(inquit)nomine fidei,fed quod adiutores fim ${ }^{9}$ gaudij veftri. Nec enim paftoris eft, in fubditos defęu ire ea violentia, qua folent fe culares iudices. Qui cùm homines facinorofos leges fuiffe transgreffos deprehenderint,magna fe pradi tos autoritate oltendunt, cofdéq́qe vel reluctantes \& inuitos, fuos iplo rum mores mutare cogunt. Paftoré verò non vim inferre, led fuadere tá tùm oporter quos curandos fufceperir.
perir. Neque enim illi tanta facultas à legibus data eft ad cohibendos hominú animos: nec fi daretur eavis legum exercenda clt.Nâ Chri flus non donat eterna corona cos qui coasti, fed qui vltro f ponteq́ue a peccatis abitinent.Iam igitur(inquit fonfus) poftquàm in te defcé đeris ô fpōla,roburćquc, \& animicō ftantiá habueris exploratam, recú reputa,an pofsis maiores capras,tenerasac mollifsimas pecudes, oues fcilicet curare. Quod fi huius artis \& difciplinx tibi vidéris ignara,hoe dorum curam fufcipias: pafcito hoe dos, iuxta tabernacula paftorũ. Nō pores agere facerdotem, parochú, epifcopum, concionatorem verbi,fa cree theologie profefforem? patcito. hoedos hoc ett, vixorem, ducas, rem familiarê cura: pafcito hocdos, hoc eff,liberos folicite probeque educa,vt Chriftúab ipfis crepundijs de guftent. Non enim omnes paítores: non omnes doctores (inquit vir ille admirabilis)non omnes Propherx. Voluit quofdam verbi pradicatione exemplifqúue vitę gregem Domi nicum pafcere:quoldam voluit con remplationi coelefti incưbere: alios vero fanctun \& immaculatum colere matrimonium, liberos inftitue re,familiam fancté gubernare. Que omnia in vnum collata, chriftiana rempub. abfolutam efficiunt, \& in Atruetam ad omnem officij functio nem: Siergo non eas accepiftidotes, quax ad pafeendos maiores greges neceffarię funt:praftabis mino ra, \& pafces hoedos iuxta tabernacula paftorum. Dicet aliquis: quid hęc habent cônexionis cum his,quę fuperiùs Salomon pollicitus eft ini tio totius tibri!ná dixerat fe de amo ribus diAturum. Si rem vt oportet, expendamus, comperiemus, nullá
vnquàm artem aut difciplinam ma ioriegere dilectione, inatorióz amo. re, quàm arté pafcendorú gregú. Id multorum elle literis proditum, nemoeft qui ambigat, qui fit wel mediocriter eruditus. Qund fo ea qua diximus, transferasad arté curandorum animorum, quis eft qui nefciat, Chriftum redéptorem, cum Petrum Apoft.ampliori voluit effe inter coeteros dignitate, reliquofq3 longe precedere, rogaffo eum: Pc-: tre amas me? Sin minus non preefumas tantum munus fubire.Si amas: pafce oues meas. Non inquit, fi wis ieiunijs conficere corpus, cuba fu- Ioan, 21: per nudam humum, vigila continenter, iniuria prefsis pattocinare. Tantùm dixit, Siamas, pafce oues meas, Et iterum rogat, fi a mat. Et iterum, li diligit plulquàm cxteros, Qux quamuis Chriftus probe tenerst, voluit tamen fuorũ animis infixú effe, quáta charitate\&\& di lectione opus effet ei qui greges ho minum curandos fufcepiffet. Conflat ergò teftimonio lummi paftoris Iefu, Salomonem tum maximé de amore \& charitate difputare , cú de pafcendis gregibus a git.

## Equitatui meo in curribus Pharaonis as similauite amica mea.

$\mathrm{P}^{\text {R O }}$ [equitatui]Hebrea habent P-rnoper quod quidam interpretantur,equitatu meovet litera $\zeta$. nō fir articulus dativic cafus,fed pro
 uis enim litera 4 perfape nominibus appofira dandi calum fignificet, led interdum emphaticus eft articulus, (ve fatis offendit Rabbi David in fua grammatica) atque ita hunc locum interpretan$\mathrm{E}_{2}$ tur.
fnnt omnes eandem efcan f piritalê manducauerunt:\& omnes eundem potum f piritalem biberunt \&c.Igitur cùm miraculúillud extincti \& fubmerficxercitus Pharaonis perti neat ad libertatem illius populi veteris Synagoge, in hoc primo debeat cófiftere(vtarbitror) primaillafini litadinis ratio inductę à Salomone: ve quéadmodú illic Dei equitatus Pharaoné exercitúq́z AEgyptiorú nullonegocio interemis,ita vt filij Ifrael in libertarem vendicarentur: ad cundem modum \& fponfam af fimilat equitatui \& exercitui filiorú Irrael,propuer libertatem filiorum Dei.Quis enim ambigere polsit, populi illius gratifsimam libertatem, poft miferam poftremamque feruitutem, prefagium quodam fuifle libertatis filierum Dei?Nam quemadmodum illià feruirute AEgyptiorum,ita etiam \& fponfa diuino beneficio à feruitute peccati fuit exempta. Conftat autem haxc libertas filiorum Dei beneficio Chrifti Ie fu,quemadmodum Paul.Apoft,torumq̆uenouum teftamentü innume ris locis declarat. De libertate ifta: Liberauit me à lege peccati \& mor Galac. 4 tis.Ad Galat.4. Qua libertate Chri Iacob.2. ftus nos liberauit, Er Iacobus Apof. Epiftola canonica. Poft deleras copias Pharaonis, \& Imperatorem ipfum aquis fubmerfum, houam legé conditam à Chriftoappellat, legem perfecta libertatis. Nam vetusilla lex, quamuis medicamenta aligua aduerfus peccata virtute fanguinis Chrifti contineret, femper tamen erat aliquod peccati debitum, proppter quod ipfi etiam Dei filijab hæ reditate \& regno prorfum excludebantur. Poftquàm veró verus Mofes principem huius mundi Pharao nem,omnesq́ue illius copias \& vi-
res fua morte repr fsit: tantam flii Deiadeptifunt libertatem, ve nifi perillos fteterit, \& peccata fugere, \& feruitutem peccati, rectà pofsint ad regnum \& xareditarem contendere, nullo impedimento aut obflaculo aditum precludente. Et quoniam tranfitus ille veteris Synagoge inter medios fluctus, (Pauliteftimonio)fignum quodam erat noui baptifmatis, noux̌que regenerationis faciendx per Chriftum ( nam per baptifmum nobis contingir hrec libertas de qua difpu tamus, pet baptifmum à leruiture \& mileria peccati primo vindicacamur) iure Sponfus cùm primò incipit collaudare Sponfam: \& miraculo ftupendo, quo fucre faluati filij Itrael, \& libertati praterea, quam fuerunt adepti, Sponfam alsimilat, dicens . [ Exercitui fiue equitatuimeo inrer currus Pharaonis proftratos, \& fubuerlos alsimilaui te, amica mea.] Fuerút femper iam inde à códito Orbe huius libertatis filiorum Deiâ feruitute peccati, indicia quædam, quar potifsima crant verre reli gronis monumenta : vt florente lege nature, facrificia quaddam \& oblationes : deinde verô à rempore Abraham, vfque ad Chri, flum Redemptorem, ipfa circuncifio : certifsimum autem \& efficax indicium libertatis huius, baptifmus ef: ad quem veruftiora illa figna omnia referebǎtur, tanquá in finem. Cùm igitur tota libertas fi liorum Dei primo confter baptifma re,cuius prefagiŭ erat baptifina po puli illius in mare (vt inquit Paul.) iure optimo Spôfus Spôfam alsimi lat miraculo vetuftifsimo, \& $\mathrm{H} x$ breorú baptifmati, propter libertatemiam dictam. $\mathrm{N} q 3$ veròillud eft え̀ no-
i nobis pratermittendum, quoniam Sponfus Spófam commonefacit accepte ab Iponfo libertatis, quamuis latenter.Refcicat enim meinoriam beneficij, cum meminit equitar?fui, cùm memiait curcuuin Pharaonis, tum etiain cùm meminit antiquioris illius baprifmatis.Nam quemadmodum fili, Irael, non tuis viribus, non indultria, infequétes hoftes delufêrcita ctiam \& Sponfa Chrifti, quòd imperiū Sathanę aufugit, qđ hoftes inuifibiles iplumq́ue Sathańa delufit, non fuis viribus, fed Sponfi equitatui,robori,folicitudini,tribué dum eft. Totus pretereà populus ille in Mole baprizarus eft, (vt inquit ${ }^{1}$ ( or . 9 Paul.) Omnes in Mofe \& in mari baptizati lunt. Nam quoniam primus omnium Mofes, vada maris ingreffus eft, iterq́z populo Dei patefe cit,tandem poruit allequi libertaré:
Roma, 6. \& nos in Chritto, (vr inquic Paul.)
Galat,3 baptizatifumus. Nam cùm primus ille fluctus maris feuientis huius mundi,\& mortis primus calcauit, omnibus nobis viam ad libertatem muniuit. Primùm ergò quod inco miraculo perf picitur, eft libertas filiorum Dei. Perfpicitar fecundò, fortitudo quedam inuincibilis : ita vt fimilitudo ipfa polsir \& ad fortitudinem referri. Per fimilis es amis ca mea equitatui meo incurribs Pha raonis. Et equitatusille pofsit etiá \& fanctis Angelis \& \& fpiritib? accommodari, Nam frepiùs Scriptura facra coelites illos foelicifsimos, equi tatum Dei appellat, \& currus Dei, \& quadrigas Dei.Que omnia copiofif fimé tractantur à D. Dionyfio in $\mathrm{l}_{7}$ bris de coelefti Hierarchia. Et Haba cuc. Afcendes fuper equos tuos. Et Ioel propheta, cum diem aduenientis Domini denanciat, de exercitu etiam loquitur, dicens. Dedit Dos
minus vocem fuam ante faciem exercitus fui : quia multa fone nimis caftra cio, quia fortia \& faciétia verbú cius. Cöttabit ergò frmilitudo fi dicamus, Sponlam propter farmmá fortitudiné animi,atsimilariequi tatui Spöfi, hoc eft,ccelitib? illis, qui prompri femper font,\& expeditiad exequenda diuina mádata:quitotū Pharaonis exercitū ipfumq́á impera Exod. 14 toré breui mométo côfecêre,quéad modum \& exercitum Sennacherib. [Sinilis es ò Sponfa equitatai 4 Reg. 14 meo, ] hocelt, equis \& quadrigis, exercitibus fcilicer Angelorum: qui propter fummam velocitatem \&ofa cilitatem exequendi mea mandata,pernicilsimis equis \& quadrigis alsmilantur. Ve ergó equitatus ille facile exfuperauit, proftrauitq́ue Pharaonis exceccit»,iplumque fuffóc cauir vndis:ad cundem etiam modû, \& tu ipfa,qua dorfum iam coruafti vt lufciperes fefforé, \& frema divini verbi libenter fưtines, vt quòcunque ego voluerim tefletam; \& pre ceptorum habenis agam:qux iá non propria voluntarc incedis,duceris \& reduceris iam volúntate fefforis, tan to interuallo exercitus Pharaonis ipfumque Imperatorem excedenss, quanto equitatus meus olim, aim 1ęuientis maris fluctibus conuoluit, triumphäs de hoftibus fallacifsimib, potentifsimis,carnem; Pharaonem, mundum,omnes illius copias, artes \& vires retúdis. Deniq́ue hoftes po tentilsimos deijcis, non fecus atquie meusęquiratus olim currus Pharabonis,Si verò equitatusnomen referaturad exercitus Hebraorum afimilitudo conftabit,ipfa fuga-pericu li,ve fit fenfus. Equitatui meo, id eft, exercituifiliorum Ifrael,te afsinilauiamica meatcum periculum fugit inlequentis Pharaonis, \&e exercitus

$$
\mathrm{E}_{4} \quad \text { AEgy }
$$

AEgyptiorum,contempfitáue illorum conatus, impetus,minas. Habet enim hic mundus aduerfus electos Deicurrus, equites, quadrigas, copias pedeftres,\&equeftres, habet mi lites lubfidiarios, hinc vrgét fluctus maris, illinc Pharao: fed fponfa quixe perfimílis eft equitatui Iponfit, contennit, facileq́z exuperat hxe ominia periculajartes,machinaméta.
2.Cor.11 Paulus flagris cefus, cathenis innexus,multis affectus contumelijs, ma ris pericula,ieiunia, inediá, vigilias, totum orbemsipfos etiam qui fumimadignitate imperij poticbantur, non lecus euafit,omnibusq́ue his pe riculis elapfus eft,quàm olim exercitus Dei,\& Pharaonem, \& copias illius\& pericula criàn freniétis ma xis. Et non folú hec exuperabat Pau lus verumetiam \& glorix ducebat. Quid referam de Thecla, Agnete, Pelagia, nobilibus ferminis, tenera adhuc atate \& florenti? quàm forti auimo \& excelko, \& AEgyptiorum -pericula \& Pharaonis exuperarát: atanquàm nobiles victima, ad periculajad mortéad crucestaṇ̣̆ad de: ditias feftinabár. Vnde \& diuus Am brofius admiratustantam insfon ${ }^{+}$ fis Deifortitudinem; dicebat: exultat virgo inter leones, \& prodeun ties beftias expectat intrepided. Quid verò de Laurentio dicams qui abfumpto pené corpore fre: cuientibus iniquis flammis, infraofo animo dicebat ad ty ranná: versfa \& manduca? Quid mira bilius Pe - lagia?que à pertequutoribus valla--ta \& obleffa, priufquàm in corum condpectum veniret aiebat: Libens wiorion nemo me mianu continget, nullus proteruo oculo virginé vio - labit,mecum feram pudorem,mecŭ jincolumem verecundiam, nullum apredoneslucrum fuę capient info-
lentie, Pelagia Chriftam feque: tur, nemo animi celfitudinem auferet, nemo captiuam videbit: liberam fidem integramqué pudicitiam ad Sponfinm deferam, pro il. lifqué foriter dimicabo: quod feruum eft, quod hamile, quod abiectum, corpus fcilicet, hic manebit, in nallos vfus neceffaria, aut vtile.

## Pulchra funt genat tur ficst turturis: collum tuuma ficut monikg, DA

 $\mathrm{H}^{1} \mathrm{C}$ quidam vertunt dictionem illam ถุףุin turturem, quidam verò o: namenta, fiue dif. pofitiones. Nofter interpres turrurem vertir. [Pulchré funt gene tuę ( inquit-) ficurturtaris.] Cui non eft animus repugnare, cùm propter vetuftatern hufus editio. nis,tú ppter decretū Cócilij Tridé tini,Sed \& cọmode, vevidét, poterat verti locus,fi dicerem?. Poulchrę fa Ctx funt genxetur fuive maxille, có ueniétib? ornamétis, \&\& collâ tuum torquibus,] Ná vertendà fuiffe hoc loco ornamenta, nec iple (ve (varbitror) interpres negaret,quemadmodum fequenti carmine: vbi cadem habetur divio min nif "qued - Dilin ponitur lemp abfoluté \& a $^{2}$ $\rightarrow 7 i n c t i g e n i t i u o ~ p o l t ~ f e, ~ f i e u t ~ \& ~$ omnia alla nomina Hebraica plura lis numeri, quae in fatu'regiminis abijciunt lieerá m .Locum igitur interpretemur ( fi libet) iuxti ea qua diximus. Nam quáuis non fit re ijcienda antiqua interpretatio: fed ornamentorum nomen ctiam haic loco congruere videtur. Ee licetalsi milando turturi, fcio ego, quibus rationibus rei difficultatem emollire contendant nonnulli, addacentes quadam de verecandia \& pudicitia cius auicule,tum etiam \&c caufas, propter quas Sponfa affectaEta fuit pudore ingenti, ( ná graui-: ter reprehenfa fuit ab fpôfottư \&e ni mium collaudata. Primò, cùm dixit, fi ignoras te. Secundò, cùm cam afsimilabat equitatui inter cur rus Pharaonisscùm proprer acerbá reprehenfionem, tun quod nobiles \& generofe mentes yix poffunt, eqquo animofuftinere, fuas audire laudas), fed fufpicot ego per turturem non auiculam,fed ornamentum aliquod fomminarum illius tem poris intellexiffe vetereminterpretem, Quod autem fuerit illud aut quale, explicare, non eift facile. Nam quidani, figilla perexigua turturú ex auro argentove feite facta,alijve röccathenulas ex auro pertenues ef fe volunt. Idem ergo arbitror effe fi transferas ornamentum fiuc turturé.Turtur enim(ve dixi) pars quec̃á mundi muliebris eft, \& fecies ornamenti. Tam igitur, poltquàm foófus Sponfam collaudauerat nobili at que illuftri encomio, eam a tsimilando diuino equitatui inter currus Pharaonis, propter adeptam vittoriam, \& indicia admirabilis fortitudinis,propter profligatos hoftes:fta tim de ornamentis mulicbribus, de cultu \& ornatu incipit differere, à muliebri cultu Sponfam cohoneftans. Duas autem ob caufas, quan .ai. ste tûm exittimare poffum, Spófus poft fuperiores laudes, de libertate, forti tudine, victoria, de quibus diximus: ftatim intulit mentionem moniliü muręnaruun, aliorumque ornamen torum. Prima elt, quód antiquitùs huiufmodigutruris ornamenta,que folent decollo virginam pendere, Grxece ósuíoxe dabátur antiquitus, ob cgregium aliquod facinus, Ouidius in faftis,
Ouid : Dat digitis gemmas, dat longa moniliacollo.

Nihil ergà mirum eft, fi poft vitooriam adeptam, poft nobiles triumPhos domum reportatos, Ponfus de monilibs, de murenulis,deq́ue alịs ornamentis focminarum intulerit : mentionem. Secuado,folent. Sponfi amorem \&\& beneuolentiam erga $f \bar{p} \bar{o}$ fas icharilsimas tellari quibufdam donarijs: \& ornamentis aureis, \& ar genteis illas fubarrare. Nulli ergò debeat videri mirum, fi fponfus vt fuá Geneuolétiā,\& amoré erga [pó fam teftaref̃, noua atque preciofa, fa: bricauerit ornamenta, quibus charifsimam fponfam condecorarer. Quod fià me quarat curiofus leCtor magis proximas caufas hui? ne gotij, \& in veros huius loci fenfus velit penetrare:aduertat, occafioné loquédide his ornamétis aurcis at¢̂B argêteis,fuptá fuiffe ex his qua referñur Exo.u:Quoloco legimas, diuino preceptoyeteré Synagogã \& populú Dé,qui vices agebat Ipó fe,vala argétea \& aurea deo iubête ab Aegy ptijs mutuò accepiffe:dcin de verò poftquá maris vada ficcove fligio trâfiere, hofte fluetibo cóuolu to,quédmodé Iofephus refert, \&a- Iotephus lij nobiles Scriptores, mulro a mplio ré pradácex i pfo litore maris repor tarunt:Deo fíq. ré moderáte, vt quid quid erat préciofum \& admirabile, imperu fluctuum \& eftuantis maris in littoracájicerot. Quòd ergò fónt fus meminit prefenti carmine ornamétorí auri,\& argécé, caufa pxima atq3 certifsina efts $q$ d vetus Synago. ga poft proftratos hoftes, amplisimả predäfuerit conlequuta, pręter vala illa argentea, \& aurea, que ab Aegyptijs mutuò acceperứt. Siceńn foler De? O. M. eis ipfis diuitijs \& opibºquas improbi \& tyráni inferiorú hominú laborib?,\& fudore fo lết congerere, eos ipfos calamitofos E 5 ho
homines \& pauperes \& afflittos ditare. Hebreorŭ populus diu ac multú mifera éruitute preffus, AEgyptiorum fultitie, \&\&crudelitati, \& aua ritiz feruiebant, illorumq́ue laboribus \& afflictionibus longam duppel lectilem , \& amplissimas opes, \& diuitias collegerat AEgyptiorú populus. Ea tamen omnia breui rempo re in poteffatem. Hebreorum Spon fus tranftulit,vt tandem Hebrc̨ifuis laboribus diuites \& opulenti euade rent, AEgyptij verò,qui per dedec? \& violentiam miferum populú vexabant \& expilabät,horrenda morre confecti iacerent.Sic nüquam fan Ctis animus def pondendus eft in hac vita, qua muis multis laboribus \&raf flictionibus malorum imperu, tanquá fluctibus agitentur,tametfi feruiant operibus luti\& lateris: pofsit cnim fponfus, cui fidem, pudicitiamq́ue feruant, ex iftis malis \& incómo dis, ingentes opes, diuitias, fummam feelicitatem, atque beatitudiné erue re.Illud ergò tanquam certifsimum animo retinendứeft, fponfam Chriftif fuis laboribus fore ditandam: ita vt proftrato Pharaone, \& deuicto hofte,ex ipfis afflictionibus \& mole ftijs,noua fabricentur ornamenta \& : monilia, quibus totum illius corpus mirifice "condecoretur. Vides igitur. quanta cum venuftate, quanto cuin. artificio Salomon, pof triumphum adeptum ex hoftibus, intulit ftatim mentionem horum ornamétorum. Sed attende, (quoniam hactenusiux ta corticem litere pene verfati fumus) quemadmodum'funt ornamen ta quadam corpori neceffaria, vt illius augeát pulchritudinem \& venu flatem:ita etiam \& ornamêta quxedam interiorishominis, fine quibus decor \& pulchritudo ipfa interioris vitx nequeat confiftere. Qux igitur
fponfus prizenti carmine appellat ornamenta,torques, ik monilia,tum ctia:m \& carmine lequenti,murequulas aureas cùm puncturis argenti, ego fic incelligendum arbitror, vt quemadmodum fonfaChrifti olim ingenti copia auri \& argenti diuerforumque foliorum ditior euafit (qux omnia ornaméta appellat pré lenti carmine Salomon) ira etiam \& queccunque ditinarum leguin prexcepta, iuffa, confilia, iudicia, admoni tiones, cohortationes, interioris ho minis fint veluti ornaméta, mionilia, muręnule, \&ic. Adducor vthęc cre dá, primé,, hrec omnia ornamenta que in Hebręo textu © pellantur, per paragogem, legem fi gnificanrequemadmodum ornamen ta ipfa \& inftituta, prętantif simum aliquod genus doctrine. Si'dicas, TMịh (fic enim Hebrai totá Le gem, iníltituta, fancitaǵuc fignificát) voluitSalomó, vt arbitror,voce ifta, 77in fignificare, quax effent ifta or namenta, \& monilia, quae \& faciem fponfæ totumq́que corpus condecorarent.Deinde nonabs re, cùm de his ornamentis loquiturSalomō,au ri \&argenti meminit. Nam Scriptu ra facra leges diuinas aurum \& argentú folet cognominare. Teftimo nium habes a pertifsimum a pud Re giū vatéD auid pês.r8.quo loco de di Pfal.is. uina philofophia \&diưnis legib? dif putat, illas efferés miris laudib?. De fiderabilia ( inquit) fuperaurum \& lapidem preciofum. Quafi dicat. Imperitis atque fultis reram mortalium amatotibus, obfcure yidentur,aridx, \&̌íciunx: his verố qui fapientiam iftam vel leuiter deguftarunt,verum videtur aurum, argétum, gemmx, lapilliqué precioff. Hec fapientia ef, qux nullis fortunx iniurijs amitti poref. Et fuper aurum
pal, is. aurum \& Topazium fe dilexiffe diuinas leges affirmat. Et alibi cafdem leges argentum effic dicit fepties probatum, purgatum fepruplum:ita vtnon fit mirum regem Salomoné diuinas leges prefenti carmine orna menta aurea \& argentea appellaffe. Adhęc, videtur mihi,\& hic verfus,\& Iequens preterea mirifice congruere,cum his qux habentur Exod :i9. quo loco agitur de ferendis diuinis legibus. Quemadmodum enin fequenti carinine dixit Salomon, muręnulas aureas faciemus tibi \&ce: ita etiam eodem capite Deus iubet, vt Mofes, fanctificet populum Dei, \& promittit, fe leges illis daturum : ita vt quemadmodum dicitur in profenti carmıne \& équenti muręnulas aureas faciemus tibi,ita etiam codé capire, de ftatuendo foedere, \& condendis legibus varia traduntur. Pre terea, naturale lumen rationis, quam uis fuapte natura fit pulcherrimum, \& animus etiam humanus fit fua na tura venuftus, eget ramen nihilominus noua pulchritudine aliunde con quifin, quax per baptifmum, vt fuperiori carmine diximus, habetur. Poft adeptam verò pulchritudinem iftam,adhuc funt neceflaria ornamé ta quaxdam,funt neceffaria monilia, hoceft, diuina precepta \& inftituta, diuinxq́ue leges. Nam fine praceptis diuinis nos inftituentibus, facile decureretur flos ille pulchritadinis, qui per baprifmú, poft proftratum Pharaonem nobis cōtigit.Nam quax fint expetenda, qux verò fugienda, fine divinis legibus nullus certa con ftantióue cognitione afsequi poft
fit.Ea qua diximus, multò ma-
gis videtur firmare fe-
quens verfit culus.

## Muranulas aureas faciemus tibi, ver

 miculatas argento.$Q^{v}$Vx verba perinde mihi fonant, ac fi diceretur; condemus tibi leges, \& inftituta quędam excogi tabimus quax tibi fint vice ornamen torum admirabilis artificij.Eft auté murenula muliebre ornamentum, in fimilitudinem murenæ pifcis fabricatü, à collo in pectus vfque depédés,quo antiquitus(tefte Hiero, ${ }^{\text {rn epia. }}$ mulieres vti folebant ex auro fabre llam. facto. Vermiculatum autem dicirur op ${ }^{\circ}$,quod per minutifsimas particu las elaboratum eft in modum vermís vel lumbricorũ. Ná folér artifí ces ornamétis aurcis argétea fila inferere, vt albefcétes argenti minuta partes fup flawo auro relplendétes muiltò appareant gratiores atque iu cundiores.Id alij vertunt: Cum ftigmatibus argenti, Quod in idem recidit:fiue id fiat filis tenuifsimis, fiue minutis punctis, Ad inftitutum igitur accedendo, fponfus iple loquitur, quemadmodum \& citato iam ca pite loquebatur. [Faciemus(inquit) tibi mureñulas aurcas \& \& c.] Verbú faciemus, referendum eft, five ad totam facram Triadé, flue ad Spófum \& Mofem:aut fi mauultis ad angelos iplos referatur, quorum minifterio( Pauli teftimonio) leges ille fue- Galar. 3 . runt latæ. [Faciemus (inquit)mure nulas aureas, ] gux ex capite collóq́3 pendeant. Vide quàm fint haxc confentanea cum his, gux Deus,Deut.6. iubebat:quo loco hortabatur Sponfam,oportere diuinarum legum, \& mandatorum frequentem imò xternam habere memoriam.Obeamq́ue caufam dicebat.Sint verba ifa qux ego tibi hodie procipio, vt inculces ea filijs tuis, vt loquaris de eis, cùm domi
domi refideas, cùm in via incedis,cú cubitum vadis, \& cùm furgis:\& tan quàm effent ornamenta quadă mu liebria,adiecit.Ligabis ea in fignum ad manum tuain, eruntq́que monuméta inter oculos tuos. S'cribes quo q́ue ea fuper poftes domus tux, \& in portistuis. Is vnis locus fufficere debeat, ad exactam intelligentiá fu perioris carminis, \& prefentis verfus, quem iam tractamus. Eft enim vtriufquue fenfusidem, vt arbirror. Quoniam igitur Spólus iubebat an tiquitùs, legis mandata habere in digitis, in brachijs, in capite, \& omnibus pene corporis partibus, quibus folent foemine huiufmodi adhibere ornamenta : venuftifimé Salomon,legis precepta \& mandata alfirnilat muręnulis,\& torquibus. N á quòd leges düinas monilia appellat, quis non videat, vel ab ipfa vocis ratione, qux in Hebreo, ab exco gitando, inter latinos, ab admonert do deducitur: his vocibus nihil aliud voluiffe inrelligere, quàm diuina mandata \& inltituta? Nam monilia latine dicuntur, quòd admoneant virtutis \& honefti:quod beneuoleñ tixe Sponfi erga Sponfam memoriáa refricent.Qux omnia quàm abũdé preftent diuina mádata \& leges, ne mio eft qui ignoret. Nam virtutis, iu ftitix, pietatis, perpetuò nos cổno. nefaciunt : vt femper noftros animos incurrat, quid fit profequendú; quid fugiendum, quid confectandát quid aduerfandum. Dcinde verè, quàm egregic ornamenta ifta atque monilia teftantur Sponfi beneuolé tiam erga Sponfam!'Ná \&\& Exod.ton anrequàm ornamenta ifta, vigefieno fcilicet capite,fabricaret, fummam erga illos beneuolentiam primèpro poluit, dicens. Vos vidiftis quar feci AEgyptijs, quomodo portatierima
vos fuper alis aquilarum, \& duxi vos ad me. Et iterum:Eritis mihiin peculium excunctis gentibus: eritis mihi regnum facerdotale, \& gens fancta. Et quafi mandataipfa legis inftar ornamétrorum muliebriú, hu ius beneuolentix Sponfam admone rét,ftatim muręnulas \& ornamenra fabricabat, dicens. Non affumes nomen Deituiin vanum. Memineris, vt diem fabbathi fanctifices: Et reliqua mandata qux fequûtur. Que (vt ex echy mologia Hebraicę vocis 27 in deducitur) perpetuò funt excogitanda, \&intimis animis imprimenda. Nam, vt ab codem fonte Hebreo deducitur,docent, initruút. Quòd igitur diuinum verbum, diui nasque leges Epithalamiographus monilia, \& ornamenta, \& murennlas appellat,ob cam caufam factum arbitremor, propter quá Deus olim tain folicire, tanquá ornamentajuf fit precipuis corporis membris adhi beri.Hocgenus philofophic cùm al tiùs fecum meditaretun regius vates Dauid,toram pialinum Beatiim maculatiin via, huienegocio dicauit. Non enim eft verficulus aliguis pfal,ris. toto plalmo,qui non meminerit legis Domini,mandatorum,precepto rum,teftimoniorum. Deinde verò vehementer-concupifcitu inandata Domini:tum neque halitum poteft trahere prienimio defideriosiami re ponit in corde; \& in intimis animí medullis \& recefsibus polliceennife xrernamillorum memoriam habiturum,reliquaq́que id genusalia per: nuita, qua longum eflet icecenfere: Qure hilic fpectant, ve doceat regius vates, diuina mandata, leges, inititaud, arnamertorum lego femper habendaspuæ nos commonefaciant, infiruant, erudiant \& \& Sponfi erga nos beneuolentian perperuò

C A P V T teftentur. Et vt omnia idem prophe
ta paucis verbis complecteretur, dixit:Tu mandalti mandata tua cutodirinimis. Quafi dicat: in alijs polsit verom habere celebratifsima illa Hipparchi apud Platonem fen tenua:Ne quid numis at verò, cùm agitur de abferuantia mandatorú tuorum,adeo non eit reijcienda paz tricula ilta(nimis) yt fint obleruäda, \& obleruanda nimis. Id vero man-
Deut, 20 dafti Deutero.20.culm tam folicité videbaris vice moniluum \& ornamentorum corporiadhibere. Quod vero eas ipfas leges murxnulas ap, pellat praienti loco, non vacat my iterio. Nam ve nuper à nobis elt an notatam id genus ornamentoruin à collo pendet, \& collo fuperimpo nitur. Diuina autem philolophiaziŭ etiam humana arrogantiam \& fuperbiam, \& faftum, collo precipued iolet tribuere. Quod ergo ornamen ta itta,muręnulę 1 cilicet, collo appé duntur, quod mandata diuina mu ręnule appellantur \& torques, perinde eft atque fi dicacur: fuperbiam noftram \& arrogantiam, diuine legis meditatione, \& contemplatione iugireprimendam. Idem dixerina de ambitione \& de innani gloria, de que reliquis animi peftibus:quę om nes diuino verbo funt pellenda, \$0 carnis impetus compefendus, ne collum erigat, aut ne ambulet extento collo. Vide \& Sponfus, Chri ftus Iefus morti proximus nihil ma gis fuę Sponfę commédabat, quàm muręnulas iftas \& ornamenta mu1oan. 149 liebria, cùm dicebat: Sidiligitis me, mandata mea feruate: Et iterum, Si mádata mea feruaueritis,manebitis in dilectione mea. Quod vera vermiculatas argento dixit murrenulas, ego fic intelligendum cenfeo: ve queinadmodum aurum ad fa-
pientiain diunam, ita etiam \& arge tum ad humanam tapientiam referatur. Diuinam fapientiam comple ctuntur literelacre, ita vt aurum appellari polsit. Qaidquid autem elt in humana fapientia eximiú \&\& admira bile,tanquàm ftigınata quedam fiue punctula, aut vermiculos per aurum refperfos continet Scrip tura facra, feu diuina fapientia. Híc moralis Philofophia : quaccúq́ue ex nature contemplatione optima funt \& praftantisima,qur ad ciuitates moderandas \& gubernandas attinent quae ad inftituendas domos,\& domefticam adminiftrationem pertinere dignofcuntur, quxcunq́ue ad veram foelicitaté \& beatitudinem affequendam: hîc ver2 eertifsimaq́ue metaphyfica de Deo, \& Angelis, tradütur. Neque his mu renulis deeft fua eloquentia,non iu uenilis, qualis eft apad Cice, \& Demoft henem, (qux neceffaria oft ho minibus, forenfibus caufis deftinaris) fed fenilis cloquentia, quee viros xtate prouecta, \& infigni grauitate deceat.

## Dume fetrex in accubite fuo, nar

 dus mea dedit odorem fuum.Nter cętera qua hoc facrum Epithalamium difficile zeddunt, \& obfcurum, fubita elt perfonarí mu tatio. Ecce Sponfus loquebarur Emid ręnulas aureas faciemus tibi] fubitò Sponfa,non ad Spófum,fed ad ado lefcentulas loquitur, dicent. [Dum effet rex in accubita fuo \&\&c.] An le gendum fitio accubitu, vt accubitus fir ad menfam recübere, magna eft inter viros doctos controuerfia. Ioannes Reuchliim de dietionibus He-

Hebraicis de radice $\operatorname{meg}$ exponit, in accubitu pro amplexu. Quáuis in Greco fit \& \& Randriósel idet, in accubitu fuo, ad menfam, fcilicet: \& non in accubitu, hoc eft, in amplexu,ve aiebat Ioan,Reuchlin. Ad uertendum igitur, prilcos illos homines non folùm Hebreos verùmetiam \& gentiles folitos magno cú apparatu celebrare conuivia, quibus adhibebantur ea, quę fuapte na tura potuiffent excitare gaudium, \& depellere moeftitiam \& folicitudinem:in earnq́ue rem adhibebantur vnguéta herbęflores, \&\& ea omnia tandem quę inter odorata nominantur. Quó fit, vt Sponfa puel lis fe commitantibus, prafenti carmine, quafideclarat quèd communi officio promeruiflet fibi Sponfum in conuiuio, vbi cum conuenerat. Nam nardus, flue her ba fit, fiue vnguentum ex herba côfectum, mi rificam fragrátiam reddit, id quèd in conuivijs opportunum fatis iudi cabatur. Eft autem illud attentiùs obferuandum, quòd Sponfa tum primò affirmat nardum fuam gratifsimum dediffe odorem: fiue cùm fponfus accubuir iuxta cam ad méfam, fiue cùm in illius amplexu, vs inquit Ioannes Reuchlin, Nam antequàm rex accúberet,erat nardus optimi odoris, fed nondum odore fragrarat. Quò fit,ve (iuxta verba Spôfe) humanus animus mirificam vim fentiat,dum ei afsidet Spöfus, dum iuxta illum aut fedet, aut accumbit. Nam nomine accubitus, pe culiarem Numinis fau oré intellige re oporter. Quam rem fi probe velis tenere, oportet in memoriam re uoces, quę Mofes in libro Exodi de veteri Sponfa referat. Nâ \& illa Sa lomonis menti altius erant infixa: \& quoniá illa in figura accidebant,
quęcunque fanctis animis contingere debuiffent, vfque ad faculicőfummationé. Cùm hęc caneret po pulus ille Hebręorum, cùm veriaretur in AEgypto,poftremaque ac mifera ferviture vexaretur: nardus quidem erat, aute nardum habebat. Credendum enime eft,inter illos ve ftigia quardam \& fcintillas antiquę religionis manfiffe. Antea ramen quàm rex apad populum illum ac cumberet, hoo eft anteaquàm erga illos oftenderet fummam beneuolentiam, \& fauorem,nardusilla nódum prebebat aliquem fui odoré. Cæepit Sponfus iuxta Spôfamaccú bere, hoc eft, illi impenfiùs fauere: mittit Mofem, Aaroné, multisq́que miraculis \& portentis populam ill-8.9ect, 10 lum coepit illuftrare: vide fatim nardus illa cœpit odorem diffunde re:\& quo mag is nouis prodigijs po pula Hebręorum fauebat, eo maio rixftimatione \& opinione coeperáteffe apud AEgyptios, Quidve Exod,14 rò cùm maria ficco veftigo tranfie reacerrimo hofte \& inimico aquis cōuoluto,opib? atg3 diuitijs AEgy tiorú refertifsimi: cú Dño cecinere Exod, is epinicia, dicétes:Cátemus Dío, glo riofe enim magnificatus eft? Multò Exod. 14 maiorế fui prabuit odorem. Sed vt füt humana omnia mutabilia,nard ${ }^{\text {e }}$ illa cœepit frigore correpta,odorem retinere, cùm aliquantifper fponfus à populo illo difcefsit. Nâ cứ in mó te Syna Mofes leges accipiédo \& in ftituta ad formandum populumil lum,per dies aliquot moraretur,vitulum fibi fecere aureum, \& ad ido Exod, $3^{3}$ la gentium conuerfi, nardus natiuum amifsit odorem: adeò fponfite erat neceffarium,vt foonfus illă nó defereret, fed iuxta illá accúberet, \& fuo calore nardi excitaretodoré: alioqui torpétem reddit.Spöfusite rum
rum iuxta Sponfam accumbit, grauilsimum crimen illi obijcit idolo latrix,ac multis verbis increpat flagitium atrox:iterú etiam Spüfa fen tit vim illam mirificam, \& nardus odorem gratilsimum coepit diffundere. Nam poft acerbas reprehéfiomes luxit populus peccatum admif ium,neque cultiores veftes \& ornamenta die illa corpori adhibuerúr.
Exod, 33 Is accubitus Sponfi adeo nobis om nibusneceffarius eit, fanctis etiam hominibus Deoque charifsimis, vt nifi nobis accumbat, fi tantilper fe cedat, nihil nobis polsimus ipfi parare, nihil cogitare, ( ve Paul. in-
2,Cor, 3 quit) nifi mortem, exitium, \& peccatum. Perfenfit magno fuo incom modo regius vates Dauid, quàm eilet necellarius is Sponfi accubitus tanctis etiam hominibus, \& pietate \& integritate vitre lufpiciédis, cum in grauilsima incideret peccata, quę Scriptura facra recenfet. Sponfo nô accúbente, lubducente fe tantilper, in adulterium prolabitur, adulterium fequitar homicidium. Sediterum accumbente Sponfo iuxra illú, nardus illa, quex frigore peccati torpebat, enfit ilius efficaciam, \& vim admirabilem Sponfi,cùm poft acer ${ }_{2}^{2}$,Reg,rizbam increpationem Nathan prophete in verba illa proru pit:Peccaui Domino: multisq́ue lachrymis deinde contractas fordes cluebat. Dicebat verus Sponfus Chriftus Ie-
${ }^{1}$ oan, 15 fus apud Ioannem. Sine me nihil po teltis facere. Ná vt nofter animus fuapte natura fie nardus:fed més,ra tio, memoria, line Chŕi iaccubitu, $\mathrm{fa}_{\mathrm{a}}$ uore, \& afflatu, nullum pofsit emittere gratum odorem. Ob eamq́ue rem Paul.Apott.ad Romanosicri${ }_{8}$ bens auder dicere. Quicunque agũ${ }^{8}$ tur fpiritu Dei,hifilij Dei tunt. Nó inquit Pau. quicúque operâtur,qui
cunque cogitant,quicuúque defiderant:ied quicunq́que aguntut, quafi dicas, impelluntur. Vt quemadmodum ípiritus corporea membra,ita nos fpirit ${ }^{9}$ Chrilti excirat, \& impel lit ad operandum. Sácti Apofolli, interim quòd Chriftus illis accûbe bat:\&efficaciain iltam/piritus fen tiebant:\& illorú Fides,Spes,Charit.s,denique nardus illa gratú prębebat odorem:led difcedenteSpon fo aliquátifper,vacillabat Fides,nu tabat Spes, Charitas frígefcebat. Sint nobis exemplo qux illis accide Matt. 8 re,cùm Chriftus Iefus illos medijs Matt, 36 . fluCtib? maris reliquit, cùm fead o- Matt, ${ }^{26}$. rádum contulit :quecŭque in illius palsione \& acerbifsimo fupplicio luc . 22 illis centigere:qux Petro Apoftolo, alijsque permultis, Scriptura fa cra refert accidifse.Quò fit,vt vera carminis huius intelligérią hęc fit. Omnia opera pietatis, qux naturá nardi debeár imitari,\& optimún fui odorem diffundere, egent neceffa riò accubitu Sponfi, \& illius fauore \& numine. Ab iffo accubitu proficifcútur vere lachrymæ in deteftationem feeleris: hinc nafcitur peccati odium:hinc vera folidaque' iciunia:hinc certa effica xq̣ue poeni tentia: hinc pendent denique omnia Chriftianę vitę monuméta,que, inftar nardi, fragrantilisimum odorem folent diffundere. Nam fi propiûs ad ipfam nardi naturam acce damus,nardus herba eft humilis \& delpeCta, fiue radicé intuearis, fiue folia. Frutex ell gravi et craffa raradice,fed breui \& nigra,fragiliq3, quarnuis pingui,afpero fapore, folio paruo denfoque,vt eft apud Pli Plin, nium. Qax omnia referenda funt ad noltrum de nobis ipfis iudiciúu: ita ve virtutem humilitatis fectemur:parum denébis fentiamus : ne quid-

## F. CYPRIANVSINCANT.

quidpiam in ipfis operibus bonis nobis arrogemus: de nobis certifsime flatuam ${ }^{\text { }}$ quid fum ${ }^{\text { }, ~ q u a ̀ m ~}$ nihil poffumus, quàm omnes noftre vires propendeant in peccatú \& morter. Hac inquam fententia, hoc iudiciú, quod inter precipuas partes odoris nardi huip debeat có numerari, nifi Sponfus Chriftus no bis afsideat, fancat, nos impellat, moueat, agat, denique fuo velutica lore excitet, hai?nardi torpet odor.
Deut. 4 Et quoniam ignis Deus nofter \& ignis confumens eft(vt inquit Scri-
Hebr ${ }^{2}$ prura facra ) nifi frigus huius nardi depellat,ad mortem femper \&inte ritum feftinabimus.

Fafciculus myrrhe dilectus meus mibi inter pbera mes commorabitur.

IIN Greca editione fic habetur.
 ciculp factes. Hebrea verò habent
 res panniculis inuoluta. Nam quæ quidam in hunc locum refert, de fafciculis herbarum boni odoris, quos folent foeminx inter vbera re ponere, vt foonfi aut mariii fragrá tia etiam odoris reficiantur, aut re creentur, mihi non poffunt vlla ratione probari. Nam myrrha fpecies aromatis eft, quę exufta liquefcit:neque colligitar in fafcem, fed illius tantum refina. Neque obftat illi quod in fequentibus inquit $\mathrm{Sa-}$ lomon[Meffuimyrrham meam]vt fuis locis annotabimus. Nam myrtha gutta eft ftactes: vnde infer iùs aliquâtulùm dicitur [ $\mathrm{man}^{9}$ mex ftil lauerunt myrrhā.] Obeamq́uecaufam Grecus interpres vertit[StaCtem]à verbo soz̧a. Dum nobis igi
tur fponfus afsidet, dum nobis fauet : nafcitur hoc tam admirabile pietatis ftudium, vt tanta charitate Sponfum amplectamur, vt inftar zeror(fic enim falciculum appella uimus) aut infar colligata myrrhe, aut alterius odoramenti panni culis inucluti, inter, vbera illum re ponamus. Dum itaque Sponfus no bis accumbit \& fauct, quod in vete re illa fynagoga liceat perfpicere, nafcitur ex ignorátia fapientia qué dam mirabilis : ex odio nafcitur amor: ab ipfa peccandi confuetudi ne,flagrantifsima charitas, quę nos rapiat, afficiat, trásformet.Cùm 0- Exod. $3^{3 .}$. lim Spôfa illa interAEgyptios acer rimos \&infeffos hoftes verfaretur, tanta fuit dementia \& ignorantia excrecata, vt reiecto proprio Sponfo,alienos deos coleret \&adoraret: \& quemadmodum AEgyptiorum dementix \& ftultitix leruiebat, ita etiam \& perditam viuendi rationem \& ftudia impietatis fectaba tur.Hac Sponfę contrgerant,antea quàm Sponfus peculiari fauore \& numinc iuxta illam accúberet: fed poft quàm expoliatis AEgyptijs, multis miraculis \& portentis per ${ }^{\text {Exod. } i 4}$ maris vada tranfuexit : iam antiqua illa ignorantia, in nouam fa - Exod, 12 pientiam vertitur: idolorum cultus in certam religionem, folidam-Exod,rs q́ue pietatem: cultus preterea \& imitatio perditorum hominum,\& profligatorum, vertitur in ftudiú virtutis \& honefti : denique tanta cepit chariate flagrare erga Sponfum, vt \& nouo carminis apparatu illius laudes celebraret iuxta maris littora: \& alienis \& peregrinis dijs reiectis vnum Sponfum veneraretur:ita vt tanquam rem vnice charam \& precciolam inftar fafciculi myrrhȩ inter vbera reconde-
ret. Sed (quermadmodum nuper dicebamus) iterum ad deorum cultum regrefla (vt crat popul ille in tallam re'ligionem propenfus,) pau lifper Sponio dilcedente, aur non accübenteiuxta illam, vitulos fabricauit aureos. Sed dum fecundò accumberet, illorumq́ue animos fe cretiori impulfu moueret, coeperû́t reictis alicnis dijs, \&ad voces Moy fi fanctifsimi hominis collachryma ri,\& Spoufum habere vnice charư; ita ve my rthe fafciculus illis vide, retur inter vbera repofitus.fntellexere fatis qux dixinus regius va-

Mate, 5 tes Dauid, Apoltolorum princeps
Luc, 7 , Petrus: \& inter cateros in vna pec catrice foemina Maria Magdalena huius rei apertitsimum habemus excmplum;qux cùm per magnam vite parten oblectamentis carnis \& voluptatibus dediffer operam, ex tanto peccatorumaceruo, \& fla gitiorum cumulo, dum ei ceppit affidere Sponfus, nafcebatur ingens etiam cumulus amoris \& dilectionis. Nam quemadmodum multa ii liremiffa funt errata, ita etiam \& multùn dilexit :adeóque impenfé \& vnice Chriftum diligebat, vţinftar fafciculi myrrhx colligatatáquàmremeximiécharam \& preciolam, inter vbera (hoc eft) imo pe etore, \& intimis vifcribus repofuif fet. Itaque, vt Sponfo difcedente fo let humana mens illum reijcere, \& ad creaturarum cultum \& amoré fe conuertere:ita etiam \& afsidente Sponfo, tanquam gratisimum odoramentum folet inter vbera feruare. Sed iam ad ipfam loquendi proprietater, \& venuftarers dicendi,qua in Sponfeverbis confpi Ť, dit folicitudinem pix méris, \&\& quę veré fit Sponfa Dei optimi maxi-
mi,ḉc cumalsimilat odoramétis pá niculis quibuidá inuoluris, Nam? quę tolionce cupimus deruare, \&e ali quo funt a aud nos in precios pánis conuoluimus \& liganussdeinde in ter vberà repouimusinitar fatcicu li. Eft enim(falterrapud foeminas. pudicas, \& honeftatis amantes) lo cus ille (pectus icilicet \& vberab) vi ris omnibus, excepto Sponfo, inacceffus.Tum etiam, \& quar munuf 2 cula impenfiùs amant torminae,for lent inter vbera collocare. Poftremò aillud eft aduertendum, Sponfum inanteriori parte collocatum; non poft tergum reicetum. Quęo mnia a perte faris nobis declarant, gualis debeat effe Sponfę \& cuivique fidelis animéerga Sponfum di lectio Nam folicitudinem ipfam, qua illum debemus feriare \& retinere,ne aut à nubis difcedat, aut a* ]harum reruni comhercio offenfus \&elefus fuam prefentiamfubducat, infinuabat Sponfa, cùm my rrham appellabat panniculis colligatam. Deinde,\& quoniam Sponfus nulla eftà nobis ratione aut prouocandussaut irritandus, meque ex penen dus eft ve alienis manibus contreEtetur,fed femper illipudicitianı, deméue inuiolatamseruemushoneftissimo loco illumpeponebat, in ter vbera fcilicet, Ad haec cùm fit g̀ nobis diligendusinon lecuiter aut perfunctorié, led tot ta anima, toto corde, totis viribus inter vbera ilJumireponit. Nam (ve dixim²)quę fęmina impenfù̀s diligunt, eo in to co folent aiseruare. At verò quoniá fciebat Sponfa;plerof ${ }^{\text {qu }} \mathbf{u}$ S Spófum ipfum non in anteriori parte collocare, vbi lemper nos admo- ad. neat fui amoris \& beneuolentie,vt femper noftrę mentis oculos incur rát illius in nos beneficia: fed poft

F rergum

Exod, 2 tergum rejjciunt: id quod antiquae Synagogx, et vetultilsime Sponfre fępius accidit, vt poft tot miracula \& pertenta, poft amplifsima dona \& beneficia,quar illorum aures, oculos, manus, reliquofque fenfus occupauerant : poit terguin reiecere,ad idôla tandem, \& ad fuas libidinesconuerfi V tinam \& plerị́que in Ecclefia Chrifti, noua Sponfa, illiusfanguine pulcherrima venuftifsimaq́ue effecta, nonid accideret: vt Chrifti Iefu anxietates, amaritudines, infantiles necefsitates, labores quos in przedicando pertulit, fatigationes in difcurrendo , vigilias, orationes, tentationes, icjunia, lachrymas, conuitia, fputa, colapha, denị̂́ue mor, tem turpilsimam, poft tergum reijceremus.Vtinamillius pafsiones, amaritudines, bencuolentiam, \& amorem intrà vbera collocaremus cum Sponfa ; vt ea femper haberemius prefentia, altiusque maner rent noftris animis infixa. Forfan non adeò facilé quacunq́ue leui occafione fuborta, ad dedecus omne \& flagitium, ad alienos Sponfos \& maritos pertraheremar. Ná côftátiă iftá,\& firmitaté, que veris amatoribus neceffaria eft,Spöfa fig nificauit vro verbo, dicens: [Cômo rabitur.] Manebit(inquit)non vna aut altera die, nó breuifsimo tempo rismomêto, vtquibuldam vfu ve nit, ve quamuis Chriftú Spöfíopti mo \& honeftifimo loco reponant, fed leuifsima quacunq̣ue occafione poft tergum illum reijciút. Quale fit igitur fanctorum defy derium, fa tis Spöfa explicat,cum dixits. ECom pral.ist morabit.] Iuxta illud regij Vatis: Inclinaui cor meum ad faciendas iu ftificationes tuas in æeternum.

Botrus Cypri dilectus meus mbi in Dineis Engadth.

NEfcit fponfa, propter magnitudinem, er amplitudiné Spon fi,quibus rebus illum afsiniflet: ob camáque cautain quafi non poisit il lius maieftatem, raturam,drgnitaté explicare, varijs vtitur fimilitudini bus.Qua in re \& ardentifsimum il Hus amorem erga Spunfum explicat: nam hax omnes limilitudines et voces affectibus a moris refpondent. Iflud autern difficile videtur, quid per Cypramaut botrum Cypriontelligat: an botrus fit vinaceus, an aliquis alius aromatio vinaceo per fimilis. Et fane quantum attinet ad literram fue latinam fiue Gręcã, facile polsit exponi locus de Cypro intula, er botro vinaceo, qui in infula illa crefcit infignis. Nam terrá illá feracilsimá efievini, ¿eprecio pli, nat, fifsini vinizeftatur Plin.\&Cy priúu hrflist, vinưinter ohinia vina cranimarina precipum haberivires etiâad prê cipuan altirudinem exire, quătam vix alibi oitincte : enarrans ctiam, ectum Ephefio Dianx, fca-lis-fcandi vite vna Cypria. Erit ergo borrus Cy pri,iuxta hune fenfum, botrus infigniter pinguis, pre ftantifsimú vini luccum conitinens. Cuimaxime videtur confentancú, [in vincis Engaddi.] Nafcebantur caim illis in locis(cirea montes vídelicer Engaddi,nonlogeà mari mortuo) vites àdınodú nobiles. Eft autem locus ille rupibus prerupt?, \& vallibs, ita vt intuetibus incuriat horrorem, vix que tutus ad eos, ac- $^{\text {c }}$ ceffus hominib pateat. Ob eamque caufam legimus fanctum Da- ,Regis uid fugiffe à facie regis Saul, ibiquae fibi quaffuiffe latibulum. In his

## CAPVTSECVNDVM

inquam montibus vites creficebant admodũ nobiles: in cuius fignú etiá hodié furculi illic vifuntur admirá dę magnitudinis, quemadmodú ab cis accepimus, qui locum ip fum côf pexérc.Fit autem Engaddimentio lofue. is: vbi fic fcriptum reperimus. In deferto Betharaba, Meddyn \& Sacha, Neffan, civitates falis, \& Engaddi, ciuitates fex, \& villę earú \&c. Ego itaq́ue nihil moror fit Cy prus infula, litverò frutex botrus 9 qu aromaticus vinaceo tamé per fimilis:hoc vnú cóftat,Sponfam his fimi litudinibus vinearû́ Cypri, tŭetiá \& Engaddi, voluiffe exprimere pro fufifisimú amoré erga Spôfụm, qué vnice diligebat. Nã ob eá caulam (vt arbittor)rebus rarilsimis \& fuo in genere preciofísimis illá afsimi lat, quales funt botri illius intulx, tum etiam \& mōtiú Engaddi. Vn. dé legenti mihi Chaldęŭ paraphraftem in húc locú,laccurrit ex illius verbis,Spö́ă,hac fimilitudine, vnú fe Spölum diligere alijs omnibus re iectis, voluiffe lignificare. Nam (vt Exod. $3_{2}$ Chaldẹus interpres quẹrit, polt có ditas leges in möte Syna, polt itatutas aras:vnde fuppetebátvina popu 10 Ifraelitico ad faciendas oblationes, cùm ex precepro diuino illas te
Exod, $s$, nerétur facere? Vndé, inquá, poterat illis in deferto, in locis aridis,\& fqua
Exod 8 , lentibus vini copia fuppetere?R efponder interpres Chaldęus. Furtim (inquit)adducebátar botri magnis cúlaboribus \& periculis ex vineis Engaddi.Habes igitur preciú Spon fi, ¿ infigné illius maieftatê \& dignitaté in botro Cypri.raritatem au té, non folư dignitaté, in botro Engad di, Aduerte proinde quáti habe retur apud veteré illá Synagogam botr' ex vincis Engaddi magnis cá periculis \& laborib? fublatus: fane
mapno haberetur in precio: ná res erat \& veheméter necefflaria, tú pre ciofilsima, tùm verò rarifsima, Sp pōfus igitur his botris fimilis eft. Non ein luftinet æqualé, $n o ̄$ fuftinet paré:vnus debeat eflé fpöfus, infignis, nobilis electus, rarus, vt borri vinea rú Engaddi. Interin igit quòd Spõ fa illa (populus cilicetDei) aut Ifidê,aut Ofiridê, a liacque deorú portenta colebar,nödũ crat illi Spôfus botrus Cypri, nó bostus vincarum Engaddi.Cùm verò oés animi cona tus \& vires ad illius amoré \& cultŭ côuertit, folúqué Spóforn vnicé colebar,tunc coepit vere Sponfum ha bere ea reftimatione,qua habebantur botri vinearum Engaddi. Non enim debeat Spolus ita diligi \& colh,vt partim illú diligarnus, partim veró in aliarú rerú cultú \& amoré diftrahamur. Fieri nõ poreft,tametfi velis, vt dimidiá tui animi parté carni,diuitijs, voluptatibus, ambitioni, reliquifq́ue animi morbis impêdas,alterá Spōfo referues.Spõ fus vnus debeat effe, folus, rarus, pre ciofus vtbotrus Cy pri,vt vincarum Enğaddi.Spöff lectulus nó patitur alterio viri côfortiú, nō fuftiner cor riualé.Vnde \&\& Paulus dicebat:Ne- 1,Cor,ız mo potef dicere Dn̄s Iefus Chrift? nifin in Spiritu fancto. Dicere apud Paul.idé eft,quod perfuafum habere:id etiă oftendere operibus externis, Chriftú Iefum effe Dñm, penes illá vnú imperiū efle noftrarúviríá \& facultatứillũ effe botrú Cy pri, \& vinearú Engaddi: carné,ftultum múdú,Sathanå,neqúuequidquam in nobis dominari. Huius rei gratia Chriftus R.N.iuuené illú Euăgeli. wats, s, cū nó patiebatur patré fepelire,neque fuprema funeris officia illi pre thare. Alteri verò qui vere pietatis \& religionis animû cupidŭ fimula-

## 84 F. CYPRIANVSIN CANT.

Mats. 29
bat,dixit:Vade,\& véde omnia qué habes, \&cc.NamSponfus non debeat diuidi in partes,nó debeat diftrahi, omnes animi vires \& facultates in vnum debeant conferri,ita vt fir ve rè botrus Cypri,botrusq́que vinearum Engaddi.
Ecce tu pulcbra es amica mea, ecce tu pulcbra, oculi tui columbarum.

MVtua laudun concertatione Sponfi \& Sponfæ, diuinus ille Spiritus nobis declarat, guàm validé \& Sponfus ab Sponfa diligatur, tum etiam \&Sponfa ab Sponfo.N® enim divinus amor talis eft,qualis depingit à Platone (in Sympofio) cùm differentiam afsignat inter amorem mutuum \& non mutuum. Nam plerunque fit,vt amoris foede re alios nobis'copulemus, \& in ferinam illam vulgaris amoris luem \& peftem incidamus, cùm tamé abamatis minimé diligainur, Nō enim necefsitate illa fe iuaicem refpondent in vulgari amore, amantis \& amatr dilectio, atque in amore diui no. Eam proinde interDeum\& ${ }^{\text {Spó }}$ fam amoris connexionem \& correfpondentiam, Spirtus fanctus prexfenti Epithalamio declarat, cùm Sponfus Sponfam, \& Sponfa Sponfum ipfum, mutuis laudibus \& cōmendant, \& celebrắt. [Ecce(inquit Sponfus)tu pulchra es amica mea.] \&fecúdò, [Ecce ru pulchra.] Nafcu tur $h x$ conduplicationesverborum ab ardentifsimo quodam amoris af fectu. Nam folet cogere vis amoris amatores ipfos, yt cùm de laudibus \& praftantia rei dilećete agunt, cadem fẹpé inculcent verba, eadē repetant:quemadmodum Spōfus pre fenti carmine facit (per anadiplofim) dicens. [Ecce tu pulchra es ami
ca mea,ecce tu pulchra.] Propofita verò\&cômédata, verborü repetitio ne,pulchritudine Spófx, tátứ eả ab oculis laudat dicens. [Oculitui columbarum.] Solet enim Scriptura facra, totius hominis iudicium ex ipfis oculis facere. Vnde apud Prophetam Elaiam, aliosq́ue lacros va tes multa eft de oculis mentio. Vt fi aduerfùs carnis faftum, \& arrogan tiam detonandum fit Dei verbo, cóprimenda ftultorum hominum fuperbia: de fublimitate oculorum difpurant illicó, dicentes. Oculos fu blimes humiliabit.Idem etiam, fi de alijs affectib?, vtpote'de cupiditate, de ambitione, auaritia, iuftitia, triflitia, gaudio, aliisq́ue fimilib? Quá obré Chrift,R.N.apudMarth.totis hominis etiam iudicium ab oculis fumebat, dicens. Si oculus thus fue rit fimplex, totum corpus tuum lu cidí erit. Si auten oculus tuus fue rit nequam, totam corpus tuum te nebrofum erit.Ergò cùm Spốfa pla res habuiffet maritos, petulantiq́que oculo \& in pudico alios viros confpexiffet:nō cömendabatur ab Spó fo ab oculis columbinis: poftquam verò Sponfum appellauit botrum Cypri in vineis Engaddi,poftquam fafciculŭ myrrhx inter vbera repo fitum (quibus vnicū fe habereSpốfum,omnesq́ue amoris vires in vnü Sponfum tranfuliffe teftatur, aliis contemptis) audit ab Spoffo. [Ocu lituicolumbarum,\&c.] Nam colú ba vno marito contenta,fidem, pudicitiamq́ue violare nefcit. Sponfa Chrifti(fí deveteriSynagoga fit fer mo) oculos columbinos non habebat, cum AEgyptiorum idola cole ret,cum illorum \& mores, \& ftudia fectaretur:non habebat oculos colú binos, cùm aureos vitulos in deferto fabricabat. Poftquàm verò pere
grini

Exed. $3^{2}$
grinis yifs repudiatis vní retinuit Sponfum,tanta charitate dilectú, vt botre ${ }^{\circ}$ Cypri in vineis Engaddi illi videret̃:audiuit,[Oculi tuicolūbaarum.] Quéadmodú autéà nobis fu |peri clt annotatú, in omni tlagitio \& feelere,aliqua cult? ratiovidetur fubeffe:ob eáǵue caufam, quicúq́zfí uecorporis voluptatibus, fiue diuitiarú cupiditat, flue ambitioni honoris \& dignitatis incumbit, plures habet maritos, \& deferto vero Spófo, in aliorú amplex ${ }^{\text {\& }}$ \& ofcula ruit: obeáq́ue ré, nöd̄̄ audit ab Sponfo, [Oculi tui colöbarū.] Hûc lemper ipectât Spő́f verba, magnạ́́s huius Epithalamij pars, vt lancta anima quecúq́ue fit, Spōfum habeat vnú, qué amet, diligat, venetecter, colat:
pfal. 7\%, ,ita vt cú lancto rege Dauid, rebus alijs omnib? exploratis,dicat, Mihi auté adhęrere Deo bonumelt.Sunt quibus Lpôfı \& mariti probétur: lút quibus honores, funt quibus carnis oblectaméta, funt quib ${ }^{\circ}$ opes \& diuitię cordi fint:mihi verò(omniữ in genio \& natura exploratis)bonú vi detur vni Sponfo adhęrere, reliquis omnibus rebus cótépris \& repudia tis. Accedit ad her, $q$ quialios mari tos, \&e amatores fectãtur:vt ommit tamus illud, $\varphi$ oculos colúbinos $n$ Ø̄ habent, qqa debitā fidé,\& neceffariá pudicitiam nō feruät: fed nẹ́3 oculos colübinos habent,quoniă \& ingenia, \& mores, \& ftudia, ac proindé oculos imitâtur vulpiú,luporú, vulturú,aliarúq́ue anium rapacilfi marú. Nả illicò atqué ab Spöfo defi ciút, \&\& aliorú maritorú cupiditate tenentur, fir necefsitate quadá,ocu los habeát plenos luxuria, inuiden tia, hy pocrifi,alijsq3 huiufmodi peftibus. Ná inter animátia ipla (quéadmodíeft annotatúab his qui in arcana naturx iugi meditatione pe
netrar rít)ánimátia quardam oculos habét gyrouagos, incöftátes aut du plices:aut fimulatos:quéadmodum valps cers, illuc acié dirigunt, aut cùm in ferne fpetare, ex obliquo, furĺa, vel in latus acié oculorú dirigút,prędá circûfpectádo, quá rapiár. Hos ocu los imitantur aix ille,quę ab Spốfo femel defecêre. Vidétur enim, (fieo rŭ oculos totúque vultum côtéple ris) Spófum flagräti defiderio querere:led aliô fpectar illorí animus, aliorfùm tédit oculoría acies: népé in pingue aliquod beneficiú, in epif copatứ, in fauoré principú:deniq́ue aliquid quærunt aucupari, aliquid venaritnă $S$ pólum fimulaténon ve ré,non folidé diligunt. Oculi auté columbx, (quéadmodí multis eft literis proditū)in rê vná ita defigūtur,tá forriter a piciunt in eam, vt manifefte videri pofsit, quorfùm vi fus acié dirigar.Quonià igitur Spó fa (quę vnú Sponlüm quarit, illum q́uedumtaxat intuetur) fimplices habet oculos, fideles pudicos,nō du plices, non obliquostiurè ab oculis laudatur columbinis.

## Ecce tu pulcher es dileette mi, (4) deco

rus.Lectulus noster floridus:tigne domorum nofirarum cedrina, laquearia nostra cyprefsina.
Significat (preter ca qux fuperiùs diximus)hac laudum concertatio inter Sponfum \& Sponfam, arctifsimam familiaritatem, \& côiun ctilsimam amicitiam inter qualdá animas,nimiùm Sponfo familiares: quę nô fecùs illúalloquútur, $̣$ mari tus fpôfam, aut fpófa ipfa marit̄. Paucis quidem tanta cótingit foeli citas, vt cumSponfo pulcherrimo,fa pientifsimo, porentifsimo, mutuis decertét laudib. Sunt tamen quib?
hoc beneficium collatüfit. Taliserat Moles,cùm in monte Syna per Exod. ${ }^{2}$ quadraginta dies Deĩ táta familiaritate alloqueretur, quáta folet ami cusadamicum: talis fuit Paulus, alijq̣ue qui Spiritum diuinum plenius haulé re. Sponfa proinde audit ab Sponfo, [ Ecce tu pulchra es amicamea.] Eifdem ctiam vetbis Sponfa refponder. [Ecce tu pulcher es dileetirmi \& decorus.] Quibus verbis, \& Sponfo tribuit ve rár rationé pulchritudinis:\& a ée ip fa palchritudiné, \& venuftatem,aut venuftaris appellationédepellit.Nô \$ipla pulcherrima nő fit: fed quòd Spơfi cöparatione turpis fibi ipfi vi deatur. Quéadınodū enim claritas

## E.0x. 34

3, $\mathrm{Cor}_{3}$, Moyfi magna quidé eratveteri tefta méto,adeo vt nó pofsent filij Ifracl intendere in facié cius, ipfa tñ̉ Chri ftigloria \& fplédore, adeo fuit exte nuata, vt (quéadmodú inquit Apo
Simile. ftol ${ }^{\circ}$ ) proriûm fuerit euacuata:aur quéadmodum ignicul' lucerrię pró funda notis caligine vtilis quidem eft,exorto trílole prope nihî eflevi detur:ad eundem modum Sponifa, fciebat quidé fe pulchrá effe, verùn tamé cú cius pulchritudiné ad Spó fi pulchritudiné referebat, turpis fibi videbatur \& indecora. Nameft $S_{p}$ ófus fons ipfe primtotiेvenufta tis \& pulchritudinis, vnde reruí omniû côditarũ venựtas deriuáá, Imò pulchritudo ipfa, qua in rebe côditis elucet,radi?quidá eft(quêadmodúeft à Platonicis obfetuatū)qui cú ab ipfo Spófo tanï à pulcherrimo fydere profifcatar, res oés pulchras efficir iuxta cuiufqg ${ }^{\text {Itatú, }}$ \& gradū. Nả qua fibi magis proximx funt, vt angeli \& homines, fortip tangit radi 9 ille venuftatis, puichrioreĺq́3 efficit:quę verò magis funt remote, remifsi' a liquátulŭ:ob cam caufam
minus habent \& decoris \& venufta tis. Cuin ergò Sponfa mentis oculis conteplaretur pulchritudinem Spó fi,qux tanquàm fplendés Sol omni bus infert decoré \& venuftaté : fuá verò pulchritudinem fciebat fcintil 1á quandá effe inde deriuatam: tanquâm fépfam abijciês atq3 profter nens,in haxc verba prorupit. [Ecce tu pulcher es dilecte mi \& decor ${ }^{2}$.] Quafi dicat:Tu me pulchrä, tu venuitam a ppellas: ego veró,fímeam venuftate cum tuapulchritudine có pono,te pulchrü,te decorú iudico: in me verồ nullá penévenuftaris ra tioné deprehendo: nàm obfcuratur fcintilla ifta corá tanto fplendore. Eft huius rei cöfideratio Chriftiano animo vehementer neceffaria, vt fci licet res fuas oés, quantumuis magruas \& a mplas, femper cû Sponfo cóponat,aut cúS Sốfirebus cốferat: illasq́ue exigat ad illius maieftaté, \& a mplitudinem. Res enim vna eft, quę maxime poffis carnis impetus coercere, \& inanes metus \& conatus reprimere. Sapiens tibivideris: conferas (filiber) fa pientiā iftam cí fapientia Sponfi: iuftus,iuftitiǎitá \& xqquitaté óem cũ fumma \& a dini rabili iuftitia Sponfi côponas, potens, diues, nobilis, pulcher, hos oês titulos exigas ad potétiailla, ad no bilitaté, ad divitias, ad opes, ad pulchritudinem Spöfi, dicés fanê cum Sponfa. Ecce tu pulcher, decorus,fa piens, porens, nobilis diues. Hinc(vt arbitrof) fanctorú infignis illa humilitas profícifcebát, ve leipfos pec catores, fceleftos,flagitiofos', appellarent, (id quòd Pau, nō vno tâtú in loco facit libenter) pietatem fuam \& animi candorem, \& integritatem vite, non cum hominibus conferebăr,fed cum Deo Op.Maxıobeăq́; caufam humiliter adeò atque de-
milfe

## C APVTARIMVM. I

miffè de feipfis fentiebant, Sponfo tribuentes oés iultitix, \& evintegrita tis partes.Nos verò̀in crimé fuperbię, \& arrogantię frequéter incurri
 cú ftultis hominibus cōferamus. Di xim $^{\text {² anté exordio huius carminis, }}$ कtotushic libellus Epithalamium appellaretur,quafi carmen nuptia1e,editúin honoré lectuli,qui Spon fum Spôfamqué excipiebat. Huius reigratia; Syonfa féquéti carminc, intulit mentioné de lectulo, dicens. [Lectulus nofter florid ${ }^{2}$, ]vt habet Hieronymus. Greccus interpres, - Gúoxi@ ideft, cơdêfas,\& v mbro fus.Quxead eandem ré vidếtur per tinere.Ná floridus lectulus diciţur, non difeedendo à venuftate metaphorx, paftorico more, quafi lectuJus ipfe florentiarbore, \& nimiùm opaca fuiffet opertus. Collandat proindè ftratū fiue lectulū: primò quòd fitfloridus: deinde verò (ve vtrảnq́ue complectamur translatio nem) quòd fit vmbrofus. Nam non porerat Sponfę talis lectulus non ef fegratifsimus, qua folis ardoribus (vt fuperiùs ipfa dixerat) \& aftib? vrgétifsimis fuerat vexata. Nam vi nearŭ cultodia illi fuerat delegata fraterno odio, \& inuidia, \& Edeltina 7. (ain toconfilio:ob eamq́ue ré yarias coe liiniurjas,magnamq́ue intemperí perpeffa. Quò fit, vt prefentici carmi nelectulŭ Spõfi mirifice cómédet, vbiomnia florida, opaca, vmbrofa, \& ab iniurijs temporis tutifsima effe videbat,Ita lrpifsime côtingit, vt animx, que ardoribus Solis, casnis $x$ fibus \& intemperantia, mun - 1 di,dxmonisq́ue aftu decepre, alio-: rumq́ue hoftium iniurijs fuerunt: expofitz:cùm denuò ad virruréfz. ciür regrefsí,fémelóp experiuntur. foclicitatêhuius lectuli-Spōf Chři

Iefutdanatis \&̊ repudiatis priorib? maritis,cótéptis illorû̉ lectulis,rcicCta ante acta vita,de folo Sponfileatulo cogitét,illú eriá eximijs laudibus celebrét. Habes huius rei exé plú per totũ penevers? teftamétû. In Exod. $3^{\circ}$ veteriilla Synagoga, quę Solis initu rijs expofita,multis peccatis falfa©́з réligione decepta, tandé cognita folicitate, \& quietudine Iectuli huius, multis modis fibi ipfigratula batur:quòd talem Sponium talemq́ue lectulum, floridum, opacum, vmbrofumfuiffer experta, Exemplumhabes in Maria Magdalenx, Inc.\%. in regio vate Dauid, alijsque permultis,quos longum effet recenfere. Haberq́s hic mundus habuitậue-, Re, ${ }^{2,12}$ femp ab initio cöditiorbis, fuos leEtulos, habuit fua cubilia: fed lectulos durifsimos, plenos fpinis,atdori bus folis expofitos, in quib? núquá liceat quielcere, aut tráquillé agere. Vide quod habeát peccatores homi nes perditi \& protligati lectulum: abundent diuitijs \& opibus (fi velis) voluptatibus carnis, \&\& obleetaméris fint immerfi:ad apicé \& culmé dignitatis \& honoris, ad ipfum criá faltigiú imperij) fua induftria, folertia, ${ }^{2}$ artibs, \& ftudio fint cue citi:quid verò nifi Spōfum amét \& diligát, quāuis is lectul' gratifsimus aliquādo ab illis iudicerur? Accede tú propi? : illos interroga:ipfi reftes agat ; \& iudices illorí expecta iudiciū́ferát fentétiam, quid delectulo ifto fêtíat. Ref pōdebūt fance. Lectu lus nofterdupus, afper, finofus, at doribus \&\& seftib? expoffusnō licee in illovel ad breuitsimum temporis momentum conquiefcere : omniadunt in illo plena folicitudinibus, anxietatibus, curis, timoribus:qux omnia inftar f pinarínos difcerpunt, \& pungút, \& inftar vr-
gétifsimiardoris\& caloris nos diue xant, excrutiát. Hinc vrget \& conई ciétia delifti,pudor fceleris, timor fupplicij, illinc verò ipfe calamitates, labores, \&f fudores, quibo fcelera ipfa \& peccata parátur. Ita ${ }^{\text {ǵ }}$ floridus lectule \& vmbrofus vna in domo inuenit, in edibs fcilicetSponfi. Nâ lectul' alis (de quo dixim) quá , uis talis fit, qualis depingità Salomone,cü mulier adultera iunené ve cordé ad fuos amplexus inuita bat: fed nihil habet dulce, nihil gratum, Intexui (inquit) funibus lectulum meũ,ftraui ta petib? pictis ex AEgy pro. Afperfi cubile meū Myrrha, \& Aloe, \&cinnamomo. Ac déinde fub. iúxir. Veni inebriemur huberib?, \& fruamur cupitis amplexib?. Deinde verò de ędibus ipfis Sponfi(vt mortales omnes ad edes ipfas inuitaret, vt magna cupiditate illas quęrerér) inquit. [Tigna domorú noftrarum cedrina, laquearia cy preflina-] Tig gnü\&tign ${ }^{2}$ mafculini generis, ,rabs. eft, qua varié difpofita dom' extrui tur,\&\&roprié cui tectú fupponitur, à tegédo nomé deductứimò \& tigni nomine genus omne materici, ex qua $x$ dificic côftát, cótinetur. Hinc cōtignare, latine: qđ̛̃ eft tignis tectũ iungerc. Et apud Cice.tignarius fa-
ber,quitigna dolat, \& folaria lignea,qui trabes,qui carera tabulata domus vtiliatimò omnis qui ædificat intelligitur, (vt inquit Caius). Laquearia, verò \&c. laquear fiue la queariū, pars elf fuperior cubiculi, quę varijs adormari laqueis, \& colo loribus folec.Lacus etiā \& lacunar dicitur, apud Horatiŭ.
Horat, Nec mea renidet in domo lacunar. Eft igitur tignam Hifpané: Las vigas que llaman madres. Laquearium verò,el çaquiçami. Itaquac id quod laquearium a ppellatur, tig-
nis fuftentatur, \& retinetur. Como fi dixeffemos el çaquiçami efta clauado enlas vigas. Cómédat autem Sponfa ædes Spôfi ab ipfa materia imputribili,quę nufquá fentiat cor ruptioné. Na (quéadmodúrefertM. $\begin{gathered}\text { detru. } 2, \\ \text { arch. }\end{gathered}$ Vitruuius) cupreflus, \& pinus:item ctiả \& cedrus,\& iuniperus, in veruflaté fine vitijs côfcruatur : quòd is liquor,qui ineft penitùs in corporibus carū, habear faporé amarṹ: qui propter acritudiné, nó patitur pene trare carié,neque cas beftiolas, qua maximé funt nocentes. Obeáq́z ré, qua ex his generibus cóftituuntur opera, permanết ad zererná diuturnitaté. Tátaq́ue eft cedri virtus,vffí oleo ex cedro cófecto (quéadmodú firefina ex cuprefso \& pino) reliqua ligna vngas, nufquàm aut caric aut tincis ledŭtur.Obeă enim caurā Sa lomó,(quêadmodum legimus in li Re.6. . bris regnorū)multa in remplo Dñi, multa etia in amplifsimis illis $x$ dibus,quas conftruxit, fecit ex cedro, propter matcrię diuturnitaté.Forfanque ab ea re fumpta occalione, edes Sponfi collaudat, $q$ tygna habeát cedrina, laqueria veró cupreffi na. Eft itaǵz nobis omnib ${ }^{\text {infita cu }}$ piditas quędá xternitatis , \& durationis:arq́z in hanc vná tota natura propenfa(vt Paul, inquit) xterni-Rom, \% taté femper \& immortalitaté medi tatur,quăuis eam affequi nō pofsit. Hinc enim ortú habent perperua re rúgeneratio \& interitus , arbitratur enim natura, fe indiuiduis, \& no u2 generatione affequi poffe, qđ fuo pré ingenio nó haber. Multò igitur magis nos premit \& angit hęc cura xeternitatis, qui animos habemus im mortales, \& ad xternitaté códitos. Cùm ergó quifq́ue noftrú veheméter cup piat atternitaté iftam,quę cor ruprionéaut defectū nuf̣̆̆ lentiar:
xrerni-
zternitas, (inquit Sponfa) \& incorruptio in ædibus dumtaxat Sponfi liceat inueniri:nả cxtera omnia cur Iu fuo ad interitum \& mortemfeftinant, \& vanitati femper fubiccta funt: vePaul.Apoftolus docet,
Ibidem, cum totam creaturam vanitatifub iectam afferit:\& vanitatem appellat perpetuas vicifsitudines genera tionis \& interitus. Vndé \& alibi di cebat. Preterit figura \& habit ${ }^{p}$ mú di huius. Nihil enim extrà edes Spó fi cedrinum eft, nihil cupreffinut:om nia fponté fua inftar aquarúfluunt \& dilabuntur.Id cùm altiùs contéplaretur Epithalamiographus notler, omnes res poftremę vanitatis

## Eccls. :

 dānabat,dicés. Vanitas vanitatú \& omnia vanitas.Et: Quid habet ampli ${ }^{\circ}$ (inquit)de vniuerfolaborefuo, quo homo laborat fub fole? Nihil aliud(inquit) quá vanitaté, hoc eft, labores,anxietudines ingentes:qux ad mortem \& exitiū,ad interitú \& corruptioné rapiúur.Extra ędes Spó fin nô liceat inuenire xternos honores,nó xterná vitá, nõ xternas opes aut diuitias, nō xterná venultatem aut pulchritudiné,nô zterná cơftá tem \& immutabilé fapientiá.Quę. cúquque verò Spôfus haber intràędes ittas reclufa, cedrina funt,\& cupref fina. Vt enim diêtū eff, propter ęter nitatem cedri, qux Sponfus habet incrà ędes iftas, cedro funt digna,ce dro perfimilia.Sed quoniá quarcun q́ue xternitatedonata funt, non vidêtur à nobis, tantū excipiuntur Fi de:Sponfa inquit: [Tigna domusar, bo cedrina, laquearia cupretsina.] hec fi velis intueri oporter $¥$ des $S$ ponfi ingrediaris: ná vel tigna, vel laquea ria cófpicere nūquá pofsis, fi foris, fi inter ffultā vulgus,fis inter impios homines \& feleratos verieris.Que vidét têporalia fưt,qua nō vidétur
xeterna. Animalis homo ea tantǔ ví, Cor . 4. $\operatorname{det} \&$ intuetur, quæ extrà ędes Spó fi corporeis oculis funt expofita. Qux verò cedrina, quax cuprefsina, nó videt, neque enim intuet̃ ea qua xetrna funt.O fi zeternitaté iftá cedriná \& cuprefsinā videremus ali, quádo apertis,\& attétis oculis:quos excitaret amores fui:quàm rapido curfu, quàm concito gradu properaremus omnes ad Sponfi ędes : túc vere regnum coelorum vim patere tur, vt dixit aliquando Chriftus, Matt, it, Deindé verò quis nos potuiffer extrudere ab illius redibus,cöfpecta re rum æternitate, in quam omnes natura ipfa propenfi fomus? Loquatur Synagoga \& Sponfa illa vetus, quid fuerit affequuta ex laborib², Exod,t quibus demétix. Agyptiorum fer- exod. $3^{2}$ uiebat,quid ex impia nefariaǵz deo rum religione, quid ex alijs fceleribus,quibus fepe fuit cooperta, quid ex illis omnibus in quibus fe aternam quandam foelicitatem exiftimabat poffe inuenire. Loquatur deinde(vtpaucis dicamus)totus im piorum cretus.Quid habent illi ex his omnibus, in quibus fe vllam rationem çternitaris poffe inueniri ar bitrabátur? Quid Allexáder cogno mento magnus de amplitudine im perij? Quid Iulius Cafar de imperijetiam dignitate, \& libidinedominandi incredibili?Quid deniq́ue nos omnes,\& quicuíque extrà $x$ des Sponfi firmum aliquid, cerrum, fta bileq́ue ingenti fludio \& folicitudi ne quxecimus? Omnia illa fluxere, tranfuolarunt, nihil poff fereliquêre, nifi pudorem, dedecus, \& fui faftidium. Quibus verò fauore Numinis $x$ des iftas licuit intrare: oinnia cedrina funt, omnia cupreffina,æterna, foclicia, quemadmodú rerum experimento conftat.

CAPVT SECVNDVM.

## E Goflos cåpi, co lilium counalliü. Sicut liliutiniter fpinas, fic amica mea inter filias.

IXERAT Sponfapaulò füz periùs, lectalus nofter flori= dus: Sponfus au tem, vt fe totius boni fontem vberrimum oftenderet, (Ego (inquic) flos canapi \& litium conuallism. ] Quatmcunqué igitur follicitatis partem, ò Sponfa charifsima, fignificare voluifti, cùm lectulum noftrum celebrabas laudibus: totá à me fcies profectá, Nam quòd lectulus floridus fit, indé profectúeft,, ego ipfe fum flos cäpi,\& liliú conualliũ. Duo igitur (vt mihi videtur)Sponfus prafenti yoftuit carmine infinuare. Alterum eft, fe totius boni effe fontem, primamq́ue noftra foelicitatis originem. Alterum veró,facillimum effe mortalibus,foelicitatem iftá \& bea titudinem affequi. Ad primáergò huius philofophix partem acceden do, aduertat Chriftianus lector dictionem ทרֹ terpres vertit campü, dicens, [Ego flos cäpi:] \& cápum fignificare, zú etiam faturitaté. Iuxta prioré figni ficationemLatinus interpres dixit, [ego flos cápi.]Sed pofsis ctiá ver tere. Ego flos faturitatis. Ná đducit
 turare fatiareq́ue fignifcat. A pud Ieremas IS Ierem.vbi noffra habet editio,Sinó reliquię tuę in bonum: Rabbi D.K. exponit,fi non te fatiaui bonis. Si ergò locum velis exponere iuxta
vtranque hiuius dittionis fignificationem: habes in altera, Deum effe florem faturitatis : in altera verö, florem effe cápi fue planitici:Quibus duobus facile erit intelligere, Deum,fohtem effe totius boni, vt diximustrum etiam \& a apertam effe viam \& facilem ad huius boniaffe quutionem. Flos igirur Scharó dici tur, quemadinodum eriam in diuinis literis dicitur MIE qua appellatio foli Sponfo conuenit:nam idé eft quòd fufficiens fibi,nullo alio in digens. Dictio enim cópofita eft, ex his duabus. TY Ẇ゙ֶ hoc eft qui fuff cit,vel qui fufficiens eft, vel qui fit cadem ipfa fufficientia. Habes vocem iftam, Iob 33 :vbi inquit. Spirit ${ }^{2}$ Iob, 33 . Deifecit me,\&lpirit ${ }^{\text {S Schadai viuifi }}$ cauir me. Et: Qui habitat in a diutorio altifsimi, in protectione Schadai cômorabitur.Quemadmodum igi ${ }^{\text {pral,gt. }}$ tur tota pene divina philofophia Sponfo tribuit appellationem iftá Sadai:\& Salomon etiam prefenti carmine Sponfum appellat rofam Scharō. Quafi dicas, faturitatis fiue focietatis. Nam \& fibi folus fufficit Sponfus,\& nullo externo adminiculo indiget:\& folus poteft omnes animi noftri receffus implere, folus poteft faturare. Cùrn ergò $\mathrm{Sa}_{\text {a }}$ lomon nomine Sponfi dixit, [Ego fum flos Scharon] alludit (vt arbi tror ad frequentem illá loquutionem quarn Sponfus crebré wfurpat in facris literis, culm inquit. Ego Efai, 43 fum quideleo peccata tua propter me. Et frepifsime: Ego fí quite edu' xi deterra AEsypti.Eodé ctiā dicé Exod, so di charactere inquit. [Ego fum flos cápi \& lilium cơuallií ] Sed ftylú conuertamus, fi libet, ad loquutionem illam,qux,quoniam longo vetuftatis receffu iacet, paucifsimis eft intellecta.Dixit aliquando Spōfus:
exods. Ego fumqui fum. Quibus verbis (ve arbitror) hoc ipfum voluit declarare Spös?,quod\&Salomō illi tri buit pratenti carmine, cùm inquit: [Ego fü flos Sharō] \&quod feripru ra lacra, sùm illú tá frequenter appelar Sadai, hoc eft,fufficientiā omné,\& quafí pelagus omıniū bonorū. $V$ nde \&Platonicis magnoperé pro babatur Sponfi nomen [Qui elt.] Illorûr ratio eft, $q$ Deus fit omnis ef fentix, vitr,ffelicitatisq́ue plenitudo:\& quod ab eo omnia profecta vi uát: \& $\phi$ fint poft ortū, $q$ fulciâtur, ¢p fultêtétur, $\varphi$ viuãt, ille fuerit cau ia vnica. Dequa re apud AEgyptios(quemadmodú Grẹcorum com mentarijs proditum eft ) in templis erat fcriptum: Ego fum quod fuit, quod eft, quòd futurum eit: velum meum nemo vnquan reuelabit. Qux omnia ex loco Exod. iam cita to fuiffe defampta ambigere non poflum : prafertim cùm Mercurius, eius ententix (vt exiflimo) autor, non modo tempeflate Moyfi proximus fuerit,fed etiam fimillima in multis, \& facris literis confentanea fripferit. Et diuus Gregorius eximius theologus teftatur, eandem iitam fufficientiam \& amplitudinem bonorum, Spon Lum voluiffe fignificare, cùm dixit. Ego fum, qui fum. Dequa re nofter Epithalamiographus: Ego fum flos faturitatis,fiue fatietatis. Deus(inquit Gregorius)fuit quidem, \&femper eft, \&erit: imò verò (inquit) femper eft:ná fuit,aut erit, ciuifiones fluxx funt nature \& remporis, cui fubijcimur nos: at Deus femper eft, totum enim in feipfum complectitur, quod nequé copit vnquam, neğue definet. Qux quidem elsentia, pelagus infi nitum \& immenfum elt,omnem \&
naturę\& téporis rationé,effétià,\& copiam rerum, \& abundantiam fœelicitatis tranfeendens. Proclus praterea homo gentiles (Orthodoxos fortaffe fequutus) de codem Sponfo dicebat, déque eadem faturitate \& abundantia: Omnibus qué quoquomodo bonum participát, excellit \& praftat quod primum bonum eft, \& quod non cf aliud, quàm ipfum bonum:nam omnis boni ratio ab ipfo deriuatur. Non ergòabfurdum eft, ex gen tilibus theologis pauca quardam proferre: vt fit peripicuum, quàm vere, quàm proprié Sponfus aliquádo appellaritle [Quieft] quàm propric facrę literex illi tribuant, appellationem Sadai. Quibus ex lo cis Salamon fumpta occafione loquendi, Sponfo tribuit yóces iftas. [Ego fum flos Scharō.] hoc elt flos faturitatis fiuc abundantic. Si ergò in rebus effentiá confpicimus, eflen tia illa ab ifto flore diriuatur:fivitam deprehendimus,à floré Scharö profecta elt:fi fenfuin, fi menté,fira tionem, fi virrutem, fi pietaré, fir relí gioné,omnia ab eo profecita credamus, quifeipfum florem Scharō ap pellat.Siautem velis, iuxta cômuné editione̋\&vulgatā,Scharō, interpre tari cápú,fiue planitié: occurret alter ille fenfus non min${ }^{\text {g }}$ gratus (meo iudicio) quàm fuperior hic, đ quo dì ximus iá. [Ego (inquit) fum flos cá pi\&\&liliú cōualliũ.] Nã vtS pöfus eft faturitatis flos, \& totius felicictatis fös \& origo:ita ctiá,\&quoniá facilé eft hoc bonú affequi mortali homini nố of citáti,nó dormiétiapppellat́ iure flos cápi,\& liliŭ cōualliū.Nam flos ifte, qui Sponfus eft,omnibus in communi proponitur, vt eŭ carpant,eo fruantur quicunque volue rint, quemadmodùm flores illi,

## F. CYPRIANVSINCANT.

qui non intrà hortorū fepta nafcút, fed in campis potiùs, \& pratis,et pla nitieb²apertis:vt cuiq́ue liceat\& tá gere, \& decerpere, \& admouere ad nares, \&Ferta cx illis cöficere, aut in finuu cödere.Id eñ perperuòclamat diuina Seriptura, Deû.Op.Max.gé tes oés, linguas, \&nationes ad fealli cere, trahere, inuitare, rapere: adeò omnib? eft expofitus. Hinc nafcútur voces illęapudEfaiä prophetá:Quí Efai, ssnó habetis, venite \& emite abf 93 ar géto, \& abf 93 vlla cómutatione. Et Eccls. + iterū: Tráfite ad me oésquicôcupif citis me \&c. Vnde \& Chrift?.R.N. yerus Sponfus, divina philofophia, quafi digiro, oftendit, g nó vnigen $^{\text {no }}$ ti,aut populo,aut nationi, fed omni busin communinatus eft : ita vt in Galat. 3. Chŕo Iefu(tefte Pau.) nó fit ferus, nó liber, nō Iudęus, non Gręcus:fed quicíq́uc, fiue ferus fit, inhumanus, \& agreftis, fiuc eximia humanitate \& cultu virtutis pręditus, pofsitflo réhúc difcerpere, pofsit frui, \& deniq́ue in fuos vfus träsferre. Id enim Paul.Apoft.omnibus pene' epiftolis perpetuò cótédit: Chŕum lefum floré effe \& liliữ, nō intrà parietes claufum, aut in angulúaliquédetru fum: fed floré cápi,\&-liliú cóualliũ: ita vt neqzIudệ${ }^{\circ}$,nequgérilis arcêd ${ }^{\circ}$ fit ab odore \& fragrâtia iftip floris \& lilij. De hacre fanctus ille fenex Symeö morti vicinus,quafi Cygn? aliquis,aut olor, dulcifsima coepit
Iuc..2. Voce canere, dicés:Quōd parafti antefacié omniú populorữ. Et iterú: Lumé ad reuelationé gétiŭ,\& \& gloriá plebis tuxe Ifrael, Vt fciat Iude? fciat gétilis,florč húc fáctifsimú ad oés ex ęquo ptinere,\&oodoré gratiç hinc erưpété in omniúanimos equé fe infinuare. Querebat florć ifū \&
Matts. Hiliū leprofusille Euágelicus: quere bat \& mulier Samaritana:queqrebat
regulus ille, cyius filias graui æegri-Mate, s. tudine diuexabatur:quęrebat Cétu ${ }^{\text {Lac, } 7 *}$. riotimó\& mulieri Samaritanęnon dŭ quęrenti vltrò hie flos cápi \& li livm cóvalliú le obtulit, \& luo odo re cáalliciebat, dicés:O fi fcires do- $\mathrm{Hoan}, 4$. nú Dei,\& quis eft quidicit tibi \&c. Deníǵz omnia pietatis officia,Chŕs Iefus incömunévtilitaté retulit,fur dis,cęcis, infirmis,afferens \& falutis remedia, \& pietatis, non folum corporis verŭctiả \& animi. Senfit iam olim,2pertoq3 cognouit experiméto vetus Synagoga Deй Op. Max: floré efle cảpi, \& liliú cōualliú. Ná cú fupiema miferia poflremaǵz in foelicitate in Iggypro premerétur, cú iam ęquo animo ferre nó poruif Exod, ib fent durả \&veterê feruituté, clama uerút prax anxietudine animi \& an gore ad Deú Patrúfuorú:quafi dicas ruftica aut paftorica allegoria, quęfiuêre floré iftū,\& lilī̄. Sed $\bar{q}$ li benter vltrò feillis obtulit? Mifit Moyfen \& Aarō egregios viros,qui Exod: 6. editis portéris atq; miraculis núquä $7,8,9,109$ à feculo auditis,magna cú gloria in gétiózfoelicitate, 1 libertatê afferuit Exod, i4 exépros é mifera feruiture. Sed fios cápi liliúúq 3 côualliú,vt omnibus in cömuni eft expofitus,\& omniú vfibus patet: ita ctiá natura cōparatú eft,vt facilécarpatur, diuellatur, eŏ culcetur. Et Sponfus ipfe , feppe (hea impietas) accidit,vt qưttáta nobifcú benignitate, humanitaté́ 3 , \& beneuolentia vtitur: fir verè flos campi, \& liliú côualliũ, \& côténatur ab ịm pijs,pro nihilo ducatur,cóculcetur, difcerpatur:quêadmodū folet rofa cápi,\& liliú cóualliú. Habes huius rei viuidá et expreflam imaginem in antiqua illa Synagoga, qua poft tor beneficia, tam ampla, tam magnifica: poft agnitam tot experimentis Sponfi beneuolentiam, explo-
exo. is num,20 exod, 16
exploratam multis rationibus, miraculis,prodigijs, cibo eriá cęlitùs demiffo,durilsimo faxo in aquas fo lato, coturnicam mulutadine in corú caftraad fedandam famécon uolante:Sponfum floré,cápi \&\&liliū̃ conualliü,quot peccatis \& fceleribo irritarunt, nunc aduerfus Mofem et Aaron murmurátes, núc ollas AEgypti, cępas,allia, carnes, in memotiär reuocantes,magno cui Sponfi de decore \& iniuria? ímò \& ad falforú deorá cultū, \&\& religionem fuêre re exod, $3_{2}$ uerfi:vt nihil fceleris aut flagitij of let,quo le non cōtaminarét. Quid vero Chrifto Iefu acciderit, propter fummá in Iudeorú populá bencuolentiá, propterea quod floré cápi \& liliŭ conualliŭ per totá vitá reru lities, nemo eft qui ignoret, Quantopere eciā à nobis conténatur, con culcetur, propterea quòd illi' erga nos exiniâ fentimus bonitaté,nulli cit obicurú.Illio oppugnam? leges, mandata conténimus: \& quafi vere flos cápi,\&kliliú conualliü, impiorú hominứ incurfionib? diuellieur, \& laceratur.Sed quid eft, $q$ \& Spôfam quêadmodú le ipfuı, tloré appellat \& liliự! Sed cùm fe floré appellabat, nulla erat f pinarú métio,cùm verò fponfam collaudat,\& liliúa ap pellat: inquit. [ Sicut lilium inter ipinas, fic amica mea inter filias.] Id Spôfus à cơditoOrbe ingéti ftudio, magnaq́z fedulitare curauit,vt Spó fam charifsimá, fibi efficerct fimilli má:vtquéadmodũille flos \& liliũ, ita etiá,gratuito beneficio, \& Spốfa illius imitaretur imaginem. Ná ad imaginé Dei conditú effe hominé aperté teftâtur feripturx.Sed poftquã exprefsifsimailla fimilitudo ali quantifper primo icelere \& flagitio degenerauit à paterna imitatio ne:iterùm etiā,inf pirata religione,fi
de, fpe, charitate, hû́c femper reuoca bat Sponfam, vt fui fimillimá effice ret. Nâ ob eâ ré, vt ad fimilirudiné iftá quàmproximè accederet,veteré Synagogá filiú appellabat,\&pri mogenitú aliquádo:vt ad imitationé paternx imaginis fe côponeret. Nâ decet filios paternas referre vir tutes, \& pietatis infignia animo exprimere, \&\& infculperc.Ob eá ré cre diderim, dictū per Mofem ad antiquá illá Sponfam:Sanctieftore quo niả ego fanct? fum. Et voce regi! va tis Dauid, pios \& iuftos homines deos appellat.EtChrift.R.N.verus Sponfus,ad eandé imitationé mortales incitabat: eftote perfecti,ficut \& pater vefter.\&c. Et iterú: Vt fitis filij Patris veftri, qui in ccelis eft. Floré proinde ac liliúa Sponfam ap pellat,quéadmodú \& feipfum floré appellabat:nả huic negotio femper Spöfus magno ftudio incúbebat, vt Spöfam fibiefficeret fimile multis modis.Sed quoniá $S p o ̄{ }^{19}($ na tura, inquă, diuina) extraomne ma lú,xrumná,calamitaté,\& angorem pofirus eft:fe appellat floré \& liliú, fed nố inter Śpinas.Vt enim in Deú peccátŭ non cadit, ita etiá neque ea qux peccatú confequuntur: vt funt tribulationú \& miferiarúfentes, \& fpinx.Sponfa auté quoniá inter mi ferias pené infinitas,pericula,\& cru ces,femper agit,lilium inter fpinas iure appellatur ab Sponfo, Nam. quòd cam lilium a ppellat inter fpi nas, duo(vt arbitror) voluit fignifi care. Alterú eft, teneritudinem floris:alterum, periculú quod ex fentibus, \& f pinis imminer. Nam Spon fa,quia flos eft \& lilium, perforatur, \& conuellitur: \& quia inter $\{p i$ nas agit, per petuò illi imminer difcrimen hoc grauifsimum, \& periculum. Cùm ergò illam \& flo-
rem
rem appellat, \& inter fpinas crumpentem: folicitudinem commédat, vigilantiam,\&timorem. Nam obeá rem à regio Vate dictum exiftimo, Ieruiédum effe Domino in timore: pral. 2, \& ad Philippéfes: cùm timore \& tremore comparádam efle noiltràm ${ }^{2}$ ipforum falutem. Quoniam igitur inter fentes \& tribulos caute \& 10= dicite ambulandum erat, finilem fa cit Spontam lilio inter lpinas nalce ti, Quis ambigat Sponfam inter fpi nas agere:quando \& in terra funt, in aére funt, \& inicarne noftra funt \& in intimis etiā animi receffibo:In terra:quoniá mundus Sponfain tra hit ad peccarum, allicit, inuirat,adblanditur: cū̆ hàc parú proficit:ter ret, impetit, vexat. Et in aëre funt fina: nam (ve Paul. inquit ad Ephefios, ) per petua nobis dimicatio propofita eft cũ principib? ačris huius:quar periculofifsima có flictatio eft.Poftremó circúferimus nobifcum domefticum hoftem, car nem tcilicet, infectam, corruptä. Dimanauit etiam hec corruptio \& ad ipfas animi facultates: ita vt totus homo in peccatam pronus fit, $\& 0$ in mortem, \& exitium propéfứs. Ti mendum igitur eft Sponfe \& illi vi gilandum. Nam \& flos eft tenerrimus, \& inter fpinas agit. Confidendum illi eft,non tamen fuis viribus: fed in eo potiùs omnis confidentia collocanda, qui dixit: Cōfidite quia ego vici mundum. Nam quidex fe habeat flos ifte, Paul,apervit di-
Ioan, 16 . cens:Scio quòd non eft in me, hoc eft, in carne mea bonum. Er florem appellat inter finas erumpentem,
Roma. 7 vt Sponfam fux pulchritudinis commonefaciat. Tantùm enim diflat inter , pbos \& improbos, quătứ inter flores \& fpinas, aut inter fen tes \&lilia. Et antiquít? vateré Syna
gogă fuę dignitatis fępé cōmonefa ciebat,múcin lege, nüc vero in prophetis:vt cùm per Mofem populú illum appellabar peculium ex cunCtis gentibus, \& regnum facerdotale,genus electum. Quibus verbis,na tiux venoftatis \& pulchritudinis Sponfam commonofaciebat: quafi diceret. [Quafi lilium inter fpinas Marth, \&c.]Et Chriftus R. N. hoc codem artificiovtebatur cúdixit. Videte cuius (piritus fitis: \& cú gregé fuá appellabat,fal terre, \& lucé totius orbis: quafi cetteri, cóparatione ad Spôfát, thebra \& pfunda caligo,\& carnes eflét fine fale:quafi dicas, fine fapore, \& corruptioni \& foetori pximee Excitat igiturSpôfá,oltenfa illio venuftate, preftantia, \& magni tudine inter flios feculi huip, ad res magnas prezclarégerendas: \& illos fentibus afsimilat, quoniam neque faporem habent, nequéodorem vl lum,nullis vfibus funt aptex, tantuŕ teneros, \&\& delicatos flores púgút, \& lacerát:led colligétur aliquâdo tpinæ \& perpetuis cömitrérar ignib? Sicut malus inter ligna/yluarum, ic dilectus mens inter filios. Sub vmbraillius quem defideraueram $/ \mathrm{l}$ di, ovfructus cius dulcis guttu-

## rimeo.

NON difcedit Salomon à venuflate metaphorre femel fufceptec. Nam qnoniam carmen paftori cum eft, eftq́ue apud paltores frequens mentio de malis, de pyris,de quercubus, de pinis:maturo fatis confilio, Sponia pręfenti carmine, Sponfum afsimilar malo inter cxte ras arbores lylueftres. Sunt aurem huiufmodi arbores,rum \& earú fru Cus paftoribus gratilsimi, magno. q́ur habentur in precio: obeamíque caufam nihil mirum eff, pratermif
fis alijs arboribus \& fructu, et magnitudine, \& proceritate conf picuis, mali mentionem inrulit, quar pafto ribus ( v t diximus) folet elle magna vereratione. Vide Damętas ille Vergilian' aicbat. Aurea mala de cê mifi:cràs altera mittá.EtCoridō: Ipfe ego cana legá tenera lanugine mala. Sed poftulat ratio, ad penitio res iâ carminis huius fenfus acceda $\mathrm{m}^{\mathrm{p}}$. Ilłud́́z primò inueftigandú arbitror: pótquam Sponfus fimilis eft malo,arbori frugifere, qux \& vmbra \& fructu pofsit refocillare; \& recreare eos quif fub arbore fedent:quan ob caufam reliquas om nes arbores appellar tylueftres, aut arbores fyluarứ? Arbor itạ́́ 3 fylue ftris pretenti loco eft, quidquid in re, itultorú hominú iudicio, aliquá fummiboni, \& foelicitatis videt có tinere rationé.Sút arbores (vt vide tur) procera; vinbrole, quę \& virore externo, tǜeciả \& folits, totoq́ 3 externo apparatu, inagnoperè intuétiŭ oculos oblectét: qux tamé,fi propiùs accefleris, fructuṣ̂́ 3 deguitaueris, acidi videbuntur \& pert acerbismbra verò, qua vna maximè für cômêdabiles,peftilés seft, \&
lin, ,lı, מoxià,quiéacimodū de multis arbo: Plin, lhb, ribo Plimius refert. De qua recè vefti hiflor, gionobis differédum eft. Eaigitur
 bere boni,qux mádus procùl often tatye magnì apparcât,\&cexpetéda, quę folo yirore externo cómendan tur: perfimiliafunt his arborib?, de quib Spôfa pręféti carminedicit, in fructuofas arbores effe\&fylueftres. Et vtad ré inuefti; $\mathfrak{i}$ àdá exordiú fưmamus ab antiqua Sponfa,Synagoga fcilicet(que rypüreferebatEccle lie Chriffi letu) cû diuerfarce illa in Bxod, ${ }^{\text {AE Begypro, quáuis infoclicé \& cala- }}$ mitolá vitá duceret:habuit tñ plera
đ̧̉ante cognitû Sponfû,qưa illima gnoperé probarêt, Ná\& peregrinas Num,as \&f fallas deorú religiones fectabat: \& multis fe fceleribo cōtaminabat, more A Egyptiorấ,in quib? aliquá exiftimabat rationé foelicitatisfitá: tǘ \& ollas habuit, \& ccepas,\&zallia, \& carnium ingentem copiam, quibus omnibo \& ventrem implebat, \& famem fedabat: qux aliquando cum in memoriá reuocaffet, in antiqua fcelera \& flagitia prolapfa fuit. In his igitur omnibus, cùm in AEgypto verfarecur, arbitrabatur rationem aliquaun fummi bo ni,aut feelicitatis relidere. Cognito autem Spöfo, cû nouá divini verbi precdicatione opera Moyfi, \& Aaron, tùm nouis portentis editis,nouisq́ue miraculis, quibus Spôfus ad mirabilem vim \& potétiam in impios \& fceleratos declarauit: quafi re cognita\& ex plorata,ad mentem regreffa, inquit:Sponfus meus, ficír alijs omnibusconferatur; quxeali quid oblectamentividétur afferre, quę aliquá fúmi bonivident côtine rcrationé : perfinilise eft arborima lo frugiferę \& pulcherrime, quę \& vmbra recreare polsit eos,quile ead eá contulerint, Reliqui vero, quos ego vet Deos aliquando exiftimaui vel inter fuimma oblectaméta \& vo luptates repofui, arboresfont fte riles. Nam cùm diu ac multùm fub his arboribus fuerim verfatas, apermultum teinporis iacue rim, nihil tandem aflequa fum: hoc eft nullos fructús, aue mites, aut gratos, fed aut acerbos \& afpe ros, aut nullos prorfumstum etiam \& ipfa vmbra incufsit mihi grauifmui capiti: doloré, aliasque xgritudines pene incurabiles. Sponfus autem meus(inquit Spionfa) fructus edit mites, dulces,fapidos:q \&corp" \& men.
\& mentê pofsint fuftétare, \&̌viriuf que vitamitueri. Nam fructus(ve ar bitror)prefenti loco Salomon appellat omnia beneficia in populum Dei collata ab ipfo egreflue mife-
Exod; 11 ra feruitute. Fructus appellat; yafa argentea,\& aurea, ingentesopes at
Exod. roque diuitias quibus populusillerepentelocupletatus difcefsit. Appel lat fractus gratifsimam libertatem, in quam bencicio Sponfi fuit affer tus. Tum etiam fructus huius arboris appellat cibos coelitùs demiffos; Eoxd, 1 quibus Sponla per quadraginta an nos fuftentabatartum quod ama-
Exo, 17 , rifsime agux verix funt in dulcoremsquod faxa ad potandum fitien tem popaluin, in aquas foluebantur. Tum verò maximé arbori fruAiferre Sponfum afsimilat, propter Iegis mandata arque pracepta,quibus antiquior jlla Spofa ad nouam religionem, ecriam, \& conftantem crudiebatur sad pietatem, Fidem; Spem, Charitatê: Quos fructus (filfi mul velis connumerare in innú con geftos) charifsima Sponfa, interim quòd verfabatur in/生gypto dijsé́s alienis feruiebat, voluptatibus cart nis \& oblectamétis operam dabat, nufquàm deguftauit, Atque obs cá tem cognita proftantia \& \& magnitu dine Sponfi, interomnia quac aliquam ipeciem boni 2 longe oftentake videbantur, conftanter, affirmat,omniailla fuiffe tanquam arbores, \& infructuofas, immó\& no*ias, \& peftilentes: Sponfüm verò tanquam malú inter paltores mag nopere commendabilem. Habet hic mundus fuas arbores, que \& fapore fructuam,tum ctiá \& vinbra, \&\& exterio virore velint contendere cum maloifta:ied fi mortales omnes, imò \& fi angelos velis cum arbore ifta conferre, affirmabis cum -abat

Sponfa, \& angelos \& homines arbo res effef fylueflres. Spöfus enin reb. omnib? preetat, \& incóparabili foe cúditate excedit, \& homines, \&ange los. Omines enim creaturee fi cùm il lo componantur, partim quòd ex fe nihil pofsint, partim quöd foccundi tat is nihil habeant, iile auté fit fuapre natura fons omnium benorum, iurè appellatur malus, \& foccunda arbor inter fylueftres. Quid verò fi fapientes haius freculi cum Sponfo conferas? Nomne videbuntur illi in tructuofe arbores, \& (ve inquit Iudas,) autứnales, eradicata, bis mortux?V Videntur quidem fapiētes mú di huirs arbores effe:\& fapientia ip fa fectularis arbor proceral (vt videtur ) \&patula, \& opaca,quę exter na pompa, \& luxuriantibus ramis mortales omnes ad fe inuiten, \& alliciat. Sedarbores iftas componas (flibet) cum Sponfo: quid inquit Paulus? Quod ftultum eftDeifapientius eft hominibus, Id quòd in i.cor.s arbore iita admirabili arque fructifera fultum videtur, hoc eft, hamile,abicétum; \& contemptibile,corti ces fcilicet \& foila ipfa, qux nullis vfibus videntur apta:he (inquatn) maioridebeant haberiectimationg quam tota illa arbor, de qua diximus, fapientia foiliceofecularis. Naz , quęin diuina philofophiaj Verbióz fapientia nullius momenciovidenturefle,vzeft fimplex hifforia, \& narratio quardam rerum geftarum, infiniro interuallo excediut fif adfit neceffaria fedulitas \& Spirit' affla tus) ea omnia quę antiquum fapien tixe domicilium, imo vanitatis potius, Athen $x$ fcilicet jptulere. Quid verò fí vires omnes humanas, fi prax fidia, fi dignitates, fi honores, firegna, fi imperia, imò fi imperatores omnes,fortes viros, \& gloria bellica
illu-
illuftres cam Sponfo velis componere? Audies Paul.dicentem:Quod infirmum eftDei fortius eft homini bus. Quafi dicas: vel huius arboris' folium levissimum, \& tenuifsimũ exuperat facile robur, \& vires earü̆ arborum, que altifsimis radicibus videntur fubnixx, qux fortes, qux dura, qua infrangibiles. Nam quor arbores proceras \& luxuriátes ma lus hachumilis (ve videtur) \& abiecta folo nutu funditùs diuulfit, at que díssipauit? Illud verô certifsimum:huius arboris fructus dulciffinos effe, aliarum verò arborum, acidos, \& ingratos. Nam vt ea omnia peccata \&e feelera colligamus in vnum, qua nos magnopere folent oblectare, in quibus, vt ftultis perditisq́ue hominibus videtur, fita eft magna foelicitatis pars: quis eft omnium horam fructus? Affirmabis conitanter cum Sponfa, arbores effe fylueitres, noxias, \& peftilentes, quax in noftram femper perniciem fructus edant. Quxrebat aliquando Paul.A poft. Quem
Rom.s.fructum habuiftis in illis in quibus nunc erubefcitis? Fructus ergò omnium iftarum rerum, cum se ad culcum \& amorem creaturarum conuertes, verecundia femper terlf, rubor,pudor,dolor,pocnitentia, lachryma. FruCtus autem huius arbo ris, quax ab Sponfa commendaz tur, pax, iuftitia, fanctificatio, gatdium in Spiritu fancto. Inquit autén Sponfa. [Sub vmbra illius, qué defiderauit anima mea, feu quem expetivi, fedi. I. Qure loquendi formula (vemihividetur) fumpta furtabeo miraculo infigni \& tu-
Exod. is pendo, quod Mofes lib. Exodicd narrat, Sponfus olim, vt Spófam tue retur, ommes arceret coli iniurias, ne nimijs ardoribus \&e vrgencifi-
mis eftibus populus Deideficeret, per diem columina nubis ardoresco fibebat, per noitem autem ducebat illos columna ignis. Hinc ( vt arbitror) friptura lacra, prafétim pro phetr,frpiùs diuinam protectioné vmbrá appellát, hinc ctiā tam frequés apud illosvmbrarú mêtio. Ad euidem modum Sponfa, quafí vere rem illam hyftoriả animovolués in quit. [Sub vmbra illius qué defide rauerà, edi: \& fruct cius dulcis gut turi meo.] Nâ vt opacis arboribus \& frondofis agrettes homines folér coeli iniurias fugere:ita ctiam \& Sponfus antiquitùs fatali nube arcebat à populo fibi charifsimo ardores \& zeltus. Sút autem, ve pau lò fuperiùs dicebamns, quarundă arborum vimbre peftilentes, vt iugladiûm, pini, nucis:aliarum autem leues funt \& faluberrimæ, vt vlmi (referente Plinio, ) Earuin igitur arborum, quarum vmbref funt Phin, peftilentes, vel folus contactus teneras plantulas infecit, \& extinguit:ia que nṓfolum opacare non poflunt, verumetiả̉n contagione vmbrarum, quas apud le dcprehenderint houellas plantulas, exficcant, \& 8 aridiores efficiunt. Hhe veróarbores, quarum vmbrex leuiores fant \& lalutares, (qualis eft vimus,oinnes q́ue arbores, qua- $^{\text {a }}$ sŭ pediculi funt logiores, vt inquit Plinius) \& opacare poffunt, \& fua Plin, vmbra teneras plantulas nutrire, \& conferuare, vt indies magis $2 c$ mag is crefcant \& firmentur, Malú igitur arborê connumeranduin in ter eas, quarum pediculif funt longiores, certo conflat experimento: ob eáq́zrem, nihil mirum eft, fispó fa prefenti carmine dicar: [Sub vm bra illius quem expetiviaut deffide raui,fedi.] Nam arbor hace, vt elt
propter fructus dulcifsimos expectá da, ita ctiam \& propter vmbram fa luberrimam. Itaq́que reliqua arbores, neq́ue propter fructus expeti poffunt, nec propter vmbras. Ná Ariftoteles, Platones, Pythagore, Democriti,arbores funt procerax,\& vinbrofx:led illarum vimbre, vt omittamus quod multis grauifsimarum xgritudinum fuerunt caufx, fed nouas \& teneras plantulas,nẹ́́3 opacare poffunt, neque enutrire. Quis vnquam ad vmbras iftarū arborum lé contulit,qui in virture, \& honeflo, pietate, religione, fide, fpe , charitate, magnos fecerit progreffus? Malta fane ia eis liceat comperire, qux a vera religione \& pietate auocent,à vera Dei cognitione, à rectis opinionibus \& certifsimis . Si autem cum Iponfa fedeas fub vmbraiftius arboris, incredibile dictu eft, quàm cito apicem pietatis \&r reli gionis penetrabis:quàm erit ardentifsima charitas,folida fides, viuida fpes: indies teipfom optimis operibus, fudio virtutis, \& honeltiluperabis. Qualis euafit Paulus Apoit. qualis mulier peccatrix, qualis Clemens philofophus, Iuftinus, Lactan Ctius:quià noxia \& peftilentivmbra cum non potuiffent in pietate, neque greffum promouere, ad vm bram iftius arboris fé contulêre, in alios homines repente funt mutati? Hîc nullus pofsir fentire Solis ardo res \& eqfus. Quáuis enim tétationes grauifsimx carné infettent, labores, xrumne, calainitares: fed fub vmbraifta, omnia tuta funt, omnia ic-
2,Cor, ì cura. Paulus têtarus per omnia, imò colaphizatus inftanter petebat, ftimulum carnis à fe depellerer Spon fus,audit: Sufficit ribi Paule gratia meainam plantula illa, quam ego mea vmbra opacaucro, nunquam
arefcet, nunquàm deftituetur necef fario fucco. Hec vmbra omnem ar- Exo, $1_{3}$. cet contagionem peccati: quemadmodum olim nubes illa ardores ingentes coercebat, né populum Dei infeftarêt.Sed neceflarium nobiseft cum f ponfa, non folum ardenti defiderio vimbram huius atboris pete re,fed \& fub illa federe. Nam fefsio ifta, \& conftantiam,\& diuturnitaté fignificat. Sunt pleriq́ue qui in vmbram iftius arboris ie recipiant 左gyptuin fugientes, carnis motus \& perturbationes, fxculi fallaciá, dxmonis allus: fed nondum deguftatisfructibus dulcilsimis haius arbo ris,cuius vmbre faluberrimx nullus adhuc peruencrit-fenfus, itatim diffugiunt, difcedunt, \& ad alias arbores fylueflires fe conferunt. Vt er gò huius vmbrx praftantiam, virtu tem,\& efficactam,fentiamus; figendus eft gradus, conflanter permané dum, \& xandem fedendum eft cum Spốa. Quod autem Sponfus malo alsimilatur, arbori nô adeo infigni, nulli debeat videri mirum. Ná quæ Deifunt, in feccie quidem humilia videntur \& abiecta, imò(vt Pau,in- ICor., quit) ftulta : fed fi propiùs accefleristinuen ies dulcifsimos fructus, vm bramq́ue faluberrimam, dicente olim Mofe ad Pharaonem. Hec dicit Exod,s, Dominus Deus Hebraorum: dimit te populum meum, ve facrificet mihi. Contemnitur Deus Op.M,audit que Moles. Quis eft ifteDominus? Deum nefcio, dominum non noui, \& populum non dimittan. Chriftus I.R.N.ve malus in fyluis pauper venit, humilis venit, exemplar deniq́ue ferend $x$ crucis, contemnitur, irridetur, $p$ nihilo dacitur. Sed vt olim arbor hæe contempribilis dulcifsimos fructus, \& amplifsimos contulit yetuftifimx Sponfa, cibo coeli-

Exod, 16 , coelitus emiffo, coturnicum maltitu dine ad fedandam virgentifsimam famem in eorum caftra conuolante: ita eriam \& Chriftus Iefus, fub humi litate illa \& deiectione, dulcifsimos occultat fructas, qui dicebat apud, loan. Non Mofes dédit vobis panem decelo,fed Pater meus dat vobis pa nem de coelo verum. Quam dulcis, fruftus \& gratus,caro \& ianguis vai genitifilij Dei, pafsionis \& fupplicij fupremum memoriale ! qui fruCtus hinc latent fidei,1pei, \& charita tis ingentis': Significat ctiam vmbra protectionem \& defenfionem, vs a, Eiai ${ }^{3}$, pud Efaí. Erit yobis fiducia vmbrae Egypti in ignominiam.

Introduxit me rex in cellam vinaria, ordinauit in me cherritatem. . finis

SPonfa ad adolefcentulas conuerfa, efeert qua acceperit ab Sponfobencficia. Et quoniam metaphora paltorica eft, (vt frpédiximus) \& partim à re rultica, partim à re pecuaria fumitur : vt venuftatem \& gratian affumptx femel metaphora leruet Epithalamiographus, inquit. [ Introduxit me rex in cellam. vinariam.] Nam agricolis \& his qui rem pecuariam curant, domus vini, fue vini apotheca, locus eft in quem vt in plurimú totam fuppellectilem folent congerere, diuitias omnes ; opefq́ue. Id facile quifq́que inrelligere poterit ex his, quee experimento apud agricolas \& pecuarios homines deprehenduntur. Quò fit, ve qui bus maximú cöferre bencficium, \& inquos fummam bencuolentiam \& arctiorem amicitiam oftendere, declararéque contendunt: eos in cellam vinariá inducant, quafi thefauros omnes, opes, atq́ue diuitias(vedi ximus)illorum oculis exponétes, \&
qua fint totadomoat Arufiora, \& reconditiora:ye amitramus quödin ter cos sertilsimutsharitatis \& amon ris fignum ef, quempiam in apothe cam vini inducercsed deguftanda, aut delibanda pretiofifsima vina: Sponla igieut cab ifta inter agricolas \&"pecuasios celebri confuetudine fumpra, ocsafionie, vt fumma Spá fibeneficia in forcebbata declararets) ad iuvenculas conuerfa inquit. [ $\mathrm{In}-$ ] troduxit, me rex in cellam vinariam. ] Sed ad ipfan verborum pro prictatem \& lingux Hebraice idio? tifmum accedendum eff, inueftigan? daq́ue natipa verborum fignificatio: vt inde. facile pofsimus mylte-
 braxis non folym locus eft, fiue obcundis nogotijs neceffarius, fiuc ad habitandum, \& adspropulfandas coe li iniurias dettinatus, vt Latine domus, \& Hilpaneicala : quin potiuis eft cumulus, quidain cius rei quie huic nomini additur, Veluti exempligratia, lxpé apud prophetas liceat inuenire voces iftas, domus va-
 in cötemprum \& irrifionem totum cultum idolorum, \& \& loca ipfa in quibus facra fiebant, fignificabant Prophetx. Nemo autem exiltimet soloco 272 vanitatis domú fignificare aut ædes. Nam domus vanitatis Hebrxis idem fonat, quod cumulus refertifsimus, \&ecadem ipfa vanitas.Idem etiam dixerim de his loquendi proprietatibus, domus :udicij, domus etiam venationis: ve \& tropusille loquendi frequés etiá apud cofdé Vates, domus luda, pro tota congregatione illius familix: Idem eciam de his vocibus, domus Ifrael, : otam Ifraeliticam gentem, nô domum aliquá peculiarê tigniffcantibus. Obferuatum hoc eft à Le-

G- uita

## F. GYPRIANVSIN CANT.

uita quodam Germano in libro cuititulus Thesbi. Vinum autem fignificare(fiuxta lingux idiotifmum) oblectamenta, omnef́q́ue voluptaztes, in fuperioribus fuit à nobis annotatum. His conftitutis, non crit difficile(vt arbitror) abftrufiores fen fus huius carminis inuenire : Duo ita $q$ que videtur fignificare Sponfa, cùm fe in a pothecam vini ab Sponfo inductam oftendit. Alterum eft,

- fe omines pené diuitias Sponfi fuiffe contemplatam salterum verô, preciofísima, \& felectifsima vina deguftauiffe: quibus duobus neceflariò fequitur contemprus quidá omnium aliarum rerum,quax extra domum vinij? \& Sponfi apothecam vifuntur.Nam quis vnquàmideguftato proftantifsimo vino atq́ue feleCtilsimo, non illicè faftidiat, aut pol tum viniacidi,\& nimium iam dege nerantis, zaut potum cuiufuis alterius liquoris? ©atis deinde confpettis propeque exploratis regijs opibus, totaque fuppellectili, videns vafa argentea \& aurea miro artificio calata, tapetes, picturras, figna, gemmas, lapillos: ff fatim diuertat in domum aut textoris, aut cerdonis, aur agricole, non vehementer contemnat totam cius fuppelleEtilem, qua fe foelicem beatumque exittimabat? Quaramus(fl libet) ab Apoftolo Paul. vndé omnes huma.
Pailip. $\mathrm{s}_{\mathrm{n} x}$ confolationes, oblectamenta, \& voluptates(quax animalis homotan to ftudio confectatur) opes, divicix, dignitates, honores, ea deniq́uc omnia, qua ftultus hic mundus admiratur, \& fuipicit, in tátum a pud illum venerint contemptum, vt ombia tan quàm Itercora vifipenderet, contem neret, ac pro nihilo duceret : vndè pretereà contemptus ille totius fapientiæ fęculatis, prophanxọ́ue phi

16 fophix (quam dementiam, poftremáque ftultitiam appellabat) qua tamen apud mortales homines tanra fuit femper reftimatione. Hinc fa né(vt arbitror) proficifcebatur contemptus ille's de quo difputamus: quod in cellam vinariam ab Sponfo lemel inductus, \& ad tertium vfque ceelum raptus, probe ex ploratis, \& confpectis opibus \& diuitijs Sponfi(quas néque oculus vidit,nequè au ris audiuit, neque intrà humanos cogitatus vnquam fuerunt compre ${ }^{\text {〔Cor, },}$ henfe)totam luppellectilem corpoream,\& quecumq́ue corporeis ocu lis fubijeiuntur, tanquàm Itercora, \& reicetamenta quedam exiftimabat.Deguftato prętereà felectifsimo vino diuinioris fapientiz, cuius gratifsimum faporen, admirabilcéq́ue gultus(ipfius Pauli teftimonio) humana lingua exprimere non porerat:quid mirum eft,fi toram fecularem íapientiam tantoperc̀ dedignaretur, vt titulo dementia, \& ftultitixe illam dehoneflaret. Ergò quae Sponfa prefenti carmine proponit, experta quondàm eff \& vetus Syna goga : qua cùm in Egypto verfaretur,magni xftimabat leues quafdam corporis côfolationes:vt quòd carnibus,quòd ceppis, quod porris vf quéad fatieratem ventrem impleret:tùm \& falfas religiones \& peregrinas, quibus mifereré cofftringeba tur,totamque philofophiá exgyptio Exodij rum, quex illis temporibus per totú orben celebris erat \& illuftris. Sed poftquàm femel in domum viniinducta ab Sponfofuit, illiutq̣́ue diuitias contemplata, deguftato etiá vino diuini amoris, \&flapiétię, in flupo rem \& admirationem conuerfa, cocpit antiquas côfolationes obliuitci, \& fummam miferiam exittimare quam anted fummam foelicitatem
\&b eatitudinem arbitrabatur. Sed vt ad iplam doma vini accedamus, quá cùm Sponfa ingrederetur,admi rata tantü, tàmq́ue infigne beneficium, dicebat: [Introduxit me rex in cellam vinariam.] Hoc beneficijgenus Sponfus multis verbis exaggera
Deiths, , bat, $\&$ illius refricabat memoria,disens. Scifcitare, idq́ue à prifcis temporibus,qua antete fuerunt, ex co die quo creauit Deus hominem fuper terram, ab extremo coeli vfq́ue ad extremum cius, fi vnquain facta fit huiufmodi res magna, aur audita fit fimilis: Nunquid audiuit vnquá populus vocé Deiloquentis de medio ignis,\& viuus permanfit? Tu ve rò per apparitiones edoctus es, DoExod.12, minum, ipfum Deú, neq́ue effe aliú prater cum . Et de amplioriguftu iflius vinifequitur. De ceeliste fecit audire vocé fuá, vt crudiret te, \& in terra oftendit tibi ignem fuum magnum, \& verba cius audifti de medio ignis. Hoc igitur beneficium, quod Sponfus inducto loco comme morat,Sponfa, vt arbitror,domú yini appellat: vt omittamus reliquam fuppellectilem,quam partim in $\mathbb{E}$ gypto, partim medijs fluctibus maris, partim cum vrgentifsima tame \& fiti diuexaretur,cófpicata eft,quá t2 effer Sponfi opulentia, quàm admirabiles opes atéue diuitix. Sed do mus ifta vini,ea potifsimum fuit, de qua modò difputabamus Sponfite Itimonio. Nam divinis legibus crudi
Exod, 20, t2 \& inftrueta, ad radices montis Sy na audiuit, primò Deum verbo fuo omnia condidiffe, Spiritu fuo omnia vivificare, \& conferuare:iuxta fuam volútatem iuftam, «quam, \& boná, dulciter omnia, milericorditerǵue Genef $_{3}$, difponere. Audiuit etiá primá pecca tioriginem quax fuerit, quoniam pri mus homo diabolif fraudulentia de-
ceptus peccatum in hunc mundum inuexit:ica ve quicunque ab illo pro geniti,naturâ filij irx nafcátur,mor ri,damnationi,iugo,\&\& tyrannidi d $\varepsilon_{E_{\text {Ephat }}^{2,}}$ monis obnoxij. Sed vt opes iftas cōfpicata eft Sponfa, \&s vinum iftud felectifsimũ coepit deguftare:ita criá \& fignum, aut vexillü a ccepit amoris, proquorextus nofter habet [ordina uift in me charitaté] Hebręa au tem, gnumenas, fiue vexillum fuper me dilectio. Nam folent amatores fibi mutuò vexilla quadam donare, qui bus amoris memoria non facile dila batur,quibus fignis certiores quodá modoliunt inter fe amoris mutui. Id verò frequenter accidit inter con iuges charilsimos.Ad rem itaq́ue re deúdo, quoniam amor fpe \& memo ria potiisimùm fubftentatur, \& nutritur:Sponfa,non folú diuitias Spó fi confpicata fuit, verùm eriam \&ave xillû a moris accepit. Ná \& fibi pro Gene. 32 mittitur, auditque pollicitationes illas antiquas fanctifsimi feminis \& benedicti,Chriiti Iefu feruatoris hominum: ita vt à peccatis,\& tyrannide diaboli liberata, fide viua, \& conftanti huic promilsioni adharens, \& in vnū Chriltum Iefum totam fidem,fpé, charitatemq́ue collocans,ả morte, \& damnationc libertaretur aliquando. Verûtamen quoniam na tura omnis fuperba eft,adeoq́ue cor rupta, vt non libenter fe agnofcat peccatricem: ad radices etiam monris Syna, interim quod promifsiones Exod.3n antiqure ad foricem perducebantur exitum,legem fcripram in tabulis ia pideis accipit, vt peccatum agaofeeret,humani cordis malitiam intueretur,vt ardentiùs fitiret aduentū Saluatoris,qui iplam à peccatis redime ret:quod lex ipfa, \& legis facrificia ${ }_{\text {,.Corío }}$ non praftabát.Nam crant vmbrę \&

G 3 figu:
figure verx oblationis Chrifti per quá erant omnia peccata obliterâda \& a bolenda. Deguftauit olim Syna goga vinum hoc celectilsimum, con ipicata eft vtcunq́ue Spöfi diuitias, vexillúaccepit diuinx charitatis \& amoristid quod fortaffe ad circunci fronem referendû eft, quod fignum amicitix \& foederis appellatur. Sed ecclefia Chrifti, non tantú hoe vinŭ
Acto. 2, delibauit, verũ \& vfque ad ebrietaté bibittadeò vt nafcente Ecclefia ip. fa, Apoltoli propter amplioré vini hauftū ebrij exittimarétur. Diuitias ipfas \& opes,non in fpe dütaxat accepit,neque vexillú amoris, fed ope ra potiùs ipfa, ingentis dilectionis te ftimoniú apertû:llla accipit Euange liū,accipit Saluatoré, abfolutam \& perfectâ peccati remifsioné,pacé, \& tranquillitatê cú Deo,obfignationé quandâ, \& fecuritatem fpicitus, reli quaq́que id genus alia:quax fi fingula tim recéfere velim, me tépus deficeret. Et quoniä(vt fuperiùs diximus) ex iftarú rerum côtéplatione, \&\& am pliori vini huius hauttu, nafcitur re rû corporearum fummus côtéprus: hinc,tépore legis gratię legimus ple rof $q$; ;nô fine magna totius orbis ad miratione, res omnes vifibiles adeò contempfiffe, vt itulti, intani,demen tes,ebrijóque exiftimarentur.

## Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo.

VOces querula funt, \& clamores quidá more xgrotantiú: quicū grauiori aliquo dolore afficiuntur, eas res maxime folent experere, qui bus pofsint xgritudiné illá quoquo modo leuare. Et quonism paftoricú carmen eft, languens Sponfa eas res ad molliendam xgritudiné, \& leuādum morbú petit, quibus folent ru-
ftici \& agrelles homines magnopere oblectari,flores \& poma: cú proprer alias caulas, de quibus itation di cemus: tùm vero maxime propter odoré.Ná odores fanitaté conterre \& vitā prorógare plurimú,dncet in ter cęceros Plimius, dä de géte Altomorú multa varia que retert. HomiLb, 1 nes(inquit)fant fine ore, frondiúve ftiútur lanugine, tantríque viuunt ha litu,\&̌odore,qué naribus trahút:nul lứ ait illis efle cibú, nullú potum:tan tūflorúodoribus \& fylueltriú malo
 fa,quéadmodum prefenti carmine docet. Ná fie folene a matores varios inciderein morbos, diuceffifue affici ægritudinibus:quas Platonici pol licertur curare. Nafcitor autem ab amore valgari inquietudo quadam mentis, quaz tandiui perfeucrat, quoad infectioilla fanguinis, per facifna tionó inicéta vifcerib?, extinguatur. Ad cundê ergè modú Sporia, quafi divimi amoris potentia, vi, \& efficacia correpta, poftquá domú vini ingreflia elt, adeo (vt credendũ eft) vino indulfit,vt táquá ebría dicat prę fenti carmine:[Fulcite me floribus, fubfternite mihi mala, quia a more lágueo.] Paucorá quidé eft,\& corú quos xquus amauit lupiter,qui ampliori illius vini hauftu in $x$ gritudiné divini amoris incurrant:vt quafi grauifsimo morbo affecticuíSponfa pofsint dicere. [Fulcite me floribus. \&cc.] Paul. Apolt.(ve arbitror) xgri tudinem iftam quodammodo fentic bat, cí in voces illas prorupit: Viuo ego, iá non ego, fed viuit in me Chri ftus. La nguor enim ifte tunc maximé fentitur, cùm animus ipfé totus quodammodo in amorem Sponfi foluirur: ita ve fui prorfùs oblirus, quid de fe agatur nelciat, ftu pidusáz fine fenfu iacet ad omnia qua hîc
infer-
inferne aguntur: vt nee videre aliquid pofsit aut velit,nec audire, nec deguitare prater vnicum dilectum: ità vt cùm Paulo dicat. Viuo ego, iam non ego: viuit in me Chriftus.
$G_{a} l a, z$ Er.Fulcite me floribus, ftipare me malis, quia amore langueo. Languebar quodammodo \&rregius vates Dauid, cùm tanto diuinæ legis nmoreflagrabat, vt aperto ore vix poffet trahere fpiritum pre nimio diuinx legis defiderio. Ad hanc rem Ptal, 183. pertinent verba illa, Os meum aperui,\& attraxifpiritum,quia mandata tua defideraui. Et veces etiam il-
pratins le languentis hominis: Defecit in fa lutare tuum anima mea. Et itetum: Defecerưt oculi meiinfalutare tuŭ. Ac proinde Sponfa, quoniam eodem morbo fe correptam fentiebat, iuvenculas \& pediffequas alloquitur,dicens, Heus:prabere mihinecef faria officia, \& minifteria, quia amo re langueo,fulcite me floribus, itipa te me malis.Aduerteitaque, vulgarem amorem, atque diwinum, cùm in alijs rebus, tùm verò maxime ifta diftare, quod in amore vulgari languor \& morbus maximé fugiendus eft, tanquàm peftis \& rabies: homí nem enimfacit in belluam, \& pecu: dém degenerare. In amore autem di uino, nihil magis eft expetendum, quàm dilectionis $æ$ gritudo. Nam amore languere (vt modo diximus) egregium quidem opus eft, \& excel fis animis dignum . Aliud enim eft amare:quod fortaffe plerifque contingat. Sed amore \& charitate $x$ gro tare, id fanc paucifsimis datur. Et Pfal,, , quicunq́ue ad tantam folicitatem peruenit, beatus appellandus eft: quemadmodùm olim regius vates Dauid, cum hominem appellabat bearum, cuius voluntas eflet in lege Domini, im (ve Hebrea habent,)
quilegem Domini déperiret:quitáto illiusftudio deflagaret, vt morbo quodammodo \& languore ftupidus, \& fui oblitus iacerer. Nam eo dem verbo vtitur, quo \& Mofes, cil Gene: 34 incredibilem amorem referret $S y$ chem filij Emor,erga Dinam filiam Iacob:qui tantopere deperibat, vt fai prorfùm oblitus, quafi morbo \& languore grauifsimo fuerit correprus.Sic igitur Sponfus, \& quæcunque ad Sponfum artinent, diligenda funt,vt ad Sponfę normam noftros animos componentes, diuina non $f 0$ lùm amemus, verùm etiam, \& præ nimio amore langueamus, \& tanquàm ægritudine grauifsima correpti, iaceat corpus, languefcat caro, \& illius netarij conatus amoris diuini morbo reprimátur. Sed ad fenfum illum accedamus, qui mihi femper vifus eft huius locigenuinus. Attendat igitur Chriftanus lector, quoniam languor, \& morbus in amore divino duplici poflet ratione cötingere. Aut enim languemus quodammodo, vt dilectio ipla fit flagrantifsima (de qua De diximus:) aut languemus a more, quod amoripfe remittatur, \& lenfim vires \& robur amittat. Erit ergò infirmus, \& languens in amore, idem quòd apud Paulum, infir-. mus in Fide. Infirmum (inquit) in R.ma, 14 Fide fufcipite. Nam illud propriú eit \& peculiare corum, qui vino illo felectifsimo femel fuêre inebriatı, qui opes atque diuitias Spon fi fuére confpicari, nufquàm de fe magnum aliquid fentire: flagrant amore, dilectione tanquàm grauiffimo morbo coripiuntur : \& tamen femper fibi videntur à debita \&neceffaria charitate erga Spon fum, ergaque res diuinas, deficere. Iraque quò ardentiùs amant, G 4 dc
de feipfis minùs fentiunt, \& remiffiùs diligere, quàm fit neceffarium pro dignitate Sponf, diuinarumq́ue rerum, iudicans.Itáque, quoniá Spô fa exploratis iam rebus diuinis, $S$ pó fiq́ue diguitatem \& praftantiam ad mirata, flagrantifsime quidem amabat: : fed quafi pro dignitate rerum amor,\& dilectio multò effent lnferiores, inquit, [Fulcite me floribus, ftipate me malis, quia amore langueo.] Attendé verò quibus remedijs Sponfa contendat agritudinem leuare,hoc eft,iacétem quodammododilectionem erigere \& excitare, floribus \& malisild verò ob cá caufam factum exiftimo,quod fuperiùs Sponfus lilium \& florem fe appella bat,\& Sponfa Sponfum dixerat efie perfimilem ärbori malo, cuius fructus eflet dulcifsimus. Quoniamigitur Sponfus flos erat, inquit:[Fulcite me floribus] quoniam autem \& malus crat,hoc elt,arbor illa, [Stipa te me( inquit)malis.] Nam ad depel lendos morbos,ad propulfandas $x_{-}$ gritudines animi,nufquàm nobis re media petenda funt, \& medicamenta ab alijs arboribus fylueftribus, \&a infrugiferis.Nô funt petéda pharma ca à Democrito, \& Pythagora, vt quidam ftultiatque dementes folêt: led ab Sponfo, qui flos eft:abcodem, qui arbor frugifera eft,fubfternendi nobis flores, fubiternenda mala:hoc eft,nó aliundé quá ab Sponfo quaré da leuaméta, petendx cốolationes. Exod,zo Ná \& vetus Synagoga olim cú a mo relăgueret,\& dilectione effet vacua, adeo vt Deü in igne ad radices mon tis Syna loquenté vehementer perti mefceret:ad Mofem dicebat: Tu loquerecũ Sponfo, ad Sponfum afeen de,tu leges accipito,ru mádata diuina:nos enim ad tantā rem infirmi fu mus, \& imbecilles:inde ab Spöfo ad-
ducito flores \& mala, quib? morbos noftros, \& languores pofsis curare. Nâ mádata legis,\& inftituta,\& quę cûq3 neceffaria erát ad fulciendá in teriorem vitá,pietatem,religionem, \& cxtera,mala a ppellat, quafi à ma lo arbore difcerpta: flores,quoniam à lilio candidilsimo collecti,hoc eft, ab Sponfo. Nam vt reliqua omnia qux Deus condidit illius referât na* turam:nihil tamen aqué vividam il lius imaginem exprimit, atq́ue diui na lex. Nam quecunque humanus animus de Deo concipit, hecc omnia, imò \& multo maiora in diuinis legi busliceat inuenire. Deus iuftus eft, bonus, xquus,perfectus. Nonné in diuinis legibus iuftitiam, pietatem, xquitatem, perpetuò liceat confiderare?lllud verò magnoperè demirá dum eft, quòd Sponfa, vt leuiùs ferret ægritudiné, \& quodámodò miti garet, perit fibi fubfternătur flores, \& pora. Nonne ftultū,\& poftreme infaniç perfimilevideatur hoc? Quis vnquam adeò defipuit, vt ad leuandam xgritudinem, iubear, poma fub ijciantur, \& non potiùs ftramenta, puluinaria,fyndones,culcitra, reliquaq́ue,qure mollē \& delicatú folế efficere lectum? Inducte obiectioni relpondet Sponfa:Nihil mirandum eft,fí quod ego iudico magna cú fapientia coniunctum, vos ftultú exiftimetis,Nam diuina, Sponfíque mei negotia hoc titulo lemper ab fultis hominibus,\& improbis excipiưtur. Stulta videtur Crux Chrifti,ftulti la bores,fulta mors,imò \& ipfa prodi catio,vniuerfáque legis Euangelicx pracepta multis videntur Itulta. Quò fit,vt quoniam cùm flores peto , cùm peto mala, remedia, \& pharmaca ad leuandam ægritudiné peto:animalibus hominibus,\& perditis,\& profligatis videatur fultúa

## CAPVT SECVNDVM.

Demiens fané videtur noftrè carni, mala haxc fubfternere ad depellédos morbos, \& renedia omnia femper ab Sponfo expectare, qui flos eft, qui arbor pomis refertilsima. Sed conticefcar fulta caro, reprimat feipfam, \& ab Spōfo feduci patiatur.
3, $\mathrm{Cor}, 1$, Nam quod fultum ipla iudicat, $\mathrm{I}_{2}$ pientilsimuin quidem eft, \& magno cum iudicio \&\& delecta coniunctum. Non fit mirandum quod Sponfa, fo la Sponfi voluptate dormiat,\& quie tem agat fuper poma, imò fuper fa-
$S_{\text {ap, }}$ ı, sa durifima, Nă (vt probedixit fapiens) res omnes creatę Deo fubler tientes, aliam figuram naturamq́ue induere folent,vt filij Dei conferué
Exod,iz. tur. Nam nubes illa caftra obumbrabat, \& aquis prius occupa-
Exod, 14 ta terra emergés ficca apparuit, iter item expeditum é mari rubro,\&her
Exod:\&, bofus campus é fluctu violento: \&
Exodis terra aliquando pro fobole protulit pediculos,\& pro pifcious multitudinem ranarum fluaius cuomuir: ¿2ad placandam famem noua auiū progenies e mari in caftra deuolauit. Iraq́ue \& ad praceptú Spöff,elé menta inter fe tranfponuntur, \& cö mutátur nature rerū́ (quēadmodŭ inquit idem Sapiens) tanquá in plal rerio folent permutari concentus, cùm tamen fides eundem femper fo nú obrineár. Vnde qui potuit aquati ca in terreftria mutare, \& terreftria in aquatilia:ignem in naturá aqux, aquam in naturam ignis:poterit etiá \& fuper durifsima faxa, non tảtum poma, mollem fomnum prabere, \& quietum.

## Leus eius fub capite meo, (4) dextera illius amplexabitur me.

$\mathrm{C}_{\text {fcit,ve }}^{V \mathrm{~m}}$ Sponfa languentem fe agno fcit,vt fuperiori carminevidim?
oprat, tam celerrime Sponfus accurat, \& xgrotanti finiftram manúcapiti fupponar ceruical is loco, dextra verô cam amicifsimé amplexetur. Sic enim folet Sponfus Sponfam vnicé dileettam brachijs excipere,fouere, \& fuftentare languenté. N $\$ à condito feculo, fxpius languentem Sponfam, \& grauilsimis xgritudinibus affectam,labätem, vlnis \& bra chijs excipiebat,ne corrueret, ne col lideretur.Videre eft in libr, Genef. quàm frequenter xgrotantem Spon fam, \& nunc à vera religione, nunc à virtute \& honefto deficiētem ,ad ve ram pietatem verumqué cultum reuocabat: núc miraculis \& portentis, nunc verbi predicatione, aliquando grauifsimas poenas, \& fupplicia in iceleratos \& flagitiofos intentando, omnibus denique modis illi fubueniendo. Deníque à iufto Abel vfque ad ea tempora, quando populus Ifráliticus duce Mofe, autore Deo, in libertatem effertus eft, (vt antiquam illam rerum feriem in mentem revo cemus) De ${ }^{\rho}$ Opt.Max.Sponfam fuá, quá vnice diligebat, more Sponfi ardenti amore illam côplexus, finiffrá capiti fupponebat, dextra amplecte batur:vt omnibus modis, \& recrearet, \& fuftentaret. Ad hăc rem perti net(vt mihi videtur)nobilis illa pol licitatio regij vatis Dauid. Iuftus cŭ ceciderit, non collidetur, quia Domi ${ }^{1}{ }^{1,}{ }^{6}$ nus fupponit manum fuam. Neque verò quempiam perturbare debeat, 9 Spốfus Spöfx egrotáti,vt leui? ferat,finiltrá fupponit,dextra amplexatur : prxfertim cúilla nó vulgari amore,fed diuino potiùs lágueat. N ₹a quid opus eft noua iffa recreatione \& fuftentatione, ei qui diuino amore correptus, veluti agrotans effer? Heec remedia potiùs illis adhibends, quibus grauifsimum imminet periG 5 culum,

## F. CYPRIANVSINCANT.

culum, nè peccati $x$ gritudine diuexati in mortem \& interitum ruant. Sed aduertendum eft,Sponfi amplif fima beneficia, \& indicia hęc tumme beneuolenrix, neceffaria quidem of fe,\&illis qui multis animi peftibus laborant, ne prorfum collidantur,\& his etiam, qui propter impotentiam amoris diuini,veluti languent, \& $x$ grotant . Nam fi Sponfam in facinus aliquod, aut peccatú prolapfam Sponfus finifitra manu non fuftenta ret,dextráque amplexaretur: quomodò vnquàm Sponfa conciperet peccati odium? aut quando fubortis lachrymis,antiqua deploraret or rata,aut vera \& folida cordis poenitudine contractas dilueret fordes? Néque verò minùs hxc ingétis amo ris indicia ei neceffaria efle vidétur, qui ingenti, \& ardentifsimo amore diuino, tanquä graui xgritudine di uexatur, \& prenitur. Nă quomodo pius animus, quomodo Spôfa chrifti tot carnis cruces tolerare pór eqquo animo: quomodo impijs hominibus
Exo,b, perpetuis operibus luti \& lateris ler uire in Ægypto? quomodoferre im piorá moletta \& importuna verba,
Exod, ;, dicétiúvacatis otio?quomododeniq́3 totius mundi, carnis, dxmonis aftus, infultus, machinamenta, hrec inquá quomodòferre potuiffec: nifi Sponfus blande, \& amicabiliter alteram illi manum fupponeret, altera verò complecteretur, \& tanquam finui admoueret , \& applicaret? Paulus Apoft.multis laborum fluctibus agitatus, poftquàm grauifsima pericula cuaferat, nihil fibi tribuebar: re ferebat omnia in Sponfum charilsimum. Hinc ducebantur verb illa. Quiautem confolatur trifte, \& ca-
2.Cor, 7. lamitofos:inter cruces, \& tormenta \& grauifsima pericula cōfolatus elt nos, Deus. Igitur, \& Sp nfam in pec
catum \& facinus aliquádo prolabérem, \& candem ipfam divinis amori bus aCtam,\& grauifsima pericula in currentem fulcit,confolatur,fuftentat,reuocat à peccatis, in fpem admi rabilé erigit:excitat animos, erudit ad pietatem,ad iuftitiam, vt vere fit quod inquit Sponfa:[Leua cius fub capite meo,\& dextera illius amplexabitur me.] Quxeverba, iuxta Hebraicx lingux proprictatem, Sponfé defyderia \& affectus videntur exprí mere.Sunt enim(vt arbitror) optati ui modi,non indicatiui, aut imperatiui,quemadmodum alij legunt : vt apud Elaiam aliof que vares.Et quăuis in Ecclefia Chrifti certis, atque quotidianis experimentis explorarum habeamus, Sponfum Chriftum Iefum Spöfre charifsima hac benefi cia praltare:fed cius rei typus atq́ue figura in antiqua Sponfa precelsit: cuius foclicitatem \& a mplitudinem propter Sponfi erga illam charitatein, \& beneuoleatiam, Salomó pré fenticarmine complexus eft . Nam cùm finiftra in literis facris bonatéporalia fignificet,dextra verò fumma,fpiritalia, \& xeterna(qua loquen di proprietate Chrifto R. dicitur: Pral, iop Sede à dextris meis. Et item: In dextra illius ęternitas vitx) quis non vi-prouor.; deat Salomonem etiam, foelicem rerum exitum veteris Sponfx celebra re voluiffe, cùm egredituf ex Ægypto, \& in defertum fe confert? Nam finiftram(vt arbitror) appellat bona illa temporaria, \& fluxa, quibus populus ille ditatus fuit: Vala fcilicet argentea,\& aurea,totamq́ue 厄. gypriorum fuppeilectilem: deinde verọ miracula, \& oftenta, quibus \& illius vitz \& libertati confuluit, \& Exod,4 pericula omnia etiam grauifsima longé propulfabat, de quibus fxpius iam diximus. Nam finiftram fuppo
fupponere capiti Sponfr, idein eft, quod hoftes \& aduerfarios mille af ficere incommodis, fluctus rumen' tis maris in vtramq́ue partom dimo: uere, faxa in aquas foluere, reliqua-1 q́ue id genus alia . Sed ve finiftram tuppoluit Sponfa, ita \& dextra am. plexabatur,cùm illius animum in monte Syna fanctifsimis legibus, di
Exo, 35. uinifq́ue inflitutis formabat ad pie tatem,\& ad omnem inftitio rationem excolebat:cùm facrificia, cùm oblationes,ritus,deniq́ue totum eul tum ad veram certamq́;religionem pertinentem;oftendebat . Quoties autem prolabenti in peccatum \& fcelus, finiftram fuppofuit : dextra: amplexabatur, ne collapfa penitus contereretur. Quotiens etiam velu ti diuino amore langueret, Sponfiq́ue mádata,\& proceepta dilig̣éter obferuaret : incredibili charitate, multis ac grauisimis periculis illá exemit, quoties profligatis hoftibus, \& denictis,bellica gloria floruit, \& celebres triumphos magna cum laude reportauit. Qux igirur in antiqua illa Sponfa confpiciunrur (quę Salomon breuicarmine có plexuseft) eadem ipfa Chriftus Ielus, verus Sponfus, mulcoq́ae maio ra,\& ampliora fux Ecclefix impen. dit beneficia:\&vf́que ad faculicon fummationem, ceruicalis loco finiftra fuppofita, dextra amplexabitur:quod extra omnem xrumnam, calamitatem, rgritudinemq́ue pofi ta, inter ipfos Sponfi amplexus, \& dulcifsima of cula, libera,atque perpetua pace fruatur.

Adiuro vos filie Ierufalem por capricas, cervofque camperum, ne fufci tetis, eeque euigilare facistis dite. Etam, quoaduy gue epfa velit.

CVM Sponfa inter blanditias, H\& amplexus charifsimi Sponfi mollirer sac blandé dormiret poft diutinas longafq́ue vigilias, ( $n$ nam multas traxerat noctes infomnes: quod feré omnibus $x$ grotantibus fo leraccidere) coepir randèm fomnus obrepere: certilsimum indicium,euidenfqúue falutis argumentum. Quamobrem, cùm Sponfus nihil ha beret aut charius, aut antiquius faluti Sponfe, \& optimx valetudini : ad pediffequas \& iuvenculas conuerfus; grani adiuratione illis interminatur, illafque deterret, ne Sponfam dulciter, ac blandé dormientem excitent, quoad ipfa vellit. © De adiuratione anrem ifta, [Adiuro vos per capreas ceruof́que camporum,] varia eft interpretum fententia . Sunt qui dicant ; adiurationem iftam, in hunc fenfum ab Sponfo indútam. [ Adiuro vos, \&c.] Hoc eft, fi dilectam, importund, immature, ante tempus excitaueritis: eadem ipfa patiamini, qux folent caprex, que cerni camporum à venatoribus circunuenti, qui \& occiduntur, \& dilaniantur. Id videturinfinuare $R a b ;{ }_{\text {Rab }}$ sal. bi Salomion, \& Rabbi Abenezraj $\begin{gathered}\text { Rab. A. A. } \\ \text { vene. }\end{gathered}$ commentarijs in hunc locum. Sed adhibendum femper iudiciam eft, magnulq́ue delectus adhibendus cú facras literas interpretamur, ne, mo re quorundam interpretum,tanquá pecudes ducamur, alienis femper ho rentes veftigijs. Nam que dicuntur à quibufdam recentioribus, hoc in loco, de fanctis Patriarchis, \& antiquis illis Prophetis, qure etiam de fanctilsimis coelitibus, feu angelis, minus mihi probantur. Eft igitur iuramentuin hoc, fiuc adiuratio, ve natoria : que(meo indicio) prater venuftarem \& gratiain eximiam, nit , ats by hil

## F. CYPRIANVSINCANT.

hil videtur arcani continere. Ita eft enim naturt comparatum, vt artifices omnes, fux artis loquantur exéplis,vnufquifq́ue in quo ftudio totaim trivit xtatem, illius femper fimilitudines referat. Nam qui nauta elt,\& gubernator,triflitiam,rempeftatem maris appellat:dannum om ne \& incommodum, appellat naufragium:hoftes perinde folet appellare ventos : prof peritatem \& leritiam, auram effe placidifsimam dicit.Contrà verò miles, quidquid dixerit,fcutum, gladium, loricam, galeam, mortem, yulnus, victoriá femper fonat. In ore philofophorŭ femper verfatur Plato, Socrates, Leno, Chrifyppus,Xenophon,Thsophraftus, Oratores, Demofthenem, Ciceronem, Hiperidem, Ly fiam, femper inculcant : poétre, Homerum Pinda rum, Maronem. Nonné ig irur rationi erat confentaneun, vt decoren \& venuftatem aflumpta metaphorepaftoricx, \& agreftis, Salomon feruarer, cùm Spôfum inducit puellas grauiter adiurantem? Nam quid familiarius paftoribus,\& rulticanis, \& ijs deníque qui in montibus femper,femper in lyluis agunt, quá ceruos, capreas, lupos, vulpes, \& videre, \& intueri, \& haberefrequenter in ore? Cùm ergo dixit [ Adiuro vos per capreas ceruofq́ue camporum] paftorica artis adiuratione vtitur, quemadmodùm cateri artifices folent; \& naturâ ( vt dixirpus ) comparatum eft . Granifsima proinde adiuratio pecuarij \& rufticani hominis eft, [Adiuro vos per capreas ceruofque camporum, ne fafcitetis, nèque cuigilare faciatis dilectam.] Somnus apud Salomonem praeentị carmine, non ignauiam denotat, aut infidelitatem tpiritus : vt apud Eghe.4. Paulum: Non dormiamus ficut alij:
fed vigilemus, atque fobrij fimusNon vetat Paul.cùm ad cas gentes Thef.s fcribit,naturalem fomnum, fed firitalem potiùs, ex quo opera omnia carnis proficifcuntur. Quanquá \& naturalis, opus tenebrarum fit habendus, fi ad voluptatem femper fiat, \&eximia ventris impletione: ita vt operibus lucis, hoc eft, fidei fpei, charitati fit impedimento.Neque fomnus, opera nefaria \& impia fignificat, vt apud Paulú fapifsime liceat deprehendere: neque euigilare,aut excitare à fomino, bona opera(vt apud cundem etiam Paul. facilé fit inuenire. ) Eft proinde fomnus, prefenti carmine, tranquillitas quadam mentis, 2 profundior qua dam quietudinis ratio. Eft \& hic tro pus Latinis frequens, cùm dicunt: Adagiī, Dormientis rete trahit. Et: Cùm dederit dilectis fuis fomnum : hoc ${ }^{P_{\{21,127}}$ eft, fecuram omnium, \& cunctis bonis affluentem quietem, \& fecuri tatem. A tque hinc facile licear com prehendere, quid verbo excitandi Salomon velit fignificare. Nam fi fomnus Sponfx (vt diximus) fumma mentis quierudo eft,animufque pacatus \& tranquillus: Sponfam ex citare,idem erit,quod eximiam illá ferenitatem métis perturbare. Hor tatar proinde, ne animum Sponfæ quietum,atque pacatum, vllaratione nouis tumultibus concutiant. Có flat autem hec mentis quietudo, \& tranquillitas, diligenti \& exacta obferuắtia mandatorum Dei, Nam hec cuftodia diuinarum legum, aptifsimum Sponfo extruit domiciliú, pro illius maieftate \& dignitate. Vn de Chriftus R.N.é vita breui difcef furus,his quiillius mandata diligen ti cuftodia feruauerint, pollicetur,di cens: Ad cum veniemus, \& manfio- Ioav, 24, nem apud eum faciemus. Cùm ergò

Sponfi mandata fedulò atq́úe folicite feruamus, habemus intrà animi penetralia Spiritum Dei inhabitantem : vade ftatim proficicietur fomnus ille gratifsimus, \& mentis lecuritas incredibilis,qua vix:aut de monis, aut mundi, aut catnis impe-t tus reformidec. His ergò conftitutis, fuerit iam operxpretium ; videre quid Sponfus infinuare velit, cùm iuuenculas deterret ab excitanda charifsima Sponfa. Olin cùm popu lus Ifracliticus prompto effer animo,\& expedito, ac proinde paccato, vt iulia Domini exequeretur,\& pracepta implerer, \& terram promitsionis vi, \& armis occuparet,pro fligatis inde impijs gentibus, illorúq́ue religionibus fuaditus fubuerfis. (ve in lib.Num.legimus, ) ad impe,
$\mathrm{N}(\mathrm{mm}, 13$, rium Moyfí ducis illius populi, ex? ploratores mifsi funt in terrá Chanaam,quiingenium terre,habitum, \&qualitatem contemplarentur. Ho rum quidam redeuntes Sponfam iltamnon tolùm non animauerunt, fed vehementer terruerunt dieentes: Terra illa fluitlacte \& melle(quem admodum diuina voce accepimus:) cxeterùm populus qui habitat in regione, robuitus eit, \& vrbes munitx \& maximx: quin,\& pofteros enacim illic vidimus commoratos: nequaquàm porerimus alcédere ad populumiftum,quoniam robuftior eft nobis, \& regıo illa ad quam explorandam iuimus, regio elt quee de norat habitatores fuos: \& homines funt monftrolx magnitudinis, aut (vt habent Hebrea, ) viri menfurarum. Vidimusquóque illic Nephi-- lim , pofteros enac (fuimự̂́ue nofro iudicio)ranquain locultx: :imò \& fic quoq́ue fuimus illoram iudicio. Audis,homines perditos \& flagi tiolos Sponfam charifsimam excirá
tes; \& teanquillitatem mentisinters turbantes, ilamgue animi prompritudinem leruandidiuina mandata, (per quam cótingir fomnus ille foelicifsinus) prortum impedientes, Sed longiùs progreditur iuuencula rum impiecas. Nam cùm, indignato Sponlo, \& nouo illorum flagitio ifritato \& commota, iaberet né populus IIracliticus rerram Chanaam ingrederctur,(nam diuino oraculo acceparat fuarum rerum infxelicem exitum, fi citrà diuinum confilium tantum facinus aggrederetur, ) dis xerunt. Proito fumus, \& afcendemus ad cum locum, de quo dixit Do minus, At illi, corrobofantes le a/cé, decuint in cacumen montis, \& deicendens Amalech, contriuit cos, \& perculsit vique in Horma, Quibus locis, fimplici rerum gettarú hyftoria, docet diuinus Spritus, quid Sponfus iubeat,cùm veratane adolefcentulx lomnum \& quietem Spon fre interturbent. Lea (proh dolor)ficri femper vidimus, ve nulquàm delint iuucucule, hoc eit, doctores elŭbes;\& pernicioli,qui Spontam exci? tent, \& mentis quictudinem petturbent, \&̌ profundifsinam pacem pro fligare cotendant, Tota mentis quie tudo(vt diximus) obleruantia potif fimùm divinorum mandatorum cōt ftar. At verò veterem illam Spöfam inuenculx, impij homines, excita runt, ne fcilicet diuina mandata exequeretur(id quod illa alioquin libenti animo facerer, ) dicentes: Terra illa certe fluic lacte \& melle. Nam quicunque excitare Sponfarm contendunt; \& illam auocare moliuntur à quiecudine mentis,exte rioré aliquam fpecié pietatis \&reli gionis preferunt. Cerré (inquiupt) ita eflt,quéadmodó diuinis oraculis accepimus:quoniam terra fluit lacte
\& melle: caterùm diuinum mandaz: tum exequinion poteris, nam terra illa deuorat omnes, \&c.vidimus homines, \&c.,Grauem igitur tinorem Sponfe incutientes illam deterrent, \& à quietudine mentis excitant, ne Sponfi iufla opere expleat. Videas plérolque, qui, fi de diuinis mâdatis, preceptis, inftitutis,agitur, primo in greffu feciem quandam pietaris re, ferunt, dicentes, Chriftianam vitam beatam efle,atque toclicem,quemad mbdùm diuinis oraculis exploratuin eft. Verùm fi incidat mentio de folicita obferuantia mandatorum Deirillicò confcientias piorum hominum perturbát, dicentes: Setware divina mandata fes plena laböris,at que fudoris: Et quis poteric tantum facinus aggredi, tantam fubire prouinciá? Quid verè de confilijs? Spon famea ratione deterrent, ve confilia diuina illi videantur Philiftai, homines portentofremagnitudinis, ad quos horrendum fie vel tantifper ac cedere. Et quis poffet(inquiunt) mo dò honeltatis \& glorix (ve decet ani mum generolum)cupidus fit, non retaliari iniuriam, \& tantoperd proprios contemnere honores, vt maledicenti non maledicat, vt in conyitiantem non regerat conuitia? Quid verò de dimittenda tunica deferenti pallium, de non afpicienda aliena vxore oculo petulanti,de pau pertate firitus, de ferëdis perfequu tionibus,deque alijs huiufinodi? Ho mines improbi,qui nomine iuvencu larum exprimuntur prafenti carmi ne,tan quam gigantes fint partes ifte beatre \& feelicis vitæ, diuina manda ta,s (ponfi conflia, ita Sponfam excitant, \& perterrefaciunt, né fcilicet corum obferuantiam aggrediatur. Quìd fi quifpiam fit quivelit operi manus admouere, rident, fubfa-
nant, impoftorem appellant, hypocritam,multifque icommatis, lon goque rifu excipiunt. Heù quàm difficile eft(inquiuat ) terram promifsionis ingredi, carnis cohibere impetus, iultitiam colere, pietaté feetari, \& cum dxmone, cum mundo, cum carne, filijs Enachim. congredi Ad candem rem efficiendam, ve Sponfam excitent, \&e deterreant à diuinis mandatis feruandis, nunc carnis imbecillitatem proponunt, nunclaffam libertatein arbitrij caufantur, imò ctiam extinctam (ve Germani,) dxmonis aftus, \& machinamenta mundi,blanditiem carnis, impudicos mo tus:nihil pratereà ex nobis ipfis effe: fed taniquàm loculta \& formi$\mathbf{c x}$, fi cùm diuinis mandatis \& preceptis componamur: \& tanquam exploratores illi cum Philiftais \& gigantibus compofiti, aut collati. Finge verò Sponfum iubere, ne quif piam terram promifsionis afcendat: uubeat, nè quifpiam ( exempli gratia ) furetur, né a lienam vxorem concu pifcat,né mutui pretextu aliquid accipiat : armat fe mundus aduerfus Sponfx quietudinemalia ratione longé diverfa, Nanı vt olim, iubente Sponfo Afcendite terram promifsionis, improbi \& flagitioff dicebant, non effe a ceendendư:e veftigio verò, iubente Sponfo ne af- Num. i4: cenderent, vt pacem Sponfx perturbarent, impij homines dicebant, afcendendum effe, \& populo faciebant amplifsimos animos:ad cundem modum clumbes illi doctores, quos Sponfus alloquitur, fi iuber Sponfus aliquid faciendum effe, publicam tranquillitatem perturbant, dicentes: aut non efle faciendom, aut nos efle impares tanto negotio. Atque ea ratione omnibus modis
contendunt pacem foluere, \& Spöfam à dulcilsimo fomno excitare. Iubet ergò Iponfus, né quidpiam fa ciamus (vt dixi) eò quòd fint opera illa graui cum flagicio coniuneta. Statim iunencula \& falfi doctores, gravitatem, \& atrocitatem fcelerŭ extenuant, \& imminuunt, adeò vt fint pleriq́ue,qui latenter \& quafi per cuniculos doceant, qua ratione polsis aliena furripere, aut detinere line peccato, quo pacto polsis alterius lædere famam, cùm tamen neq́ue feleri neque reftitutioni fis ob noxius.Idem dixerim de alijs omni bus fceleribus. Non igitur eft Spon fa excitanda à dulcifsimo \& gratiffimo fomno : hoceft, non elt illius animus, adobferuantiam mandatorum Dei promptus, \& expeditus,à malis hominibus, \& fallis doctoribus perturbandus, Alioquin,quemadmodum olim perturbatores illi populi Ifraelitici fuerunt funefta nece interemptiita etiam \& fuo tépore poenas \& fupplicia dabunt. Id enim fignificat gravisilla \& pertimefcenda adiuratio paftorica. [Ad iuro vos per capreas,ceruolq́que cár porum.] Eft enim grauilsimum fce lus, \& peccatum pene inexpiabile, Sponix iomnum, hoc elt, publicam totius carus ecclefiaftici pacé perturbare, Chriltus R. N. inquit, Yæ Mar, 18 . homini illi, per quem fcandalum ve
$i, C o r i 44$ i, Coris nit. Paulus vero, de Sponfo inquit: Nô eft diffenfionis Deus, fed pacis. 4.Cor. $x$ Et iterum. Quicíque conturbauerit ecclefiam,portabit iudiciü,quif-
Gala, 5: quis ille fit. Et ad Galatas eadem ipfa verba retulit. Pertiner autem ad libertatem arbitrij,quod foonfus di xir. [Donec ipia velit.] Nam noftrę facultaris eft, in noffroq́ue arbitrio pofitum,vt quoties libitum fuerit, mentis quietudinem turbemus, \&
ferenitatem animi, \& pacé confcien tix concutiamus, \& profligemus.

## Vox dilecti mei. Ecce iffe venit $\int a-$ liens in montibus, trangiliens colles. Similis est dilectus meus capree, bimnuloque ceruorum.

Agnofcit fponfa vocem fponfi lả quentis,atque fubito commota, ingétiq́ue latitia perfufa,quemadmodum folent amantes, in voces iftas prorumpit,[Vox dilectimei.] Quafidicat.Ego Vocem iftam agno fco, nec me fallit meum iudicium: non coniecturis ad rem ittam credé dam adducor,fed certo \& euidenti argumento. Nam quis potuit, tam folicite, grauifsimis etiam poenis in tentatis, meum fomnum feruare,né tranquillitatem mentis,\& ferenitatem perturbaret quifpiam? Hoc itaǵue Itudium, tam fedula cura, fponfi meicft. Ob camq́ue caufam dixi, vocem effe dilecti, Longè enim diuerfa ftudia funt Sponfi, \& eorum quos falfos doctores, improbos, \& flagiciofos appellauimus . Nam quemadmodum illi contendunt, omnibufq́ue modis nituntur dormientem excitare fponfam, \& illius fomnum perturbare : ita ctiam \& dilectus fponfus fponfx quietudinem,tranquilitaté́ǵ folicite fudec extra omnem perturbationem feruare. Hinc igitur f ponfa facto iu dicio inguit. [ Vox dilecti mei.] Quafi dicat.Non poffit hec vox al terius effe, quàm cius, quem ego vehementer diligo. Nam funt illius verba, eft illius vox plena pietatis, \& confolationis eximix. Sic Chriflus R.N.apud Ioannem Euangeliftá dicebat aliquãdo, cû de ouibus fuis, de fua cura, \&folicitudine erga

It ano, 20 illas, apud Iudxoos longam habuiffet orationem: Ego cognofeo oues meas, \& coguof cunt me meç. Et iterú: Vocemmeam audient. Chriftus Ief.verus Sponius oues fuas agnofcit: nam illis miro modo indulget, fauet, deducit ad pafcua, falubribus aquis potat. Nihil magis illi eft in votis, quâvt oues fuę fecurè tráquil léque agant:non illas nimijs fatigat laboribus, neque longo itinere aftligit. Hoceft oues cognofcere. Quid verò de ouibus inquit? Et me agnofcút mex,, \& vocé meá audiéc. Oues agnofcunt Chriftum, \& potifsimum ex voce agnofcunt, quem admodùn Sponfa profenti carmimine.Quod fi curiofiùs inueftigare contendas, quîfieri pofsit, vt oues Chrifti Iefu, inter tot paftores, eius Sponfa inter tot doctores, vocem Sponfi tam certo iudicio deprehen dat: caufa fanc erit : quoniam (vt mihi videtur,imò, ve docet Spiritus diuinus locis iam adductis) duplex eft vox fiue verbum : alterum eft, verbum hominum, alterum eft ver bum Dei. Et quemadmodùm optimi prodidere philolophi, facile fit ex effectibus ipfis naturam deprehendere caufarú. Huius verbi,quod hominum appellamus, naturam \& ingenium cupis agnofcere? Primò perpetuò excitatSponfan à fomno dulcifsimo, (quéadmodum fuperio ricarminc diffufe fatis explicauimus ) animorum rráquillitatem,\& quietudinem pertarbare pititur.Et vt exêplisex librisNumerordi indu ctis patet) verbum hominūaduerfùs diuina mandata \&e legestomnibus modis fe zrmat, vt illa acertime expugnet. Sed huias verbiexpreffifsimam habes imaginem in E uangelio Chrifti, cis in locis, , bi ChyittoR.N, impios pharifeos acri
ter obiurgat. Nam nefarij hominss, propter lua lucra, fuis cómodis fem per intenti,vocem Spöfi, hoc eft, di uinas leges, ad fua placita torquebant, contemnebant:tantùm illis $\mathrm{c}-$ rant in ore maiorú traditiones: qué admodũ Chrifto.R. N.obiecêre,cú totus coctus apoftolicus, ad fedandá famem vrgentifsimam fpicas mani tus cöfricaret.ErChrift ${ }^{\circ}$ R.N.Qua révos(inquir)trälgredimini máda tūDei, propter traditiones veftras? Quo loco duo interfe oppofuit chri ${ }^{\text {Mat.15. }}$ $\mathrm{ft}^{2}$ R.N.Ex altera parte você Spöfi, hoc eft mádata Dei: ex altera verò, vocé hominum, hoc eft, traditiones pharifęorum. Deprehéditur igitur hominium verbam hoc certilsimo indicio, quàd verbo fponfi, \& illias voci vehementer repugnat. Deinde hoc verbum (quemadmodũ \& idé fponfus Chr.L.frequenter pharifęis obijciebat)alligat onera grauia, \& importabilia a liorum humeris, cùm tamen autores verbi, neq́ue digito fuo, ea dignêturattingere.Hoc verbum ent, quod elaudit fimplici popu lo regnum coclorum. Dequa re diximûs in fuperioricarmine. Nâ neque huius verbidotores cuelum in gredi niturtur, neque alios intrare permittunt:nunc propofitis diffical tatibus itineris, hunc adhibitis impe dimentis mádatorum, preceptort́, inftitutionum, qux Chriftus omnia appellabat traditiones. Verbū hoc incumbit femper huic negotio, vt decimas extorqueat, vt domos viduarumdeuoret, vt olles prorfûm expilet:poftremờ confcientias torquet,exterret, confolatur nŭquàm. Côtrà verơ verbam Dei pietate ple num eft, plenum confolatione. Dei verbo admonemur fémper quanta fit bonitas Dei,quàm eximia libera litas, quàm libenter donet errata.

Excitamur Dei verboad fectandá non inané virtutis effigiem \& pieta tis, fed viuidam potiûs \& \& certá ima ginem honefti. VerbumDeinofris femper vtilitatibus cöfulit, quietudini,fecuritati, tranquillitari métis: deterret nonnunquă fupplitiorum memoria, fed tantifper quoad ab ip fo timore fenfin ad charitaté \& dilectionë eriginur. Verbú Sponfin no ftris miferijs,\&ccalamitatib, iufirmi tati, \& imbecillitati fuccurrit. Que omnia quoniá certo oxperiméto de prehédunt oues Chrifti, longo rerá vfu cognouit Sponfa, quid mirū elt fi inter tut abfonas voces tumultuá tiú pleado doctorem, pleudo paflo rú, dicte: [V ox dilecti,] \& ouesChri ftiillius etiá voces audiat? Ob bả ré (vt arbitror) verba Spöfi,illi ${ }^{\text {º leges, }}$ \& inftitutà, teftimonia Dei appellá tur. Ná quêadmodú hominum vox multis modis teftatur, quib? ex cau fis fuerit profecta,quoniá abhumano ingenio \& induftria:ita etiá \& verbũ Deiter̂imoniúu illius appellatur,quòd piorá hominí confcien tijs perpetuò teftetur, propter eas quas adduxim${ }^{\circ}$ caulas, quibus ex fŏ tibus verbú hoc \& haufú fuerit, \&\& exprefsú.Sicáz piijs hominibus tefti moniú hoc adeo certū ef, \&\& intimis a ninixecefsib? ${ }^{2}$ deò infixú,vtnemo fit, qui audito verbo Deinon pofsit dicerye. [Vox dilectimei.] Huius di uinioris Philofophix habes in Exo do exépla quadá ex rebo$v e t e r i s ~ S y$. nagogre delumpra. Cùn Spófa Dei aliguădo in AEgypıo graui feruitu te pmeretur, auditvocé quandá quá dilecti effe iurciurádo affirmaret, fi id poftularet necefsitas. Vide quid dicat Spöfus. Vidi afllictioné popu limei,qui eft in AEgypto,\&clamo ré eorû́,qui fic pprerexactores,quos habêt, quoniā fcio dolores corứ,def
cédi,vt liberé cos de manu IAgyptiorû, cáucanı́z cos de terra ifta ad rerrá bonả \& f patiof̂̃a, ad terrá flué tē lacte \& melle. Attende obfecro chriftiane lector,\& acri \& intéto animo,quale fit verbú Dei,déndéve rò , quă bené Sponfa audito verbo fpöfi ftatim dixit:[Voxdilecti mei] Vidés vidi aflictioné populimei: hoc eft, intentifsimé cơfpexi, \& exa Até perpédi.Ná primè,Deiverbúte ftatar a pud pios homines, quăta fit illius folicitudo ergà Sponfam,quá vnicé diligit,quáta ctiâ pronidétia: deindé verò teftatur apud nos, quo niả \& níis miferijs, \& afflietionibo De ${ }^{9}$ O.M.paternis vifcerib ${ }^{2}$ cómife refcit. Ob cáq̧̣ caufá dixit:afflictio né populi mei. Tertiö, IEgypti meminit,meminit etiā exactorú Pharaôis. Ná diligéter ftudet fpôfusfpó fảab höibo improbis \&\&flagitiofis li berare, \& afferere in libertaté. Tátifp. puit in Agypto, \& iter exacto res improbos, dü externa cruce humilis, \& fui agnofcés reddit ad cor. Sed tandé exêptà à mifera fervitute, in fuă fęlicitaté \& gloriá cuchet́. Dequa re apertce etiá teflat verbú dei:\&clamorê(inquir)eorú audiui. Audis vocé Spôfí plená eximia con folatione. Nả \& piorã hominũ voci be \& orationibs femper aures adhi bet,\& illorú precationes libéti anis mo excipit, \& $\varepsilon$, yt illis ferat opé \& pręidiá,pręto 厄̌̄per eft.Poftremo: vt educá in terrá latá \& f fatiofam. Vide quale fit teftimoniü verbiDei, quá facile fit vel à loge illud dopre's hédere, \&agnolcere. Nāpoft IEgytú fequié terra lata \& f patiofa:poft a maritulutines laború \& afflictionú, terra flués lacte \&\& melle: poft cruces\&torméta, polt opa luti\&klateris fequié incredibilis rerú oíumcopia, afllueutiza,abŭdantia, fequitur ipfa H felici-

## F. CYPRIANVSINCANT.

feelicitas \& beatitudo. Quid igitur mirum eft, quando talis elt vox $S p$ ō fi,fi illă Sponfa tam certò cognofcat,dicés: [Vox dilectimei?] Fuerit facilé etiam \& diligenti \& curiofo lectori,ex ver bis qua habētur Exo. colligere, quale fit verbum hominum pleudodoctorum, \& pleudopaftorum. Nam precepit Pharao fuis exactoribus dicens. Pofthac nó dabitis popule paleas ad coquendos lateres, quemadmodum heri, \& nudiustertiùs: eant illi \& colligant fibi paleas, menfuramq́ue laterum, quă antea fecerunt, imponetis cis,nec minuetis ex ea :ná vacantes otio dicúr: : Ibimus viam triū dierum, \& facrificabimus Deo noftro. Àgrauctur feruitus fuper viros \& faciant ea qux dixi, nè refpiciant inres vanas. Habes hic inter vocem Sponfialiorumq́ue hominú voces tanquàm penicillo quodam depiEtam imaginem diuerfitaris, atquè differentix, quá ego libens preter mitto alio properans.Sequitur dein de. [Ecce ifte venit faliens in mon tibus, tranfiliens colles. Similis eft dilectus meus caprex, hinnuloq́ue ceruorum.] Sponia fibi videtur (fiue hare acciderint inter dormiendư, frue inter vigilandum) Sponfum le videre tam veloci curfu ad eam feftinantem, vt montes omnes, \& colles quantûuis ercectos tranfiliat: :deóq́z inter currenđū nó defatiget̃, vt \& ipfo curfu, \& agilitate ad motum, \& patientia laboris, per fimilis videatur caprex animanti velocifsi mo,aut ceruorú hinnulo. Mốtes autem \& colles in fcripturis facris regna fignificare ampliisimageiuitates opulentas,\& reges ipfos, \& potétes feculi huius, nemo (vt arbitror) eft qui ignorer. Vnde \& mons Samarie pro ipfa Samaria accipitur, \& inós

Amorrheì iproipfa regione Amorrhęorú.Et in Efaia, Babylō mōs opa létus dicitur: cú tamé probatifsimo rum autorum tellimonio coniftet, ci uitatem illam fitam in plano. Ieremias eandem Babylonem montem appellat. Et apud Efaiam Chri ftus R.N. mons appellatur, \& \& ice-ecai, $1_{3}$ pe principes \& reges apud eundem Prophetam, aliosq́uc vates, colles \& montes:cùm quôd alijs emineát, tum quòd propter dignitates impe rij \& regni, intar collium \& montiam in fuperbiam erigantur. Multas alias praterminto confultò huius appellationis caufas. Videt proinde Sponfa Sponfum feltinantem, properantemq́ue, tranfilientemq́ue montes. Quibus verbis latenter voluit infinuare, \& celebrare carmine ifto,admirabilé, \& indefatigabilé, tum in fuperabilem Sponfi potentiam.Nam primóSponfi opera non cius conditionis funt, vt cûhumanis operibus debeant côferri.Nam humana vis \& facultas, vt fua exequatur opera, eget tempore, labore,excogitata induftria, alijsq́ac multis adminiculis. Obeamq̣ue rem lento femper gradu procedit ad opera. Sponfus auté, adeọ velociter opera tur, feftináter a deò efficir quaccúq3 a mimo concipit,vt in literis facris ig nis confümens fappelletur. Ná qué admodum ignis inter cetera elemé ta excellit yi \& potentia, \& mot ${ }^{2}$, \& operationis celeritate : ita ctiam \& fpófus D. Op. Max. tanta facilitate operatur,vt citiùs fua opera efficiat quàm pofsis vel concipere, vel cogi tare.Adnairata ergò Sponfa Sponfi fui potentiam, propter facilitatem operandi, illú afsimilat velocif fimo curfori tranfilienti montes \& colles, caprex, preterea \& hinnu10.Deindé verò, fępe humana facul

## CAPVT•SECVNDVM

tas \& vis, debitas operationes non exequitur:quòd multa pofsint illjus conatus retuñdere, \& impetứ etiam operādrimpedire.Spōfus autḉquid quid cogitauerit animo:nullo impe diente conficiet. Nam nequé tota creatura rationalis,nequetotus orbis,fif (eilli opponat, impedimento poterit effe, quò minus exequatur que cupir.Id Sponfa lątenter docer cùm Sponfum videt, non folùm velocifsime decurrentem,fed \&tranfi Jienten fumma cùm facilitate mon res \& colles. Nam quis non videat, montium abrupta loca, fax ofa, \&c confragofa in a!titudinem prefertim furrecta, curfum impedire? At verò Sponfusnon folùm tam facili ter, verùm etianf \& tam potenter currit,veneque montes, aut colles il lies pofsint curfum prapedire. Poftremò quaccunque creata facultas \& laborat, \& defatigatur fuis operationibus:eamq́ue ob caufam nec diù pofset illis intendere, neq3 fi in tenderet, illas, vt opuseft, exequere tur. Sponfus verò vfque adeò inter operandum non defatigatur, vt, tametli mille mundos conderet, alias que nouas crearuras moliretur, vllam fentiret las situdinem, aut defa tigationem. Quò fit,vtvenuftifsime Spoufa (quoniam cavmen paftoricum eft) \& caprex \& hinnulo Spófum afsimilat, cùm,quòd velocifsimécurrat inter catera animantia, tum verò maximé, quòd inter currendum nuilum fentiat laborem, nulliam lafsitudinem, aut defatigationem. Hree verò̀ ab Sponfa(vt ar bitror) dieta funt, vt Sponfi porentiam admirabilem celebraret. Qux cùm multis alijs argumentis à con dito orbe a pud mortales fe declara rit,tũ verò maximé, cùm Sponfam vnicé dilectā, renuére \& reluctâte

Pharaone,totọ́; illioregno,in liber ${ }^{\text {Rxod }} 7$ taté vindicauit. Videre eft, quára fa cilitate torá penèAEgyptiorum re gioné funditùs deleuit: quàm feftinänter plagis,portétis ì feculo nuf quàm auditis, impios, \& fceleratos afflixit.Solo virge cōtactu fluminis ${ }_{\text {Exod.s }}$ aquę in cruoré vertebantur,quibus mixta fanie fluétib?, plures eft dies fiti laboratú. Quá potéter teterrimas clades fufer alias adiecit! Vis primò ranarā ingens nō folùm agros, fed \& domos ipfas infefto agmine repleuit. Phithriafisdeîde tabi da corpora corripuit,vt neqzbalneis neq3 medicaméto vllo ab ea fordiú iniuria miferi accolę defenderétur. Sed neq3 his omnib? defatigatur vis \& potêtia Spôli,nô unagis quá hyn nulus \& capra inter currédú.Sequi Exod, tur in feftilssim ${ }^{\text {n mufcarú incurfus, }}$ \& ignotx antea beftiarú figura:vul gat ${ }^{2}$ inde morb ${ }^{2}$, itavt corrupta cor pora lenta tabe, vicerofa fieséct. De iecta grádo de coelo, cŭ tépeltare fę Exod. io difsima, qux fata, fruges, arbores, omne pecus miferabili flrage coffum pfit.Et nondũ defatigat diuina porétia, nam quod feliquum erat in agris numerus locuftarum ingens populatus eft.Obortre tandem tene brae vifum mortalibusademere. Et tandé, ne vlteriùs progrediamur,ne què magorú praftigia,neq3 Pharao nis porétia, neq3 induratus animus, neq3 fimulata \& emérita confefsio, neque tota manus Ægyptiorй,\& acies côfertifsime, humana induftria, ftudium,reliquaq́zid genus potuerunt effe impedimento, quò minus velocifsine, potentifsime, citra vllam defatigationem Hebraorum populum in gratifsimá liber taté educeret. Quid verò (fi autiqui taté facre hiftorix repetas) quanta facilitate, reges, \& principes, qui
in montibus, \& collibus terrx Chanaam inhabitabant,deiceit? quàm potenter profligauit Ethęorum reges, Amorręorum, Heuęorum, Iebu fecorum? Quos omnes (vt arbitror) Sponfa prafenti carmine, montes, \& colles appellat. Ná hi omnescú ipfo Pharaone, tanquàm cóiuratio ne facta, Sponfú curiu vellocifsimo per illorú montes feltinantemimpe dire nitcbantur. Sed talis eft Sponfi porétia,vt nulla humana vis illi pof fit obfiftere.Quod \& in Chritto R. Napertiùs con/picitar, Nullo enim humano prafidio,nullis opibus, aut dinitijs, non humana fapientia aut eloquentia, non principum fauore fubitò totum orbem, omnes anóz res \&colles citifsimo curfu träfilijt. Animus erat, totum orbé in fuas le ges pertrahere: coepit pradicatione verbi per torum orbem difcurrere: oppofuere fe montes, oppofuere fe colles:hinc humana fapientia, illine humana potétiz,fapientes, potectes, Principes,, Philofophi, \& totum Ro ınanum imperium, curfum fubfilié tis Sponfi impedire moliebatur:adhibentur tormenta, cruces, flamme, gladij,eculei, aliaq́uc id genus,qux longum effet recéiere. Adduxit hu mana fapientia enthymemata, fyllogifmos, argutias,argumenta,\&ra tiones humano ingenio adinućtas: fed hac omnia tranfilijt Sponfus, \& feftinantèr, \& potéter, \&\& indefefsce. Imò \& viuenti Chrifto oppofuit fe Pharifęorū hypocrifis, animal quidem truculentifsimum,\& porentiffimum, illorum autoritas, traditiones maiorum, plaufus populi, confuetudo multis temporum curriculis firmata:fed Sponfus, vt erat velox, porens, indefatigabilis, fuperauit omnia, vicit, proftravit, calczuit.

Enipfe stat poft parietem nof frum,re Jpiciens parfenefiras, profpiciens persancellos.

A Diniatur Sponfa tantá in Spónfocharifsimo facilitaté \& viden di,\& audiendi. Ego (inquuit) cùm multis iniuriarum flectibus agitay rer,credebam, animoq́ue reputa, bam meo, me folam, delertam, deffolatam : fubitò apparuit Sponfus montes\&̊colles leui curfu fubfiliés, vt mihi ferret opem, Coepi mecum cogitare, vbinā Sponfus crat, cùn egotor incommodis afficeren:\&ran dem deprehendi, tum maximè adfuiffe, cùm maxime videbaturabfens, inftar corvm, qui percancel, los aurfeneftras contpiciunt: qui cùm reliquos probe videant, \& intueantur, ipfi tamen à nullo videntur, Pulchré (me hercle) ingenium Sponfi prafenti carmine Sponfa de pingir.Solent parentes, \& domini, tùm eriam inariti, ad explorandam fidelitarem feruorum, coniugamq́s pudicitiam, foepiùs abfentiam fimulare, cùm tamen in interiori par te domus poft parietem, aut in aliquo angulo reclufi diligenter obferuent, quid lerui, quid vxores, quid filij agent: nonnunquàm forfàn reità cxigente \& poftulante, per cancellos \& feneftras confpiciunt. Non fecùs etiam \& Sponfus frequenter feabfenté fimulat, cùm tamé prafens femper adfit,féperq́ 3 nos, noftra facta, diCta, cogitarus in - math.as tueatur:quamuis illú minimévidea $\mathrm{m}^{2}$,quemadmodú neqz cos quinos per cancelloscońficiuit. A perté no bis hoc genus Philofpohizedeclaras parabola illa patris familias,qui, vs fidem feruorum haberet exploratifsimá,poftquá pauca quędá talén
ta illorum indultrix commifsir, pe regrè tandemprofectus eft. Ad cun dem modum Sponfus fe frequéter abfentem fimulat, nunc vt permittat nos tentationi,vt cum illa tantif per colluctemur, \& cùm hofte cōfé ramus manus, probéq́ue fciat quifque noftrum, quàm fragilisres fit homo,quàm nihil pofsit fine illius
Exo. s, ope, \& prefidio. Nonnunquàm fe abfentem fimulat, vt impijs, id exigentibus illorum fceleribus,maioré prabeat peccandi licentiam. Sponfa proindé, quoniam fe multis incó modis affectam in AEgypto viderat,clanaueratq́ue fapius propter grauifsima opera luti \& lateris, abfentem putabar Sponfum, cùm per trecentos annos plus minus, grauif fima feruitute premeretur, cumad illius clamores neque Sponfus ex citaretur, seque verbum hifceret. Sed poftquàm vocatis Moife, \& A arone, viris preftantifsimis, de illorum copit libertate agere tam fo licite, poftquàm audiêre verba illa, Videns vidi afflictioné populi mei, Exod 3 \& gemitum illorum audiui,rapitur Sponfa in admirationer, \&táquàm certifsimo argumento colligit, Spö fum minime abfentem fuifle. Sed in quit:Ego illum non videbam, quoniàm prof piciebar per feneftras,afpiciebar per cancellos. Colligitur ergó,Sponfum nobis perpetuo adef fe,noftri curả gerere, noitros labores,\&calamitates intueri, quáuis à nobis nequè fentiatur, neque videatur, ac proinde accipiendá fummá fiduciam, \& fpem. Nam cùm abfens videtur, tùric prof picit per cácellos, tunc ftat poft parietem, vt nobis col labentibus manum porrigat. Huc fpectant verba illa Chrifti: Confidi te,ego enim vobifcum fum, vfq3ad confummationem feculi.

Endilectus mous loquitur milis jurge propera amica mea, columba mea, formofa mea, éveni. Tāenimhyes, trājpt, imber abyt, ev recefsit. Flo res apparverunt in terra nofira, tĕ pus putationis aduenit: vos turtu ris andita est in terra nofera:ficus portulitgroflos fuos, vineefloren tes dederunt odorem.

DE ambulatione amatoria (dum Sponfa inuitata expatiatar ver no Iたpore ad rupé quandam, vbiva cent amoribus, vbi de libertate gra tifsima, de extincta feruiture, invere ri Sponfa, in noua auté,de remifsione peccati,de iuftitia, \& ererna vira per Chrifti meritum )agitur, Eft igi tur vox dilecti. [Surge propera amica mea \& veni.] Dixim ${ }^{2}$ in fuperiorib${ }^{2}$, multis ex reb ${ }^{\text {, }}$, multif'ǵs cau fis vocé dilecti, illiuf'q; verbư poffe deprehendi: inter catera dixim?, ex diuino verbo proficifci incredibilem quandá confolationé, tú etíá \& codê verbo nos initrui mirificé, ad iuftitix \& pietatis culcū. Que oĩa pręefenti inuitatione Spöfi ergaSpó fam charifsimáliceat cốpicere. Et primò verbí Sponfiad virtutes excitat,cùm inquit.[Surge.] Vtenim olin veteré Synagogã excitabat, ve à mifera feruitute qua in A Egypto premebatur fe aliquando in liberta té reciperer:ita etiâ \&ab initio con diti orbis, \& ad feculi vfque confutioné inuitat, allicit, excitat,núc in ternis inf pirationib${ }^{9}$ naüc verò exter nis indiciss \& fignis, ve quif $q_{3}$ fealiquảdo erigat, ne femper in ceno mi ferie, fernitutis, \&peccatorú ferqui linio volutet̃. Hortabat igiturSpöfi loquella, verbū, vox, antiquá $S$ pófá [Surge] cùm ageret in AEsypto, \& illam quodammodò vellicabat,
$\mathrm{H}_{3}$ ve
vt excitaretur aliquandò à feruitute corporea, imò \& à deorum cultu \& à falfis religionibus, à veteri pee candi confuetudine: excitat nunc, femperq́ue excitabit ab antiquis er roribus eandem ipfam Sponlam, à voluptatum coeno,ab impuro vifibiliuin rerum amore. In hancrem frequentèr Sponfi verbum incumbit:vt videre licet apud Paul، Apoitolum, qui fape mortales excitat, \& hortatur, ut furgant, propofita lu ce fulgentifsima, depulfis tenebris: Nox precefsit, dies auté apprépin quauit. Et iterú: Surge qui dormis, ephe. 5. ¿k exurge à mortuis, ekc. In eam fen tentiam (ve exiftimo) Sponfus ipfe Chrift ${ }^{2}$ Ief.apud Ioannem multis in locis frequentèr, lucis mentioné in Ioa., et tulit:lucis( inquam) fe in animos ho 9.ee, 12. minum infinuantis:vt lucis nomine iacentes homines excitaret ad illius intuitum, de pulfis errorum \& peccatorum tenebris.Lux enim maximé homines excitat à fomno, pigri tiamex cutit,\& ad opera \&labores reuocat.Secundò,non folùm hortatur Sponfi verbŭ, vt furgat quifq3 à peccatis,\& erroribus(vt dixi) verumetiàm, vt furgamus properanter magnaquae cum feftinatione. Nam \& populú Ifraeliticum,cùm in AEgypto verfaretur (vt diximus) feftinanter ciecit à feruiture corporea qua premebatur:\& quò velocius relinqueret AEgyptum, eos ipfos AEgy ptios voluit,autores \& impulfores huius feftinationis. Nam eicctiab AEgyptijs, non potuère moram facere, neq́ue viatiticum parare. Vocabat igitur Dei verbum Sponfam fuam, ve furgeret, AEgy ptam relinqueret,impias \& nefarias religiones, fcelera, \&fia gitia, quibus divi ac multum fuerat implicata:hortabatur, vt properan-
ter, non lento gradu, aut teftudineo, fugeret feruitutem adeò infoelicem. Namad eandem rem (vt arbitror)pertinebat, quod typicú agnum tanta celeritate exedere iubebat, veliúbieffent accinti, calcea mêta in pedibo,baculpin manibo:\& tádé iubebat cōmedédú effemagna cum feftinatione: Et caufam reddit. Quoniam(inquit) eft pafcha Domi ni, fiue Phafe : hoc eit,non folùm tranfitus, five prateritio, verumetiàm \& tranfilitio: ve fit ille tranfi tus, de quo à nobis difputatum eft fuperiori carmine, cùm Sponfus magna cum feftinatione, montes \& colles tranfiliret. Itaque \& ipfa vocationis ratio, cùm Sponfam excitat, tum \& agni comneftio, \& tranfitu's ipfe Sponfi per AEgyptum tam celer, tam feftinus, omnia Spō fam inuitabant,non folùm ve veni-n ret, non folùn vt furgeret, fed it properanter furgeiet. Nam cum quis ab Sponfo vocatur, fentitq́ue vel interiùs, velexteriùs ipfam vocationis efficaciam, non folú furgen dum eft, \& renuncianda vita anteaCta verumetiàm \& feftinanter furgendum,\& concito gradu ad virtu tem \& pietatem, \& religionis fudium properandum. Nam diuiná verbum vehementer abhorret ab illo animi torpore, qui plerof́́z fre quenter occupat : ita vt fi ad peccatū eundum eft, incredibili agilitate eant, \&táquả feipfos pręcipites dét: fi verò ad virtuté,léto gradu, tepide,reluctäter. Hortatur proindeSpó fi verbú fecúdo loco, vt Spôfa pro peret. Tertio loco, hortatur, vt veniat. Is enim femper eft diuinę voca tiōis, \& verbi charilsimiSpöfi fcop?, \& finis,vt aliọ̆do ad illú tádé venia $\mathrm{m}^{\mathrm{p}}$. Nâ qd iunat,à peccaro furgere, etanteactá relinquerevitā\&furgere fe-
feftinanter, fialiô curfum dirigis? Nam funt plerique qui(gratia exépli)à peccato carnis furgunt, \& pro peranter, fed non vt ad Spôfum ve niant: fed potius vt honeftatis titulo,\&pudicitię nomine cómendétur apud mortales:vt tunc tandé ad expetitos honores,\& dignitates, publi cosq́ue magiftratus perueniant.Atqui'Spöfi verbŭ,cùm quépiam exci tat, vt feflinanter furgat : in cam rem facit,vt ad Spöfum veniat quif quis inuitatur:qued \& in vereri fynagoga, cùm ab Ægypro vocatur, liceat confpicere. Vocatur ab Spon fo, furgit, feftinat:ità tamen illius di rigebat greffus,vt neq́ae pedem mo uere ci licuiffer, nifi ad Spöfum cha rilsimú. Ná ad alios deos diuertere, ad antiqua peccata\& prauas confue tudines declinare non paticbatur Neq́z cm in duas partes claudicádĭ eft,vt olim dixit Helias.Aut adSpó fum dirigendus eft curfus, aut ad in teritum \& mortem feftinandum. Hûc pertinent verba illa: Qui non eft mecum,contra me eft, \& quiné colligit mecum difpergit.Qui ergò ad Sponfum non venit, illum fugit: quiad Sponfum non properat, ad zeternum interitum feftinet neceffe eff. Hortatur Sponfi vox, \& fuauis loquella(ve vides) inftruit, \& eivdit,fed \& confolationis \& fuftentationis plurimum adfert. Quis enim non fentiat diuini verbi confolatio nem, in his verbis emicanté, \& fefe exercentem, [Columba mea, amica mea,formofa mea?] Nōné vides, o: mnibus his titulis,bládé \& amicabi liter Sponfam inuitari: ita tamen vt plurimum confolationis habeant admixtum? Nonné vehementer cô foletur Sponfam, ,qin tantá cŭ Deo familiaritatem venerit, vt illam 2micáa a ppellet? Quidverò quòd pro
pter amoris teneritudinem columbam appellat, \& quoniam vna crat quæ oculisSponfi probaretur(cuius venuftas \& pulchritudo Sponfiiudicio effer admirabilis) $\varphi$ perfectam cam appellat?Sed vt voces iftę Spöfi plenę funt \& pietat is, \& confolationis:ita etiam \& exortationis cuiufdam \& admonitionis infignis. Nam cùm amicam appellat : latenter infinuat, vndé itthrec amicitia proficifcatur:nafcitur enim à folici ta quadam obferuantia mandatorum Dei.Id fatis fignificabat Sponfus,cùm antiqux Sponfx per Mo- Dent fi fem dicebar:Sif feceritis que ego prę 14,26 cipio vobis, eritis mihi populus peculiaris:hoc eft, fumma amicitia \& $\begin{gathered}\text { lonh is }\end{gathered}$ familiaritate coniuncti, Sed Spöfas ipfeChriftus Iefus de eadem re:Vos (inquit) amici mei eftis, fi feceritis qua ego pracipio vobis. Nam qui velit in ar仓tifsimam amicitiam Spö fi venire, danda opera eft, ve illius mandata folicité leruer. Quod verò columbam appellat, habet \& ad monitionem quandam, non minùs Sponfx neceflariam. Nam cim columbam Sponfam appellabar, commendabat illio in primis pudicitiam. His enim auiculis ignota funt adulteria, fidem coniungij nufquam violant - nific colibes, aut yidur nidos nunquam relinquunt: de quibus \& fuis in locis dicemus luculentiùs multò atque diffufiùs, Blanda igitur columbx appellatio, Sponfre commédat pudicitiam, hortatur omnem fugiat notam adulterí : ne fcilicet Sponfo reliCto, vel ad alios deos peregrinos, \& ignotos, vel ad cultum fcelerum, \& flagitiorum declinet. Quod poftremo appellat perfeCtam \& formofam, proprix venuflatis, \& clegantix illam cômonefa-
$\mathrm{H}_{4}$ cir,
cit,vt cimfeipfam agnouerit, probeq́ue fe tenuerit, agnita admirabili pulchritudine, Ieipfam folicitè cu fodiat, ne forlànapropter illius ofcitantiam \& focordiam, nęuus aliquis flagiti) in ea deprehederetur, aut labe inficeretur peccati,llladve rò minimé pretereundum cenfeo, Salomonem paucis verbis complexum effectus omnes vocationis divinx, diuiníque verbi. Nam quòd furgat aliquis feftinanter, quòd rapidifsimo curfu ad Spöfum veniat, quöd amicus ab codem Sponfo appelletur,quộd columba fit, \& pudis citiam feruet, quòd pulchritudine, \& venuftate incredibili preditus, hęc omnia diuinę vocationi, \& loquelle Sponfi funt tribuenda. Inuitat autcon Sponfam ipham, verni té poris defcriptione elegantifsima,'di cens. [lá hyems tranfijt imber abijt \& recelsit, \&c.] Et quidem quantŭ attinet, ad gratiam \& venultatem metaphorx \& allegorix defumpt ab amore vulgati,\& re ruftica \&pa ftorica, hihil poruit, vel a ptiùs, vel commodiùs ab Sponfo adduci, quá verni temporis deferiptio,ad allicié dam Spontam \& inuitandam, vt rebus amatori,s vacaret. Nam nihil mag is in nobis folet excitare a moris affectus,quàm illa fanguiniis cōmotio, qua fit redcunte vere:quem admodum \& cofdem amoris affect videtur extinguere fanguinis \& f pirituum illa concreño, que fit rigente hyene:vt ommitam ${ }^{\text {, }}$, quod hyems, \& imber folent effe impedimento iter arripientibus, \& properantibus prefertim, \& feftinantib? Illud eciam haber gratiam veniltatis quodSponfū(quéSalomõ fecerat paftoré) inducit, tépus vernū aded̀ curiofé defrribentem. Neq; alia té poris parte, quirem pecuarian tra

Ctant, fe feliciores exiftimát quàm tempore verno. Vide \& apudauto res ctiam próphanos legimus, pafo res,redeunte vere, fuos amores foli cire decantare: \& vt amicas alliciát \& inuitent ad res amatorias, folent etiam \& vernum tempus deferibere.Nam \&\& Corydon ille Virgilian ${ }^{\text {² }}$ virgib ad Alexim dicebat:
Nil noftri milerere, mori me denique cogis.
Nunceriam pecudes, $\downarrow$ mbras, \& frigoracaptant.
Nunc virides etiam occultár fpi neta lacertos.
EtPalemon apud cundem.
Et nunc omnis ager,nunc omnis parturit arbos,
Nuncfrondent fyluę, nüc formofif fimus annus.
Hęc dietafint à nobis, vt nulli fit obfeurum, gratiam illam \& venuftatem dicendi tum \& decoré, qui totus eft in perfonis fitus,admirabili folicitudine à noflris autoribus obleruari. Nuncad abfrufiores fenfus. Multis modis voluit diuina maieltas nos crudire \& inftruere, vs fua beneficia queg magna funt, \& exi mia, iugi memoria recoleremus.Sed vt multis alijs rationibus nos crudi ret, vna tamen, pracipuaq́que docen di ratio, à condito orbe,fuit ipfa rerum creatio, atque molitio. Nam(vt Paulus effarur)venuffate ifta, \& kom, i pulchritudine rerum vifibilium, Sponfus voluir hominem rudem, \& imperitum,\& ignauum in admiraz tionem fue pulchrirudinis erigere, \&excitare. TotaScriptura facrailla erudiendirationem, \& methodum perpetuò feruat, vt ad rerum condi tarum contemplationem fepé nos mittat:núc ad arbores infructuofas, núnc verò ad foccundas \& frugiferas,iam ad herbarum, \& fruaticum
con.

Matth.6, confiderationem, iam verò ad animantium varij generis naturam có fpieiendam impellit:nunc verò alites volucrefq́ue coeli in mediú proponit. EtChrift R R.N.vt ad fummá dePatre coelefti confidentiam excitaret mortales, \& in fummá f pem erigeret, nunc ad cortos, nunc ad palierculos,núc verò ad flores, \&zad lilia agri nos mittir. Cum ergodiuer fis(vt diximus)rationibus rebus cố ditis nos Scriptura facra crudiat, tu verò iępifsime temporam vicifsitu dine, \& conftanti quadam permutatione: núc hyemem confiderare iubet, hunc vernum tempus, núc ve rò zeftium. Nam muratione ifta rem porum adeò certa, firma, ordinata, quamuis certis quibuldam fpatijs volubili,voluit diuinusSpiritus nos admonere, \& cómonefacere, omnia interire, deficere, extingui, \& ad inte ritumfuum \& finem properare. Nam hyemis tempus, quod moeftitiam quandam \& folicitudinem $f$ ecum adfert, \& impediméra quan" plarima liberiorisvite, nunc prop pter imbres frequenter ruentes, núc propter niuium multitudiné, tum propter rigidifsimú gelu,id(inquá) tempus non perpetuo durat. Nam quis poflet ferre rquo animoillis. temporis iniurias? Hyemi proinde vernum tempus fuccedit, quo animus ipfe miro modo incipit relaxa ri, \&depelli meftitia omnis, \& foli citudo, que-rigore hyemis contrahi folent. Arbufta omnia, herbar, volu eres, frigore rigefite, mortua etiam quodaminodo videntar, frondibus, floribus,fructibu'̛́3 expoliata. Sed et huic mortis imagini vita fuccedit, non durat perpetuómors illa: naniaccedenteverno tempore, erúpuntia folla, frondes, \& fructus. Athes pretereà, máxime quę cantu \&
voce noftras folent aures oblectare, \& demulcere, cùm frigus vrget, mutx funt, \& quafi loquellam \& cem amittunt : fed \&\& iilarum filentium finem accipit, \& verno tempo re apparente, filentium profundum lequantur carmina, \& cantus dulcifsimi, \& vocis flexus, \& reflexus: nunc illam intendunt, nunc verò re mittunt :imò plerreq́ucillarư rigen te frigore plumas amittunt, vr turtur, (quemadmodùm refert $\mathrm{Plini}{ }^{\text {o }}$ libro.io.ca. 24 ) fed redeunte vere, iterùm eleganti \& decora plumave ftiátur decéter. Qaibus colligitur, cum ipfistemporum viciffrtudinibus omnia commutari.Divina auté Scriptura,ad erigendos \& confolan dos piorum animos, foepé cos inittit ad confiderationem vernitemporis. Nam vttempore verniaccedente,omni nierore triftitiaǵue de pulfa, lęta apparent omnia, \& fefliua:itá etiam \& aliquando fanctorü calamitatibus, \& erumnis, \& labori bus extinctis,fuccedet felicitas, beatitudo, gaudium, quies, $\&$ incredibi lis quedam animi tretitia. Ob eam rem Chrift ${ }^{2}$ R. N. hortabatur difci pulos fuos, vt oculos leuarent fuos, ficulneas intucrétur, \& arbores omnes cum iam ex fe fructum producunt:vt iftius rei nouitas illos có monefaceret venturx felicitatis, \& beatitudinis, \& quoniam aliquando aceedet regnum Dei. Facit id Scriptura facra \& in lege, \& in Pro phetis, \& in Euangelio, prudenti fa tis conflio. Nam fi rem expendamus vt oportet,omnium rerum vita,felicitas, lettitia, opulentia, hyemis tempore latet in abfcödito:quæ tamen accedente vere illicò erumpit, \& hominum oculis mira quadá cupiditate fe ingerit.In quaftionem igitar vertamus:vbi fint cùm frigus $\mathrm{H}_{5}$ riget
riget,flores, frondes, totaq́ue pōpa, \& apparat?arborû? vbi fructus ficul nex, vbi cantus turturis, \& plumeus veftitus? Iacent omnia , \& tanquàm mortua fint, non videntur à nobis: abfcondita tamen eft omnium ittarum rerum vita, latetq́uce in abdito, excitanda fuo tempore, verno fcilicer. Vetus Synagoga, cùm in AEgy pto diuerfaretur, ${ }^{\text {quafi }}$ vrgentilsimo frigore, imbribus,ccelíque gelu, alijsq́uc huiufmodi, infeftabatur. Erar arbor,fed illius frondes, flores; fructus latebăt: omni decore \& venuftate(träquàm folent arbores hye mis tempore) ex poliata crat. Vox cantici, « latitix inter Hebreos nó audiebarur: quemadinodum turtur, quamuis alioquin loquatior fit, fuauirerq́ue \& é praclaré canat fuo tempore, \& non folùm ore, verùm etiam \& alijs corporis partibus vocem edat (vt Menander inquit ea comedia,qure infcribitur, Plotinus. Eandem rem affirmat Demetrius in Drammatico opere, quòd Siciliá infcripfit) hullatenus tamen in hye me auditur. Turturem referebat frigor is tempore:quęvocé amit tit fimul \& plumam. Nam veftitum omnem illi detraxerat catus impio rum. Ficus erat: fed fructus non eni tebatur.Latebätenim haxc omnia,\& in abfcondito erant retrufa:ex plicá da tamen \& declaranda fuis tempo ribus.Quid tamen? Nunquid trittis. illa hyems, imbres,reliquaq́ue mifsi lia coeli, qux Sponfam infeftabant in AEgypro, finem nufquàm accipient aut modum? Ita fance, Nam hyemi fuccedit ver: frigori fuccedit calor:nuditatem \& horrorem arbuftorum, eqquantur fructus, flores,\& frondes:profundum filentium, nimia triftitia vocem pracludente, fequitur canticum lętitix, Nulla cala
mitas,nullus labor piorum hominú pofsit effe perpetu ${ }^{\circ}$. Bencé, proinde Spöfus, [Hyems träfijt,imber abijt, \& recelsii.] Extincta eft omnis miferia, labor omnis,defatigatio,mors extincta funt. Sequuntur flores, can tica, fructus:deníque hyemem fequi tur ver,\& poítremam miferiam,fuprema quaxdam latitia. Si quaras, vbilatet vita ifta faclicior, que, vt vernú tempus, rigidum frigus, ita etiam illorum calamitates \& miferias fequitur: An nefcis Paulŭ apoftolorum dixiffe aliquandò:Vita ve Colh,3, ftra abfcondita eft cum Chrifto in Deo? \& Deum, diuitias, \& opes fan Ctorum oftentaturum fuperuenien tibus fecúlis? Attende igitur vbiná vita arborum, vbi veftitus turturis, vbi canticum illius, vbi fructus ficul nex fint, \& latebant hyemis tempo re. Hac omnia fane latent, \& in fuis caufis \& in fuis radicibus. Ad cundem crgò modum fanctorum vita, flores,fructus, carmina lata, \& fęti ua,cultior veftitus, hęc omnia (inquir Paul.) dùn adhùc Sponfa verfatur in AEgypto, in fuis caufis latent, \& in fais radicibus abfcondita funt:omnia in Sponfo latent, indiui na prouidentia, latent cum Chritto in Deo. Nam vt Chrifti felicitas,ve maieftas, vt amplitudo nondum eft mortalibus conf picua, fed fuo tem pore revelabitur, nunc autem iacet diuinx prouidentix profundo receffuita ectiam \& Sponfx amplitudo, fęlicitas, \& gaudium, interim quòd in AEgypto verfatur, reclufa lunt cum Sponfo inDeo. Veniet, ve niet vernum tempus, cùm hyems huius frculi infeftifsima finemacce perit:cú imbres, reliqua ${ }_{3}$ coeli mir filia difcefferint:tunc flores appare bunt, viror, \& venuftas,totusque ap paratus carum arborum, que in

AEgypto

AEgypto fteriles videbantur: propfa, 12 . fundum fanctorum filentium inver fus \& carrmina foluetur profufioris lxtitio: tunc turturis vox, hyemis tempore proclufa \&extincta, canta bit, dicens: Nifi quia Domin ${ }^{\text {crat }}$ in nobis (dicat nunc lifrael) nifí quia Dominus crat in nobis, cum exurge rent homines in nos, forté viuos de glutiffent nos:\& reliqua illius cantici. Tum maximé cùm tempus aduenerit putationis, \& impijtanquä fteriles palmites refecabuntur, xter nis ignibus commitendi (vt olim in AEgypto omnium pritmogenita ex tincta fuêre, \& amputata)tunc dul. cis \& admirabilisilla ficus (quxe mú diiudicio fterilis videbatur, \& in frugifera) erumpet in fructus eximios, dulces, Sponfoq́ue gratifsimos. Nemo exitimet, Deum Opti. Max. cum Synagogam olim eximeret à mifera feruitute, temerè, ¿̌incôfultè decima quarta die mé fis Martij,id iufsiffe cùm omnia incipiút iam quodámodo reuiuifcere: nà confilio id factūarbitror,vt vel ipla temporis ratio perpetuò illos admoneret fufeepti benefici,. Nam quemadmodum res omnes condite, vique ad id tempus xquinoctij, ex tincte quodammodo iacelit: ita \& popul ille, vique ad quartan decimam diem cius menfis mileré affliCtabatur in AEgypto. Et quemadmodum eo temporc, decima quarta die menfis Martij, omnia incipiunt lxtitia quadam perfundi,\& quodámodo vita donariita etiam \&popu lusille, Dei Sponfa, eadem die in vitam, flutem, \& liberfatem ab Sponfo vindicatur. Vnde \& tàm crebro huius menfis memoriam refricabat $D e^{9}$, atquè illius precepto, menfis Martius initium dedit méffbusanni. Menfis ifte principiú erit
vobis in menlibus. Et : Hodié egrediemini, menfe nouarum frugum, E:Tempore menfis nouarum, quá do egreflus es de $\Lambda$ Egypto. Vt alia loca multa omitramus. Eodem (ve arbitror) confilio eodem etiam tem pore,Chriftus R. N. nos à Diaboli poreftate, tyrannide, \& morte libe rauit:quando fcilicét tota creazura poreft nos admonere fufceptiab co beneficij: quando fcilicee renafcun tur omnia,totusq́ue orbis reftatur, \& floribus, \& herbis, \& auicularú cantu, \& a mpl iori fyderum luce, re ftitutam nobis gratiam, libertatern \& vitam.

Surge amica mea, Jpeciofa mea, or veni:Columba mea in joraminibus petre, in cauerna maceric. Ofende mibi facien tham, fonet pox tua in auribus meis.

ITcrùm Sponfam inuitat: tum vt eadem verba repetens,ferio id videatur feciffe:tùm etiam, vt ingentes amoris áfeetus erga Sponlam, quàm vince diligebat, oftenderet. Pertinér(vt mihividetur)verba ifta fecundo repetita, ad vocationem il lam,de qua Deus frequenter, cùm Mofi loqueretur de cgreffu ab AEgypto, mentionem faciebat. Nam cùm Deus incipit Sponfan vocare, non tantain femel excitat, \& impel lit:fed crebrò monet, hortatur, inge rit Itimulos, Nam qux in veteri $\mathrm{S}_{\mathrm{y}}$ nagoga tanquàm in Typocontigêre, bixc eadem in Ecclelia Chrifti,es fingulis etiaminoftrûm animis, quo tidić accidere credédum eff. Inquait igitur: [Surge amica mea fpeciofa mea, \& veni.] Qux verba diffulé fa tis fupcriori carmine funt à nobis pertractata. Que lequuntur, pluridita.
mùm videntur \& obfcuritatis \&dif ficultatis continere. Nam quid habent coharentix hace verba inter le [Columba mea in foraminibus peerre, in incauerna macerix?] Colú bam quidem fuperiùs Sponfam ap pellabat: de foramine auté faxi, de cauerna macerix nullam intulerat mentionem. Non poffum nó de mirari,quantam in verbis proprietatem nofter Epichalamiographus feruet; nullum prorfùs verbum illi excidit, quodab ipfa rerum natura non dacatur. Varro, columbam diVarro
de prof ctam exiftimat, à culminibus, quòd
pictre prictate latrai fer moaiilib. nam natura pauda elt,alte nidulatur. Tùm fi in folitudinibus ge nerationi det operam, rupes quarit: \& iaxa, \& abditifsima loca, non folùm altifsima, captat. Cùm ergò Salomon columbx naturam, $\&$ ingenium probe teneret, columbam,appelat Sponfam, in foraminibus petrex, in cauerna macerix. Qux quor fùm fpectent, facile erit cuiq́ue intueri, fiaduertat quid referat ScriExod.33. prura diuina Exod. 33 . quo locoMo les vir Deo familiaris, ¿थ charus infranter petebat, liceret fibi videre Dei gloriam. Fac videre (inquit)mi hi gloriamtuam. Accepit oraculú quod in hunc modum haberet. Ego oftendá omne bonum tibi, \& vocabo in nomine Domini coram te. Et fubiecit:Eft locus apud me, \&ftabis fupra petram. Cumq́ue tranfibit gloria mea, ponam te in foramine petre, \& protegam dextera mea do nec trâfeam:tollamq́ue manu mea, \&videbis pofteriora mea, faciem au tem meam videre no poteris. Et yt omittamus arcana illa de vehemen tiori cupiditate videndigloriáDei, que animum Moifi inceflerat (neque enim adeò ad rem pertinere vi-
dentur) ea tantùm ex toto oraculo funt delibanda, qux propofitum â nobis carmen explicare poffunt. Illud fitaq́ue primùm obfcruandum eft:Deum Opt.Max.eo loco, nomine petra aut faxi, nomine etiam ca uernx, diligentem cuftodiam, ac tutifsimum locam fignificare voluiffe. Deindé verò ${ }^{\mathrm{M}}$ Mofes non tantùm referebat fingularem illam perfonam,verùm ctiam,\&totam Synago gam, \& antiquam illam Sponfam, \& Ecclefiam,cuius amores cú Spon fo. Deo,Salomon prafenti Epithala mio celebrat. Vrigitur Sponfus eo loco fignificaret Mofem, imo totam Synagogam,\& Ecclefiam fore tutif fimam, primò fuper petram illúcōftituir:vt intelligas, Mofem conftitutum à Deo,non in loce lubrico, vbi facile potuiffer labi. Sécnndò, quò tutioré,\&certiorem eandé effé cuftodiam fignificaret, in foramine petre illum conftituit. Neque hoc lecundo gradu Sponfus contentus, addidit ctiam \& tertiam: Et protegam (inquit)te mana mea: vel, apponam manum meam, fiue voluá, vt habet textus Hebraus. Nam manum in concam contractam, eis rebus inducinus, quas intactas cuftodire volumus.Crefcens ita q́ue oratio per tres gradus, exactam curam rutelamq́ue futuram de veteri illa Synagoga \&prafenti Ecclefia figni ficabat, interim quod expectabatur qui,quod humanis oculis de Deo vi deri porerat, Synagogę oftenderet, Chriftus fcilicet Iefus.Salomon igitur prudenti fatis confilio, cùmSpó fus Sponfam quam vnicé amabat, tutifsimam fore fignificare volvit, eadem ipfa verba repetebat, queo o$\lim$ audiuit Mofes de petra, \& de fo ramine petra. Qux autem fequintur de cauerna macerix, quoniá tex
 quidam fic vertunt: [ In recelsibus icalarum.]Id quod (meo iudicio) ad eandem rem pertinere videtur, ad exactam filicee tutelam \& cuftodiami charifsima Spoufx. Diximusiam, Salomortem omnia penć arcapa falrem precipuatotius di-
diuso uinxe philofophix hoc Epithalamio fuife complexum:ob eamq́ue $x \mathrm{~cm}_{\text {, }}$ nunc ex tibro Gencfis, \& ex his que accidêre fanctifsimis Patriarchis, nunc ex tibro Numerorum Exodi, Lęuitici, \&o reliquis pracipta myIteria magisq́ue iecondita affumic decantanda. Dicturus ergò de cura \& Iolicitudine,qua Deus Upt.Max. charifsimam Sponfam inter tot ten tationum, \& calamitatum fluctus tuetur, nihil vel aptiùs, vel commodiùs poterat adduci, quain lociusille qui habetur lib. Genefis. Iacob cú prohiberetur dacere vxorem eCha nanęis, interim autem necefsitas incidiliet vt fugeret iramfratris propter prereptam benedictionem: fi domi Elau pertimelcebat, multò magis credendum eft ipfo itinere cum reformidaffe, nệ fortàn alicubiex infidijscé frater adoriretur: erat enim fibi non tàm libera profe Ctio,quàm Iolicita fuga. Curis ergò circumaento fanctilsimo viro Deus apparuit, \& oraculo foelicifsimo la bantem animum erexit, \& eximic confolatus elt. Nam \& terram in qua dormiret fibi daturum pollice batur Deus,addens quod attinebat ad prafentem tutclain:\&s, Ecce fum tecum,\& cultodian te in omnibus ad que pergis. Cùm ergò grani fomno,imo fatidico potilis confopit? iaceret:fcalamvidit ereitam,quę ter re innitebatur, fuprema ́que parte coeli tangeret fornicem, \& Angeli Dei afcendebant, \& defcendebant
per cam, Qux omnia folicitam curam \& fecuram ruselam fanctilsim! virifignificabant,Nam quòdDomi nus iuxta fcalam tiabat, vel (vcalif volunt) (cale inixus: fanctilsima vs royoluir infinuares. Deum chabere proteCtorem, Ef cullodem fuititineris,cuius legatione Angeli fungebá tur in miniterium cius rei, de qua diximus: Ecce tecum fum, vt cultodiam te in ommbus ad quax pergis, ¿redire faciam ad terram hāc, quia nonderelinquam te, donec faciam q4od loquutusfum, Vrebatur aute bis. Angcloruma prafidio:\&, inicala itta, \& , reuertens à Mefoporamia: ytrinque ex afgumento quod res poftulabat. Nam proíçturo offerú turper ícalam fubiectam ambular tioniallic in ppecien caftrorй quadi pugnaturo, Salomon proinde, çim Sponfam appellat columbam in fo raminibus petra, \& in recefsibus fcalarum, vtrunque locum(vtarbitror) à nobis adductum declarare voluit.Sponfam igitar appellatcolumbarm,fed in loco turifsimo nidu lantem. Nam vbiza deft fụpliçitas coniuncta innocentix, quo magis fimplicitas ipfa inops eft confilijcó tra mundifactionen, hò propen. fiùs haber Deum fui curatorera \& tutorem. Hocenim perpetuò diuine litere in culcant, fummam illi curam effe pupillorum, viduarú, orphanorum, \& corum denig qui; quoniam omni humano prelidio, funt deflituti, quafi aduenx \& peGenctiz regrihì in a liena terravertâur. Attende itaǵue,quod \& fantuas lacob cum olim matris confilio fufcepiffet peregrinationem, \& vetus illa Synagoga cùm io delerto verlaretur,alienasq́ue \& peregrinas peteret regiones,ab omnibus leuamentisabiltracti, nullam ex loco aliquo iando
poterant habere confolationem : Ied ambo in fupernum auxiliú quo dammodo proiecti,à diuino confilio, prafidio,\& ope prorfùs pendebant. Deus igitur fumma cura \& fo ficitudine, \& olim fanctum Iacob, \& veterem illam Sponfam, in amplifsimam gloriam crefeere fecit: lacob, in terra Mefopotamix: $\mathrm{Mo}^{-}$ fem fiue Synagogam in terra Chanaam.Sponfri igitur fivé columbx
senee $30^{\circ}$ timendum non effe, Salomon fignis ficare voluit(vt arbitror)ná tametfi fint accipitres in terra, alixq́3 vo lucresrapacifsinzefint tyranni, per diti,\& profligati homines, qui illá inlectentur, multisq́ue afficiant in commodis: fecuré tamen agere poteft,confidenter, \& intrepide. Nam in foramine petre cum Mofe conftituta elt, \& in recefsibus fcalaruin (quas vidit fanetus lacob) certifsima fibi falus promitritur. Quomodo igicur columba ifta rimere poffit,quảdò tam exacta turela cuftodi tur à Deo:qui(quod inpofsibile vi debatur) \& cú fancto lacob promif frones fyas impleuit,\&inter peregri nos,\&ignotos,\& hoftes ditilsimur fe cit:\& veteré etiam Synagogam fua cura, \& prouidentia in terram promilsionis repugnantibus impijs induxit? Ne igitur timeat fimplicitas fancta : fed confidat, \& omni timoredepulfo verbo Dei credat, quo il lipollicetur,fe effe columbam in fo raminibus petre, $\&$ in cauerna macerix. Sed \& illud poterit Sponfa polt aduentumChrufti redemptoris multò magis confolari, quòd petra illa,fuper quam Mofes coftituitur, Chriftus eft,aut fides in Chriftum: quemadmodùm Paulus.,.Corinth. ro.teftatur:Petra autem erat Chriftus. Et iterum Chriftus Iefus apud Math, i6 Matth.Super hanc perram redifica-
bo Ecclefiam meam. Se igitur credat turifsimam columba, lupra petram iftam cùm Mole conitituta: imo \& in foraminib ${ }^{\text {P }}$ perra, hoc eft, ipfis Chrifti vulueribus, qui tor mo dis in crace fuit perforatus. De qua re'Zacharias nobile adidit oraculú. Ad hane rem pertinent yerbailla Chrifti:Confidite, ego vici mundú. Et iterùm: Nolite'timere pufillus grex. Difficillimú fanc videtur, columbam,Simplex animal \& innocuum, tor pericula poffe euadere: fed hac vera fides elt, non attendere ca qua videnturi,tametfi aduerla videantur promifsioni, Ied folam promittentis potentiam.

## OStende mibi faciem tuam, fonet vox tus in auribus meis:Dox enim tua dulcisje f facies tua decora.

FAciem fibi oftendat, \& vocem edat petit Sponfus. Nam hi duo fenfus potifimùm(autorePlatone) amoribus videntur inferuire,\& rationem pulchritudinis excipere,vifus feilicet \&auditus. Quorum alter pulchritudinem corpoream, alter verò venuftatem vocis, \& modu lationem Ientit. Nā reliqui omnes fenfus ab a matorijs rebus, tanquàm inepti, funt relegandi: nifi velimus in ferinam illam rabiem \& pecudis naturam degenerare. Quoniam igitur de rebus amatorijs agiturhoc carmine, praclare Salomon omniús Philofophorum praftantifsimus, de facie, in qua potifimùm pulchri tudo corporea elucet, \& de voce, in tulit mentionem. Hace enim duove ri amatores expetere debent : oculis excipere corporis pulchritudinem, auribus haurire gratifsimas voces. Ná fúnt reliquifenfus, quos
natu-
natura ab ipfa ratione, aut rationis arce magis relegauit, $a b$ hocnegotio reijciendi, Vox autem ifta Spon f $x$, quam Sponfus cupit audire, $\& f_{a}$ cies, quam tantopere videre expetit, nihil aliud mihieffe videtur, quàm \& fanctorum opera externa, \& orationes crebrax, \& gemitus , \& fufpiria propter admiffia peccata,tú gratiarúactiones \&lupplicationes. Nam \& operibus externis teltâtur fancti,integram fefidem habere, \& orationibus, \& obfecrationib, Spó fi magnitudinem agnofcunt, \& pro priam fatentur imbecillitatem. Facies igitur illa bonorum operum Sponfo videtur venuftifsima, vox ctiam dulcifsima. Hrec autem referendo ad vecerem Synagogam, vocatur ab Sponfo ad ty pica facrificia legis,\& ad reliqua illius religionis opera:tum ad hymnos decantan dos,\& orationes fundendas.

## Capite nobis oulpes paruulas, qua de moliuntur vineas:nam vinea noStrafloruti.

VErba funt Sponfi, qui, yt Sponla quietè agat, adolefcentibus, qui cum comittantur, id muncris, idq́ue negotij committit, vt vulpes paruulas a pprehendant, quę vineas - florentes demoliuntur.Ná magnoperè curat Sponfus, nè quidpiam fit quod charifsimam Sponfam pof fit à fumma mentis quierudine per turbare,aut inter Sponfum \& Spó fam aliquod feminare difsidium.
Ego apud probos autores, quòd meminerim,nufquàm legi vulpecu
las vineis effe infeftas:tantùm inuenio apud Columelam genus quodam animantis, quod volucra appellatur, prexodere teneros adhuc
pampinos, \& vuas, Sed multa (vt arbitror) Salomon hoc Epithalamio, imo \& coeteri facri Scriptores fuis Jucubrationibus literis confignarunt, de natura \& ingenio quorundain animantium, qux, quoniá ad regionem illam porisimuin per tinerent, à nobis ignorantur. Nam immutari aliquando animantium mores \& ingenia pro varietate regionum, multorum eft literis prodi tum. Totam autem illam regionem Paleftina vulpibus abundaffe, teftantur loca aliquor Scripturx facra, precicertimi factü Samfonis, quan do in vltionem Philiftinorum trecentas vulpes comprehenfas binas Indi, is cauda ad caudam coniungit, falcibusq́ue accenfis in medio ligatis,totas thiliftinorum meffes vulpium difcurfu abfümpfit. Nifi enim in illis locis magna fuiffet vulpium copia,non ita facilè tantum numerúa ille poruiffer colligere. Verno auté tempore, ideft, cùm vinex erumpunt in flores, quod tempus fit ge. nerationi \& partui animantiun aptum \& accommodum, vulpes, quemadmodum \&\& cœetera animan tia numerofé crefcunt : obeamq́ue rein in Palę̂tina, \& circumiacentibus regionibus crediderim opp fuif fe fumma vigilantia, ne vulpes paruulx, quarum crat infinita copia, vi neas demolisentur. Sunt igitur hrec animo altiùs imprimenda, vt in arcana abftrufiora facile poffimus pe netrare. Si quaras qua igitur ratione valpeculx tot nocumenta vineis florencibus potuiffent inferre? ego fane crediderim, intimis cauernis, quibuis maxime delectantur, quax multos haberent exítus procnl inz ter fediftantes, nè circum exituini vnum pofitis venatorum infidijs có prehendantur. Obferuatum hocab

## F. CYPRIANVSINCANT.

his eft qui rerum naturam inueftiga runt. His ergò fubterraneis foueis radices vitium poterant \& denadare $\&$ difípare . Nunquàm crgò fiue in vererilege, \& cùm florcret verus Synagoga, five in noua lege, Chriftireligione florente, defuerūt vulpeculx huiufnodi, quax florentes vineas, hoc eft, omnem religionem, \& pietatem,\& iuftitiam labefa ffare curaucrint. Nam in veteris Sy nagoga furrexerunt aliquando vulpecula quxdam, quax fubrerraneis foueis artificiofe confectis jun multos exitus difparentibus, florentem vineam, de qua f ponlus loquitur pre. fenticarmine, demoliri parabâr.Nô ne Dathan \& Abyron, cùm feditiones concitabant, facta confpiratione. aduerfus Mofea , imò aduerfus Dei verbum, vulpeculx crànt, que vincá florentem demoliebantur! Sed vide qua ratione tanquàm vulpecule ex cauernis artificiofé factis, non viribus \& audatia, vt folent reliqua animantia, \& fed ingenio \& arte vineá Dini deuaftabant. Primò inquiunt. Cur efferimini, ò Moles \& Aarô fuper populum Dominni? Nonne in hoc catu vniuerfi fanctifant, \& Do minus eft in medio corum? Attendè obfecro Chriftiane lector, vulpinos mores latenter \& obfcuré fe infinuá tes, vt $G$ vulpes iftasad hunc exitum deprehendere cupias,alios habeant exitus difparantes. Tyrannidem affectabant vulpes iftx, \& gubernatio nes illius populi,\& imperij pondus, \& gloriam, \& honorem ad fereuoca re. Et tamen quafi ex cauernis \& lateribus, vt mos vulpium eft, impara tos hominum animos adoriuntur. Vt autem fimulatione quadam pro bitatis,\& fimplicitatis cuiufdam \& pietatis \& religionis infidiofé vineam florentem demolirentur, ver-
bo Dei ipfo ftatin exordio vtútur, vt videátur illius zelo \& ardore per moros, hoc facinus aggredi. Ná quonia in Exodo Deus populum illum, Exod.t, fanctum appella bat, inquiunt vulpe culx ifte: Nóné coetus nofter torus fanctuseft, Dominufque habitat in illis,quemadmodum in vobis? Cur igitur efferimi fuper populum Dei? Dei verbo vtantur val peculx, vtun tur harectici, vtuntur hy pocrita, impij,\&e flagitiofi homines, fed ad demoliendam vineam florentem, florentemq́ue religionem, ad pietatern \& iuftitiam labefactandam cum Da than, \& Abyron. Et ne facile deprehendatur corum hypocrifis, verbo Dei,quafi é caucrnis quibufdá egre diuntur:eifdemq́ue cauernis, hoc elt, codem Dei verbo vinearum radices, \& denudant, \& difsipant. Sed \& itlud proprium eft hypocritarú,quèd verba Dei ad demulcendas honinín aures,¿\& ad affentandú populo vtun tur:vt poftquá adulatione \&\& affentatione populo Dei impofuerint, tü quafi ex infidijs fimplices animos adoriantur, \& fumma libertate tyrannidem polsint in populo exercere:quemadmodum valpes, ve reliquos animantes capiat \& deuoret, frpe iliis folet affentari, \& adulari quodammodo. Vide igitur què tendat vulpium fimulatio \& hypocrifis, \& verbi diuini tractatio, \& adulatio erga populum Dei. An parum eft (inquiunt impij illi) quod nos fe cifti afcendere de terra qux fluit laEte \& melle,nempé ex ÆEgypro?Ná femel amiffo pudore impij, Icelerati,haretici, hypocritr, Ægyptum etiam terram promifsionis appellant, hoc eft, perditam vitam, perditos mores, \& ftudia, fummam pie tatem \& religionem. . Deinde, quoniam omnes ingenij neruos in hoc in ten-

## CAPVT SECVNDVM.

intendune, ve tyrannidem in populum pósint cxercere, \&\& publicam libertatem labefactare, inquiunt: imperium \& tyranniden in nos affunis. He func Germanorum voces, aliorumquiue hareticorvm aduerfus pontifices, aduerfus reges.principes \& proceres totius Eccicfia. Vt in plurimum autem initio fuorū ftudiorū, fueq́ue impietatis, libertate,aut liber tatis titulo,que vulgò gratilsima efl, in aliorumanimos fefolent in finuare, adeò vt confefsioni, reliquifq́ue facramentis, doctoribus, Epifcopis, fummam ãutoritatem detrahant. Sed tandem vulpes ifto ad verba Moyfi, qui inter iuuenes Sponfum comitantes eximius habendus eft, lucein hanc tenebris infolicifisimis commutauerút. Cá perfeciffet Mofes (inquit textus Num,16) omnia verba ifta, terra fub illis dehifcens, aperto ore, cos omnes, domos corum, totamq́ue fuppellectilem deglutije temporis momento, ita vt, telle Scriptura, vi viad inferosfuerint detrufi.Quid verò cùm Moabitre \& Madianita
Num. 2s. pulcherrimas puellas ex nobili iu uenture felectas populo Dei inter mifcueruns, ve illorune animos allicerent ad impias \& nefarias reli giones, \& ad alienorum deorum cultum,auocarentq́ue à vera pietate, \&\& religione? nonac vulpeculę fuerunt, quar vincam florenten co nabantor demoliri? Atqui propter nefarios congreffus cum impudicis foeminis, tùm \& propter caltü Balaam populus Domini punitar. Valpecule aurem illx non aperto marte, non vi \& armis populum dei poterant expugnare (quod ma ximé cupiebant) obeamq́ue caufam vulpinos mores imitati, laten
ter, \& per cuniculos, \& quafi intra cauernas inclufe huius vineę radi ces extirparunt: fed tádem omnes imperio Deitracidantur,\& parau lx valpeculx capiuntur. Et ve intelligas, illos vulpes fuilfe, attende quid dixerit Dominus ad Mofem. Hoftiliter impetite Madianitas, \& $\dot{K}_{\text {Ibidem }}$ trucidate eos. Nam \& illi hoftiliter egerúr vobifcum infidijs fuis, quas infidiofé tetenderunt vobis in negotio Phogor. Nunquàm in Eccelfia Dei, nunquàm in hac vinea florente deerunt Dathanes, \& Abyrones,Madianite, qui magno ftudio, pretextu focietates \& 2micitix vt Madianitæ, \& titulo pietatis, religionis, publicx libertatis vineam florentem demoliri conétur: 1 ed capientor tandem, \&\& morte miferrima aificientur,qué admodùm pollicetur Dei verbú, \& Salomon iubet prefenti carmine, dicens. [Capite nobis vulpes paruulas. ] Sunt autem capicndx vülpeculx cùm adhùc paruulx funt. Nam initio harefibus, tyrannidi, hypocrifi, Madianio tis , \& Moabitis , \& coniuratis omnibus occarcendum elt, \&\& remedium tempeftiué adhibendum: nè forlan parua fcintil la erumpat in vaftifsimas flammas, quare nuila hamana induftria reltingui pósint siuxtà poeticum illad. Principijs obflatiferò medicina pararur, Cüm mala per longas conualuére moras. Ob eam enim rem Paulus a.Tim. 3 acerrimus valpium infectator, omnibus ferd Epiftolis, in hoe fenaper negorio ol, ve vulpes infectectar, \& illas sapiat: adeò, ve mon temperet à verbis amarifsimis, \& increpationibus, inò \&\& conuicijs aliquan-

## F. CYPRIANVSIN CANT.

do vulpes ittas, hy pecritas \& hrereticos appellans, feduCtores, vaniloquos, canes, operarios, fubdolos \& miniftros Sathanre . Eoramautem efrores \& mores valpinos detegit,nüc authoritate Scri pturarum, nunc aurhoritatefpiritus, \& publica Ecclefiec traditione, vbinulla eft aperta Scripturarum definitio. Grauialiquando percutit anathemate, quemadmodam Alexandrum, \& Hymeneum, quos à fide recta aberrantes rraddidit Sathane, vt difcant non blaf-
Galat I. phemare. Ad Galat .r. generalem aduerfus valpeculas iftas pronuntiat fententiam. Si quis vohis (inquit) aliud cuangelizaucrit, pręter id quod didiciftis, anathema fit. Et gladio materiali capi pofiont vt
Rom.1: habes apud eundem Patlum ad Romanos. 13.

## D. lectus meus mibi, ©t ego ill, qui pajcotur inter lilia.

SEnferat fponfa magnam fuiffe charifsimi Sponfi erga re beneuolentiam ; fummam prouidentiam:nama cùm molliter dormiret, filias Ierufalem grauilsima adiura tione perterrefaciebat, ne :llam ex citarent, tùm \& illam primó \& fecundò inuitaverat blandioribus ti tulis, vt $t$ ebus a matorijs incumberent: poftremo,ne vlla cura,ant fo licitudine diftraheretur, iufferat paruulas vulpes comprchendere. Hxccùm fronfa cum animo reputaret fuo, ardentifsimo amore impulfa, nefciens quid pro tantis beneficijs charifsimo fponfore penderet, inquit: [Sponfus meas mihi,\& ego illi.] Verba funt paucifsima, led quę lané ardeât affecti
${ }^{\circ}$, nullá vidétur habere fentétiá. $\mathrm{Nã}$ quis intelligat, aut pofsit colli gere ex verbis iftis fentum fonfe, [D.lettus meus mihi, \& egoilli?'] Qaid dilcetus taus tibi? Quid tu il líSic folér veri ainntores loqui fre quenter cùm verba non fuppetunt, neq́ue humana lingua expli care poteft internos animi affeCtus 2 cogitatas. Is loquendi tro pus \& figura Apofiopelis appella tur Grece,L,Latiné yerò reticentia. Qux quidem quamuis à reticédóo dicatur,qued multa premuntur fi lentio : fed bené inteliligentibas meltò maiora explicat figura ifta, quà̀m fi innumeris verbis ré profequeremir. Ea figura vtitur regius vates Dauid, cùm inquit. Anima meaturbata elt valde,\& tu do mine víquequo? Quafí dicar. Anima mea moffa elt vique ad mortem: 2 ta Domine vfquequo? $Q$ ua figara nobis aditum apernit adex cogitandú quxcúq́з moêtū animú \& afflictum poffunt excrutiare. Tu Domine vfquequo fines me, fcilicer,cum morbotá difficili, \& fruo conflictari:Quoufque opem tuam fic dinexato \& conturbato \& plane fracto differs? Quoufque tandem tox humanitatis,bencuoIentie, pictatis oblitus, tàm grane \& atrox exemplum ture iuftirix in mea flagitia profers? Non fectis fponla profenticarnnine eadern fí gura, codem dicendi tropo, multòardentiores affcitus figurata loquutione exprimit, quàm fi longa oratione rem profequeretur. Nam cum inquit, [Dilectus meus mihi,] latifsimam aperuit feneftrain ad excogitandum qua beneficis, quàm ampla, quam eximia fponfus in eam contulerit. Ad explicandam(inquit fponfa) \& ad age
aperiendam tantam rerum molem deeft oratio, verba non fappetunt. Ná fi dixero,fponlus meus mihi con fulit,nihil dixi pro magnitudine reit fi iterùm, fponfus meus mihi operatar, meis rebuis ftudet, faver, mihi indulget, vincitur lemper, \& obruitur oratio ipla rerum magnitudine, \& maieftate. Obeanquerem nihil aliud dicere poflum, quàm [Dilectus mees mihi.] Excogitet humanus animus, his verbis auditis, omaes beneficiorum cumulo's, dono rum, \& gratiarumaceruos ingentes, excogitet etiam, fi libet,omnem humantatem, benenolentiam, dilectio nis, \& amoris ideas quafdammore Plaronicortm: nondum affeque tur, poftquàm hace omnia excogitauerit, rei amplitudinem, \& dignitztem. Itaque nibilaliud dicere poffüm, quàm [Dilectus meus mihi.] Sed \& pro tantotainque fingulari beneficio, qu nd autore \{pófo fie wal tò pretiofrus, quid egopofsim rependere? Nunquid fanctos cogitatus, purę mentis receffus? Nunquid orationes crebras atque frequentes, iciunia, vigilias, pietatis opera, religuaque id genus alia?Sed \& omnia ifta nunquam magnitudiné beneficij penfabunt, nequetantam rerum amplitudinem \& foelicitatem adæquare poterút. Quid igitur faciam? Vna(vt mihi videtur)ratio erit, refpondendi huic beneficio tam fingulari.Dixi de charifsimo fpöfo, [fpon fus meus mihi] propter fummamillius in me beneuolentiam \& charita tem:vt igiturille mihi, \& ego illi,Vt mihi fauet, indulget, fuas curas, cogitationes, \&\& deniq́ue fe totum mihi dedit:\& ego identidem illi, hoc eft, receffus mentis,cogitatus, amorem, \& dilectionem, \& externa opera vfque ad facultates jpfas corporeas, ita

Vt nihil aut mihi ipfi aut alijs telinquá . Satis lcio gratum iftum animú ergratam memoriamnon polic de paritate certare cim accepto benefi cio. Sed tamen, quamuis exigua fant \& tenuia qux fponfo rependimus: ille, quar fua bonitas eft, que munifi centia, boni confulet. [Dileĉus igitur meus mihi, \& egoilli.] Nam \&c vulgaris amor non folùm diuinus folo amore, folaq́ue dilectione rei amate debear efle contentus. Et amor cùm diuinus; tùm eriam humanus folo amore pofsit expleri. Nam inter reliquos humanos affectus, 2 mor omnibus eft liberior. Nam cęte ree animi affeetiones, artes, operatio nes,premium aliquod à fe diverfum vt in plarimum videntur expe Ctare:amor veró feipfo tanquam fui ipfius premio contentus eft. Neque enim aliud eft, aut pofsit elle pręter amoré,amore dignum, Obeamq́zré, quoniam hîc de amore diuino agitur, fciebatáue fponfa ab fponfo fe vehemérer amari, \&\& pręmiúlamoris fciebat amorem effe: fapientes fatis dixit: [Dilectus meus mihi, \& ego il li.] Vbi precipué de amoris vicifsitudine agitur, qui fecum rapit alios affectus. Ob eamq́ue rem cùm fpon fa dixit, [Et cgo illi] fi de amore mutuo, aut vicifsitudine amoris lo. cum interpreteris:nihil pretermifsit fponfa dicendum:ego ilh amorére. ípondeo:at verò qui a morem inpédit, \& dilectionem, reipfum dat totum, rihil fibi ipfi relinquit. [Sponfus ergò meus mihi, \&r ego illi. Qui pafcitur inter lilia.] Diximus iá,fcri pturam facram, vt nomine liliorum \& florum pios homines fanctafque animas, ita etiam \& nomine (pinarum improbos, \& omni fcelere containinatos \& coopertos fignificare. Benć proinde foonla non I 2 difce
difcedendo à vetuftate metaphorx paltoricx [qui pafcitur inter lilia.] Quafi dicas:greges fuos nufquàm in ter fentes,aut fpinas deducit : neque enim ille I pinis delectatur snon verfatur inter cos homines, qui non maioricommodo fint aut fibi, aut alijs quàm fpinx, qux tantùm lacerant, \& pungunt:inter lilia pafcitur, inter cos fcilicet quiffuauitate morum, \& vitx fragrantia, pietatis ftudio reliquis omibusiunt \& cómodo, \& oblectamento, vt folent Lilia.

Danec afpiret dies, (4) inclinentar ombre. Reuertere: jimilis effo dile Ete mi coprea, binnaloǵs ceruorū̆ fuper monices Betbel.

POfsithemiltichium hoc, [Donec afpirer dies,\& \& inclinêtur vmbre] cũ praceedétibus cönecti, polsit \& cu fequentibus. Siad precedentia verba fponfx referantur, ftabilitatem quandam \& xternam amoris durationem exprimunt. Dixerat fponfa, [Dilectus meus mihi;,\& ego illi] gua fi dicas, \& me fponfus diligit, \& ego vicifsim illum vehementer amo, diligentilsime colo : fed amor hic mutuus inter nos nullí vnquàmaccipiet finé:nô magis deficiet, quáaut dies, aur nox, aut vmbra, qux folendente fole non poffunt non efle ob. iectu corporum opacorum. Similitudo venuftifima elt,\& paftorica. Ná pecuarijs hominibus frequenter eft in ore, Sol, calor, ,eftus, \& vmbra, yt videre eft apud Maronem. Inquit igitur.Citius lux ip/a deficier, fol fuo lumine orbem non illuftrabit, citiùs deficient vmbre, que \& ar-
borum frondibus, \& moritium, \& collium obicetu, caufari folent, quá amor inter nos mutuus deficiat. Dictio proinde [donec] zeernitatem fignificat, vt folet alioquin in literis lacris. Donec ponam inimicos tuos \&c. Donec ficcarcaruf aqux. Dot nec peperit filium funum primogeni tum. Ad exprimendam igitur conflantiam \& fta bilitatem amorishas ius qua f fonfus vehementer oblecta: tur, ait. [Donec a piret dies, \& in-1 clinétur vmbra.] Elegăter exprimit. piorum animorum affectus:qui cùm iponfum diligunt, huic femper nego tio incumbunt, vt perpetuo conitan. terq́ue diligant. Adelt enim fanctis hominibus vehemérior quadam cupiditas qua cupiditate nihil aliud contendunt,quàm perpetuô ailigers se. Ifte folicitudo vehementer illos premit \& angit, Nam quamuis diligant, \&ddiligant ardenter: cupiunt tamen nulquàm deficiat hic amor: atque ad rem iftam feipfos interné fxpe cohortantur, \& fibi luadere contendunt, vt diuinus hic amor \& obferuantia mandatorum Deifinem nufquàm accipiat. Sunt humana omnia mutabilia \& inconftan. tia, Sed video pleroféue hace in animum induxiffe luam, ve amor hic \& obleruantia mandatorum Iponfi nufquam remitteretur. Expende locumillum:inclinavicor meum ad faciendas iuftificationes tuas in ater num. Si veró locus cum fequentibas connectatur, erit fenfus. [Dú fpi raueric dies, ] hoc eft dú excitabitur gratifsima a ura, dum vmbre corporum obiectu fiant maiores:quafi dicas:Interim quod ingétilsimi ętla terram infeftauerine nô excitata au ra, qua folet poft meridiê excitari, cú vmbrarú prefidio arcerur xffus: veni dilecte mi[ reuertere: efto fini
lis, \&c.] Si is fenfus lectori proberur, fingit Spönfa charifsimum Sponfum iam ab ca difcefsifle. Quod cùm male illam haberet; iterùn rogat Sponfum felltinänter redeat, prafertim dum fruit aftus, \& Solis ardores hominibus funt infeftio. Sponix Sponfus femper neceflatius cit: tùm veró maxime, cùm vrgente periecutione ; aut vegente tentatione nulla eft confolationis occafio: cùm non Spirat dies, cùm nullx lunt vmbre ad arcendos xiltus. Si verò quaras: quare Sponfus,qui vnicé diligebat Sponfam, fubitó 1 lam reliquit, cùm certò fciret, vehementer fe ab illa diligi? Ego fané crediderim hoc loco, diuinum fpiritum mortalibus aperire, quale fit Sponfi ingenium, qui mores. Nunquàm ille cupit, vel ad temporis momentum a nobis fecedere, aut nos inter $x$ fllus \& tentationes deferere: fed decedic tantifper, yr Sponfa, agnita Sponfi ableatia, nihil aliud anima verlet, cupiar, defideret, cogiter, quàm Sponium: vt abfentem requirat fudiofo, revocet abeuntem multis precibus. Verba igitur ilta, [Reuertere dileCc , ] ad affectus potiùs funt reuocanda \& referenda, quàm ad linguam. Nam quamuis precibus, iugi \& afsidua precatione reuocare pofsis Sponfum, pracipué tamen internis animi affectib?. Recedit igitur, vt illum rewocemus \& affeetibus, \& precibus, \& lachrimis, \& ${ }_{\text {Ex }} \mathrm{B}_{3}$,3s fufpirijs: id quod in Exodo olim ${ }^{2} \mathrm{E}_{3}$,

Moyfí viro fanctifsimo idem Sponfus declarauit aperté. Nam cùm in monte Syna moram nectente Mofe, populus murmuraret , \& gra uifsimŭ defignaret y dololatrix fcelus, fabricato \& erecto iauenco,fpó fufq́ue Mofem de patrato feclere
admoneret, dixit: Permitte mihi, ve excandetcat furor meus in cos, conlumam cos \& interficiam, \& faciam te crefcere in gérem magnam. Cinam ob caufan oblecro, il tanropere cupis ludxurum gentem fun ditus delere, Moyfí tibi charifsimo, homini rameri,\& quidê mortali,per miste mihi (dicis), aut mihi aequief ce,vt exardeficat furor meus? Hace fa ne I ponfus faciebat,vt Mofes,quemadmodum prafenti carmine Sponfa, oraree, inftanterq́ue precaretur, Reuerrere Domine ab ira furoris tui), peeniteatquè re mali huius contra populum tuam : memineris Abraham, Ilaac, \&e lacob : Pcenituit itaque Dominum mali quod loquirusfuerat fuper populam fuŭ. Et iterùm tantifper ab fponfa videbatur recedere, cùm diceret ad Mofem:Vade \& afcende hinc, tu \& populas quem eduxiftide terra Æ-Exod, 3a gy pri: ego mittam ante te angelum, qui inpias gentes extirpare polsit: ego tamen tecum nonco, co quòd populas hic fit durę ceraicis. Id verô cùm populus audiffer, fubortis lachrimis ccepit lugere, fiereq́ucadmifuma facinas, perinde ac fidicas: Multis precibus rogare fponfum, vt reuerteretur. Perente itaque Mole inftanter, non difcederet à populo illo, audiuir ab fponlo. Hoc quoq́ue facian quòd loquuruses: nam inueniftigratiam apud me, \& noui te ex nomine. Quid igitur hoc eft? Cupit foonlus foonfam non deferere, non diuexare, nufquàm ab ca difcedere: \& tamen cupit rogari, detineri, quemadmodum exemplis adductis videre licet. Subtrahit ergò fe fponfus, quò ab fponfa auidiùs reuocetur, teneatur fortiuls. ${ }^{\text {Ná \& }}$ Chriftus Iefus verus Sponfus Difcipulis,duobus cantibus in Emaus
$\mathrm{I}_{3} \mathrm{infi}$ -

## F. GYPRIANV\&INCANT.

Luci.s, infinuabat, aut fimulabat fe longiùs ire,non $q$ difcedere ab illis animo effet,fed quòd vehementer audi re cuperet verba illa: Mane nobifcú
Mart, 6 Dñe. Cú Apoftoli intertumétes flu Ctus maris, \&\& fruientes magno vitre diferimine verfarentur,fimulabat fe velle eos prexterire: id verònon cupiebat Sponfus, fed illud potius, vt fequentia audiret verba : Salua nos perimus, \&cc. Et turbatifunt, \&\& clamaueruat. Cum igitur Spöfus fimulat fe difcedere, teneri vuitccùm abire videtur,cupit reuocari. Nam har vicissitudinescundi, \&credeüdi Spõ fo funt familiares, quo maius facias Sponfę fuideliderium,ardentiùfque cupiatillum videre, \& tenere, vt fla, granti defiderio clamet \& dicat[ Re uertere dileete mi.] Sed \& illud ardé tes Sponfe affeetus magis explicat, quod fequitar.[Similis efta caprex, hinnuloǵue ceruorum in montibus Bethel, $]$ vel etiam Bether . Nam ha-
 tanta feftinatione reuertere, tàm velocirer, atque folent caprex \& hinnuli tranfire montes preruptos, \& diuifos. Naın ca preç \& hinouli(vt di ximus) magna funt ad faliendum ha bilitate, Solent enim ex vno cacumi ne in aliud longè diftans tranfilire, \& ex vno vertice in aliú faltare con rendunt, quamuis magna fit interual lorum diftantia, \& icopuli,\& faxa prarupta. Hoc igitur eft quod Spon fa inquit. Difcelsitti charísime Spō fe:reuertere obfecro: né moras neAtas. Reuertere autem non lentogra du,fed feftiné, non gradiendo, fed fal tande, quemadmodum hinnuli caprex, quò citiùs te in noftras edes cô feras. Exprimitur eleganter fandorum animorúaffectus, qui cùm fentiunt Sponfum aliquantifper difeeffiffe, cupiunt ad cos regrediatur ce-
lerrime, \& magna cum feftinatione. Quid quid enim abfente Spöfo Spōfa efficere poteft,mors eft,peccatum eft,anxietudo,tribulatio,ęrumnx,ca damitas $\frac{\text { reliquáque id genus alia. }}{}$ Vndé \& frequés illaroratio fanctifsi smi vatisDauiduiure in Sponfę ore táfral.son frequenter verfatur. Deus in adiuto yium meum intende; Domine ad ady iuvandum me feftina.


## IX lectislo meo per noctes quafuis

 quemdiligit anima mea:quafim it. Ium, tit non inneniSurgam, ev cir cuibo cinitatem:pervicos © plateas queram quem diligit anima mea. Quefiwi illum, er nos inuent. Inwenerunt me vigiles, qui cufodiwnt ciuntatem. $\mathcal{O}^{-}$(um quem diligit anim a moa vidiffis? Paululum cum pertran fiffem cos, inueni quem diligit animames:(t) 6 .

NCIPIT Sponfa oftendere, quàm fint vana humana omnia có filia, cogitationes, decreta hominū, quàm vani \& irriti noftri conatus ad inueniendum Sponfum, nifiadfir Numinis favor. In duas ergo partes huius rei contemplationem diftribuamus, vt veram huius loci intelligentiam
ifta diftributione pofsimus eruere. Pofsis ergo naturam hominis confi derare, cùm folo naturali lumine, \&\& inftinctu rationis nititur, pofsis illă contemplari,diuinis reuelationibus, \& legibus inftructam, Principiò hu mana més cú folo nititur iniltinctu rationis, Spófum inuenire nó valet. Id quod multis argumentis \& rationibus probare fuerit prôptum. Quá tum laboris haufére Philofophicir cà inueftigationem fummi boni, in quo effet fita tota noftra foelicitas, in quod referenda elfet totius vitr ratio? In eam rem Sophitte, Philofophi,czeteriq́ue omnes, qui fapientix \& doctrinæ nomine gloriabantur, omnia fua contulère itudia, \& cogitatus omnessadeo tamen aberrarunt Romis, ab fcopo:vt (tefte Paulo ad Romanos) obicuratum fuerit infipiens cor corum, ita vt putantes fe efle fapien tes, in fummam fuerint dementiam prolapfi:adeò ve non folùm ad res animatas,fed \& ad res inanimes, vt ad ligna, faxa, diuinos tranftulerint honores.Sed ad rem probandam, ex facris literis liceat perere exempla, \& arguméta,\& rationes, quibus pof fimus conuincere, humana omnia cô filia per lefufficere quidem non pof fe adinuenienduin Sponfum. Populus Ifraéliticus, verus Sponfa,multis modis à Deo vocatus \& electus, mul tis etiammiraculis excitatus ad que rendum Sponfum,adeò Sponfum nố inuenit,vtcàm \& nocte \& proprio in lectulo illum quarerer, in alieni
${ }^{\text {Namm }} 88$ viri of cula \& amplexus raerit. LeExed,33 ctulume enim pręienticarmine(vt ar bitrob) hamanum ingenium appellat, \& humana ftudia. Et noctis meminit:nam quidquid humanus animus cogitarit de quarendo Sponfó, \& inueniendo, id omne fruftraneũ eft \& irritum,nihil habens lucis, ni-
hil claritatis, non magis quàm nox ipfa. Eft itaqué lectulum in nocte,hua manum ingenium cęcitatis \& obfcu ritatis plaga percuffum à feelere pri mi parentis. Ob eamq́ue rem,non fo lùm leetulum dixit Sponfa,fed \& le Etulum meú. Vt intelligas proprias vires \& facultates humani animi, có filia,\& ftudia,quibus folet tanquàm in lectulo decumberc. Populus proinde Ifraeliticus, cuius gefta ty pica Salomon pratenti carmine cecinit, (referente facra hiftoria) moras neEtente Mofe in monte, quafi coniura tione facta impetuin feceruut in Aaronem, dicétes.Surge, fac nobis deos qui nos pracedant.Contendebat po pulus ille Spöfum inueftigare:Quid enim aliud eft, Deum quarere, quá quercre Spôfum? Nam cùm dixecre: Fac nobis deos, qui nos precedant: fatebantur alterius opera \& admini culo fe egere, vt ad promiffam illis terram tandem peruenirent. Sponfum proinde quarebant proprio có filio,quani dicas, proprio in leetulo: \& in nocte quxrebant, hoc elt, fumma mentis crecitate \& caligine perculsi, Nam qux pofsit infania, quod genus ftultitix cú ifto côferri? Quis vnquam audiuit verba hominū, magis lenfu carentium, velle vt quifpiá horá Deũ faciat, (Facnobis deos,qui nos pracedát) in animum fibi inducerc, ve credant, hos deos fabricádos eos eduxiffede terra / Egypri, cúea tempore quo egrederentur, ipfi dij nödùm effent formati? Vetus igitur illa Sponfa friebat fenihil fine Deo poffe, Quxrebat illí \& nocte \& pro prio in lectulo, fed vná Sponfum,\& verú nó potuêre inuenire, Quin potiuls cúalienos deos fibieffinxit, in il torư ruit amplexus, \& \& feillis.veluti proitituit:Cá populeille rectoré \& moderatorem baberet prelentem;\&
$\mathrm{I}_{4}$ alic-
alienum fequeretur iudicium,nó ver fabatur proprio in lectulo, neqz pro funda noctis caligine immerlus: fed difcedente Mole, cùm proprium fequeretur iudicium, labitut foedissimé,\& Sponfum non inuenit, \& alie nis copulatur viris. Neque altus ille Aaronis potuit impios \& nefarios conatus illio populi reprimere. Nul lum enim non mouit lapidem, quo negotium differret in aduentū Moifitiuber primo de corpore iocalia, \& ornamenta decapitibus mulierú \&\& puesorú (quòd tamen nó putabat fu turí auferr:) proiecit q́ $_{3}$ vniuerfam mallam in ignem,\& egredirur vitulus:non virtute ignis \& artis(vr Hebrai exiltimant) ied quòd in illo po pulo magna efier colluuies Ægyptio rum, inter quos erant magi, qui fua axte id egerunt, vt prater omnécxpectationem egrederctur vitulus. Nam celebris crat apud Egyptios cuitus bouis , quem Apim appellabát, Vide (obfecro) quanta fit cecciaas haimani animi,cùm proprio in lectu lo quarit Sponfum. Honor is gratia plurali numero explicant vnú Deŭ nouum, illum aurcum vitulŭ: \& \& tá, ta fuit populi illius ingratitudo \& impieras,yt eo ipfo auro, quod Dominus illis tradiderat expoliatis 生gyptijs,deos fibi fingerent in iniuriá Sponfi,qui illius populi caula Agy ptios proftrauit \& vicit.Quid igitur taciendum eft?maior adhibenda eft diligentia. [Surgam (inquit) \& circubociuitaté, per vicos \& plateas, quaram quem diligit anima mea.] Surgarthumanurn ingeniú, proprijlque viribus fe fummum bonum adfequi confidat, media ciuitatedifcur srat hoc eft, quecumq́ue mundo ifto wifibili furfüm deorfùmq́ue vifuntur perfcrutetur, diligenter intueatur, fi forfap contingat fummi bo--3ils
ni inuenire rationem, hoc ef, Sponfum inuenire. Eft enim hic mundus ciuitas magna \& amplifsima,admira bili quadam ratione ordinata, vario creaturarum ordine \& expectando rerú conlenfu difpofita, ita ve à pulchritudine creaturarum vifibilium Roma, Sponfus ipfe inuifibilis vtcúq́ue pof fit agnofci. Difcurrat ergo humana ratio, furiùm deoriùmq́ưe ferarur. Arifo. Plate, Pythagoras Sponfun inuenient núquàm, folo ducti rationis lumine. Curfitét per vicos \&\& pla teas, diverfos fililicet variof q́ue ordi nes creaturarum contemplenter,atqué circa eam rem vehementer labo rent:interim quòd ingenij wiribus ni tuntur, nihíl lance efficient. Vicosetiáa \& plateas,non abs re,varias hominú doctrinas Icetaĺque philolophorim intelligere possis, corum qui pollicentur,fepoffe hominibus oftendere Spôfum, in quo verfatur omnis fum mi boni ratio. Nam ad inueltigandú Spōfum, a lij quidem latiori via iter arripiebant;quafi per plateam, vt E picurei, Peripathetici, aliy vero per 2ngiportus Atrictioref́́́3 vias, vt Cy: nici, \&Stoici.Sed adhibita fumma di ligentia ad inueftigandum Spófum, adeònon licuit inuenire quod quarrebant, vt prorfùm aberrauerint $a b$ fcopo. TertiòSponfa vt nullam par tem pratermitteret corum, quar ad inueltigandum Sponfum neceflaria fore videbătur, inuencis cultodibus feu vigilibus, qui ciuitatem cuftodirent, illos etiam iterrogat. ©Nfíquid quế diligiranima mea vídiltis?] Sic enim naturâ comparatum effe videmus, vt cùm proprio cơfilio deflitutti inuenire non datur quod vehemé ter cupim ${ }^{\text {diligéter quaramus alio }}$ rum confilium, \& opere vtamur. Ha Ctenùs Sponfa media nocte in lectuloSponfum quarebat:non inuenit, Difcur-

Difcurrit per plateas \& vicos ciuita tis, \&\& cum nullum illius de prehédif fet veftigiú, tandem vigiles \& cultodes ciuitatis interrogabat. [Núquid qué diligit anima meavidittis?] Hos magiftros, vigiles, \& cuftodes, inftitu tores vitx intelligamus, quemadriodùm fuĉre Sophilt $x$ philofophi, qui propriam fapientiam iątantes, alijs hominibus pollicebatur fummi bot ni agnitionem, \& poffe fe Sponfum, qutem Sponla vehementer cupitinuenire, tanquàm digito oftendere: Habuit delufa gentilitas fuos vigiles \& cultodes:habuit \& vetus Syna goga fuos praceptores, fuofq́ue ma gittros, quos adhibebat etiam in côfi lium , vt Sponfum liceret inuenire, Nam \& cùm vitulos fabricauit, quis dubiter proceres illius populi, \& fapientes inconflium vocatos, vt illorum arbitrio tora res de inueltigando Sponfo, \& perquirendo Deo tran figerctur? Habuit \& temporis progreffiu Scribas,Legifdoctores, Phari ¡ęos, qui feduces \& magittros Atulti populi profiterentur. Hos omnes ita que à condito orbe Spoufa interrogabat. [Nanquid, quem diligit anima mea vidiftis? JNá quis non arbitraretur, Sponfi veram \& cerram co gnutionem penes cos effe,quires publicas fua prouidentia moderabantur, legibứq́ne formabane, mundi SaluatoresteliactabanteSperans itaqué Spöfa certum aliquidab eis pof fe extorquere, de Sponfo,quem vnice diligebat, interrogabarillos [ Nu úquid quem diligit anima mea vidi[tis?] Hosduces \&magittros popupuligrauifsimé infectatur Paul. ad
Rom a. Romanos. Confidis te ipfum effedu cem crecorum, lumen corum, qui in tenebris funt , eruditorem inflipientium, magifturn infantium, habenten formam fientix.
uabous

Paululum cum pertranifffemeos, inueni, quem ditigit anima mea. Tenus cam, nec dimittam, donec introducamillum in domüa matris mee, Oincubiculum genitricis mea. 1 Vuat ad inueniendum Sponfum - proprium relinquere lectulā, hoc eff.propria confilia, fciétiam, cogita tufqúue humanos,tùm stiam \&homi num commenta : conculcanda funt omnia non folùm contemrienda, \& vltrò progrediendum eft.Nam Spó-
 \& cultodes,Sponfum inuenit, quem vehementer cupiebat inuenirc. Vetus ilia Synagoga, antiquior Ícilicer Sponfa, cum inter Agypriorum icić tias \&edifciplinas (quę per id tempus inter gentes illas florebant) verfaretur,nafquàm Sponfum potuit inuenire:cùm inter oblétamenta \& volus ptates Ægypticommoraretur, nunə quàm illi licuit in Sponfi amplexus ruere:tunct tandem charifsimú Spon fam inuenire potait, cùm his omni-, bus pretermifsis, de quibus diximus, iam foladiuina ope, non humana, ad tantum opus adiuta, manum admouit Paulus Apoftolus ad Corinth. ${ }_{1, \mathrm{Cor}, 1,}$ fribens, ea omnia reiecit à cognitio ne Sponfi, quar hic mundus miratur, \& colit. Decreuir enim Sponfus, fapientiam huius mundi ftultam effe, ac prorfùm dementem, oftendere. Ob cam rem Paulus, (vediximus) loco citato inquit. Videte vocationem veftram fratres: quia non multi fapientes fecundùm carnem, non multi porentes, non multi nobi les: fed quar ftulta funt mundielegit Deus, ve confundat fortia,Sapientia igitur humana, potentia, nobilitas,re liquaq́que omnia, quax Paulus commemorat, ad inueniendum Spôfum

Is inepta

## F. CYPRIANVSINCANT.

inepta funt \& inutilia. Et vocationé iubet Pau, intentis animis intueri,vt à vocatione agnofeant, humanam fa pientian à Dso reiectam atquécon téptam. Et fapientes appellat fecundúm carnem, cos quiluxta externá eruditionem, \& ftultx carnis indiciú fapientes effe videntur. Qureret aliquis. Quid caufx fit, quod ad inuefti gationê fummi boni,tum etiàm $S p$ ó fidulcisimi,omeem humanam fapientiam, humanas vires voluit reie Ctas'Sapiétiam quidem, quoniam \& fuapté natura inepta eft ad inuenié dum Sponfum:nố enim arte,aut fyl logifmo, aut induetione, aut humanx rationis difcurfu aliquo eft inue niendus. Adde, quòd quemadmodú medicus quifpiam, fi medicam arté cos docere vellet, qui pauca quaedá \& perperàm intellecta accepiffent, non facile doceri paterentur, quiau tem nihil fcirent, hi maxime quar dicerentur acciperent:ad cunden modum fxpé qui indocti magis videntur,circa inquifitionem Sponfi magis proficiunt, quoniam in cam dementiam nunquàm deuenêre, ve fe fapientes exiftimarét. Summa enim eft apud Sponfum ftultitia, noftris velle cogitationibus comprchendere,qua nifi perfidem inueniri né pof funt. Vt enim ferrum ignitum, forpise faber accipere folec, ill eq́ue ha beatur fultus qui digitis accipere contendat : fic de cognitione Sponfi iudicandum . Deinde illud femper vehementiùs curauit Sponfus, né fci licet omnis caro glorietur in confpe
1,Cor, , ctu Dei (vt Paul.eodem loco.) Hoc eft,né fultus \& infaclix homo man gnam de fe conciperet opinioné,fed omné gloriádi rationé ab Spôfo de riuari nemo non agnofecretiuxta il lud:Quig gloriatur in dominoglorie tur. Ob camq́ue rem multuis modis
oftendit Sponfus(yt arbitror)à condito orbe, fapientiam fecularem nó pofle per le falutem alfequi: quamuis \& cęli pulchritudinem, \& magni tudinem terrx, \& caterarum creatu rarum corpora confideranda propofuerit. Hac enim fecit ille, vt humanx fapiétix opinionem funditùs fuifollerer. Quemadmodùm fi magifter difcipulo fe fequi pracipiens quocunq́ue duxerit,cum gloriabundum \& ex fe omnia difcere volenté intueretur, errare eum permitteret, vt vel hac ratione oftenderet, eum fi bi non fufficere perfe ad inueftiganda artis pręcepta : ad cundem modá nè mifer homo fuam fapientiam \& porétiam iaêtaret, paffus eft per mille errores abire preccipitem,( vt Spon fa docet prafenci carmine) yt dificeret, humanam fapiétiam, potétiam, nó pofle Sponfuin ad inuenire. Hac vna caula eft (vt arbitror) propter quam noluit vt Mofes \& Aaron du ces \& moderatores Iudaici (vr alias caufas omittanns) populum illum, quem tot portentis \& miraculis ex Egypto duxerunt, quem legibus \& inttitutis ad verum religionis cultü formarunt, in terram promifsionis inducerent. Né fcilicet populus ille quid piain rribucret carni, aut buma nis viribus,aut induftric. Periculum enim erat, rie forfan rudis populus arbitraretur, Mofem, \& Azronem,vt erant viri omni fapientic̨genere prę ftantes,\& vita fanctimonia admirabiles, proprijs viribus, \& fapientia in terram promifsionis cum inuexif fe.Néigitur gloriaretur omnis caro, anteaquàm terram promilsionis ingrederentur, defertis locis \&e fqualé tibus praftantifsimi viri occubuêre. Sit igitur huius carminis certa conftanf́que doctrina. Quidquid humanum ingenium excogitare poreft ad inueni
niédum Sponfum,perinde effe, ac fi -aranearum telas conficiamus, ftulto ígue confummamur labore. Repudianda eft ad tantum opus citrà di--uinum prafidjum humana fapientia \& induitria. Ná Apollo ille vir cloquens, 2 \& Areopagita Dionyfius, Iudtinus, Clemens, cxererríǵ3 viri magna fapientia \& ingenio, anteriquam fapientiam frcularem pratergrederé tur, Sponfum adinuenêre nunquam: fed poltquàm contempta humana fa pientia, ad cam fe contulêre, quả mú dus ftultitiam arbitratur : Sponfum -adinuenêre,quem vehementer cupic -banc. [Tenui cum,nec dimittá,\&c.] Spoola multoram induit perfonas, vtaliâs eft à nobis annotatú. Exprimit ergò priefenti carmine propen-
4, $\Delta$ aral fionem quandam fidelis animi, \& in fitutum ad meliora capefséda:cùm ramen natura ipfa fragilis fit, \& inconftàns, \& ad lapfum nimiùn proclivis. Noftra enim natura temeritate quadam humana pollicetur magna, ve Apoft. Petrus imminente pe ricalo inortis, \& inftáte tépore paffionis Iela Chritti: Díe fi oportucMath. 6 rit memori tecū, pon te negabo, \&\&. Parum tamen aut nihil preftauit poft magnificas pollicitationes. Sic folent, qui proprijs viribus côfidŭt, nullam in Deum confidentiam reijcientes, cuius gratia mandata facit pofsibilia.Populus Ifracliticus poft-

## Exodig

 quàm Mofes expofuit quaxcunq́ue dixiffet Dominus,refpondit:Cuncta qua loquatus eft Dominus faciem: Quafi dixerit Sponfa illa : [Tenui eũ, nee dimittam.] Sed irrita eft \&\& Ixo,33, vana omnis humana cogitatio. Nam quar conftanter pollicetur, Quxcun${ }^{1} \mathrm{C}$ ars, , que iufsit Dominus faciemus:ftatim oblita, vide quàm foedé, quàm miNam, 28 , ferć prolapfa fit. Illius veteris Sponfax felera refert Paul.In falfas \& im
pias religiones prolabiruticuln Ma dianitis um pio congrofluidiuinas le- Num, $i_{3}$ ges violauit:Spö/umipfrum in deler to impudenter rentauis sita vaillius feleribus idexigentibus, igmiti feri pentes illorum exercitus proftraucrint. Devíqua, ac fagula recenfeamus, prior ilia Sponfa, quar humani animi propenfionem \& vires huma nas iectabat côfidēter, quafi dicerer, [Tenuieú, nee dimittâ:] Huo malo cognouir,non effe humanis viribus confidendum,Adde,quòd Spoila ex primit prafentiverficulo,iudicium illud piorum animorum de proftan tia,\& dulcedine Spöfi. Nifi enim co gnouiflet Sponia quęcúqúue poffunt ab humano animo expeci, omnia in Sponfo inueniri : nufquàm dixiffet. [Tenui cum,\&c.] Nihil magis cupit nofter anim, quain omnia bona habere,fimul \& femper habere.Singula autem mortalium bona mutảtur, atq́ue deficiunts, \& inftar fumi citò cuanefcútid quod nó folú in corpo re, verùm etiá \&\& in animo incóftan tiam iftam bonorum penetrare videmus.Nä in humano corpore quid quidoptimum cenfetur, \& laude dig num,vt venuftas, \& pulchritudo,fla cefcir fubitò,\& dilabitur:ita vt nihil fit in corpore, aut in his rebus qua humanis vfibus parantur, qux à nobis pofsint,aut comprehendi,aut teneri.In animo verò qux contingunt mutationes?Permutantur mores,có fuetudines, opiniones,cupidines,voluptates,dolores, timores, Nihil iftorum perfeucrat, priora abolentur, noua fuccedunt, atque adolefcunt. Scientix itidem, alix cuanefcưt,alix furgunt:nihilque eft in humana vita,tametfi bonum, preclarum, eximiumue fit, quod \& nobis teneri vllo pacto polsit. Natura auté noftra, zeternitatem quandam \& fufficien*

## 40

 F. CYPRIANVSINCANT.tiam in rebus femper meditatur, fecuritatem in pofsidendo, fatictatem cùn fruitur, haxc omnia in Sponfo tantum, extrà Sponfum non liceat inuenire, Iure proinde confertis bra chijs tenet eư, in quo fcir fe poffe inuenire zternitatem, \& fatictatem. Exe 13 Exod, i7 Exod, 16

Et vectus illa Sponfa, (vt omittamus in Chrifto Iefu Ecclefiam Sponfam)
omnia fimul comperit, nihil non inuenit. Nam ad fugádas tenebras per nottem, columnam ignis adhibuit Sponfus;ad arcendos eltus, per diem columnaun nubis:ad fedandam fitim faxa refoluit in aquas:ad depellendá iniuriam famis, delicatifsimos cibos \& lautiores epulas Sponfus contulit. Igitur quod omnia fimul in vno Sponfo inuenire liceat,Sponia abun dé declarauit, dicens: [Donec introducam cum, \&c.] Non viderur hoc loco Salomon vir fapiens decorum feruafle perfonx. Non enim decebat pudorem Sponix, \& verecundiá foe minarum animis naturâ ingenitam Sponfum vltrò apprehendere, \& in cubiculam deducere. Sed huius rei difficultatem multis pofsimus ratio nibus expedirc. Principió, potuit $S_{\text {a- }}$ lomon per Hypallagem, Sponfx attribuere figurata locutione, quę Spó foeffent attribuenda : vt fit fenfus. [Donec introducam cum:] Idef,do nec introducat me. Secundò, Sponfa qua loquitur, vehementi,imó incredibili flagrata more.Ob eamq́ue ré, huiufmodi lapfus in verbis illi debeant condonari, quemadmodum in cexteris amatoribus. Tertiò, cùm S2lomon hîc nô de amore vulgari, led cocelefti potiùs dif puter, in quo interdumres non ita tranctantur, quemadmodū in amore valgari, imó multo fecùs: nó cit quod miremur. Nā cùm Sponfa fciret, quidquid vilitatis \& lucri ex Spöfi amoribus nalce-
retur, id omne in feredúdare, neq̣ive ad Sponfum pertinere, aut illi veilitatis aliquid acrefcere poffe:quid mi rum eft, fi fuo lucro fuif́que commo dis intenta Sponfa dicat, (Donec introducá cû́?. Qưod verơ dixit, [ In domú matris meze, \& in cubiculúgé nitricis mexe, ] iuxta veteré illius po puli confuetudinem diftum credide rim, Nam in Genefílegimus-; Ifaac Rebecam Sponfam in cubiculū matris fux induxiffe.Is forfan crat illip géris ritus (qui iuxta gentipm varie tatem, varij (unt,atque diuerfi) in nu ptijs maxime celebrandis. Igitur vetus illa Spöfa Synagoga fcilicet pollicebatur, fe charifsimum Sponfum dimiffurum nunquàm, quöd in domum matris \& cubiculum genitricis introducerer, hoc eft, in terrain Exod, 33 promifsionis. Sed \& ante ingreffum terra promifsionis, \& poftquàm in cubiculum matris induxit illa Spon fum,fape contempfir, \& in alterius viri ruit amplexus : \& tandem probrofifsima cum morte confecit, Veта Sponfa Chritti Iefu, Ecclefia fcilieet, núquam illum dimittet, necfuis manibus clabetur Spōfus, donec am bo vnus Spiritus effecti, coelelten Ie rufalem, quàm Paul,matrem noftră galat, appellat, ingrediantur magna cum pompa,incredibiliq́ue ap parata.

## Adiuro vos flilia ferugalé,per capreas ccrino oque camporum, nè jufatetis, neque enigilare jaciatis dile CFIam, do necipla velit.

COnfáter Spöfus, vt in fuperio ribus, dicit, charifsimá fibieffe fí delem Sponfam, ciuḷ́ue pacem \& tranquillitatem maximé fibi cordi \& cura effe. Ob camq́ue rem fesera comminationc iurciurando interpo fito

# CAPVT TERTIVM. 

Gito viuuerfos mortales deterret à perturbatione dilectas. Dix̌imus autem de verliculo ifto commentarijs capitis fecundi.

2ue est ifta que afcendit per defertü), focut Dirgula fumi ex cromatibus mirrbe © iburis, © prowerfipuluerysprgmentaryंदे be onqun a

POfqquàm Spōfa charifsimum adinaenit Sponfum, \& in cubile induxitstunc tandem amatorijs operibuscùm vacaret : iuuencularú chorus, iuxsa cabiculem, soepit hos carmen occinere (quiod proprie epi thalamium appellatur) vfque ad innem totius capitis huils, Fueruntapud gentes yarij Epithalamiorum ri tus:illud autem erat celeberrimum, quod virgines concinebant: hoc nomine, vt primi coniugij congreffus nouo carminis a pparatu celebraren sur.Epithalimiorum autem nonnul la velpere canebantur, quadam verò matutina crant. Helenus epithalamiu cecinit, \& Stefichor ${ }^{\circ}$, \& ab co norinulla mutuatus elt Theocritus. Principió aggrediuntur puelix Epithalamium hoc à laudibus Spon 1x.Et primo cam collaudant à corporis proceritate, venuftate, \& elegá ria,tù̀m \& à fuauiolentia. Nam fingitur Sponfa magnifico apparatu,\& ornatueximio procedere, plena odo ranientis, vt folent foemine, qua veheméter cupiunt fuis feviris approbare. [Qux eft ifta quex procedit de deferto. \&c. ] Qnod noftra habet translatio, [Sicur virgula fumi:] He brea videntur habere: Quid eft hoc, quod afcendit à deferto, ceu fumus altilsimus, \& palinarum inftar, qui generatur luffito myrrhe \& thuris, \& omnium pulueri pharmacopo-
la.Eft venuflifsima fimilitudo pulcherrimæ ponfe cum palma. Nã pri mò inell huic arbori decor non ingratus,perpetuò viret folijs,cim ce teree arbores non ea feruent perpetuò,fed prioribas decufsis fuccedár alia, Ob eááucrem à poétis aiphyllos appellatur . Er poétarum princeps Homerus puellį cuiufdá venu flatem palmx ramo afsimilabat, Ad exprimédam proinde incredibilem Sponfx venultatem, nihiladducipo ruit accominodaciùs, quàm palina, Qux verò de odoramentis dixit, ob eam rem dicta exittimemus, quòd odoramentorum fragrantia foemi$n \times$ maxime oblectentur . Iam verò vt ad penitiorés fenfus accedamus, myrrhæ \& thuris meminit, tri \& pul neris pigmentariorum : ve diligens lector meinoria repetat feueritatem illam externx'obleruationis veteris fponfx diuino mandato iniunctam: Locutus eft Dominusad Mofem. Su Exod.30 me tibiaromata prime inyrrhx \& elect $x$ quingentos ficlos, ac deinde Itactem, galbanum boni odoris, \& thus lucididsimum:qux omnia in te nuilsimum pulueren côtufa pones coram tabernabulo teltimonij). Eitide thure multa mentio fit in Leviti,Gé res igitur vicinx veterem Synago-etr, ${ }_{2}$ gam per deferta videntes tantá glosia \& apparatu procedere, tùm tabernaculum teftimonij, \& foederis arcam odoramentis circumfeptá, ex vtroq́uc latere tuffitu in altư fe erigente, rei magnitudinem \& neuitatem admirate, dicebant . Qux eft ifta qure afcendit per defertum,vifu mus, inftar palmarum in alteim fefe erigentium. Nam verba hæec [que elt ilta, ]non funt dubitantis,fed ad² mirätis poriùs: Ve:Bone Deus: quid whithy ego audio:quidego video:Primorta que obferua fragrantiam odoramen toru,

## F. CYPRIANVSINCANT.

corum,quae tabernaculo foederis \&f divino cultui crât deflinata, tribuit populo illi, hoceft veteri Sponfr. Elát auten odoramenta illa omnis gearris Symbolum religionis,\& cul tus:omniaq́ue facra fuffitus \& odoramenta referebant. Iraq́ue Sponife tribuit quax yidentur Sponfo tributa. Ve intelligas quacunquue Deus fe cit,quecunáue legibus fancinit cùm vetusilla Sponfa florcret, Sponfe caufa omsia feciffe. Nam fi quidpiă potuiffer videri in rem Sponfi fanci tum, non Sponfx, illud maxime effet, quod ad odoransenta pertinet:
3.Tim. ${ }^{2}$, fed cuim audis fonfam procedere per defertú cöfperfam puluere odo ratilsimo, fatis intelligis hęc omnia, Sponfe caufa fuifle fancita : omnia snim propter electos ab aterno ope rabatur Sponfus, Principiò, quòd tá feuerè iubetur myrcha electa, thus lucidifsimum, denique tenuifsimus puluis odoramentorum tabernaculo foederis depurentur,\& chrifma có ficerctur, quòd in vfus prophanos vfiurparetur nunquam : hrec feucritas externx obferuationis neceflaria fuit, vt facra illa non prophanarentur, \& Ecclefiaftica minifteria nō vi lefcerent:tùm verò maximè veteré
v. Sponfamà fallis religionibus \& nefariis arcere voluit. Nam \& myrrha \& thure \& alijs etiam pretiofis odo ramentis, dijs gentium Aulti homines facra faciebant. Secundò, Sponfam voluit erudire, quxcunque effent optima \& pretiofifsima Sponfo offerenda, \& creaturarum vfus in Sponfum,tanquàm in fupremú omnium finem referendos. Sunt enim odoramenta inter omnia qua Deus condidit,homini vehementer grata, Hofodor adeò yt ob eam rem Hefiodus dixerit, hominem cupere,fi poffet,rotum fieri nafumhhoc eft, inter cęteras res
famma ab odoramétis pcipere dele etamenta Ergò quar homini vidêtur pretiofissima, qua charifsima illi funt,harc iuber fponte vitrộue illi offeramus. Terriò,difce quátum pof fit diuina beneuolentia, quàm fit am pla fuppellex Spöfi amor crga nos, Guàm fit ille foelix cui bene cupit ex anino. Sponfa illa vetus, cùm in Egyptoad perpetuas effer operas luti \& lateris damnata, non folùm Exod, i, eam in libertatem afferuit, \& hoftiu prada \& manubijs locupletauit:fed \& tam gloriofam effecit, inobile, potentem, vt extere gentes illius foelicitaré adınirarentur,dicentes.[Qura eft ifta quer afcendit perdelertuin, \&c.] Sicle porétia điuina exerere fo let, cùm vocat ea qua non funt tanquả ea qua funt(vt Paulus) quę nó fant, appellat, iexta proprietaté lin Rom. 4 . gux,qux vidétur vilia, abieđta:quę funt, ea quę hominum iudicio digna funt ingenti admiratione. Hecelt igitar /ponfi potentia, fponfam vexatam, preffam, que fermé iam non erat, in tantana gloriam \& maiffta tem cuchere, vt caterx gentes fumma admiratione ex cius cöfpectu te nerentur. Poftremò,Sponfus vt vete rem illam Synagogam ab infeclici \& miferanda forte in tantam extulit magnitadinem vt omnibus effe $;$ admirationi:fic etiam \& nouam fponfam Ecclefiam imperio dxemonis fus blato,depulfa morte, flagitio profligato,non folum in libertatem afferuit infoelicem,miferam \& captiuá: verùm etiam tantoperè illam facra meatorum virtutibus, \& bonorum operum ornamentis ditauit, vt cate rxagentes illius odoraméta, bona fci licet opera intuentes, glorificent pz trem qui in coelis eftactiǵue in fluporem dicant: [Qux eft itta quar afcendit per defertū. \&c, ]Olim Æ̂şy ptio-
prici im nopulas veterem fponfam cont=mnebat, irridebar, Ied cùm diuina bonitas Itatuit eam erigere, \& fableuare ctanta mileria, \& calamitare,eam adeo gloriofain effecit, vt admirate gentes dicerent: [Qux eit ifla.o̊c.] JSponfa autem Chiltti lefu, interim quid in Æegypto verfatur, contemnitur, irridetur, premitur vt vet is illa Synagoga, fed ipfa feculi confumenatione, cùm iam gloria filiorum Dei reuelabitur,ftulti\& per diti homines, qui illam conténebant \& faftidiebant, gloriam \& maie tlatemillius contemplati, fuam ipforú dementiam \& ftultitiam damnabúr, celebrabuntillius amplitudinem \& gloriam, dicentes. Ecce quomodo có putati funt inter filios Dei, nos ftulfti,\&c:Quafidicas.[Que eft ifla queg afcendit de deferto, ] tanto apparatu,gloria,triumpho,maieftate? Sed hace debeat effe piorum animorum precipua maximaq́ue confolatio, quod fierinon pofsit, quin illud cue niat, quod Paulus coaitanter affirmauit.Quos predeftinauit, hos \& vocaut, hos magnificanir, \& glorifcauit, Ve olim tota foelicitas veteris fpöfa,ipfa diuina electione fita erat: fic etiam i\& Ecclefix foelicitas tota in ea re potilisimum confiltit, quèd à Deo celeta, vocata, iultificata it. Bt quamuis granifsima tentationú pro cella inter impios iactetur, led tandé A. ades magnificabitur, glorificabitur,vt inw.adje quit Paul,A deo ve quillam infecta bantur inupif admirátes dicát. [Que eft itts quar afcendit.\&cc.]


V

- Aria ef fententia Hcbrootum \& latinorum circà germaná huius carminis intelligentiá. Quidam de ta berna culo foederis, totoǵu e a p. puratu caftrorum populi Ifraelitici, cùm per defertum proficilceretur, putant deferibi, vt lectulus Salomo- 2. Reg.a. nisfit arca foederis:fexaginta heroes, ${ }^{\alpha .7}$. fexcenta millia pugnatorum,quiarcam ftipabant(numerus detcrminatus pro indeterminato) quia omnes perperuò ftabár veluti pro acie propter timores nocturnos, hoc eft, propter repentinos incurfus hoftiú. Süt qui hace referant ad Salomonis lectu Jum,ve habetur in litera. Quamuis enimi tacra hyforia Regnorum \& Paralippomenó nihil delectulo ifto commemoret, nihil de fexaginta herôibus, ficat neque de ferculo illo,fiue vehiculo, de quo fequenti carmine dicendum eff: credere tamen par efit, à Salomone rege,omniá qui per id tépus faifient potentifsimo, opulenrifsimo, lectulum hunc fabricatŭ, adhibitos fexaginta heroes ad firmá dectuli cuftodiam.Nimirum vt cùm ipfe in lectulodecumberer, viri fortes, \& rei bellice periti extarent vigiles, illoq́ue dormiére ex cubias feruarent,ne forté per nocten, vt folet nonounquam euenire, fubitòtu multo aliquis excitaretur, aut le pro deret iniqua machinatio, qux regiq maieftatis quietem poflet interturba Ire, \& gloriam. quodámodo commaculare Sxepe \& a Salomone prafenti Epirhalamio pleraq́ue mylteria decantantur, fumpta figura orationis à Salomonis aula . Ergofuce boc fit five illud, adolefcentularum chorus lecúdo loco celebrat nuptias inter fponfum \& fponfam, ab amplif fimo a poaratu,regioǵue ornatu tha lami, in quo fponfus fimul fponfaq́; decumberent. Vr ergó prioriillo lcctule


## 144

3.Reg 6 etulo, tabernaculo filicet:\&́lêtulo ${ }_{3, k e g}$ z. ar à Salornone conitructo,hominú mé 2. Par is; tes erudire voluit. Nam quemadmo ${ }^{2 . P a r i+15}$ dum foederis tabernaculuminfinitis propé militibus ftiparum precedebat perpetuó,propter incurfus vicinarum gentium: \& vt lectulum Salo monis lexaginta fortes ex felectifsimis liraél perpetuò cingebant:eadé opera oporter pios homines, \& eos qui Sponfo fe volunt approbare, per petuas agere excubias, femper effe in procinetu, propter internam dimi cationem, $\&$ inteltinum oditm fpixitus cum carne, dremone, múdo. $V_{i}$
Eph. 4 re quę Paulus ad Ephe.de reiftadixit. Secundè, gui foederis tabernaculum lectulumq́ue Salomonis cingebant,fortifsimi erant, \&felectifsimi: vt intelligas pectoris cuftodiam firmam effe oportere, ne vnquàm vícini hofles (quos habemus multos, expeditos, porétés,exercitatos)nos é gradu dimoueant:quin potius emni bus effe obnitendum viribus, né nebis proitratis gloriam ipliactría phit re portent. Teitio : funt tamen quibus incumbitex munere, tabernaculum feederis,five lectulum Sa lomonis aut Sponfi vigilanter ferua re: \& eos decet gladium fuper femur habere, in procinctu effe, vt neq́ue rabidi lupi, quantumuis audacis, in caulas ouium Sponfi pofsint irrumpere, nequé infidiof $x$ vulpes latenter lectulum intaadere. Sed ve id praftare pofsint, primò opus eff, inftructifint, \& fortes ad bel12 , ideft exercitati in debellandis hoflibus: vt Iciant, quibus armis, quibufve modis contra hoftes fit depugnandum : deníque polt diatinaın cum hoftibus priuatam,ac fingularem pugnam, tunc tandemad publica fint certamina educendi. Nam qui fub Chritifignis ftipen.
dium accipiunt, fi fint tyrones, \& f piritalis militix rudes, impium eft fortifsinoram velle locum occupare. Epitcopú Paulus vetat effer:Tim ${ }_{3}$, neophytum, nè forté (inquit) in fuperbiam clatus in iedicium incidat diaboli:id eft, ne is, quialios tueri debeat aduerfùs hoftium impetus \& infultus, ipfe primo iacu1o fuperbix confufus occumbat . Quid igitur dicendum? Salomon ad tuendam vitam corpoream fortifsimos viros magno ftudio vndecunq́ue conquirebat: ad tuendam dignitatem \& honorem veril Salomonis Chrifti Ielu, apti videntur pueri, vixdum infantiam cgrelsi? pueri , cùm attate, tùm fenfibus fortifsimoram locum, vel puerili ambitione fuggerente, vel ftultitsimorum parentum auaritia impellente occupare prafumunt? Pueros fe, cuim multis alijs modis declarant, tùm verò maximé, quơd in tam periculofo loco tanta fecuritate, quafi ouantes geftiunt, imbelles, \& imberbes: quem vix robuftifsimi homines, \&r pubetenus barbati milites fine periculo tueri poffens. Quartó, oportet quifque habeat gladium fuper femur. His enim, qui Salomonis leetulum tientur, nufquàm gladius deponendas eltased ciln fuper femur, hoc eit, paratum \& promptam gladium habuerint, opportune eft diftringendus in - Eprea. gruente quocunq́ue timore noctur H Hbr,th no. Paulus verbuin Dei gladium appellat, \& acutifsimumgladium, qui pofsit penerrare,nó foluvfqzad diuifioné animx \& fpiritus, fed qui cépages \& medulas pofitit ab inuicé dinellere \& feparare. Timotheý hor ${ }^{3}$ 'Tim tabatur aliquando, Dei verbü, quafi dicas sladiúa, e manibus ná ponere, iubebat increpare, \&c, Sic Mofes iubebat

Derte e bebat Deiverbum síuináque mandata parentes filijs non folum recen ferent, fed acuerent, vt habent He brae,nceforlam veı bum Dei vel afficeretur rubigise, vel illis acies, que acutifsima debeat effe, 5 etūderetur, Nam,quòd virî fortes, qui lectulum Salomonis ambiunt, perperuò accin Etifunt, \&r ad bellum expediti, prō, ptitudinemaninni exprimebát, quá haberedebeat is, qui lectulum veri Salompnis ex efficio tuerus. Cùm enim gladius hic acutilsimus depor nitur,minuitur flatim gloria \& ma ieftas veri Salomonis. Nẹ́́z enim ar lia eft yiàquya pofsit verus Salomó in lectulo guieté agere, quàm fiad. uerlùm infultus holtium, Gue hererti corum, fiue improborum hominum verbum Deià forti \& idónco mili; ie difltringatur. Heu quibuspertur bationibus vexatur Sponfa Chrifti, corpufque Sponfinoftro boc facu. lo exalceratifsimo:quòd scebú Dei pene vencrit in cótéptă apod illos quite fortes milites \& vigiles, \&r hu jus lectulicultodes pfitérur, Quint), Hebráa vidétur fonare: Léfulûe ci? quem babet Salomon, fexaginra tor tes funt ex fortifsimis Ifrael. Ad jinfinuandamigitur fummam fecurita rem cies qui vna cum Salomone in Jectulo. git, dixit: Eius quem habes Salomon. Quisenim zedeat inters rurbarezquis guictudinemillam mg fis depellets rquatin verus Salomon piss animis subuit, guos sille fomel ingenticharitate cóplectitar? $Q$ uis
2oma \&. Sponian polsit, illius brachjis diucl lere,aut complexibus? Quisnos fe. parabit à charitare Chritti? Sexto Hebrea vidétur babere, non folí Accinctigladio, ve, recté vertit inter pres, Ied etía captigladio; Ita vt qué admodum fortes illigladio capere polfüt \& interimere vereré hominés,
ita ctiá \& ipf Salomonis gladio cas pti fint, Gladiú materiale milites ad renes fupraq̧̣ femur accingüt : verbum Dei potius milites jplos forces \& validos cingir, quàm pracingitur. Vrenim Salomonis lectulum, ita etiam \& milites iplos fortilsimos herôas gladius diuiniverbi pre cingit, tuetur, \& feruar.Quetris quid caufe fir,quodd Salomonis lectulum fortifsimi milites ambiut, fenper in procinctu \& qua fipro acie fátes? [Propter timores (inquit) noturnos.] Nocturnostingores gravilsimú genus térationis \& periculofsissinū intelligo,aut noxas dremonum, qui diuina permissione magna inferunt hominib nocuméta. Vnde \&locus ille Pfalmi, Nontimebis à timore Prai. go noćturno, noxas damonum \& nocu mentaiure quidam interpretantur. Quid verò à quibuldam folet quxfi.quare potijs dxmones nocte $q$ ya die f fam potentizm exerceant:facili mé pofsit expediri, fidicas . Forfan quia ex finiftro, \& oblcuro farere funt, ex Aquilone fcilicet. Vnde \& Ephe 6 . Apofol.Dxmones vocar poteflates tenebrarum, Er Chritus R.N.conuolantibus Iudecs, atque cum tumul the in cius necem con (pitantibus, dixit. Heceft hora veflra, \& poteltas renebrarum. Quo firive 1 quemadino dum Deus princepslucis, ita, etiam \& dimon princeps fenebrarum appellét.Quo circa arbitrantur quidá angelum illum qui cum lacob luctam inijt, exoriente aurora quafi diem pertinefentem dixiffe:Dilnit tetice aurora eft. Quidam fic interquretantur,quafí nequam fipiritus is sflet qui lancto viro aduerfaretur. Âlioqui quid opus erat, fanctum virum rogare, dimitte me, quód in vicino proipectarer aurora? Aduerfamigitur poteltatem fniffe cenfer $K$ Ori-
${ }^{3}$.Lib Pe Origenes in Periarchon: Angelum sarch. fetlicet Efau effe,qui multoे cflet po tentior noctequàm die. Voluir gitur infinuare? Si ego te in tenebris nion vici quatempore robuffior validiorq́ue famimulto: quid tandem efficiam exoriente aurora, cưm proprié vires extenaantur,"\& debilitan tur? Quòd ergò dicit Scriptura, Angelum luctatum effe cum lacob, ita intelligit autor ille, quafi non fit idé lúctari cum Iacob, \& aduerfuin lacob. Sed is qui ei falutis caula ade. rat,qui cognitis cius profectibus nomen indidir Hrael,cum ipfo luelaba tur, ideft, cum ipfo fuit in agone, ferebatq́ue fupetías fanctísimo homi ni dimicanti.Alius itáque erat, add verfus quem dimicabat,alius, qui ci in dimicatione confalerat : Poteftas igirur illa,aduerfus quam Facobdimicaret, aut cum qua luctarctur, anroram timebat, propter caufam a nobis adductam. Diuus Hiefonym ${ }^{\circ}$ etiam in. 3 .libro Commentariorain, Epiftolx ad Ephefios in illis verbis, nô eft nobiscolluetatio aduerfùs car nem \& fanguinem., 6.cap. Origenem fequirur.Sed omnes fere Hebrę̧,Gę ci \& Latini expofitores affeverant lacob verx \& corporex luetationis complexin dimicaffe aduerfus Ange lum:qui,virilif forma ad tempus affumpta Iacob ipfum ad luctam prouocaucrat.

Ferculum fibifecit rex Salomon de $t i$ gnis Libani. Colünas cius fecit argenteas, reclinatorium aurcum, as cenjum purpureum:media, charits teconfraust propter filias ferifa lem.

El is vnus locus fufficiat ad reuincendos eos, qui politiores li-
teras repudiandas, ac funditus foftolédas puranr. Nufquàm mihi pro bari potuit illepidum illud protierbium: Scriptura nafus eft in omnia fequax. Sed tanta eft interpretum varietas,tanta ignorantia rerum de quibus in Scriptura fir métio, vt nuI lus prorfàs fir Scripturarum locus; qui non à maltis coacte violenteráz exponatur, Cùm enim Hyftorié nos penitus lateant, indoles morefóz ho minum \& affectus penitùs ignoren ${ }^{2}$ tur:locorum ingenia,temporum ratio, vite vfus; \& inftruméta proffus nelciantur : quid aliud quafo reliquum eft, quă vt in multís locis plané liceat diuinare? At frequenter interpretes;aut non afie quantur quix dicuntur,atition affe quantur pari foelicitate. Quidam ferculum hoc loco, ita interpretatus eft, quafi valculum effer, quó innpofi ta pulmentaria infersncur add menfas. Non dubitanda eft(inquit) quan ti faporis fint pulmétaria ferculo im pofita. Erde Ly bano inquit. Tharis guoq́ue fuccus foliomnipotecti Deo in odorem fuavitatis adolebantur. Hieronymus igitur Grecos interpretes imitat ${ }^{\circ}$ [ferculū] 1 Ieddidit, nimirum lecticam fignificans. Quo no mine velim intelligas vimbraculum quodam, fub quo futuri coniuges defpoifabantur. Nam cumivarij ritưs ìá olincirí huptiarum, tó Epithalamiorti effent:mirum eft, quantum in hacre filliodulferint gentes. Serí bit Paufaniás, p pud priffcosfiomines panfa. veterif feruathin confluetudite, ve nu niah,s prialifolemhitate curra quadá aut yehiculo tres federent,media Sponfa, lateribuis Sponfus, \& quem vocabant Paroch chum:qui anmicitia, vel confanguinitate coñfugibius effer an nexus,cuiq́ue deferrent plurimum. Ergè cûm dicitur ferculum fibi fe-
sitex Salomon, perfercuilum int telligas nuptiale illud vehiculum. Non enim conlentio, aut Hebrais autoribus , aut Chriftianis, qui per ferculum intelligunt arcain foederis,fine rabernaculum teflimonij.
Exod. 25 Nam ferculum hoc, de quo agit Sa lomons sx lignis Lybanieis fruAum erat: forderis tabernaculum ex lignis Sethim. Vnde enim potuit Mofes ex monteLybano ligna aduchero conftruendo tabernaculo,cuim rex́ opulentifsimus Salomon operancegis Hirami vix magno impendio, potuit in ludxam conucherceVVtigitur 1uperioricarmine iusenculx © מuptias inter Spõ fum \& Sponfam celebrabant, cùm à venuftare Sponfx, tùm à lectulo regio, regiaćue magnificentia con ftructo:\&̌nunc etiả caldê celebrant nuptias Epithalamio carmine, ab apparatu \& opulentia vehiculi huius, quo, vr diximus,cbiniuges deferebantur in publicum:illiurqúue ad mirabilem ftructuram prefentiver ficulo profequantur. Ferculum inquiunt, fecie fibirex Salomon felectifsima materia, de lignis fcililicet Lybani, columnas ex argento, reclinatarium aureun, afcenfum purpuream, intermedia omnia charitate conftrauit proprer filias Ierufalem. Itaćue velab ipla ratione architecture inueftigore pof fis Salomonis fapientiam: quam mi rabilem fuifie teftatur vehiculi huius fabrica, Veruntamen fiue destabernaculo feederis, frue de ferculo Salomonislocum interpreteris,eandem,ve mihi videtur, verficulus hic continebit rationem mylterij, eandem habebit intelligentiam . Illud ergò̀ curiofiùs eft inueftigandum: quid fuerit caufx,quòd Deus olim,
cùm vererem Synagogam in Sponfam fibicopulafet, tanta dtligentia, tamq́uc incredibiliftudio prexceperit Moyfi quxcunque necef? fariz erant, cùm ad ftructuram tabernaculi foederis,tum ad vtenfilia quar diuino culcui fore viderentur neceffaria?De opere tabernaculi,iii quit: Facies mihi propitiatocium
 ginti , \& bafes xnexeciuldem nume ri, \&t capita carum cum coelaturis argentea, cortinas de byffo retorta, \& hyacinto ac parpura coccoq́ul bis tiníto, Túquáta cura circa oda ramenta, vnguêta pretiofifsims oni nis generis? Nihil enim fuit, vt mis hi videtur, toto nature ambitu; quad Sponfus vfibus tabernaculi ${ }^{2}$ diuino cultui non accommodaueritt: adeò vt, prater ca quax dixiomus, gemmas,lapillos, hyaciothos, Sin ragdas, facerdotum veftibus in ferriulicrit. Ergò Salomon,ad imi tationèm illius ferculi quod Leui + reportabant, cùm vxorem fibi in matrimonium copularet, voluit ferculum conftruere, euius effent argentexe columnx, reclinatorium aurcū,afcenius purpureus.\&c.Cau fas igitur \& rationes, proprer quas Sponfus tain fedulò de rebus iftis diuino cultuiaccommodandis ftatuerit,contemplari fuerit operepre tium. Aduerte igitur, inter ea quax Deus contulit homini, querdam ve viueret contuliffe, quadam verò, ve iocundè viucret. Colum, terram, reliquaq́ue clementa, tǔ̀m cibos neceffarios ad vitam tuédam, vinum,aquam, in cam rem ab $S$ pб́ fo fuere condita ,vt mortalis homo haberee quibus ruentem vitam pof fet fulcire, \&o fuftentare. Sed multà creauit, qux non adeò videren--HJow 2 Mot 2 up K 2 tur

## F. CYRIANVS IN CANT.

tur neceffaria ad vilam tuendam, ve gemmas, lapillos, aurum , argentum, muricem, foue purpuram, deniq́ue varias pretiofifsinni cotoris materias : qux omnia ob cam rem (vt arbitror) ab Sponfo inaenta fuerunt, \& excogitata, vt homio non tantùm viacert, fed iocundè etiam ac fuauiter viueret ? thaboez ve haberet, quibus oculos, guftum, odoratum incredibiliter oble etaret. Ea igitur omnia qux homini effent receffaria, fiue ad viuendum, fiue ad delitias vita, magno Itudio (ve facra refert hy ftoria) vfibus divini cultas \&e tabernaculi accommodauit, adeo vt non folùm panem, vinum, oleum ${ }_{2}$ quani, car nes:led \& aurum \& argentú in vfus tabernaculicontulerit. Quibus(vt arbitror) non follùm veterem illam Sponfam, fed \& nos omnes cradire voluir de rebus magnis, \& ad fpi ritalem vitam tuendam neceffarijs. Principio, yt vetus illa Sponfa, que ipfa rerum creatione tam admirabili non excitabatur, ad inueftigandam pulchritudinem Sponfi,no ua tabernaculi feu ferculiftructura, tum varictate rerum omnium vfibus diuini cultus accommodata, excitaretur in agnitionem Spófi pulcherrimi, Nam reftabátur (vt arbitror ) hace omnia Sponfum cun Cta creauiffe, non folum quareneceffaria effent vt Spôfa viueret, led \& illa etiam, qua vt iocundé viueret opus effent. Erat enim tabernaculum foederis cum omnibus vtenfibilibus velutiMicrocofinusquidá, quo res omnes varii generis continerentar. Secundò, Sponfam voluir inftruere, qua ratione conditis ab Sponfo rebus effet fruendum. Nam Sponfus conditor eft, \& beneficiarias, qui Sponfe coatu-
litomnia : Sponfa verò qua fola aceepit. Nam inter res abSponfo conditas, nulla eft, qux veré hoc tantum beneficium creationis acceperit, nifi Sponfa ipfa: nam cateræ res illius vfibus pereani, \& irrequieto motu inferuiút, propter hominem enin cuncta creauit $\$$ pó fus. Eft itaque Sponfus beneficiarius, fola Sponfa accipit beneficium, quarcunque autem condidit Sponfus rationem doni.frue benefi cij obtinent. Opusigitur crat, nè Sponfa charifsima dono \& beneficio tantopere oblectarctur, vr deferto \&\& contempto dulcifímo Spó fo, folo beneficio \& dono creationis ita effet contenta, vt crederet hoc tanto beneficio, non propter Sponfum, fed propter fe fruendum effe. Cưm itaq́ue tantam rerum va rietatem vfibus templi \& tabernaculi accommodauit, crudiebat Spö fam his omnibus. Tertiò, felectilisima omnia \& pretiofifsima in vfus \& ftructuram tabernaculicontulit, adedे, ve columnas argenteas, reclinatorium aureum, aicenfum fecerit purpareume, tum gemmas, lapillos, in eandem rem contulerit:vt ve tus illa Sponfa intelligeret, infruSta \& crudita rebusiftis, quidquid ipfa expetere poruiffer, pene's charilsimam Sponfura inueniri. Vide quantum obleटtamenti humanus animus accipiat, vfu iftarum rerứ, auro, argento, felectifsimis coloribus, varii generis odoramentis:per curre deniqué conditas ab Spốfo res omnes, qux ad iocundé viucndum neceflarix funt: vt diximus, ea omnia, inò multo maiora in vno Sponfo compendio inueniri poffe, tefta batur illa rerum varictas: ita, vt fi Sponfa quidpiam ex petiuiffict iftarum rerum ab Spone
fo creaturarū, intelligeret, ad fedan dum animum \& faciandos appectitus ad ynum Sponfum fore confugiendum. Quio circa regius vates Dauid, cognita \& exploratarerum omnium natura, dicebat aliquando.
pal. $3^{2 \%}$ Et nŭc quxeft expectatio mea:nōne Dominus? Et fubftantia mea apud

Pfal,72: te eft.Et iterum, Mihi autem adherere Deobonum eft, ponerein Domino Deo fpem meain, \&c, Quartò, \& illud Sponfus diligenter ftruCturâ taberbacoli feu ferculi fignificabat, cuim res preciolifsimas \& felectifsimas, \& ftructure ferculi '\& zabernaceli vfibus deftinabat, quantain ab Sponfa exigeret animi pietatem, quantam in tegritatem vitre, confumatam \& abfolutan innocentiam morum : a. Sor ${ }^{\pi}$ quando circa res iplas totius fenfus rationisq́ue impotes tantumad hibuiffet delectum, precipua ferculimateria de lignis Sethin ex Libano monteaduectis,quee \& imputribilis effer,nnullaq̣ue temporis edacitate abfumeretur: felectifsimas deinde \& pretiofifsimas columnas argenteas, reclinatorium aureum, (quòd inter metalla hac duo coete ra omnia \& fint, \& habeantur pretiofifsima) Cortincas purpureas tin ctas murice, eximio \& pretiofifsimo colore. Poterat itaq́ue Sponfa, his omnibus colligere, quanta cura deberet feipfam ornare, néoculos offenderet Sponfi. Quintò, quantú attinet ad eas partes ferculi,quas $S a$ Jomon prefenti carmine proponit, de reclinatorio aurea, afcenfo purpureo, preter ea quax diximus habent abftrufiores quafdam fignificationes: nam erant rerum quarúNota. dam fymbola.Id quòd à nobis libro defymbolis Mofaicis eft obferuatum. Aurum enìm apud prifcos ho-
mines rerum cognitionem fignifica bat, quemadmodum argentum rerum à Deo creatarum notitiá, Ioan nes Theologus diuinitatis intimus, Apoc. 3 . \& fine paricontemplator, in A pocalypfi,aurum ignitum cenfet emé dum. Quo loco diuinarum fapientiam, diuinaríǵue rerum contemplationem fignificabat, Obeamq́; rem Exodi, 2 . Sponfusiubet,vt Mo fes huiusferculi reclinatorium, $\mathrm{fi}-$ Exod. as ue propitiatorium faciat aureum. Facies propitiatorium deauromun difsimo inter duos Cherubim aureos \& productiles. Nam quoniam ex propitiatorio illo Sponfus Spon fam docebat,\& populum Iracliticum per facerdotes alloquebatur, adeo ve quidam propitiatorio vertant oraculum, quoniam ex propitiatorioillo oracula ederentur:iure reclinatorium fue propitiatorium illad aureum effecit. Inde enim divinam fapientiam \& Sponfíconfilia frequentẹr hauriebat $S_{p o ́}$ fa. Columnas fecitargenteas prax terea, vt diuinas leges, certam conftantemq́ue viuendi rationem Spö fa ab Sponfo petendam effe cognofeeret : ficenim folet diuina Philofophia, diuinas leges argentum pu-pra, ii: rifsimum appeclare, probatum terix, purgatum feptulum. Poftremo, afcenfum purpureum fecit, fiue,
 eft, cortinas in altum appenfas \& cleuatas, purpureas fecit. Nam quar dam bifsino colore, quad dam coccineo, hyacinthino alia, alia verò pur pureo faiffe infecta ad opus ferculi \&rabernaculi, legimus Exodi, 6. Exod,26 Hos autem quatuor colores, rerum omnium prima clementa; primaś́; materias fignificare, quibus conflaret rerum vniuerfitas, à fapientifsi mis viris obferuatum inuenio:vt po
$\mathrm{K}_{3}$ pulus

## F. CYPRPANVSINCANT.

pulusillerudis toc fymbolo intelli geter Sponfum autoré efle \& condi toreprelementorum, quibus delufa genrilitas diuinos tribucrithonores.Sed quioniá, \& a pud Píopheras apud Mofem preferrim colores externi, aut nomina \& a ppellationes colorum varia cótinebant arcana, non fuerit incongraum dicere, colorem byffinum ardentilsintía amo 2.bibe rem exprimere, \& flagrantem charitatem, qua Sponfus Sponfam diligit, Sponfa q̌ue dulcifsimumi Sponfum. [Media charitate conftrauit.] Media non ita accipiamus, quafi fit Fdiétiuum : que res plerof que detepit interpretes. Subftantiufi eft. Habét enim Hxbrea. ìinh hoe eft, medium eius, fue inter media conftrauit charitate, five dilectione. Id frad ferculum referamus Salomonis, hoc eft, a Salomone conftruCtú, ita locus intelligendus ef,quafi me dio totius ferculi pauimento, Symbolum quodá aut fignum appofue rit amoris, quo vxorem ynicẩ com plectabatur: ita, vt quanuis multas alias habuiffet adolelcérulas; \& con

- cubinas ex filiabus. Ierufalem, hoc dilcetionis \& amoris fymbolo figni ficabat, inullam illarum potuiffede charitate \& dilectione Spöficū hac Sponfa certare.Sed mihilemper ma gis probatur, vt hac omnia ad opus tabernaculi foderis referam? Exo. 16 fabet igitur Spöfus, Exo.16.méfurá Gomor, plenam Mantia coram Spõ foreponeretar Nulli dubium, quin intra arcam propitiatoriy tabula dianorum mandatorum incladun tur, tum virga Aaron ad dirimendas controtier fias, quee de facerdotio veteci inter Ifracliticos fuerant exorte. Hze omnia in teftimonium diwinorum beneficiorum, charitatis maximę \& dilectionis Sponfi erga

Sponfamfuiffe ferwata, nemo dubi tarepofisit. Nam quemadmodam Manna in eandem fem iubebat(loco tani citato) ferante, ove-nouerint (inquit)pane quenalai vosin folitue dine quadraginta annistita etiá crederepareft, \& tabulas \& virgam coden conflio intra arcam propitiatoni? fuiffe reclufa, wh hice omnia ingentem charitatem Sponfi erga Sponfam declarafent. Nam folet Sponfos inter alia opera, illa maximé nobiscommendare, \& illorem refricare meinoriami? qua ad dilectionem \& chavitatem pertincut. Teftabaturq́ue Spenfi charitarem virga Aaron, quarinfumerris portentis \& miraculis editis pioftranit Fgyptios \& aflixity we vnicans Sponfam in libertatem affercret. Tefabarur Manna incredibilen Exod. 16 Sponfi dilectionemi, qua Sponfam coelefticibo fuauifinino fimal ac de licatifisino in deferto per quadraginta annos pauit. Sed \& Itabula quas Mofes accepitin monte ad ed rudiendam Sponfam, non minor is dilectionis teflimonium prabebant. Nam iubaffet nihil Spon fam educere è mifera feruitute, pre ciofifsimo cibo in delento pauiffe:f non illius rebus fpiritalibus có fuluiffer, Guram itaǵ;\& folicitudinem Sponfí de crudienda \&infrué daSpöfa ad pietaté,tabulę exprime bát: vt his hominibus dilectionis \&\% charitatis teflibus, Sponfa nullis té porum curriculis Sponfi beneficia oblivifcerctur: Sic enin Sponfus folet creaturas aliquot in teftimoniñ producere, aduerfus ingracitudinem Sponfe, ve Efai,. \& Mofes Dent. 32.Ad eundé modū Ghiltus redĕptor nofter, vtalia opera mortalib? cómendet, pracipuctamen il la,quar dilectionis \& charitatis fue-

## CAPVT TERTIVM.

re. Apud Ioannem diligatis inuicein, ficut dilexi vos, \& hoc eft preLoan, is ceptummeum, Er iterumat Manete in dilectione mea. Tunc randem Pa ter ceeleftisjinter catera dilectionis fignay vnum illad medium pofuit maioris dilectionis \& charitatis indicium, Chriftá fcilicet filium vnicum, fablimi in ftipite pendentem. Qua charitate \& dilectione nulla vnquàm pofsit effe maior. Obeáq́; só, quernadmodùm veteri illo fer culo aut tabernaculo figna dilectio nis \& amoris fuêre repolita: ita etiá \& fingularis huius dilectionis \&\& amoris Chriftus voluit in omnibus facramentis manerent veftigia. Baptifmus teftatur de Chrifti morte: altaris facramentum de eadern dilectione \& charitate teftimonium prabet : fed \& in facramento poenitentix pafsionis Chrifti, hoc eft dilectionis \& charitatis, refricatur memoria, \&cc. [Propter filias Ierufalem.] Vel à filiabus Ierufalem, vt alij vertunt. Mihi ctiá videtur poffe verti, fupra filias Ierufalem, aut plufquàm filias Ierufalem. Habent Hebraza Mcm , crediderim vicem obtinere comparatiui, iuxta Hebraicx lingux confüetudinem. Teftabantur proinde ea omnia, quaripfo propitiatorio reclufa effent, Sponfum vnicam Sponfam; veterem fcilicet Synagogam impenfiùs quàm cate ras gentes dilexiffe: fummumque fuiffe hoc dilectionis beneficium, nullis Sponfemeritis. Nam quòd
Gene, 1 null is
t $3 \cdot 15$ femen Abrahe elegit, vocauit, iuftificauit, \& ad fummam dignitatem euexit, fummum beneficium fuiffe, nemoambigere pofsit. Et quoniam inter catera diuina beneficia, elutio ipfa maximé gratuita effe vide-
tuir, nullamq́ue aut hoftrorum ope rum aut meritorum rationemhat beat: voluit Sponfus,haberet Sponfa intra arcam propitiatorij aperta \& euidentia figna dilectionis haius \&electionis,que perpetuòillius a nimum incurrerent,\& diuinx eleAtionis commonefacerent nullis me ritis, aut operibus fibidebita. Obcam ${ }^{\prime}$; rem (vt arbitror) in Deuter, \&̌aliâs frequentén huius electionis fupra filias Hierufalem, hoceft, pre cateris gentibus commonefaciebat,dicens:Populus fanctus Do. mina Deo tuo: te elegit dominus Deus tuus, ve fis ci populus pecu liaris pra omnibus populis, qui funt fuper faciem terrax. Non ob eam rem dilexit te Dominus, quod plures fitis alijs populis, cùm fitis pauciores: fed quia dilexit vos, \& feruare voluit iuramentum, quod fecit ad Abraham. Sic etiam \& ciui tatem Ierufalem , inter cateras cinitates, quas regio Paleftina habuit amplifimas, multis alijs beneficijs cumulauit:elegit cam vt Metropolis effet totius regni,verticem impe rijeca ciuitate conftituit templam, facerdotium. Qux electionis ratio fummam Sponfi dilectionem erga ciuitatem illam teftabatur, quemadmodùm magnam Salomonis \& flagrantem charitatem erga vnicam vxorem,quòd illam procz teris omnibus filiabus Iervfalem in matrimonium fibicopulauerit. Quocircà Chriftus redemptor nofter, verus fonfus, inter catera beneficia, diuinam electionem tan quàm maximé graruitam Apoftolis commendabat. Non vos me ele Ioan. $15_{0}$ giftis (inquit) fed ego elegi vos. Et iterum:Ego vos elegi de mundo. Paulus Apoftolus: Quafi divino- Ephe., rum beneficiorum pracipuum, pri-

$$
\mathrm{K}_{4} \text { mumq́ue }
$$

mamq́ue fundamétuṃ̀ divinarigra tixe recenfer diuinam >electionem, \&opradeflinationem. Elegit nos (inquir) anté murndi conflitutio* nem, vt effemus fanciil \& immacu lati;isc. Perrus. Apoftolus ciufdem elétionis Sponfam Chrifti commo nefaciebat,dicens: Vos autem genús clectum, degale facerdotium, gens fancla, populus acquifitionis, \&ec. Qux omnia ifthuc tendume, ve Sponfa Dei intelligat, nullisfuis mexitis, pree cateris adolefcentulis, quas pedifiequas habet \&ifamiliares fuiffe ab foopfo clectam!, \& in matrimonium copulatamy 17 200 ing e fu po cutine a siqg ailsit

Exo. 25 SP ONS V S a veteri Synagoga Polim coronatus fuit in deferto, edim fuper arcam fanctuarii, coronàm auream impofuêre, \& qua tuor circulos aureos, quafi minores coronas, per quatuor angulos arce. Nam corona illa arcx propitiatorif impofita, nulli dubium effe debeat, quin fymbolum fuerit regni \& imperii, quod in populum Ifracliticum Sponfus obtinuifict : nequé cuipiam debeat videri mirum, f quam foonfam appellamus, Salomon matrem appellet. Fuit enim populus ille \& mater \& Sponfa. Nam quemadmodá
Mate - ${ }^{2}$ Chriftus Redemptor nofter docuit, ille cenfendus eft Sponfi ma ter , foror, \& frater , qui Patris cxleftis voluntarem exequitur. Ac proinde populus Ifraeliticus, cùm legem accepit, tabernaculum Spon
forixdificabat, imporiebat coronam: deniqué ciunbincredibili animi promptitudine divina man-tl atal data cxequereturs mater iuré appellaturj; quamuis \& of ponfa \& foror, \&u frateria ppellariepotwiffer! Poteft \& nomion matris ad ancamá divinxeincarnationis refépuive quib niam diuinum verbuin éviquppulo illo carnem accipere flatuiffer, ma ter non tanvùm fponfa dicaturs Chorus itaq; adolefoentularúquà fi Sponfus regio ornati (e forâs, aut cextrà cubiculum proripuiffet, gentes omnes nomine filiarum Hierufalem ad nouum \& admirabile fpectaculum inuitant, dicen tes: [ Egredimini \& videre filize Sion, \&\&c.] Diem defponfationis (vt arbitror) appellat cum, quo po pulus Ifracliticus in regenr, ducem; legislatorem, Sponfum accepit in deferto. Magna enim fuit delponfa tionis illius pompaigloria, \& apparatus : nihil preterea videtur defuiffe ad veram defponfationis rationem. Principió innotait veteri Sponfe Sponfi authoritas, gloria, \& maieftas, ne forfani ignorarer, in cuius fe commififfer tutelam. Crediderunt Deo, \& Moifi feruo cius. Nempé poft tot miracula, poft varia portenta. Deinde con fenfus popali illius quarctbatur Exo, i4 vbi Mofes conuocatis maioribus natu, expofitisq́que diuinis legibus inftitutis, refpondit omnis populus fimul: cuncta qux loquutus eft dominus,faciemus. Qui \& paulò poft, folenni facto, duodecim titulorum fabrica, \& fanguinis refperfione, ab integro feruand $x$ legis praftitit confenfum : quem rurlûs Iofue duce bís terq́uerepetitum legimus. Terriò, quo validus effer inter Sponfam \& Sponfum contra-
ctus

Aus, vniuerfx muttitudini diuinz
Dent 4- leges innotuêre. Talis enim illiurs legis promulgativ facta fuit, ,quaz lis poft mundi primbordia à mullo mortalium; aut auditè fucritivnp z. हza quàm, , ailit creditá. Vbi nụmeroIa fexcentùm millia virorum mul+ titudo, tot admirandis figumsat ${ }^{\prime}$; portentiselecitata Spanfi \&omagni Dei vocemiaudierit? Interroga (inh quit) do idiebus antiquis, gquifue? ruht ántéte, ex adic, iquos creauit Dominus Deus tuins hominitem fu* perterram; ;à fummo coedi ivfqué ad fuininimm ciuse fil factas eft.aliquandóhuiufmodi res, veraudiret populus vocem DominidDeillot quentis, ficut tu audiditi is:vidiftic Qurecunque igitur admuptiasce 7 lebrandas videbanturimeceflaria, hac omnia co tempore geffa videmus. Quod fi hae ad Salomonem Regem referamus, non minus' conftabit integer huius locitenfus,

## ${ }_{3}$.Reg. .

 Cùm Salomon arcam, feu ferculắ intemplum intulit, non fine fummo honore \& gaudio,\& oranit, \& gratias egit, \& feftum cgit diem. Conuocatis autem fenioribus pot puli, \& eos qui primores erant', \& principes populi, adduxerunt arcam feederis de cinitate Dauid, qua eft Syon, in menfe Ethanim, quieft menfis feptimus. Igitur quoniam Salomonomniz capita tribuumad diem folennem inuitauit, iùuencule, quafi preconis voce illas Salomon excitaret, dicunt. [Egredianini \&videte filix Syon] vt per filias int: telligas, non folum proceres popali illus: fed \& vniverfum populum7. Ifraeliticum.Inuitat igitur fifias Hie rufalem, ve verùm Salomonem \& Sponfum videant incredibili pompa, \& apparatu ingredientem,redimitum, cor una,quaverus Synagoga
illum (ivt diximus) coronauit, Et quoniam dies ille feftus nuptiarum erian \& defponfationis crat, diem defponfationis cumappellat, quo poputus ille Sponfum Deum, itetuin notio confenfu, in coniugem et marieun veluti accepit.Obeamq́que rem vereres eciaim nuptias, \& anti guam cum Sponfo coniúctionem, inmentemrenocabat Salomon dicéns: Ab ea die, quo eduxi populá metan de Agyproz Multaque pue bliea precatipne ex libro Exod. Deate, defumpfit, que memoriam réfricarent priorisillius difpenfatio nis,Eandé dien latitix \& profufio ris gaudipappellat. Nam fecit Salomon eo tempore, totusq́que coetus Ifrael folennitaten celebrem feprenis diebus, nempe quatuordecim, magna pọpa \& apparatu , vni uerfíque Ifraclitx quiad diem de. fpoofationis mandato regis conuenerants, letantes \&hilari corde abie runt, in loca fua. Siue ad priora illa tempora, cùm Sponfa in defertó Sponfo fuit copulata, fiue ad tolennitatis diem, qua Salomon tanta gloria \& maieftate ferculum, fiue arcam foederis in templá intulit, fi ue ad virunque hare verba referamas:verum \&\& germanan huius loci fenfuna liceat ervere. Quibus fatis datue intelligi, Sponfum magnoperé ab initio carauiffe, multis varijsậue ${ }^{\text {ratationibus homines fibi }}$ copulgre, cun nuptiarum inftas quafieoniugiticam hominibus cele brat, cuin teinpore Mofis, tom Salo monis atate: Quòd eninin defponfa fionem appellat antiquám populi Ifraelitici cumDeo coniunctionem, tum \& fecuridas illas nuptias, quas Salomonis xtate exxedificatotemplo celelirauit, profufam in homines beneuolentiam declarat, cùm K s fe-

## F. CYPRIANVSINCANT.

femel \& iterum his omnibus rebus prouocabat illos, \& excitabat in fui amorem : \& quò dilectionem Sponfi erga Sponfam tenerrimam \& incredibilem fuiffe intelligamus, folênes illos dies, dies defpólationis appellat. Dies proxerea folemnitatis \& latitix cordis, vt profufifsimum intelligas gaudium. Nam fi gaudium eft in coelo(vt inquit Chri ftus Iefus apud Lucam Euángeliftam,ca.15. fuper vno peccatore poe nitentiam agente : quantum crit Sponfi gaudium, quanta que latitia cordis aut animi, cùm gentes in numeras \& prope infinitas per gratiam \& charitatem fibi copulatas videat?Sed quamuis prifcis illis tera poribus Sponfus \& gloriofus, \& admirabilis apparuerir, non folum in deferto,fed \& Salomonis atate, pro pter eam, quả adduximus caufam: fed multò magis gloriofus \& admi randus omnibus apparuit, cùm effet in poftrema humilitate. Voluit antiquitùs gloriofus vide ri, adeò vt ad nouitarem Dei infpiciendam, gentes omnes vndiq́; excitarentur: fed nondúoften debat Sponfus, quax effer illius gloria, maieftas, \& amplitudo. Nam cùm affumpta carne in tam poftrema egeftate \& indigentia, diuitias amplifsimas oftenta bat:in tanta fra gilitate eximiam \& admirabilem virtutem: in nulla humana cruditione, diuinam declarabat fapien -
Mart. 27. tiam:tum verò maxime dignus, qui ab omnibus confpiceretur intentis oculis:cùm exijt fpinea corona redimitus,cùm baiulans fibi crucem:
Mar,25. in locum Caluarix, in fublimem fti pitem euectus,Sponfam Ecclefiam
Iozo, ry, Deo copulauit. Verégloriofus ap paruit Spoffus, in tanta humilitate,
\& tam poftrema decicetionc. Nam 2 Ioannes Euangelifta, iuxta Chri foftomi fententiam, contumelias il las,coronam (pineam, crucem, alapas,reliquáque id genus alia, gloriam appellat, dicens:Vidimus glo-Toana: riam cius,gloriam quafi vnigeniti à patre,plenum gratix \& veritatis. Cam cnim ab hominibus Sponfo defertur regnum, vltroq́; imponitur corona, vt tempore Moifi,\& Sa lomonis retate: nondum declarabat quae effet cias virtus, potentia, robur,gloria.Cùm verô totus mũdus pugnat aduerfus illum,vt illi coronam detrahat, adimat dignitatem, ledat honorem \& xftimationem, tunc maximé gloriam fuam manifeftat:cùm ex contemptu gloriam, ex ignominia decus, ex opprobrijs celebre nomen \& immortale fequitur: qux omnia Chriftus verus Spó fus redimitus fipinea corona,\& opprobrijs faruratus tandem confequutus eft. Quod \& Paulus admira tus, dixit: Chriftus humilianit femetipfum factus obediens vfquéad mortem, morté autem crucis. Propter quod \& Deus exaltauit illú, \& donauit illinomen, quod eft fuper omne nomen, vt in nomine Iefu omne genu flectatur,coeleftium, rerreftrium \& infernorum: \& om nis lingua confiteatur, quia Dominus Iefus Chriftus in gloria eft Dei Patris. Hanc ergo diem defponfa tionis appellat, qua fpinea corona mulCtatus, cęfus,flagris alapis percuffus, in fublime patibulum erigitur. Nam ca die Sponfa amplifimá dotem adduxit, vt cum Deo matrimonio copularetur. Tunc fanguis Masis? Chrifti Iefu, tunc Sacramentorum virtutes, gratia, charitas, remifsio peccati Sponfe folo Chrifti benefi-
cio

Maris, cio contigêre : quibus ornamen * tis pradita \& inftructa in gratiam \&amicitiam Sponfi Dei po-
Luc. 33 . tuit venire : non folum diem defponfationis illum appellat : fed \& latitixe \& gaudij inenarrabilis. Nam tamerfi tota natura ha bitum imutauerit, ve mortem conditoris teftaretur, \&ratrox flagitium impia fynagoge declararet, \& fponfus ipfe ilixta huma nam naturam vehementer triftaretur:led audeo dicere, exalvera parte nunquàm tantopere idulcifsimum Sponfum fuiffelatatu, quàm cùm videret, fua morte Sponfam ab imperió peccati \&o mortis , in libertatem afferram, peccatum: depulfum, profligatamomortem; Sponfam Deo reconciliatam, Pa rentis ceeleftis honorem \& digni tatem à contemptu vindicatam.

VAM pulcbra es amica mea; quam pulchraes. Oculi:tui co$I_{u m b a r u m, ~ a b j q u e ̀ c o q u o d i n t r i n j e ~}^{\text {q. }}$ cus latetorio


XHIBET Sponfus Sponlam conreplan dam, eximiam. illius:venuftatem depingens: qua profopo graphia oftenditur, quibus virtutibus oporteat efle preditos beatifudinis candidatos, \& vnitos

Deo per certam \& conftantem religionem. Collaudat autem Sponfain non fine Anadiplofi, id quod ad rem exagerandam, magnum haber pondus \& momentum. Principia attende, proprias virtutes non effe iactandas, nee dé bonis operibus gloriandum, fed Sponfi lemper iudicium omtribus in rebus expectandum. Chriftus magiffer vitx hortatur Chriftianos homines, iciunent, orationinibus incumbant, elee-Math. t . mofynas largiantur. Horum autem omnium \& cuivfois alterius operis pietatis iubet Deumtan tǜm fpectatorem \& iudicem habea mus. Cüm oraueris (inquit) intra ${ }^{\text {Math... }}$ cubiculum tuain, \& claufo ort fio ora Patrem tuum . Et pablò fuperiùs de eleemofynaon Gùni facis cleemolynam, noli tulba canere ante re. Idem \& de ie, iunio:\& fubdit flatim : Er Patốr tums, qui videt in abfcondito reddet tibi. Mercedem (inquir) rependet, fingulaque pietatis ope-3 ra, qua in abfcondito feceris ; fil eum iudicem conftituas, ipfe pen-i fabir, non folùm yentura foeli \& citate, \& vita fed adhùc dùm in corpore egeris. Soler enim Spon fus vltrò fpontéque multis laudibus celebrate piorum hominum opera. Quibus encomis extulit fanctifsimum lob, dicensad $\mathrm{Sa}-$ than: Nunquid confiderafti fer-Tobito uum meum lob,, quôd non fit ei fimilis in terra ${ }^{\text {² }}$ \&ece. Idem de Noe, Dauid, de faricto Abrakis, wo. ham. Et Chrifus Redemptor no-: fer, cùm Nathaniacłem intueretur, cuius admirabiles virtutes, animi ipfius recefsibus occultatas fcicbat,eas in publicum extulit, dicés: Ecce

## F. CYPRIANYSINCANT.

Ioan.t Ecceveré Ifraclita, in quo dolus nó eft. Si ergò cupiditate laudis \& glo rix mortales ducimur, non illa eft vera laus, nee folida, que ab humano iudicio proficifcitur. Tum verò laudatur quifpiam, ctìm ab Sponfo laudatur, quemadmodũ prafenticarmine. Eft \& lilla ratio, que nos maximé à proprijs. laudibus debeat cohibere : quòd vix contingat, cùm vel nos ipfi vel alius quifiam mortalium nos collaudat, fugere errorem : tum proprer corruptionem iadiciorum,tum. quòd proprius amor \& priuatusaf feetus frequentér nobis foleant im-1 ponere. Obeamq́ue rem Chrift: Lacke:t6 R. N. dixit. Cùm hrec omnia feceritis, dicite: Serui inutiles fumus? quod debuimus facere fecinus. A2 deànon funt bona opera iactandas, adeò non eft de illis gloriandum, vtipforum operum tenuitas potừs intios cohibere, \& coercere dest beat. Vnde \& Paulus cùm ad hoc philofophix genus Chriftianos hon taretur, dicebat: Quigloriatur int Drio glorictur, \&ce. Ille enim pro-i batus eft,non quii feipfum commé-s dat,fed qui à Deo potiùs comenda-tur, qui errare non poteft, non labi, non hallucinari. Deinde, vt quar-i dam fint, qua homines agnolcamus bona fint necne, de quibus pof simus. ftatuere (quanuis hoc mihi videatur difficillimum) multa ramé funt, -. quar nos lateant, de quibus iudicarecitra periculumnon pofsimus. Obeamq́ue rem Paulus humana iu
t.Cor. 4 dicia cohibebat, dicês: Nolite ante tempus iudicaré. Expectapdum enim eft Domini iudicium, qui \& ilJuminabit abfcondita tenebrarum, \& manifeftabitconfilia cordium. Quafi dicat Paulus : Paucifsima funt, ac penè nulla, de quibus huma
num iudicium fratuere poifsit. Nam qux nobis videntur manifeftifsima, hec longo tenebrarum receffu iacent ablcondita : ille folus pofsit confilia cordium aperire, atque profundifima caligine immerfa in lucem producere. Tunc (inquit) vera laus crit vnicuique à Dco. Nam humanx laudes falfx funt, \& \&vt in plarimum cum mendatio coniuncte, , propter cas quas adduximus caufas. Hila vera laus cenfendajeft, qua ab illius ore proficifcitur, quidenfifsimas tenes bras difpellere pofsit, \& occultifsima quéque cordium aperire. Qưo circa maturo confilio Sponfa te. ipfam non commendat. Nam tametfi de operibusexterniscertum poffer ferreiudiciam, interiora ts $=$ men ille folus nouerat, quijinquit: [ Oculi tui columbarum, ablque eo quod intrinfecus latet.] Dauid. Ab occultis meis múda me. Paul. pal. 8 . Nihil mihi confcius fum,\&c.\&, Ne que me ipfum iudico:quiautem iu- . Cor. 4 dicar me, Deminus eff. Collaudar proinde Sporifus chariļsimam Spó fam fingulari quodam \& admirabili artificio: fingula illius membra contemplanda proponit, quibus potifsimum elucer ipfa venufatis \& pulchritudinis ratio. Sed Rom.a vt celebre carmen \& encomium diuinum exactiùs intelligamus, illud elt aduertendum; frequens effe apud Paulum Apoftolum, ${ }_{2}$ Cor + duplicem effe hominem, alterum fpiritalem, alterum vero animalem : : alterum interiorem, \& exteriorem alterum. QuemadCob $3 \cdot$ hiodum autem exterior hic homo certis quibufdam membris conftat, quibus totum corpus abfoluitur: ita \& fpiritalis ille homo \& interior fua habet membra,
quanuis Spiritalia, quibus totus il le interior homo perficitur. Paulus multa de reifta. Igitur ficue exterioris hominis pulchritudo nafcitur omnium partium conlenfu \& concinnitate: ita etiá interior illa venuftas partium, hoc eft vir tutum omnium confenfu, confta bit.Sic enim exterior homo fluxa il 1a \& peritura pulchritudine formo fus cenfetur \& elegans: quid verò de interiori ftatuendum fit, Inter eas autem partes, quibus interior hic homo perficitur, prima precipuaq́ue habenda elt prudentia. Qux virtusin vita ipfa p piritali pri mum obtiner locum, Nam vt oculi in humano corpore inter caetera membra primas obtinét, \& principes habentur, non fecùs prudétia ipfa in interiori homine, aut inter mêbra huius hominis (piritalis, Eft oculorum inunus in corpore huma no,coetera membra ducere, gubernare, alijsq́ue membris lucem infef re. Prudentix yerò proprium munus cceteras omnes virtutes dirigere, \& illis inferrelucem, vt qua fit via ad virtutis finem \& fcopü progrediendum, homo fpiritalis agnof cat. Et vt oculi in homine exteriorià longè prof piciunt, quecunque homini fugienda funt, que fint pro fequendaita \& prudentia, Quo cir ca cùm Sponfus oculos Spunfę collaudat, intelligas oportet, eximiam illius prudentiam multtis laudibus celebrare.Sed duplex cùm fit prudentia, altera animalis hominis, altera verò fíritalis, maturo fatis có filio Sponlus Spófæ prudentiam cō mendans nomine oculorum, cofdem oculos columbinos appellat, [Oculi (inquit) tuícolumbarum.] luc,to. Sunt filij huius feculi prudentiores, filijs lucis in generationibus fuis,
ve Chriftus dixit: fed eft hoc genus prudentix cum aftotia quadamcó ionctum : imò potiùs aftutia quàn prudentia fit appellanda.Nam prut dentia illa, qux hominem Spiritalem venuftam \& pulchrum de beat efficere, cum fynceritate colí bina debeat effe coniuncta : alioquin turpem Sponfus illam animá iudicabis,qux prudentiā illá eft affequuta. Chriftus.R. N. cum difcipulosiad invulgádas cuangelicas le ges primó mitteret, ad prudentiam iffam aimplectendam, vehementer Math. to Hlos hortabatur. Eftcte prudétes fi cut ferpentes, \& fimplices ficut columbx. Hxe enim pridentia Sponfan venuftifsinam polsit efficere, que cuin fynceritate columbina có iuncta eft. Hace Salomonis verba ad vetereir illam Sponfam, Synagogä félicet, poffunt referni,eo maxi métempore, quo diuina mandata excepit, Sponlo fidem adhibuit, \& ad illius jmperium totam vitæ ra-Exo. sfo tionem componcbat. Nam columbinos óculos nufquàm habuit Spon fa, anteaquàm divinas accepilict leges, \& Sponfi mandata opere exequererur. Siquidem prudentia iftaChriftiana. De qua diximus, fudio divinx legis affequitur Ipiritalis homo, nam prudentia fidei à fynceritate proficifeitur,fides ex au ditu,auditus per verbum Dei.Euol Rom. to: ue autores omnes prohanos, quide prudentia longas texuêre dilputationes, prudentiam iffam cü fynce ritate columbina diutina exercitatione \& fudio nunquàm affequesis. [Abfque co, quod intrinecuis latet. ] Hoc loquendi modo frequé ter fignificamus, plura nos filentio proctermitrere, quę fint multo maio ra tris reb?, quas laudibo celebram? Veluti cùm dicimus, vir ifte prẹlat
cor-
corporis forma, ftermatis nobilita te, vultus decore, diuitiarum abundantia, vt interin taccam interio. res eius animi dotes. Huic fenlui fatis cófona efle videtur Grxeca edi tio:quę habét ixtros 7 नि ideft, extra filentić tuum.Ideft,pree ter id omne,quod filetur : exceptis ijs omnibus quax de tua puichritudi ne \& ornatu interiori filentun. Hze dixit Sponfus, né quifpiam putaret, pulchritudinem Sponffe pa acisillis verbis explicatam. Hebreea habent
 lumbarum ex crine tuo. Quaz fr dicat: Ocali rui columbini exura comam promicantes. Nam nopz crinem, fiue cormam fignificat. Quá uis Rabbi Ióna(refte RabbiDauid) in libro de radicious verterit, velú: ve fir fenfus:Oculi tuicolumbarum intra velum taum: quo facies Spon: fe proprer eximiam illius honefta-t tem operta erat.
-Capil itui fsut greges caprarï, que a/ Cenderunt de monte Galand.
Vantum décoris foeminis addat capillitium, praiertin fi prolixum, if multum, fi optino. colore, fi bené difpofituin fit, nemo eft qui ambigat. Id exprefsit eleganter quidixis:
Turpe pecus mutilum, turpis fi-
of en ne gramine campus,
Et fine fronde frutex, \& fine cine caput.
Vnde \& Duidius:
-Nec faciem,necte pigeat landare capillos.
Hinc apud Efaiam Erit pro crifpante crine caluitiom. Et apud

## 2. Cor.11

 Paulú A peftolum adCorinth.fcribentem, tàm frequens mentio de ferminarim capillis, \& coma illis natura data tanquàm maximo or-namento. Vt igitur fuperioricarmine Spenfre columbinam pruder tiam celebrabat, ita ctiam \& prexfenticarmine ipfam cogitationum compofitionem, fiue cogitationes compofitas. Id verò elegantifsimé exprefsir nomine capillorum.Nam capur effe cogitationum domicilium prodit Ariftotel.prodit ef̂lam Plato,ve alios philofophos pratermittanins.quide hac re multa \& co. piofé \& crudité rradidere. Mons autem Galaad (eft enim fimilitudo quardam paftorica) pafcendis pecoribus eft aptifsimus, nimiùm vicin ${ }^{9}$ montibus Bafam, cuius vbertas in Scripturis fàfriscelebrisadmodum eff,dicente Mofe: Butyrum de ar- Deut. 32 mento, \& lac de ouibus, cum adipe agnorum \& arietum fliorum Bafam, Eft igitur fenfus:Capitlituificut gregescaprarum,que de monte Galaad afcenderumt: Vtintelligas multos greges frequentes, tuma \& capras iplas pexas propter conta Aum, collifonemq́ue fýluarum, ita ve nitidifsimi fint atque pulcherrimi. Eft itaǵue ve difficillimum: ita: etian \& magna cum laude coniunAum, virtutem iftam affequi; qua Sponfos charifimam Spôfam commendatcomponere feilicet mentis cogitatus.Nam requiem illam fiue quietudinem mentis quàmChriitus pollicetur fais, paucifsimi fanè affequuncur. Hoc enim proprium eft huius hominis Spiritalis,quem Spon fus nobis proponit cortemplandum. Nam animalis homo adeo capillos, ipfas fcilicet mentis cogitationes compofitas non habet,ve infano \&c perterbationis pieno ftudio furfum deorfamq́ue iseteturita vt pe xum capillitium nunqua habeat, ne q́z animo veré tráquillo \& placido elle pofsit.Efai.Improbi ficur mąrefraisp
cocitatif funt quod fedarinequit. Núu quam enim quieto viaere poffunt: tumulteăturlape, \& importani per omnia ruunt;\& volitant, Adillam autem rentis quietudinem, $\&$ compofitionem cogitaruú nufquá peruenire poffunt. Hre eft ilfa animit Evthymia, dequa Stoici of Democritus multa dixere : fapientem fola virture deb ere effe contentum: n hil homini extrà fequarendum: folum fapientem effe diuitem: virrutem fo lam ad bene beateq́ue viuédum fuf ficere. Sed iftam cogitatuum compofitioném,quę Sponfam efficit pul cherrimams humanus animus affequi haud polsit,hiif mortificationes illas Paulinas probe teneat \& vehementius compleetatur .O Quis enim qui fémorraum reputet non illico fuis cogitationibus modom imponat, \& illas moderetur ? Quis cum Chritto móriatur(vt Pau.iubet)qui non perturbationes illas ifseleratí animi veliementer refugiatiItaǵz in quit Paulus. Reputate vos \&i mor-

## Roma.6.

 tuos quidem peccato. Er iterum. Ve tus nofter hömo ericifixus elt cuin illo,\&re:Sedvi capillos Spoufęopor tet eflo eompofitos, ita crimn blandos,tenues \& \& tractabiles ad omné nutum fponfi, ficut ad flarum venti. Sunt enim orpillifine carne ad ome nem infenfibites iniuriam, nufquàm inftrumenticuinfdam fentiunt leqfio niem zatnetf trondeanturé in hos tan tum pafsionis fuftinentes moleftias, fié capite, cui inhéfere, euelliconfingat: Pondera adehis qui fe Sponfo non folùn compofitos,fed \& blă dos \&e tractabiles prabent. De Paulo Apoltaloy cuius vitam Chriftus moderabaturDDefancto Dauid: Inelina ui cor ineurn ad faciendas iufti $\mathrm{P}_{\mathrm{fal}, 12}$ ficationesituas in beternum, \& $\mathrm{c}_{\mathrm{e}, 1 / 18}$ $-229$

## Dentes tuif fout greges töfarum, ques , ino 2

 afcenderunt de lauacro, omnes ge Etsith mellis fatibus, ©' fervilis nom nit in tereas.HAbet piritalis ille homo, qué fu perius coepinus depingere, ve oculos \& capillos,ita ctiá \& dentes. Quis fit aute vfus dentiu, aut cur fí ritali hominiab Spôfo tribuatur, ex corporeis ipfis dentibus cognofere nō erit difficile. Déres animâti à na tura tributos, primóve cibú molien tes côfliciát,quòd hae fitex digellió nibus prima, ftatuût peritiartis medicx. Ná détes homini tributos tum vt ceetcros inuadát, tú vt ad proput fandü vim aliquä fuggerảt, vt qui:dá ineptc ad inueitigãáu huius loci germanú fenfum,nemə qui métisfit copos credere polsit, Datos veròad cibi necefsitate, facile erit, collige:e, fi precipuos déces, quofúnett digerere \& diffecare,qui lati ytión funt, \& acuminari,ve mun ${ }^{\text {P }}$ fû́ implere pố fint facilius, fue ité eos, quicibucót ficiut, planá nacti lazityd né ad cum vfum aduertamus. Déribus fecundo ineffe fentiédi vim, abunde Galen ${ }^{\circ}$ docuit:quia fint illoru radicibus adt juncti nerai, quibus fenfus facultas comparatur. Auicenna in ea vidẽ tur fuifle fententia, dentes propria fubftantia fentire, quoniam denfés interdun dolere fignificat intima aliqua caufa. Non cle verò dolo $-t .103 \mathrm{Z}$ rem cuius non fit fenfus, vecunqute calid!, aut frigid fenfus adelle derntibus credi par eff : quamuishumidum, ficcum, durum, mole, afperum, lene, hand fentiant. Oute caufı fit, quod dentes calidum\& frigidun dumtaxat perfentiant Phyficis relinquo inueltiganduin, quain

Conci-
liat. 43.

鞎od.3.

Binslate
fhraink
$45 \cdot 59$ quem Sponfur deningit emicus in popul ill depingit, emicauerit ain Ctiùs tamen accommodabitur fpirituali homini rotus hic verficulus, de quo Paul. multis in locis . Animalis homo (inquir) non percipit ea, quar funt firitus Dei,fultitia chim oft illi,2 non potelt intelligere, quo. niá piritaliter examinatur. Vtenim piritalis homo dentes habet, quibus poreft diuina, quafí cibos conficere: ita \& aninalis,edentulus eft adeò vt percipere,quafi dicas mandere non polsit ea qux funt fpiritus Dci. Nec
mirum eft,fiquidem animalis homo ille eft,qui omnia fenfibus humanaque ratione metirur,non ille dumta xat, qui erafsioribus peccatis dat ope ram. Quemadmodum ergò fí quifpiam corporeis oculis coeloram pe rennes motus comprehendere niteretur, ftultus eflet habendus, multo magis fineq3 rationi, Reque cuidenti bus acquiefceret argumétis (is enim edentulusforer habêdus, vt pore qui neque dentes haberet ad conficiendos cibos, quibus ratio ipfa fubftéta tur, atque nutritur) ad cundem modum animalis homo diuina, ratione nitirur comprehendere:qua verò re uelatione \& Fide fibi proponuntur, ea non percipit, \& quafi edentulus fit, mandere non poteft. Exiftimat enimdiuina cibos non efferatione humanx conuenientes: ob eamq́ue rem,ftulfum iudicat ea credere, quare ratio nen fuggerit. Sed cùm Paul.in quit, Itultitia eft illiffatis indicat, id non contingere ciboram natura, fed vitio poticus hominis animalis quidentes nón habear. Er né poteft (inquit) intelligere, quia (piritaliter examinatur. Quafi dixeritecexamen rerum f piritale eft, cibi funt fpiritales,obeamq́uerem,rationis détibus confici non poffunt . Namipla rerú magnitado noftrx mentisimbecilli tatem maiorem in módum exuper rat . Habet proinde fpiritalis homo dentes quibus coeleftes sibos,sediui na quáque cómandat . Secundo, \& dentes hiabeo hic (piritalis homo, gui primum ciborum fenfum excipiant, vt diximus de calido \& frigido. Na pof quâmdéanimali homine Paul. differuit,ftatim lubiungiv. Quis cognouir fenfum DeỉNos autem (inquit) fenfum Chrifti habem², vt fcia mus quare ̀̀ Deo donata fune nobis. Spiritalis homo edentulus non eft.

Per-

## TVACAPVT QVARTVM.

16 i

Perfentit enim diuna, feit optime qux acceperit ab Sponfo donà, quae fpiritalis vitx ornamenta, Cùm e? nim fenfum Chrifti dixitPaulus, in telligas oporter, exploffam humaa nam fapientiam,quax détes iftos ad conficiendum diuina nṓ habet. Ob= eamq́ue rem, vt homo animalis de diuinis rebus nihil pofsit ftatuere, né certùm aliquod facere iudiciū: ita etiam \& f piritalis homo, quifen fum Chrifti habet, diudicare poffit de diuinis arcanis. Nā féfus Chri ftiidem eft,quod fpiritalis, diuinus; nihil habens cum carne commune: Indicat proinde(quia dentes habet, quibus ineft primus ciború fenfus) qux fit prefontiun rerum natura, quar futurorum dignitas, qua pęna peccatores afficiantur, quo premio coronétur iufti. Tertiò:led etfifpiri talis homo, fiue pulcherrima Spon fa, dentes habeat, non fatis eft, nili perfimiles fint gregibus ouium tófarum, quę afcenderunt de lauacro, quibus fint gemelli fretus, ita ve nul Ja fit inter eas fterilis, quemadmodum fertur de ouibus lacob, cum greges pafceret Laban foceri fui. Cum greges dixit Sponfus, ouium Gen. $z^{3}$ intellige frequentiam, \& multitudi neinconftipatam. Cưm gemellos fę̨ tus:dentium requabilitatem. Cùm nullam ouium fterilem effe: nullos illi dentes defuiffe: quod foeminis eft fingularis nota deformitatis, Nam fif firitalis homoden tes habeat, fed inequales, \&\& qui ma gnos patiantur hiatus,neque fibi in uicem coheræant omnes : nondum pofsit Sponfo videri pulcher, aut ve nuftus. Sunt enim pleríq; qui de nó nullis rebus exacte iudicát, cùmalia rüm fudicio cxcutiant miferi, \& hal lucinétur. Liceat inuenire quofdá, quide pecunijs iftam ferant fenten
tiam: viles effe, \& contemptibiles; \& indignas, vt illarum ftudio qui fapienseft tencatur: fi autem de vo tuptatibus carnis agitur, fi de mundipompa of faftu, in his rebus exi fimant fummam hominis folicita temfitam. Sunt qui diuina mandata de obleruatione feftoruin, de nó iutando temeré, diligentèr exequá turit at verò non lodere famá proximi,vxorem alienam non af picere petulátioculo, non defiftant, aut pronihilo ducant, AtquiSponfa dé tes debeat habere, led crebros, \& equales, ita vt perfuniles fint gregi bus ouium tonfarum mira æquabi litate, qua omnes habeant gemellos foctus,quarum nulla fit fterilis. Quarrò, candidos effe oportet, inItar ouium recenter tonfarum. Quod auté inquir[Quę afcenderunt de lauacro, ] ex arte fuit paftoria de fumptú. Inquit Columela. Ouis de tonfa vngi debeat fucco excoctila Colu, li: pini,veterisq́ue vini fece, \& amurca 7, de re: parimenfura commixtis, Qure,vbi ruftic.4o per triduú delibuto tergore, medi camina perbiberit, quarto die (inquiv) fi eft vicinia maris,ad litt ${ }^{9}$ deducta mergatur:fin minus, coeleft is aqua fubdio falibus in hunc vfum durata paulùm decoquitur, eạ́ 3 grex perluitur. Hoc modocuratum pecus, toto anno feabrum fierinon poteft, vt Celfus etiả affirmat. Nec Celfus: dubiumeft, quin ob eam rem lana, ve mollior atque prolixior, ita etiá candidior nafcatur.Itaquenon potuit quidpiam à paftore accommo* datius dici, quàm dentes Sponfre ouibus effe perfimiles, qua afcende runt de la uacro, que \& candidifsimx efficiuntur, \& nullam habent fcabritiem. Dentes igitur Sponfar candidos effe oportet, nullam habé tes fabritiem. Oporter enim cum,
L. qui
gai velit proper pulchritudinem iftanipivitalem Sponfoprobani, mí hil aut verteris nigredinis, ant feat britiei retinere, Nam \& olim vé tus illa Sponfa, quxi cuim indiber tatent ffer afferta,feruitutem/Egy
Exo is, priam expetebat $;$ \& cuìm Mhnna gratifsimum cibum ederct-adios cibos vehementiús capicbat 9 dentes quidem habebat: fed neque candidos, neque fine foabritic. Vt enim pcat. 8 . oues velleribus ex onerantur, imuthdifsimx́que lauacris efficiuntur, ad cundem modum oportet , Sponfa dentes habeat veteri fab britic exoneratos, nihil habentes antiquar nigredinis.

## Labia tua ficut pitta coccisea, or elo quium tuum dulcc.

POR commédationem Sponfxe, ab oculis primum,deinde à capil lis \& dentibus, nunc tandem ad labiorum commendationem digre ditur.Habet autá Spiritalis homo, vt cculos,capillos,dentes, ita etiam \& labia, qua inter membra Sponfe non inferiorê obtinent locum. La bia autera in homine infignem prox rercetera membra rationen habent. In brutisquippe dentium mo do heec tegumenta lunt, \& veluti proceftria quadam : hominibus tamen ad formandas voces, mirabile fuggerunt adiumentứ. Deniq; molia \& carnofa ab artifice Deo fuére efficta. Vt enim humana lingua du plici fungitur munere, conceptus animi enưciando, \&\& faporū vim per fentiendo:ad eundem modum, neq; labiorum firaplex functio eft: Ied dentes quidem cum decore conregunt plurimo, tum loquutioné ma gis preftant articulatam.Ea nä́que
conflaturex literis:quarú enuntiatio \& obtruncata,\& mirú in modú obturbata, neq; intelligibilis prefta retur,niad hancrationem labra, lin guamq́ue conformaffet artificis infinita prouidentia. Igitur ab hac fecunda functione, qua fcilicet labia ad formandas voces magnum pixbentadiumentum, venufte \& elegá ter diuina philofophia frequenter labiorum appellationem vfappar; ad experimendos varios animi con ceptus.Sxpel labium pro lingua accipitur,\& loquella, \& pro idiomate. Genef, Ir. Et erat omnis terra labij vni̊. Eodé capite.Cófundamus labium illorum, pro vocibus, néslter alterius fcilicet yoces intelligat. Et labium pollutum appellat, vel impurum,quod ea tátum loquitur, quac carni \& affectibus probantur. Efai. populum fuvm labij effe polluti confeflus eft, gucd non ve Seraphim dominum collaudaffent, fan-Sogh, 3. Etumq́ue celebraffent. Iuxta candé tob.u. propristatem Soph. 3. Labium electum vocarur, quod jugiter celebrat bonitatem Douminilob,visum labiorum, eloquentem hominé vocat, cuius dictio fit \&r fufa \& Iplendida. Quo circa Mofes minus feido neum ad loquendum fignificst,cum Ie in circuncifum labijs a ppellabat. Adeó́; hace ratio metaphorx diuino Spiritui placuit, vt genus omne doctrime \& la pientix labiorumno mine complectatur. Vtin Pfalmis arrogantium hominum \&\& impiorú illa fententia eft: Labia noftra à no bis funt:quis nofter dominus eft. Et Pral, 6 labia dolofa in Scripturis facris ani mum dolofum \& faum fignificãt. Sic David in corde orat: Non in la bijs dolofis. Efaias: Populus hichabijs me honorat, hoc eft, per meras deceptiones, $\&$ adulationes femper loquitur.

Joquitur. Harc fünt à nobis ditta,vt quifọue intelligat, quid labiorum nomine, iuxta proprietatem fancta rum Scriprurarum prafenticarmine Sponfus intelligat:quoniam labia ad fermonem \& loquutionem Sponf $x$ funt maxime referenda: Di cturus igitur de fermone Spôfar integro, charitate, \& dilectione, perfinilem cum facit vittre coccinex. Inter fucos, quibus veftes tingúrur, inficiunturq̣ue, Plinius coccŭ enumerat: a doo ve effer dicatum palu damentis imperatorijs. Fuit hic co lor in fúmo pretio habitus,tŭ apud Gentes, tùm etiá apud Hebraos: atque inter cxteros colores,qui adhiberétur diuinocultui, primas obti nuit color coccineus. Exo.28.Facies laminam de auro purifsimo, in qua fculpes opere coelatorio, SanctūDo mino : ligabifq́ue cam vitta hyacinthina:\& erit fuper tyaram, immi nens fronti Pontificis. Inter metal la aurum habetur pretiofifsimum: eadem opera inter colores coccineus pretiofifsimus habetur. Nomé Domini in auro fculpto portabat Sacerdos Domini in fronte, vt auri pretio \& reftimatione admonerentur homines, quantum effer pretiú, quanta dignitas illius, cuius nomen auro erat infculptum. Vt autem dignitati \& maieltati nominis Dei, quod auroex primebatur, humanus relpöderet affectus, vitta hyacinthi na ligabatur, Quoniá vt pretiofum efl nomen Dinitità etiā oporter fla grátid dilettione\&̊charitate,quechya cinthino \& coccineo colore exprimebatur, àb omnibus mortalib?, tú verò maximéà Sacerdotibus colatur. Igitur ve veteri teftaméto cocci neus color ardentem ditectionem \& charitatem fignificabat: ita etiă \& prefenticarmine, Sponfælabia
vittre coccincex afsimilantur: vt per, labia loquellam, \&fermonem Spon Ię intelligas: per coloré coccincum, iuxta Molaicum Symbolum, fermoné \& verbum ignitum : quiftimulos ingerat, addat calcaria, igniculos fubdat. Hoc eft enim quod fequitur: [Er eloquí̆ tuam dulce.] Hoc eft quod afficit, rapit, transfor mar.Quid mirú elt,fí fermo Spófx vitte coccinex propter ardorem af fimiletur:quádo inter eleméta ipfa nullum elt, quod æqua facilitate fuas exequatur operationes, atquè ignis? Sermo autem fpiritalis hominis,verbum Dei eft: verbum autem Dei,quemadmodùm Efai, teftatur, Efai. ss. admirabilis eft virtutis \& potétiz: adeò vt nufquàm femel emiffumva cuum reuertatur. Verbum(inquit) quod egredietur de ore meo, nō reuertetur vacuum:fed faciet, \&profperabitur in his, ad qua e enifi ilJud. Habes in Euăgelio apud Lucã: Lue.ra; Ignem veni mittere in terrä:\&quid volo nifi vt ardeat? Verbum vtiq́; \& Euangeliú igné a ppellat, \& fuccenfum ignem, quòd fumma agilitate, \& facilitate incredibili, animos hominũ fuccendat. Paulus Apoft ${ }^{\text {t.Cot. is }}$ differentiă afsignat, inter fermonE fpiritalis hominis \& animalis.Que loquimur(inquit)nóin doctishuma nre fapientię verbis, fed in doctrina fpiritus,fpiritalibs Ipiritalia cópará tes. Quafi dicat Paul. Magno inter uallodiftare debeát fermo f piritalis hominis, qui Spöfa eft,\& \&illius,qué animalé appellamus. Cöfidera(inquit Paulus) qué habeat preceptorem animalis homo:quoniá aui: Pla toné,aut Pythagorá.Spiritalis autć homo magiftū habet inftitutorem Spiritū. Obeamq́; rê,fı magiftros\&̌ praceptores inter fe conferas, liquido conflabit, qualis fit fermo $L_{2}$ vtriufq́;

## F. CYPRIANVSINC ANT.

vtriurquac.Quia qualem quifq́; pré eeptorem nastus eft,tales concipiet igniculos. Obea mq́uerem, qui Pla tonem fortitus fuerit magitrum, difputabit fubriliter: labia tamen coccinea non habebit, nequê eloquium dulce. Secus verò, qui Spiritum ha'ouit preceptorem ató; ma giffrum, Inquellam habebit, qualis eft piritus ipfe,qui fub ignis feccie frequenter apparuit. Ità etiam \& fpiritalis hominis fermo, quoniam Spiritum habuit Doctorem,coccineùs crit: igneamq́ue naturam refe
Romat. tat neceffe eft, Paulus ad Roma. I. maltis titulis verbum Dei commendat:inter cateros vnum illitribuit, quod fit virtus Dei. Euange lium(inquit)eft virt us Dei, omni credenti.Nam vt ceterisin rebus di vina potentia feexercet, \& in animos hominum infinuat :tùm verò maximé per verbum Sponfx \& Ipi ritalis hominis, quod femper cum verbo Dei conitnctum eft. Hoc ver bum virtus appellatur \& potentia: quod incredibilia quedam fpiritalis hominis in animos audientium $\mathrm{B}_{\mathrm{ph}}$. 4 - opererur. Lege apud Paulum 14 $4 . \quad$ fribentem de differentia fermonis fpiritalis hominis \& animalis, ic vtrunqúue confer inter fe. Intercx tera verò illud etiam habet coccineus color, proprer quod fuir in maxima laude, quòd grano cocci neque fenefcenti vires defunt, neq;
Pili.g recenti, Nam fermo fpiritalis hominis fenefcere nufquàm debeat:
 vitte coccinex. Obeamq́ue rem ho mini fpiritali danda opera eft,perpetuò pradicet verbum:iuxta id, 2.Tim. 4 quod ad Thimoteum feripfit Paulus: Infta opportune', importund. Nam docet charitas \& dilectio fra cerna, nè verbum veritatis \& falu-
tis occultetur,aut filétio prematur, né languef cat verbi pradicatio,aut iaceat, táquàm fenio cōfecta. Alioqui non referet fermo f ponfe vittá coccineam. Ná fermo fponfa cocci neus debeat efle: gui ad naturá ignis maximé accedat, \& animos hominư rapiat, \& iuxta naturam color is coccinei,fenio nunquàm efficiatur. Non defunt, qui hunc locú vertant in hunc modum:Sicut filum coccineum labia tua. Et quidể quantùm attinct ad rationem coloris, in nullo lęditur fenfus germanus:verùmtamen quantū attinet ad differentiá fili aut vittr, fi [filă] vertas,fenfus poterit accommodari ad conftan tiam in diftis: quod non eft à charitate \& dilestione alienum : fom pta proprietate loquendi a àRaab: qua coccineo filo appenfo iuxta fe neftram, fidem atqué conftantiam diftorum,tùm ipfa feruauit,tùm in filijs Ifrael ipfa comperit.
Sicut fragmen mali punici ita gene tue, ablquè co quod intrinfecius latet. PER GIT laudare Sponfam ab his, quax folent foeminarum vultus eximic decorare \& exornarg. [Sicut fragmen mali punici, \&c.] Solet in genis robur quidem appa rere, cùm affectus verecundix \& pu doris animum occupat: qui cùm in genas erumpit, incredibilem gratiá forminis folet conciliare: $\mathbb{R}^{2}$ vultus venuftatem mirum in modum au gere. Verecundiam auté iftá,maximè referendam cenfeo ad Philofophix genus illud, quod Ch. R.N. frequenter nobis commendauir. Er Paulus innumeris pené locis nihil aliud inculcat, adeò fcilicèt de bonis operibus non effe gloriandum, aut pietatis opera, quxfecerimus, adeò non effe iactanda: vt

## CAPVT QVARTVM.

vt potiūs poftquá divina mandata operefucrimus exequati, inutiles feruosnos dicemus. Poftquatia hee omnia feceritis, \&sc. Hxc eft enim yerecondia illa, quar maxime decet Sponfam, vt omnibus operibus, bo nis exornata, itả vt ad abfolurá vir furnali delit coram iponio fuotamen rubore perfufa, mali pu nici colores referenspafsifat. Nafcitur autem rubor iffe, \& verecundia noltris animis; cùmabeo homine amplifsima accipinus bencficia, de quo nẹs malemeritos fatis fcimus. Scit fpiritalis homo, fe nihil dignú prorlùm habere, qđ repédere pof. fit pro innumeris beneficijs accePal 145 pris. Quod Regius vates Danid dicebat: Quid retribuá Domino pro omnibus quar recribuit mihi? Calicem falutaris accipiam:hoceft, labo res xrumnas, ingruentem etía wor tem, libenti proillo animo feram. Sed \&oilla maior eff erubefécédicau fa, qua Sponfe genas, aut Ipiriralis hominis pofsit perfundere rubore: qued non folùm nibit haber quòd Sponfo pro tot beneficiss acceptis pofsit repédere:verùm criảa \&quòd de illo lepé male fuerit merita. Ná cim inimica effer, turpis,deformis, cùm multis illum fcelcribusirrita fet, pulchram tamen effecit \& veguffam, \& fibi in marrimonium co pulauit. Quòd ve de vereri Synagoga verú elt,cùm in Egypto ver faretur:tùm verò maxime de tora Ecclefia, quxa à iufto Abel fumpfit exordium. Quibus laboribus verus Sponfus Sponfam fuan vindicauit, quos pertulit cruciatus,qua opprobria Iuff ulit, quàm horren/ da paffus eft, vt Sponfam multis ornamentis condecoraret! Quid ergó mirùm, fi coràm Sponfo Sponfa crubeicit, adeo de ie benemerito?

Quemadmodùm autem fuperiori ${ }^{\text {Simile. }}$ carminé dixerat, ablque co quod intrinfecùs latet : ità etiam \& prexfenti, Quafi dicat: ve cerera ta ceam, qux intùs funt, multa \& magna ornamenta. Quemadmodùmenim fub fragmento, yel pel licula, aut cortice mali punici fiue granati, multa occultantur orama faporis dulciffimi : ità etiam \& fub ifta verecundia Sponfre \& hominis fpirita lis multal latent, qux oculos humanos fugiant, quare Sponfovideantur gratissima. Imó inter cxtera virtutum opera, illa maximé Sponfo probantur, quax maximé latent : \& ipfis animi recefsibus oc cultantur : nam qua ab homini, bus videntur opera bona, non nihil interdùm mercedis accipiunt; qux aútem in occulto manent, que foluim Sponfum habent fectatorem, haec ampliori laude digna ab Sporifo iudicantur.

## Sicut turris Dauid collum tuum,

 quie adificata eft propugnacu? lis: mille clypet pendent ex ca, omnis armalura fortium.```
donis
```

                                    . 1
    REX Dauid inter cretera, qux ad xternitatem memoriax fecit opera, turrim extruxit in mon te Syon, \& altilsimain \& egregic munitam, wnde poffent hoftes vi. deri, totaq́ue ciutas cómodé tue ri atque defendi. Habebat arx propugnacula quadam, qua Hebrai a.Rep.s. eminentias vertunt:ex quibus com ${ }^{\text {i. Par. }}$. mode etiam \& turis ipla poterat defendi, \& arceri facile impous hoftium. Erat intrà turrim copio fus apparatus armorum, tormens ta omnia \& machime bellicex, ingens numerus clypeoram, gladia-

L3 rum

## F. CYPRIANVSINCANT.

rum, haftarum, qux iuxta Prifcorum confuetadinem, partimexteriori turris parte pendebant, partim afferuabantur intùs: \& qua pendebant exteriùs arma, proter hoc quìd regiam magnificentiam declarabant, civibus ingerebant au datiam, \& ftimulos ad bellandum, \& hioftibus(vt eredendum eft) incutiebant terrorem, cùm a loge intuerentur, incredibilem armorum vim \& apparatum . Pergit autem Sponfus laudare Sponfam à rectituadine, optimaq́ue colli difpofitione. Erat collum erectum, teres, rotuindum, ornamentis pratereà muliebribus adornatum \&\& condecoratum: ità vt collum turrim ipfam referret:ornaméta verò, propugnacala turris,\& clypeos inde penden fes. Nihil potuit adduciad exprimendam perfeuerantiam in promilsis Dei, aut commodiùs, aut venuftiùs. Naw, vt omittamus quôd turris ipfa tanto apparatu armofum fulta àtqué munita, hoftibus quodammodô erat inaccefsibilis: fed ad infinuandam perfeuerantiá iftam, colli intulîfe mentionem, fie ri non poruit fine graui \& maturo conlilio. Nam cxtera membra accepimus à natura in quamuis partein facilé flexibilia, vt in motus a natura fibi deltinatos, nulla diffi cultate cierentur: collum autem fle xibile non eft, nec circumactum mouetur:né forfàn laxata vertebra animal interiret. Obeamýue rem maiorem firmitatem artificis fapiétia collotribuit:idquòd lib.de vfu partium, fiue vtilitate fignificat Galenus. Iure proinde', cùm de perfeuerantia hominis Ipiritalis circà diuna promiffa agitur col liinferturmentio. Proprium autê eft, quemadmodum animalis ho-
minis promiffa Dei, aut contemnere, aut ridere: ità etiam \& hominis fpiritalis, omnem fuam confidentiam, in diuinas promifsiones rejicere. Nefcit animalis homo, que fit ifta perfeuerantia, qux egregia illa rurriDauidis exprimebatur. Obeamq́; rem Petrus Apofolus, per Mimefim quandam, fit ue imirationeth, frulta ${ }^{\circ}$ e infana illorum iudicia, \& verba ridet, dieens: Vbi eft promifsio, aat ad uenrus cias? Nam ex quo patres dormierunt, oinnia fic peffeuerant ab initio creatura. Gravic ter \& audacter ifta pronuntiant, quibus nulla eft perfeuerantia circa diuinas promifsiones. Similia quedam Sapiens de impijs enarrat : Dixerunt impij cogitantes apud fenon recté, exiguum \& cum teqdio eft tempus vite noffre, \& non eft refrigerium in fine homi nis, \& non eft qui agnitus fit reuerfus ab inferis. Venite ergo \& fruamur bonis: vtamur creatura, tanquàm in iuuentute celeriter:coronemus nos rofis, antequàmmar cefcant, nullum pratum fit, quod non pertranfeat luxuria nofra. Ad cundé modum animalis homo perpetuò fic fecùm cogitat : vbi eft promifsio diuina? vbi funt illius pollicitationes? vanifsima fane videntur fabulx, \& nuga plufquá animales. Et rationem adducunt : nam ex quo patres noffri dormicrunt, id eft, mortui funt: fic omnia ab initio creaturex, id eft, ab orbe condito perfeuerant. Eodem femper ordine cuncta ducuntur. Mortui funt patres,nec vnus quidé redijt, qui nobis nuntiaret, poft vitam hanc aliam fupereffe:eadé fem per eft mundi facies: vices funt naicentium atq; morientium, Quare
cùm

## CAPVT CVARTVM.

cùm ifta fic habeant, quid expeciatur iadicium aut refurrectio? viuamuslaute dùm hic viuitur,Náqué dicuntar de infernis de pramijs bo Dorum, Ipectra funt, territamenta, fallatix \& impofture: Quid igitur noftra refert, auticiunare, aut orare, aut catera quax a ppellantur pietatis opera cfficere? hrec Hypocrytis relinquamus. Eft autem hec perfeuerätia in promifsis Dei, quar per turrim Dauid munitifsiman fignificatur, Chriftiano hominì adeo neceffaria: vt Paulus Apoftalus nos omnes filios promif Gal.4. fionis appellet. Ad Galatas : Nos (inquit) fratres fecundùm Ifaac, promifsionis filij fumus. Et ad
1pb.2: Ephefios, aduerfùs gentes objiciebat, quòd promilsionis (pem non haberent. Peregrini (inquit) \& alieni à teftamentis, promifsionis fpem non habentes. Tota enim Ecclefia Chriftiab orbe condito: \& quicunqué qui fpiritalis homio appellari potuit : nunquàm fine perfeuerantia in diuinis promifsis; pietatis aliquod opus efficere po-
Heb, to fuit, Quocircà Paulus Apoftolus illosvehementer hortabatur, perfe(4) 3 yefarent in Deipromifsis. Ne reji ciatis (inquit) libertatem velfram, qua haber mercedem retributionis magnan, Patientia enim opus eft, vt voluntatem Dei facientes, ferátis promifsiones. Itaque volun? tatem Dei exequi citrà perfeuerantiain iftain in promisis Dei, nulle pacto polsimus. Effici autó beatos:nili voluntatem Dei per om, nia impleamus, multè minùs fieri) thart pofsir. Eft autem perfeuerantiaiffa circa divina promiffa effectuss Heb.n. iuftificantis fidei: nam quarcunquad Padlus fidei fanctorum tribuit ab Qthecondito: hace tadem perfeuc-

## F. CYPRIANVSIN CANT.

ret: Heusta, nonné vides äêris fere nitatemscatcros mortales voluptätibus ac delitijs indulgare:nihil im minere periculi: quid igitur metuis inunderionem diluaij, \& tantopere diuinis pollicitationibus \&\& promífsioníbus adhares? Nó poruit ho flis flic acerrimus turrin Dauid expugnare: fed diumis promifsionibus filens, arcaniconftruxit : quáuis à ceeteris mortalibus dementix \&ffultitix damnaretur.Quáta fưe rit conflantia \& perfeuerantia fanCifisimiA brabam circà diuina promiffa, nulla eft pene in lieris facris pagina, que non eam multis nominibus \& laudet \& celebret. Hoftes expugnabát turrimDauid, cùm illi promitteretur Ifaac, homini fenio
Gen, 22. confetto, \& habentivxerem \& vetulan \& ferilé : multờ magis cùm charifsimum filiun ad diuinú imperiñoccidere voluit::quibus arietibus pulfabatur turris Ha:fed tan* dèm impetus hoftium fola perfeue ràntia propulfauit. Hre autcétur ris Dauid ædificata eft cum propugnacillis,\& pédent ex ea mirlle cly. pét,omnis deniq; armatura fortít. De quibús clypeis \&armatura Pau lus: Alfumite (inquit) panopliam, hoceft, vniuerfam armaturam Dei, vt pofsitis omnibus perfectis aut peractis ftare:\& baltherm, veritaté Euangelij Chrifti \& promiforum Itatuit: thoracem, iuftitiam, qux no bis contigit per Chriftum lefun: fcutum, fidem appellat: faluté affequatam per Chriftum R.galeath: gladium, verbú Dei. Quibus omnibus inftructa atque munita turris ifta Dauid, facilé poflet contemnere omnes impetushoftium. Annotá dums pro propugnaculis quemad modum noftra habet translatio, Hebrea habere -7ivan nomen

deductum ab Fise hoc eft, ido- Vorinquin Etrina fiue documento: quafirur- lib. . ond ris illa viatores cerrò dirigeret,quo | ci, \& Kab |
| :---: |
| Ionah $~$ | effent ituri. Qux quantopere con'- ponitur gruant diuinis legibus, qua in cer- vice Nle tum finem \& deltinatum hominem riie. dirigunt, facile pofsis deprehentere: prafertim fi aduertas vaticiniú Efaia: De Syon exibit lex, \&e ver - ${ }^{\text {Iai } 2 .}$ bum Domini de Ierufalem.

## Duo vbera tua ficut duo binnslif ca-

 prea gemelle, qui pafounturin li it lijs donec afpiret dies, er inzisentur vmúre.SOLET pectoris torius, mammarum prafertim elegans eompofitio foeminis multum decorisac venuftatis preqfare:obeamíque rem Sponfus duo vbera Sponfx hinnulis in lilijs pafcentibus afsimilat. Aptifsime verò poft perfeuerantiá circa diuina promiffa, qux pertur sim Dauid exprimitur, de duobas veribus mentionem intulit: quid bus beneficentia (vt arbitror) \& pietas exprimitur, qua hominichri Atiano apprime neceffaria funt. Pau. Apoft, duo here vberaveluensê Heb. rs. ter cômendat: Bencficétię(inquit) \& communicationis nolite obliuifci. Si Chriftiano homini hae vbera neceflaria non effent : munquàm Paulus dixiffet: Facti fanus paruuli in medio veftrûm: quomó dò fi nutrix foueat filios fruos? EE Sponfus Sponfre wbera hedis alfimilat, quoniam adhic paruula effet: \& Paulus; vt Theffalonicenles nutriat lacte;factus eft paruulus in- ${ }^{1 \text { r.Ther/ }}$ ter illos. Vidé enim lacte poecrat nutrire, fi vbera non habuiffet Sed oporter, fpiritalis homo, \& Sponfa Chirfti vbera habeat fimilia beedig
genel

## CAPVTRVARTVM.

geme ${ }^{3} \mathrm{is}$, qui vt teneri funt, ità etiá \& xquales. Admirabilis Pauliteneritado:qui pro omnibus ecclefijs orat, collachry matur, aliquádo ma nas elcuat in coelum, ad prredicandum omnibus elf paratus,omnibus
Rom.i.
Romeso cagnordit debitorem.Sed equalia fint oportet vbera firitalis Lomi nis. Nam in Fide non eft diftinctio Iudxi \& Grxci:vacatq̂ue omne pri uilegium meriti : \& regeneratio Chriftiana, qux cunctos abfoluitex requo, nuilos diftinguit:Omnes(in-
Rom.3. quit Paulus) egent gloria Dei, vt inflificentur gratis per gratiă Spōfi.Iudeas exiftimahat ì gratia Euá gelica gentes fuifie arcendas:mul。 tilóque laboribus \& longa predicatione vix potuit Paulus id fuadere Iadxis, Euangelicam gratiamom nibus ex equo debere effe cominu nem. Sed intuere Pauli vbera, qui vere 'piritalis homo erat, inter tot difsidia, \& tumultus vtriufque populi: vtriq́ue vbera adhibebat zqualia:Iudxis fiebat tanquám Iu-
4. Cor., dxus, \&his qui fine lege crant;'quafifinc lege eflet. Omnibus(inquit) omnia factus fum, vt omnes lucri faciam. Parùm prodeft vbera habere xqualia \& fimilia duobus hoe dis gemellis, nifi foris ad nutriendun paruulos coaptentur. Nam quid prodef, fi proximo compatia ris interno quodam anìmiaffectu, nifi cius etiam infantix contemperate re commode' fcias? Quid prodef, fi compatientis affectu meam intecaufam transferas: fiexteriùs nünquàm (piritalis hominis vbera adhibeas? Neceflarium vtió; eft,interiu's proximó compatiaris: exte ${ }^{\prime}$ riüs, more nutricis, vbera adhibeas? Secundò,oportet vbera fint requa lia:ità vt beneficentia Chriftiana \&e
pietatis opera omfibus ex eqquo im pêdantor. Nả videre eft quoofā,be neficos quidé \&\& pietatis operibus intentos, fed in parentes, amicos, \&affines: Cateros verò omninò negli gunt \& pratermitrút:quafi Sponlus eis vberibus defectetur, qux nó fint xqualia, \& frmilia hoedis gemellis. Hebrrei,duoo vbera, ad duas tabulas referû́ diuinorú preceptoriū, quib ${ }^{\circ}$ populus ille tanquàm infans \& par uulus nutriebatur: qux hodis ge mellis afsimilantur, quoniam \&mo le ipfa, \& numero praceptorú effent xquales.
I Diliges Dominũ Deurn ruum.
Exod,20
2 Nor erunt tibi dij alieni.
3 Nô affumes noméDeitui in vanai
4 Memento Dei Sabbathi.
5 Honorabis patren \& matrem.
i Nan occides.
2 Non fornicaberis.
3 Non furaberis.
4 Non falfum teftimonium dices: 5 Non cöcupifces rem proximi tui. T Quidả de Mofe \& Aarone locū̃interpretátur, quorú alter, quæ ad diuinum cultum pertinerent curaret, alter gubernationem admini ftraret politicam: qux duo adeò in omni repub. bene inftituta ncceffaria funt, ve fine his duobus vbe ribus, nempè religione \& pietate erga diulina, \& circa externa, quacunq́ue ciuilis adminiftratio facilimé dilabatur. His verờ duoobus tari quàm duobus vberibus populus optime füftentatur \& nutritur.

## Donec afpireer dies, ov inclinētur vm

 bre.Vadam ad montem myrrha, ovadicollem thuris. Ls Sufpi=SVSPICANTVR quidam Sponfi verba effe, qui (yt feri foler aliguando in amatorijs colloquijs) paica quedam interponit, que tamerfi orationem ipfan, aut orationis decurfum impediant neceflaria tamen videntur pro temporis, opportunitate \& occalione. Si Sponfo itaq́ue verba tribuamus, neceflarium erit, illud in mentem reuocare, quoniam Sponfus Spon fe perfonam affumit aliquando, amoris vi \& efficatia ad id impellente. Proprium eit enim amantium, amati caufam, imò \& perfonam in le transferre. Nam eft amator (vt Plato dixit) animus vnus duobus corporibus viuens. Ergo iuxta quorundam fententiam, fermonibus amatorijs verficulum hunc Sponfus interponit, quoniam ad falutem Sponfre. \& foe licitatem vehementer foret neceffarium. Celebrauerat illius laudes, \& illuftria ornamenta: vinde periculum erat, ne plus nimiò fibiplaceret, obeamq́ue rem, prxftanti carmine illius conatus velutirerundit, \& animos reprimit, ne in arrogantiam, aut fuperbiamerigatur. Obeamque rem,quafiSpon fa ipla loqueretur, inquit Sponfus: dum eft flagratifsimus $x$ ftus diei, \& inclinantur vmbre, ideft, ingruente tentatione, ad montem Myrrha , \& ad collem thuris cundum eft: hoc eft, frequenter orandum eff. Mihi verò maxime probatur, hoc carmen ad Sponfam pertinere: cùm quod ad venuflatem metaphore maxime pertineat, fiue qued venuftiorem efficiat meraphoram : tùm quòd fí Sponfo tribuantur duriufculé coharent cùm precedentibus \& fe-
quentibus.Sunt igitur verba Sponfa. Sponfa proinde cùm Sponfum audiret, illius virtutes fingulas eximijs laudibus celebranrem quafi non poflet propter ingenitam fibi verecundiam \& pudorem, qui optimas deceat foeminas, proprias laudes audire : finxit fe velle ab Sponfo aliquantifper difcedere , \& ad montem Myrrha \& collem thu ris le conferre. Hee qua diximus vt venuftatem metaphorx incomparabiliter augent, ita etiam plena funt arcano \& myfferio. Myrrha propter vocis affinitatem mon tem Moriam fignificat, vt arbitror: nam \& montem illum \& Myr. sham Hebrei cadem voce efferunt. Quo in loco templum illud conftructum erat toto orbeceleberrimum, cuius tanta fuit \& religio \& antiquitas: vbi iuxta diuina mandata thura adolebantur perpetuò, aliiq́ue fuffitus odo: ris gratifsimi. Nomine itaǵue Myrrhx \& nomine thuris templum intelligito: per templum auten orationem : nam domus orationis templum crat, quemadmodùm Chriftus redemptor nofter dixit : Math,at Domus mea domus orationis voca bitur. Per aftus autem vrgentif. fimos quid fit intelligendum, abuade fatis fuperioribus demonflrauimus. Attende igitur, quàm fibirefpondeant omnia.Audit Spon fa ab Sponfo quoniam pulcherrima ef,\&oculos habet columbinos, \& capillos, \& optimi coloris, \& fin gularí quadam ratione cópofitos, idem de dentibus, de collo, de vberibus. Hxc igitur cùm Sponfa confí deraret, quali in Ceipfam defcédens: in mentem reuocabat, quoniam ho $100 \%$ minis vita militia eff fuper terram,

Prowis. \& quoniam follix ille habendus eft, qui femper eft pauidus: tum quod fanctifsimis hominibus, quo
Pralis 33 altiori gradu fanctimoniæ \& in nocentix funt conflitati', co timendum fit vehementius. Time te Dominum (inquit) ornnis fancti eins. Obeamq̂ue rem dicit, dum eftiflagrantisimus æftus, \& inclinantur vimbre: idef, cùn per totam vitam femper fit dimicanduing, noniuust, aut vacat proptias audire laudes, non me mearum latudum commemoratio inpediet-quo minus eam ad montem Myrrhx, \&ad collem thuris, hoceft, quominus orationibus inftem :id enin (vt diximus) per montem Mÿrrhax \& thuris ef intelligendum. Nam
Iucirs. ingruente tentatione orandum eft,
Math. 26 quemadmodum Chritus redem pror nofter docet, cùm exemplo, tum etian verbis: Oporter femper
Luc. 22. orare. Orate, ne intretis in tentationem, Factus in agonia prolixus ora
i.The. 3. bat. Paulus ad Thefalo, fine intermissione orandum. Ad Thimot. iuuct viros orare in omni loco. Et Mofes cum Dei ira incandefceret aduerfùs Sponfam veterem, dice-
Exe . 32 bat:Cur fcandefcit, ô Domine furor tuus in populum ruum, in magna virtute \& manu forti! Reaertere obfecro ab ira furoris tui, \&cc. Non folưm aurem vrgente procella tribulationum, infanteq́ue pericat lo,guod per totam vitam imminet orandum eft : fed \& confideranda peccata, \& lachrymisifunt eluendx contractx fordes : id verò \& no mine Myarha Sponfam voluiffe fubindicare non ambigo, qux vt amara eft, ita ctiam \& animi amaritudine \& contractione deflenda funt peccata. Docet proinde Sponfa,adeònon effe fidendum proprijs

Virturibus tametfiab Sponfo probe tur, maltis laudibus in cœlum vfq; euchantur: vt tunc maximé timen- - s minh dúfit, \& in nos ipfos defcendendú: deflenda peccara, orationibus inflandem, lachrymis, ieiunijs, alijseq, caltigationibus cohibẻdos affectus. OrauiteMofes, \& abforptus ef Di- Mumi is than can omibibus coniuratis, $\&, 21$. Ofar, ve Detis ferpentes venenatos depellat à popula: \& impetrauit, Dauid lauabat per fingulas n. Reg.ed noctes lachry inis fratum fuum, cón fideratione admiforum: lachrymis Pai, $7{ }^{2}$ \& compunetionc interna, quafi gra tifsimopane fuftétabatur. Fuerunt ${ }^{\text {Pfal, 14: }}$ mint laehrymx mex panes dic ac



## Totapulcbra es amica med, oo macu: lanoneffinte. 

HIC ef velati cpilogus dicto: rum, \& quafi conclufio fuperioris encomif, quo fingula membra Sponfa collaudabat. Pulchra (inquit)esoculis, capillis, \& dentibus,\&ce: Qaaf dicat: Qaid opus eft multis? Tota, tota quanta es, pulcherrima mihi videris,neque vllam in corpore vitium liceat confpicere. Non eft in tanta venuftate neuus aliquis, qui inruentiun oculos pofsit offendere. Hic ver ficulus ad Sponfam Chrifti triumphantem debeat referi, fiaten damus literex rigorem. De qua re Paulus Apoftolus. Exibuit eam fibiChrift ${ }^{2}$ gloriofam, fine macula \& Ephe. so ruga, In Apocalyp. Ciuitas illa fu-Apoc,as perna fe obtulit Ioanni vifenda, tanquâm aurum mundum fimilé vitro mundo. Sed \& ad Sponfam ctiam, interim quèd in terris
verfatur pofsit hic verficulus non incógruč accómodari. Iuxta litệá,
Num 25 secinit Salomon prafenti carmine venuflatem \& pulchritudinem ve, teris Spófe, Sybagoge fcilicet cùm fublatis e medio \& interfectis flagi tiofis hominibus, qui cum Moabiticis mulieribus, fuerunt cortarib
if amplat
..u. \& \& peccauerūt peccatü phogôr, qui
Num. 31 omnes fimul foére trucidati, Spon-
55. fa quafi depulfa omniturpitydine

E2grt. \& foeditatis nota, efficita fuir pulsherrima. Idem dixerim de Dathá,
Num 16 \& A biron, illorumque coniuratis, Sponfa Chrifiinterim quad lage-
Quad ne fimilis eft, fagenx qux continet \& bonos \&emalos pifces, nonni hil habet freditatis ab improbis hominibus contractx: cducetur aliquando fagena ad littus fegregabuntur boni pifces à unalis; \& turic tandem iure Sponfe accommodabitur hic verficulus. [Tota pulchra es, \&c. ] Sed \& Sponfus,quę eft illius benignitas, boni fem : per confulit quidquid charissima Sponfa haber: \& quamuis pro fatu prafentis miferix, \& infoelicitatis nó nihil habeat tur pitudinis,non defit macula neu? \& ruga, fed fublatis nonnúguàm é medio impijs
Num. is hominibus perditis \& flagitiofis Sponfx pulchritado probatur Spon fo: nen luxta id qued habet natura rerum, fed iuxta Sponfi bonitatem, yt diximus. Duplici enim ra tione Sponfre pulchritudinem pof fis confiderare, vt fit pulchritudo quidquid habet Sponfa excellens \& eximium. Alrera eft, prout in Sponfa, altera prout Sponfo probatur. Et poffit quidem Sponfa macula \& nęuo a liquo deturpari, quod fi Sponfo probatur non illius pulchritudini, fed Sponfi potius bo nitati eft tribuendum. Tum Spor
$f x$ pulchritudo refertur, vel ad Sponfam iplam, vel ad Sponfum, ea ratiolle qua peccata omnia iple depclit, Poflremò, Colent fponfi, mariti, cùm impotenter vxores amant, vehementec illarum pulchri tudinem \& venuflatem collaudare, nulla habita ratione macu, le, aut deformitatis, fi vlla fir, amoris vi, \& efficatia ad id impellente. Ad cundem modum Sponfus Sponfam fuam totam pulchram \& venuftam appellat, vs illius yerbis intelligas, quàm incredibili dilectione Sponfam pro, fequatur, Nafcitur. flagrantifsinus hic amor, eximixéque laades, quibus Sponfus Sponfam profequitur, ab ipfa pradeflinatione \& electione xterna. Nam in pradeItinatis \& electis, quanuis feptics in diecadant, \& nemo fit qui non nevoaliquo peccatídeturpetur \& inficiatur, non tamen ob cam, rem illos, aut auerfatur, aut faftidit, Adeò enim eximia funt, \& ampla dona iuflificationis, \& gratir, or mniumq́ue vittutam, quibus interiùs condecorantur, vt ipfa fpiritus diuini pulchritudo , \& ornatus illis impenfus, mulrò magis trahat Spoufum ad diligendam Sponfam, collaudandam, fouendam, putriendam, quàm foeditas ipfa peccatorum pofsit, vt illos adverfetur \& faflidiat:

Veni de Libano Sponja mes, veni de Libano: veni coronaberts, de sapite Aimana, de vertice Sanir, ev Hermosa, de cubilibas Leonum, de montibus pardorsm.

MO NS Thraconorum fiue Ga laad Arabire petrere pars;à par te Orientali, vbi collibus Libano copullatur, protenditur veriùs occidentem, vlquè ad mare Orienta le, fiue mortuum:cecidit aute in for tem tribus Rubem, \& Gad, \&\& dini dix tribus Manaffe: ad quem cùm Iacob perueniffer die feptimo pro-
$\mathrm{Aliah}_{2}$ fectionis e Charran, comprehenfus,

Gen. 22 laad:quôd ibi Iacob Labamq́ue iu rauerint, lapidibus in aceruum congeltis. De hoc monte Hiere-
Iere. 22, mias inquit: Galaad tu mihi ini tiú Libani. Hunc accepir de ÂmorNum. ${ }^{2}$ reorum manu Galaad filius Ma chir, fili Manaffe. Huius prima pars quę Libano haxeret, dicitur Her mon. Triplex verò eft Hermon:
Deut. 3. Primus, de quo Deuter. 3. Secundus,ea pars Libani,quae elt à Tyro \& Sydone ad fontes vfque lorda-
Iofue. 13 nis, de quo Iofue decimo tertio. Tertius, iuxta montem Thabor,
Pral. $\mathbf{z}_{\text {. }}$ de quo Pfalmifta:Thabor \& Hermon in nomine tuo exultabát, \&ce. Nequé cuipiam debeat videri mirum, fi Hermon, Libani fit pars: tantx enim eft magnitudinis, it colles \& monticulos non paucos complectatur : qui iuxta variam fitus rationem, varic ividem nominantur. De monte Sanir,Ezech. 27. Abietibus de Sanir extruxerunt te, cum omnibus tabulatis
$Z_{z e c .37}$ maris, Cedrum de libano tulerunt, vt facerent ibi malum. Hunc Hieronymus arbitratur, eundé effecú Hermon. Clauditur autem terra promifsionis à meridiè montibus,
Nuam. 22. Pharan ic Cades Barne: vinde miffifunt exploratores in terram Cha naam. Ergo quafi Sponfa commoretur in his locis, nempe in ver-
tice Amana, \& Sanir, \& Hermon, Sponfus cam inuitat, vt in ter-ram promiffionis fecùm velir defcendere, inquitque: : Venide libano Sponfa, veni de libano: \&c.] Nota: montes iftos effe vltra Iordanem. Exprimitur hoc carmine, miro arrificio, qualis fit amor Spon fi erga Sponfam : qualis pretereà fit diuina vocatio, \& amor ipfius fatis exprimitur : cùm Sponfus inquit:primò, fecundò, tertiò: [Veni, veni, veni de Libano, \&cc.] Si fponfus, vt cunqué electorum animas diligeret, aut vulgari er ga illas afficeretur amore : nunquàm eifdem vocibus repetitis il las vocaret, dicens: Veni,veni,veni: fed hac tam crebra eiufdem vocis repetitio, indicium eft flagrantifsimi amoris. Ego (inquit spociz: Sponfus) ftoad oftiam, \& pulfo. Palfat autem Sponfus, non femel tantùm, fed fecundò \& ter tio:vt per numerum ternariium,nu merum intelligas infinitum:quemadmodùm \& locus Efaix habet : trai.e. Sanctus, fanctus, fanctus : pró perenni, xeternaǵue laude diuinx iuftitia \& fanctitatis. De cadem re Ioannes Euan. Non ceffant quo- Apoci, tidié clamare, dicentes : Sanctus, Sanctus, \&\&c. Vocat itaquè Sponfus, \& frequenter yocat: nuncallicit, ablanditur: quemadmodum olim vocabat veterem Sponfam, miraculis, portentis, blanditijs. Cùm autem hâc parùm profi cit,terret, impetit, vexat: fic Sponfam vererem vócabat: cùm ferpen tes lathales in Iudxoo immifit:cùm propter publicam cum Madianitis Icortationem, magnam illius populi partem ferro \& gladio interemit. Denique ardentifsimum illud $\begin{array}{r}\text { defy- }\end{array}$ mit. Denique ardentifsimum illud

Numisid Nume 25
verfatur pofsic hie verficulus non incôgruč accómodari. Iuxta literá,
Num 25 etcinit Salomon prafentic carmine venultatem \& pulchritudinem ves teris Spófe, Synagoge feilicet cuim fublatis e medio \& interfectis flagi tiofis hominibus, qui cum Mosbiticis mulieribus, fuerunt fortarib
.u. \& peccauerãt peccatü phogôr, qui
Num.31 omnes fimul fuére trucidati, Spon-
25. fa quafí depulfa omniturpitudine

A2 2 r. \& loeditatis nota, efficita fuir pulcherrima. Idem dixerim de Dathá,
Nume 16 \& Abiron, illorumq́ue coniuratis. Sponfa Chriliinterimquad lage-
een ing nx finilis eft, fagenx qux cont;net \& bonos \& malos pifces, nonni hil habet freditatis ab improbis hominibus contractx: educetur aliquando fagena ad littus fegregabuntur boni pifces à unalis, \& ruric tandem iure Sponfe accommodabitur hic verficulus. [ Tota pulchra es, \&c. ] Sed \& Sponfus,que eft illius benignitas, boni fem: per confulit guidquid charissima Sponfa habet: \& quamuis profatu prafentis miferix, \& infeelicitatis nó nihil habeat tur pitudinis,non defit macula neu? \& ruga, fed fublatis nonnúquàm é medio impijs
Num. 19 hominibus perditis \& flagitiofis Sponfx pulchritado probaturSpon fo: nen luxta id quéd habet natura rerum, fed iuxta Sponfi bonitatem, ut dixirus. Duplici enim ra tione Sponfx pulchritudinem poffis confiderare, vt fit pulchritudo quidquid habet Sponfa excellens \& eximium. Alrera eff, prout in Sponfa, altera prout Sponfo probatur. Et pofsit quidem Sponfa macula \& nẹuo aliquo deturpari, quod fi. Sponfo probatur non illius pulchritudini, fed Sponfi potius bo nitati eft tribuendum. Tum Spon
$f x$ pulchrituco refertur, vel ad Sponfam iplam, vel ad Sponfum, ea ratione qua peccata omnia ipfe depelit, Poffremò, lolent fponfi, mariti, cùm impotenter vxores amant, vehementecr illarum pulchri tudinem \& venuffatem collaudare, nulla habita ratione macu, le, aut deformitatis, fi vila fir, amoris vi, \& efficatia ad id impellente. Ad cundem modum Sponfus Sponfam fuam totam pulchram \& venuftam appellat, vs illius yerbis inrelligas, quàm in credibili dilectione Sponfam pro, fequatur, Nafcitur. flagrantifsimus hic amor, eximix́que lazdes, quibus Sponfus Sponfam profequitur, ab ipfa pradeflinatione \& clectione xterna. Nam in prodeftinatis \& clectis, quanuis fepties in diecadant, \& nemo fit qui non nevo aliquo peccatídcrurperur \& inficiatur, non tamen ob cam, rem illos, aut auerfatur, aut faftidit. Adeò enim eximia funt, \& ampla dona iuflificationis, \& gratix, or mniumq́ue virtutum, quibus in teriùs condecorantur, vt ipfa fpiritus dipini pulchritudo, \& ernatus illis impenfus, multò magis trahat Spoufum ad diligendam Sponfam, collaudandam, fouendam, nutriendam, quàm foeditas ipla peccatorum pofsit, vt illos adverfetur \& faftidiat:

> Veni de Libano Sponja mes, veni de Libano: veni coronaberis, do sapste Amana, de Dertice Sa:nir, ov Hermosa, de cubilibus Leonum, de montibus pardo rum.

MO NS Thraconorum fiue Ga laad Arabix petrex pars, à par te Orientali, vbi collibus Libano copullatur, protenditur veriùs occidentem, vlquè ad mare Orientale, fiue mortuum:cecidit aute in for tem tribus Rubem, \& Gad, \&\& dimi dix tribus Manaffe: ad quem cùm lacob perueniffer diefeptimo pro-
AliasHa feetionis e Charran, comprehenfus,
${ }_{\text {Gan. }}^{\text {ran. 22. }}$. eft à La bam, coq́ue dictus eft Ga-
Gen. 22 laad:quôd ibi lacob Labamq́ue iu rauerint, lapidibus in aceruum congeltis. De hoc monte Hiere-
Iere. 2s, mias inquit: Galaad tu mihi ini tiú Libani. Hunc accepir de Àmor-
Num. ${ }^{2}$ r reorum manu Galaad filius Ma chir, filii Manaffe. Huius prima pars quę Libano hareret, dicitur Her mon. Triplex verò eft Hermon:
Deut. 3. Primus, de quo Deuter. 3. Secundus,ea pars Libani,quae elt à Tyro \& Sydone ad fontes vfque lorda-
Iofre: 33 nis, de quo Iofue decimo tertio. Tertius, iuxra montem Thabor,

## Pfal. $z_{3}$.

 de quo Pfalmifta: Thabor \& Hermon in nomine tuo exultabar, \&cc. Nequè cuipiam debeat viderimirum, fi Hermon, Libani fit pars: tantre enim eft magnitudinis, vt colles \& monticulos non paucos complectatur: qui iuxta variam fitus rationem, varic ividem nominantur. De monte Sanir, Efech. 27. Abietibus de Sanir extruxerunt te, cum omnibus tabulatis$Z_{z e c . a 7 \cdot \text { maris. Cedrum de libano tulerune, }}$ vt facerent ibi malum, Hunc Hieronymus arbitratur, eundé effecú Hermon. Clauditur autem terra promifsionis à meridic̀ montibus,
Nam.12. Pharan \& Cades Barne: vnde miff fi.funt exploratores in terram Cha naam. Ergo quafi Sponfa commoretur in his locis, nempe inver-
tice Amana, \& Sanir, \& Hermon, Sponfus cam inuitat, vt in terram promifsionis fecùm velit defcendere, inquitq́ue: [ Venide libano Sponfa, venide libano: \&c.] Nota: montes iftos effe vltrà Iordanem. Exprimitur hoc carmine, miro arrificio, qualis fit amor Spon fi erga Sponfam : qualis pretereà fit diuina vocatio, \& amor ipfius fatis exprimitur : cùm Sponfus inquit:primò, fecundò, tertiò: [Veni, veni, veni de Libano, \&c.] Si fponfus, vt cunqué electorum animas diligeret, aut vulgari er ga illas afficeretur amore : nun quàm eifdem vocibus reperitis il las vocaret, dicens: Veni,veni,veni: fed hrec tam crebra eiufdem vocis repetitio, indicium eft flagrantifsimi amoris. Ego (inquit spociz: Sponfus) ftoad oftiam, \& pulfo. Pulfat autem Sponfus, non femel tantùm, fed fecundò \& ter tiòvt per numerum ternarium, nu merum intelligas infinitum:quemadmodùm \& locus Efaix habet: trai.e. Sanctus, fanctus, fanctus : pro perenni, xternaq́ue laude diuinz iuftitia \& fanctitatis. De cadem re Ioannes Euan. Non ceffant quo- Apocis tidiè clamare, dicentes: Sanctus, Sanctus, \& \&c. Vocat itaquè Sponfus, \& frequenter yocat :nuncallicit, ablanditur: quemadmodum olim vocabat veterem Sponfam, miraculis, portentis, blanditijs. Cùm autem hâc parùm profi cit,terret,impetit, vexat: fic Sponfam veterem vócabat: cùm ferpen tes lathales in Iudxos immifit:cùm propter publicam cum Madianitis fcortationem, magnam illius populi partem ferro \& gladio interemit. Deniqué ardentifsimum illud defy-

## 174

 F. CYPRIANVSINCANT.defyderium traheîdi animos \&im pellédi exprimitur illis vocib?: [Ve ni,veni,\&c.]Et quioniáSponfus frequéter, quos a peccatis reuocat, dulciter trahit,neq; ad fupplitia \&cafti gationes defcendit, nififonfumptis iam omnibus remedijs: dulcilsimo nomine, \& appellatione blandiori, charifsimam coniugem vocat, eam appellans Sponfam: quxinter coeteras appellationes, tenerrimum videtur profe ferre amorem. Vocat autem Sponfam fuam à confue tudine improborum hominum:quo niam inter creteras animi peftes hecc vna faciliùs totum hominem inficit, arttior fcilicet cum impijs hominibus familiaritas. Vide quid Sponfe acciderit inter Madianitas, quàm facile in corum flagitia \& pral. t . confuetudines fuerit prolapla. Quo circa regius Propheta, 'primam ho minis beatitudinem aufpicarus eft à fuga huius confuetudinis \& fa miliaritatis :cos cenfet beatos, qui non abiere in confilium impiorum:
. 6. Cùm ergò Sponfus charilsimam Sponfam vocat, veniat à montibus iftis, quos nefarix gentes, \& omnibus fceleribus coopertre inco-
4. 4 lebant : primùm illi proponit beatitudinis gradum. Nam vita ipfa beatior duabus partibus potilsimùm conftat, fuga mali, \& profecutione boni. Quas breui car mine Propheta regius complexus eft. Declina à malo (inquit) \&
tral: 36 . fac bonum. Vt enim cceterx difciplinx \& artes non flatim primò aditu pueris difficillima quá́; proponunt, fed qua faciliora funt, qua magis aperta : ita etiam \& diina vocatio, primò, quod ipfo infti tuto viuédi facillimú eft, proponit: vt $\varphi$ quifq; à malo decliner. Sic Spó fus, cùm Sponfam excitar, \& hor-
tatur, vt defeendat de capite Amana, \&c. Illud profecto docet, impiorum hominum confuetudinem, ac proinde', confuetudinem peccandi, primò fore fugiendam. Habitabantenim montes illos Ethxi, Amorrai,Iffubufxi. Et hos apellat(vt arbitror) leones, \& pardos. Nam tametfi, iuxta literam, effent montes illi feracifsimi leonum \& pardorum: fed putarim, leones, \& pardos, gentes illas impias \& nefarias potiùs appellauiffe: cùn propter illarum atrocitatem, tum etiam propter aftutiam, quax pardis naturấ infita eft.Frequenter enim dolo \& aftucia filios Ifracl in omne genus peccati \& flagitij impulere, Vide quid referat Scriptura de Madianitis. Nam vr feras \& truces gentes illas fignificaret, refert, quòd proprios filios enecabant:neque à filiarum cruenta nece mànus abftinebant, vt idolis im molarent. Solet diuina Philofophia homines, leones, vrfos, vulpes, aliquando appellare. Neque enim eft aliquod animantis genus, preter vnum hominem, quod in alterius naturam pofsit degenerare.Neque vulpes imitatur leonem, neque leo vulpeculam: homio autem quaft Protheus quifpiam in omnium animantium fe transfert imagines, in omnium niaturas degenerat. Hinc regius vates, iuxta pral, a. quarundam fententiam, homi nem appellat omnem carnem. Et hoc Philofophix genus poéta clegátifsimé libris Methamorphofeos pertractat. Qualis verò fit diuine vocationis finis fatis offenditur, cùm inquit : Veni coronaberis. Non enim Sponfus quempiann vocat, quòd fibi vtilitatis aliquid accrefcat ex ipfa vocatione, fed
fed vocat, vecoronam imponat, vt donet fcelicitatem : quensadmodum oliny vetercm fynagogam, vt interram promifsionis induceret, \& regnum, \& Facerdotium, \& leges, ic ciuilemgqkernationem, \& adminiItraticnem conferret. Satis appa-- set ipfa vocationis ratione, quanta fit bonitas Sponfi. Nam noftris ope sibus fin nullum a liud effet preqmium propofitumınifiaut peccati remilfiopar donum gratix, \& benenoler tix, nenio noftrum poffet iuré cum Spomfo expoffulari, fatiló; protinefito nofronioperum \&peccatiremifsione \& collacione gratix promij refponderet. Sed tanta eft Spon fi bonitas my quemadmodum olina veterem Sponlarn beneficis cumulabit, ita etiam ǐ̌ nunc quécunque noftrum ad coronas vocer. Ná propofitum nobis efle regnum, fatis
Mathe: oftendút verba illa: Percipire para rum vobis regnum ab origine inun di. Sed nifi Sponfus iple poet primam vocationem, fecundam addefet \&xtertiă, nos fempertáquàm infantes \&t- paruulos mana duceret, fruttrà fane vocaremur eflentq̣ue omnes noffriconatus ad virtutem fectandam irriti \& vani.Opusitaǵi eftcùm vocat, Hobifum femper cat: cùm iuftificat-nufquàm nos deferat:tanquam folet mater ant nutrix teneros adhuc infantes, \& per xtatem imbecilles. Obeamq́ue rem Spontus, ve Sponfam charísimam vchemêtiùs excitarer, illiveluti pol licetur, fe nufquam ab ea difeeffárú roto ipfoitinere, vfque ad coronas. [Veni (inguit) de Libano Sponfa mea, venide Libano, veni: coronaberis de capite Amana, de vertice Sanir \& Hermon, \&cc.] Vt enim Sponfi elt, nobis ipfa vocatione bonam conferre voluntatem : ita
\& poft vocationem nos inflificaIe.

## Vulneraficor meŭ foror mea $S p \not \equiv f_{a}$ vulnerasti cor meum, in Dno ocu loram tworum, (4) in no crine colli twi.

E Legantè exprimit Sponfus amoris naturam, cùm fe volnera tum Sponfe oculis affirmat, vel(vt habét Hebrea)excordatû, quafi dicas: Auulfifti cor meum: fiue (vt ego arbitror) fatchafti cor meum. Nam amorem efle gen? quo dá falcinationis', quod ocelis hauri tur,aut per oculos tanquàm per feneflras penetrat in animos, pdidere Platonici: Et amorem genus effe ægricudinis, quod cor potifsimùm inficiat, prodidere optimi philofophi; Qui duplicem fratuebant fpecieninfaniz, alteram cercbri, alteram cordis: et illá qua cerebri elt, atram bilem habere táquami preci puam caulam,primum q́ue fontem. Quando verò humores, quicerebrú infeltant, \& dementiam illam, \& in fanism pariat, retinenur in corde, angultias, folic:tudinesq́ue gignút, \& non dementiam. Ea folicitudine aflligúrur hi qui perdité a mát, atq; hocgen ${ }^{\text {f fafcinationis amoré appel }}$ laruat Platonici; vt omittam quòd ainor fanguinis perturbatio eff: fanguinis autem primum domicilium, cor ef:inde enim fanguis ex cretus \& purificatus in omne corpp diffunditur. Cóqueritur itáq; Spon fus, quafi Sponfa cú fafcinauerit, il liusq; pracordia vulnerauerit vno oculo, \& vno crine colli.fue, ve ha
 torque colli tui, Sür qui velint, vní
 fe. Nec mihi id viderur à ratione alienum
alienum, quando iuftus quifque to-
Exod 3 tius reip. occulus pofsit a ppellari, propter dignitatem \& lucem diuinam,quam vita \&\& exéplo in iplam rempub,infert. Vulnerabat proinde Synagoga vno oculo, Mofe fcilicer,Sponfum charifsimum, Ná qua fi veterem Sponfam deperiret, proprer Mofem peccata remilsit, ablti nuit à cruenta cede, quamilli mina batur in monte Syna, Multa illis contulit beneficia,varia dona \& exi mia ornamenta, quòd vno ifto oculo,ideft, illip innocétia \& fanctitate effet Sponfus \& animo vulneratus, \& fafcinatus. Sũt enim iuftionnes in ipfa rep.(vt diximus) oculus:qui, propter ingentem amoré, propter venuftatem \& pulchritudinem ani morum,Sponfum vulnerant. Cùm Deus gravifsimum fupplitium intentaret aduerfus Sodomam, dixit
Gen. 18. Abraham:Nunguid perdes iuffum cum impio? Sifuerint quinquaginta iuftiin ciuitate, perdes eos? Et guia hic oculus folet vulnerareSpō fum,relpondit: Non perdam propter quinquaginta, non propter tri ginta, non propter decem. Vides, iu Hos oculum effe totius reip. Quo vno oculo Spöfus vulneratur, \& tá quàm impotétiamore laborat, pec cata condonat, \& poenas remitrit. Sed fi de iuftis agitur, iure pofsis di sere, vnicum illum iuftitix fanctio tatisq́ue exemplum, Chriftum fcili cet, ea ratione qua homo eft, oculú fuiffe, quo Deus veluti fafcinatus \& vulneratus Sponfam cxpit velu tiimpotenter diligere. Et vuln?hoc \& falcinationé fatis indicabat cum baprizato Chrifto dicebat: Hic eft filias meus dilectus, in quo mihi beMath. $y_{7}$ ne côplacui. Quafi dicas:qui vnus potuit meum animum amoris \& di lectionis vulnere afficere:ipfum au
dite.Sed mihi probe' rem confiderá ti,videtur potiùs de oculo Spon/x dextro agere. Nam habet Sponfa fí niftrum oculum, habet \& dextrồ. Sinifter oculus Spôfxille eft, qui propter Decefisitates corporis cogitur lubinde in terram, alpicere, ad tuendam illius viram depellendam ${ }_{2}$. Corim. famem. Alter verò oculus, dexter ${ }_{4}$ eft,quo illa quax furfumfunt in coe lis contuerur. Hunc oculum dextrum apoftol habebat cùm dicerct: Non videntibus nobis quax tempor ralia funt, \&c. Sponfus itaǵue nor vulneratur finiftro oculo, fed dextro.

Quam' pulchrajunt mamme tue 10 ror mea Sponja! pulchriora /snt Dberatua vino, Ef odor nnguen-
torum tuerum Juper omnia aroma $t d$.

DIximus fuperiùs de vberibus, de amoribus, de varia transla. tione:diximus de fymbolo vini, de odore vnguentorum, cómentarijs in primum caput.

## Fauus difullans labia twa Sponfa,mel

 Olac jub lingua tua: (t) odor veftimentoruis tuorsm friut odor thuris.CVm audis Spōfum Sponfam col laudanté, egregiasq̣ue illis vir tutes multis laudibus extollenté, caue exiftimes, Sponfam quidpiam habere de fuo. Nam quidquid Spon fa habet, id debet munificentizSpó fi. Vt, quòd oculos habet columbinos,quod labia, inftar faui, mel diftilantiatid omne ab fpiritu Sponfi habet.Labia enim Sponfx fauo di-fti-
ftilanti dulcifsimum mel afsimilan tur:quòd diuinas leges \& Sponfi de creta,\&iuffa femper habeat in ore. Sic folet Scriptura facra leges diuinascum fauo melle, rebusq́ue dulcifsimis conferre. Nafcitur autem ifta dulcedo, ex vatietate illa diuinælegis,ex qua tanquam ex diuerfis floribus conficiuntur dulcifsimi frui,gratifsimum mel diftilan² tes? Scriptura facra promittit, co hovitatur,deterret. Promittit remif fronem peccati: qua nihil mortali homini pofsit effe dulcias: prxter tim cū nafcatur filius irę:omnefq̣ue veréac proprie filif fimus perditionis, \& interitus,eternis fupplitijs deltinati, atg̣; in ipla peccati remif frone,quid dulcius, quá nullú preftituere terminú, non iuueni, nö feni? Sed omnes ex equo vocat ad gra tiam, \& ad Sponfi beneuolentiam.
Romos- Pau. Apoft.Euangeliú, hoc eft, foolix illud nuntium, quod tota Sacra Scriptura vel prafignatŭ varìs figuris \& vmbris,vel aperte declara. tú per aduentú lefu Chriftt, virtuté Deiappellat in falutê, hoc eft, eximiam \& admirabilé potentiá, non in fupplitijs,non in terrore, vt anti quitus fe oftétauit: fed in fuauitate Iph.3. \& benignitate. Pau,ad Ephel.3. Icri bens:Euangeliă appellat verbú veritatis:\& verbŭ falutis,quòd remiffioné peccati perpetuò polliceatur, veritatis, quod certifsimü fit, quid quid Sponfus pollicetur per Euan geliúquibus quid polsit effe dulci?? Nec fauus mella dulcifsima diftillás, cǘ táta ifta dulcedine poteftcóferri. Pollicetur fecúdősaternita~ té \& immortalitaré. Nihil eff toto facro Eloguio, quod frequentiús in foelici homini proponatur. Tà vero quid homini pofsit côtingere dulciùs,quá immortalitas \&xternitas?
aut quid homó per totả vitảimpen fừs meditàrur: quá immortalitaté ipfam \& eternitaté?Laborat,nauigat, vigilat, raftris \& ligonibus infu dat:Gminia haxe meditatio quadam funt aeternitatis. Pau.ad Rom.feribés, totâ-creaturâ vanitati fubietâa Rom.t. confâter affinnat:ob camré, quod zeternitati \& immortalitati addita fit,quă taméne nequeat adipfic. Hinc nafctiturgenerationes adeo frequê tes, \& cerraptiones, fiuc interitus. Sed \& illad dalcifsimã eft, quod di nina lex hominibus declarauit: effe in animo Sponfex, \& verfari primi tias quafdâ véturx folicitatis:quáuis totá beatitudiné iftavita mortahiaffequi non polsimus. Et nos(in- Roms. quit Pau.)qui primitias fpiritus ha bemus, ingemilcimus, vt intelligas. fitales tä a mpleǵ; funt primitize, quantú erit totứillud quod fpectamus,nobifq́; Scriptura Sacra pollicetur:quâdo primitice illius funt remifsio peccati,collatio gratix, \& fu fcitationes mortuorú?Sed \& primitias iftas Spöfa habet in ore. Tertiò r.Cosis: loquitur Scriptura Sacra fapientiá inter perfectos:fapientiăautén $o$ ō hu jus freculi(vt inquir Paio.) neq́q; prin cipü huiq ${ }^{2}$ eculi,qui deftruütur: fed fapientiả admirabilé, qux excedat omnes cogitatus, conatulq́; humane métis.ná fapiétia freculi huíus incer ta, inconftās, nutabūda, deniq́; talis eft,quæ referat ingeniư \& naturam auctorā. Eइ fapientiá excogitarunt homines, qui deftruuntur, vt inquit Pau. Sed fapiêtia ifta, quà loquitur divina lex inter perfectos, authoré habet f piritứfpiritus autê, vt Pau. inquit:Omnia fcrutatur, etiá profŭ $\mathrm{d}_{2}$ Dei. Quid igitur dulcias hoc ${ }^{\text {r.Cor. io }}$ mellis fauo,quá profáda Dei,\&ab. dita illius cöfilia inueftigare, \& rìmari per fingulas Sacre Scripturx

## F. CYPRIANVSINCANT.

paginas? Eft enim infertahoftris animis vebemérior quędá cupiditas fapientioseá verò fapientiá extra li teras facras non liceat inuenire. Cü ergò Sponfa loquatar Dei fapientiam, iure illius labia mella diftilár. Sed \&illud dukifsimúeft; quod ad perfectionem, \&raddiuinioré vitá non cogit hömines, fed hortatur, \& ad virtutem trahic leni blandaq́ue fuafione Incutit aliquando terroré, \& yltiones proponit diuinas, Na ira Rem r. Dei,quas eicoolo reuclatur,ve Paul. ad Rom, inquit, diuinis legibus potifsinum hominibus declaratur. Hac taméquăuis pofsint videri amara \& a cerbailed in eam rem adhi
, 4.ao bentur ab Scriptura facran hec medicamentà, vt ad falutem \& vitam fe homorecipiat ; nequehis farmacjs vtitur, nif cum iamomnia penc remedia fuerint confumpta. Habét autem huiufmoditerrores confolationes admixtas, Confolatur pufillanimes, fufcipit infirmos, peccantibus compatitur, conuerfis non folia
iz ae indulget, non folùm nö infultat, fed
Luc is exultat fuper peccatore peenitentiam agente. His omnib? quid poffic effe dulcius? Haber ctiam Sponfa fub lingua mel \& lac. Nam diuina fapientia,Scripturaq́; facra, vt mel haber, ita etiam \&lac, propriū, ac pe culiaré paruulorú cibum, Paulus,
1.Cor. 3 - Egofratres(inquit) non potuivobis loqui quaft fpiritalib, fed quafi car nalibus. Tanquàm paruulis inChri fto, lac vobis potum dedi, nố efcam. Haber enim Scriptura facta, vt folidum cibum, ita ctiam $\&$ leuem \&fa cilem, vt Pau,inquit. Omnibo enim iuxta cuiufáue captum fe artempe
as:ad rat. Habet enim fapientiam, quam lequitur inter perfectos:\& dogmata proponit faciliora paruulis, \&nó dum exercitatoshabentibus fenfus. Sed \& quareunque Sponfa loquitur
propter qux,dulcifsima illius dabia apppellátur,fub lingua habet, nó in culpide lingux. Neqi enim pafsim, temerć, aut inconfideraté profun. dit arcana diuina. Ná quâm circun fpectéquàm prouidé, li aduertas,lo quitur de diuina natura, de facra triade, de incarnarione Verbi, cxte rifq́; facramétis. Nouir quidé bxé Spôfa, Scriptura facra reueláte, fed magno cíi iudicio, \& delectu hæc ar cana reuelat, nec pueris cóculcâda pponit. Nouit qui fint paruuli:cos lactenurrit:qui fint porci,quicanes! illis nó cómittit margaritas. Loqui, tur fapientiá, fed inter perfectos dú taxat. Humana fapientia quidquid habet, in cacumine linguępropofitū habet, nihil fub lingua. Nâ femel at q; Platonis aut Pythagoredogmata auribus exceperis, nihil aliud inyfte rij aut arcani pof sis cruere. Sed Spó fa mel \& lac habet fub lingua. Nam poltquá illìverba aurib' excepifti, aliud eft, quod intelligere debeas, \&e pofsis abftrafú magis \& reconditú: Paul,ad Corin, Nos qux loquimur, $x$. Cor, 2 . non in doct is humanx fapientiçver bis, fed in doctrina foiritus, fpiritalibus fpiritalia cōparâtes. V eluti cû Ione.ás: audis,Ioná prophetam in vêtre cęti reclufum:partus feriliú, vt Sarx, \& Rebecę:cû furculosin paradifo nal Gene. 21 lis ex feminib pullulâtes,nō procif fa terra, aut fubactis fulcis, aliud ha bet Spófa fub lingua reclufũ, quod nó habet in cufpide lingue.. Habet verbi diuini admirabilé ortū ex vir Getha gine, cóceptioné finc ope viri, fufcitationé à mortuis; \&e. Sed \&fub lin gua mel \& lac, \& catera que intra dulcifsima numerátur, habetŚSôfa. Ná diuinas leges non ita percurrit, Lue, i, atq; fi Platonis,aut Pythagore dog Mar. 16 mata effét, led quafi diuina oracula alki? derutaf̃, \&adorat, ingiq́; ftudio dicbo\& noctib? de illis meditat. In
lege

## CAPVT QVARTVM.

Plal. i. Jege D. mini volũtas cius : hoceft, animus,defideríi, conatus, quæ oía ampliorens gultum diuine legis vi dentur fignificare. Spopfa proindé guftū fentit dulcifsima, ex ipfa leCtione diuinx legis, Non eft fimula ta ifta dulcedo, qualis eft humanxe fapientix, quę tantum fonat in lingua, non fencitur fub ipfa. Quòd igi tur inquit fub lingua, intelligas exi guameffe illam dulcedinem, quęto ta eít in labiss, \&in lingua,magnam verò effe dulcediné illam \&\& incredi bilem, que fublingua eft. Liceat in fauo diftilante confiderari, plenitu dinem, \& copiam, \& parcitatem. Ná fauus fe effundit de pleno, \&\% effundit diftilando,nö enim temeré effun dit: \& copiofé effundit,iuxta cuiufq́ue necefsitaté , quando mel diftillat Chriftus,atque cius Sponfa.

## Hortus conclufus faror mea Sponfa,

 4.11y] bortus condufus ef fons fignatus. I M Sponfam afsimilat Sponfus Ihorto cõclufo,\&fonti fignato:hor tus auté iurè cômendari debeat. Pri mó,fif fit munitus aut fepe aut val10. Deinde fi irriguus, ne furculi nimia ficcitate areant, Poftremo, fif if felectifsimis arboribus cöfitus. Spä $f_{a}$ fimilis eft horto fed cöclufo. Metaphora autem ifta orti cócluficōmendat in Sponfa, fummá illius fecuritatem:\& quia fecuritas tanta erat, qua ralla poterat excogitari maior,verborŭ geminationevtitur, dicens:[Hortus conclufus, \&cc.] Sed quo muro qua vé fepe vel maceriaर̂.ate hortus hic ad fummâ fecuritaté nu nitus elt?Sponfa ab orbe côdito mu nita femper fuit,non folû naturę le gibus, verū etiả \& ricibus,\& facriff, cijs, qux omnia tanquá rudimenta ventara legis, vicé mori, aut macerix Spöfam fumma infecuritatefer
uabat.Gen,r7. Circuncifio datur in $\mathcal{G}$ :n, 17. fignư fęderis. Hinc altaria lapidea ${ }_{2 i 126,38}^{18, e \cos , 35}$ erigi cepta funt, \&\& primí olei, dein de etiam libaminis infufione côfçcrari in vfum quotid ianư:fed \& loca per circuitứ dedicari, Abrahă ne mus, Ifaac tabernaculŭ, \& lacob no men loco fecit Bethel, hoc eit, dom ${ }^{2}$ Dei, Tum felectiex totoceta quifa cra facerent, vt facerdos Melchifedech. Certa quoq; ratio veftiú, iam tum in eum vfum inducta, ve veftis Jacob,qua,cùm à patre benediceretur, indutus erat, \& veftis lofeph va riegata:tépora quog; ad preces fun: dendas certa erant. Mané furrexit Genat. Ifaac ad iurandū, \& inclinato iā die: ad meditādū egreffus eff.Sed \&̌pro Gen. 26, alij̀s precandi, iá tú fuiffe confueta diné oftenditur, cùm precib $\begin{gathered}\text { Abra-s }\end{gathered}$ há fanatur domus $A$ bimelech.Mox ectiả nomina quredä Dei peculiaria inuocari cepta. Nă cùm priùsnomé ineffabile,\& Heloim, quod iufú fin gnificat, fiue iudicé, feré fuerät in vfutà cęde regúr reuertéti Abrahamo,prof peritaté precatus eft facerdos Fortitudinis alvifsimx: Et Abra ham Deă inuocabit poffefforem ceę Ges is li \& terra, \& poftea nomé Adonai introduxit:hinc \&altaria erexitFor tixterno. Lacob Forti iudici, aliud Forti victori. Melchifedech panê \&e vinúobralit co ritu, quo hoftias pa cificas Mofes defcripfit faciédas, ex placenta funilaginis \& libamine vi ni.Cū verò $A$ brahă, yacá, caprá, rur ${ }^{\text {Gen. } \text { s s. }}$ turé,\&pullŭ colūbarũDeo obtulit: totá pene Mofaicorū facrificiorum mateviá exprefsit: ipfam verò ratio $\frac{\text { Eevi.r. }}{\text { Exo, }}$. né facrificádi prefigurauit, cū diuifis in duas partes quadrupedibs, par té partio oppofvit,aies yerò nó diui fit. Poft verò partes fic conftitutas, vifuseft clibanus, \& fax ardés perträfire,rudimentü hoc crat caleftis $M_{2}$ ignis
*) ignis facrificia fub lege cófumenGen. st. tis. Et dedecimarum vfu, hiftoriam ${ }_{\text {is }}{ }^{\text {er s.et }}$ habes. Quibus aperte conuinciutriSponfam ab orbe cōdito diuinis femper inftitutis, \& cęremonijs,tan quả fepe \& maceria circūclufá. Efa,
Efai.s. omnes leges Mofaicas lepé appella bat:\& Paul.totá legé macerié. No-
Iphe. 3. uis auté legibus munitả Sponfam, non iam maceria aut lepe, fed tanquä fortifsimo muro videmus. Ege bat auté Sponfa repeifta, \&\& muro validifsimo, vt effer horrus conclufus. Nam ab ipfo primo fcelere \& peccato, tot aditus hoftibus apperuit, quot erant humani affectus, amor,timor,triftitia, odium, latitia.
2) Aditus prebebat inimicis \& hoftibus: quoniam hi omnes, humani affectus in peccatum \& fcelus propenfi magnam, \& laté patentem aperuerant fenelltam, Quid verò lex? Omnes iftas rimulas \& aditus fepiebat,praceptis cohibentibus \& moderantibus a moré,timoré, deniqqué cupiditates oés, \& animi perturbationes, Fuit itaq́; Spöfa ab orbe cödito,hort` cóclufus, feptus na
4. turalegibus, legibus diuinis, tùm etiā \& humanis.Nã fi naturę legib${ }^{\circ}$ tantú fuiffet munita, nô fatis agho-
Rom. 3 uiffet peccatū.Pau.ad Ro. Per lege cognitio peccati.Etiterú:peccatũ nó imputabatur cú lex nō effer. Primú auté elementú noftrę foclicitatis eft cognitio peccati. Adhibetur igitur
2 2am lex Mofaica, vt firmior effet cuftodia.Sed quia peccaticognitio poterat Sponfam adigere in defperationé,maior adhùc adhibetur cuftodia vt verè effet hortus cőclufus. Obeá q́; ré annútiatur cuangeliú cuippro priū eft praconiúu illud remifsionis peccati \& gratiç \& beneuolentix Spöfi:adhibétur multa ad veteré il là macerié,qux maximé pertineát
ad fummá vitę inregritaté \& perfé ctioné.Marth. 5 . Audiftis quia diêí sar. s. ell antiquis, Diliges amicú tzŭ, \& odio habebis inimicũt tuú: ego auté dicovobis, diligite inimicos veftros, Gen, ,9 benefacite his qui oderút vos, \&c. Et fons fignat² a ppellatur Sponfa, fumpra metaphora abhis quecrefert hiftoria Sacra. Iacob profets in ter rá oriétalé, puteñ vidit in agro, ex quo adaquabātur pecora, cuius os grandi lapide claudebatur:merif́́; erat, vt cunctis ouibus cögregatis la pidé deuoluerent, \& refectis gregibus rurfus fuper os putei impone rent:vt aqux perperuo effent claræ \& perlucide, neq; tranfeuntiú, aut viatorú nequitia perturbarérur.Ex primit itaq́; Spófus finé \& fcopū di uinx pradeftinationis \& eleftionis. Vt enim fignatur fons, nè aqua per turbetur, fed lucida femper \& clara pecora reficiat:ita etia \& Sponfus, (vt Pau.inquit)elegit \&predeftina bit Sponfam, ve eliet fancta \& immaculata in cófpectu Dei. Signata auté erat Spôfa,vt popul?Déi pecu liaris à cōdito orbe facrificijs,circuicifione:núc verò tandé baptifmate: ve efiet fignú aliquod electi populi, \& predeflinatia Deo, nc̀ impiorú hominú cőmertio,vera religio,certa \& cöftans proprer falfas religiones perturbaretur,táquá aqua. Sed multa habuit Spöfa à primis téporibe, propter qux potuit appellari fös fignat ${ }^{\circ}$. Nă quęcúq; fiebát, ante I.Cor.so adu entú Chŕi oỉa in figura côtinge bant,\&occultú habebát arcanú: vt arca Noé, facrificiú Ifaac, vniuerfa Gen.6: Mofaicx legis facrificia,cateraq́; id gen’ alia. Fuit igiturSpófa fös tigna Gen. s2. tus, tum nè veneno falforû dcgmatũ inficeretur,tum etiă, quòd multa de Chrifto venturo mylteria intr̀̀ fontem iftum occultarentur.

Emifsio-

Emiffiones the paradifus malorum punicorum, cum pomorù fructibus. Cypri cum nardo, naraus or crocus, fitula © cinamomum cís 3niuer is lignis Libani,myrrbaet aloé, cǜ omnibus prumis nnguètis. $V^{A R I A}$ eft fignificatio vocis 5-nhẹalij enim omnem aridá terram fignificare arbitranturi;quae irrigatione ind igeat: aliy, verò dotes five doriationes: funt qui velint fi-

Efai.1.
$E f 1216$ gnificare propagines.Efai,r6.Propa gines cius relicte funt:quo locoean dem vocem vates vfurpat, vnde mihi fit verifimile aquam Syloẽ, fic appellatam, quèd irrigàndo plá tationes, propé Ierufalem decur -
Neemi $1_{3}$ reret. Neemix.3. cap. Et muros pifci nx Syloć, in hortum regis. Sunt qui velint,enifsiones pro aquarum impetu decurrétium fumi: vt idem fint emifsiones, cum eo quod lequi tur: Fö́s hortorũ, puteus aquarum viuentium, quix fiaunt impetu de Libano. 0 ว Ipeciem effe redolentis aromatis conflat, alis fcriftu rarum locis : quam nonnnlii camphoram, alif Cyperum herbam,
Lib.22, de qua Plinius, Cyperuin arborem effe odoratam folijs, \& femine Co. riandro fimilem: in oleo coquitur: inde fit vnguétum regale, quod Cy parinú dicitur: preftat inCypro infula odoris fuavirate. Obeamq́ue caufam aiunt, Cyparum appellari. ¡pp Exod:zo. de Cinnamomo: Et Cinnamonú medium, \&ec. De quo
Plin, 12. Plinius:Frutex duorum cubitorum of altitudinis, a mplifsim?, quatuor digitorú crafsitudinis, flatim à rerra fex digitis furculofus, \& arido fimilis, cùm viret non odoratus. Gignitur in planis, fed denfifsimis vepribus, rubisq̂ue, difficilis colle¿a: :rafcitur potifsimún in Etriopia s bi fumma eft in yeneratione.
-วาว quod Arabicè Saphram ap pellatur. 7 p verò nongứquàın calamum fignificar. Elai. 19. Et Erai.1夕. quia in Oriente calamos conficiebant:quibus quantitates certa ra tione menfurabantur: idcircò Eze Ezec,4o: (hi.40.alijfq́; locis pro méfura acci pitur: hoc loco calamum aromaticum fignificat:quēadmodú Exo. $3^{\circ}$. Exo. $3^{\circ}$. Calami fimiliter ducentos quinqua ginta ficlos. $\pi$ ²7 fignificat thus, de guo multa fuperius. Quidam aloés, alij fandalum vertunt, quod Arabes zädel.Sed legimus Prou.7. Pron.\%. hoc nomen eadé fignificatione pro my rrha \& aloé. De hoc odoraméti genere Plinius teftatur: fuiffe per plin.lib. mulcos, qui confiantilsimè affirma 2 zin cap. rent, in Iudxa fuper Ierofolymá metallicam huius odoramenti inueniri naturam. De Nardo multa fuperiùs còmmentarijs., cap. Spon fam itaqué a/similat horto irriguo, [Fons(inquit) hortorum, \&c.] fele Era,spi ctifsimis arboribus confito. Nam apud Efai,dicitur animus pius, hortus quivoluptates reddat, \& a lias vtilitates ingentes:fic enim Scriptu ra Sacra noltrę ruditatifefe attem perat: vt ex rebus iftis,quas maxime.cognofcimus, excitata fides \& erecta, totus homo in fublime feratur. Confidera proinde, quid defit huic horto fiue paradifo:incredibili aquarum abundantia irrigatur, furculi felectifsimi omnes, tùm verò(ve diximus) hortas ipfe folicité acdiligentèr munitus. Quid ergò pofsint timere plantulx,que in ifto horto inferantur,ficcitatem Atverò perenni fonte inter illarum radi ces recurrente, ficciratem aut aridiratem nufquàm fentise poterant, neq́;penuria aque, uut indigentia la borabant,vt cxterę arbores, quę hu mana induftria, ex puteis vel fontibus haufta aqua irrigârur: nó ergò $\mathrm{M}_{3}$ eft

## F. CYPRIANVSINCANT.

eft,quòd aquá expectêr,quädo inter illas fôs eft, qux magno impetu ex Libano môte cadit: fed \& plătulx, fitue farculi, preter ingeniư terrę fe racifsimú, \& aterná humiditatem aquis intercurrentibus Ielectilsimi funt, Id verò induftrix \& folertix agricolæ tribuendũ, ơ cimamomú, nardū, \&̌c, in locú irriguú \&amęnif fimú intulit. Quibe omnib?liceat fa cite cuiuis intelligere, primò, quára fit Spöfilliberalitas. Spöfam ipic ab orbe códito propria plătauit manu: \& quoniam elegit \& predeftinauit, electifsimis furculis facir perfimilé. Deinde verò quáta fuerit Spōfi liberalitas,vel ex eo maxime côftat, quòd piătula iltax inferebátar,n on in loco arido aur lqualéti, led irriguo:ná táta eft aquarí exundátia: vt fureriùs de forte fignato, infe iùs aliquantulŭ de föte viuo, de puteo aquarū viuentiū,quae fluút impetn de Libano, intulerit mentioné. An hic fös fit,qui ad radices môtin Liba niexorit, aquis optimis, frigidis, dul cifsimis, iugitè \& copioféfcaruriétibus, ità ve fubitò inualefcés influ niui crefeat, qui alueo plenodécur ratinter Tripolim \&Libanúsan po tiùs puteŭvolueritfignificare aquarūviuentíu,quę magno impetu $\dot{\text { à }} \mathrm{Li}$ bano in plana decurrát,nô longè à caftro Laudaleo,nihil moror.Illud certifsimú fit, Salomoné ingentem aquarum exúdantiă fignificare voluiflc:\& aquarí noíe diuina quæcunǵ; dona, quę animo Spôfre, tan quă dicas, horto amenifsimo, Spôfi manus inferuit. Collige quarcúq́; ab ipfa prima totius orbis molitione, Spöfa accepits vt quoniá predeftinata eft,elceta, vocara, magnificata: Spéfi funt dona. Attéde igiturguid fit aut pofsit per feipfá Spófa:finge Spôfum nullă habuiffe folertiá circà huius horti amęnifsimi cultǔsel-
fer hortus arborib? cöfitus \& her bis,fed nö felectis, fed infrugiferis, lecthalious, peftilētibus: folo odore totili orbé potuiffent inficere, \& cer tifsimá inferre morté. Oés (inquit Epb.2. Pau.) nafcimur fliji irce. Süto ${ }^{\circ}$ quidé arbores \& fructus edere poffumus. Sed qualis eft nía navura, tales profectô edet:népé irä, indignationein, morré,peccatū,ęternú deniq́sinteri tū:vtmala operaprçtermittá:Qund ergà Spôfa ab orbe cädito felecourísi mis plátulis fir fimilis, hoc fané $S_{p o ́}$ fo acceptú eft referendú,péder àdi uina pradeftinatione \& clectione. Pau.de Efau \& Iacob:cú nondúna 3. 20)4 - tallo

## Rcm.9.

 tiefsér, \&c,nô ex operibus, fed exvo cáte dictū eft,maios feruiet minori: \&,Nō eft volemis,nć́; curiêtis,fed miferêtis Dei, vt hic horto felectifísi mis plátulis, \& furculis cōfirus,fragrärifsimú fui reddat odoré per bo na opera. Attéde fecíde: Sponfa diuina electione \& pradeflinatione plantata,quid potuiffet: nifi Spöfus ram liberali manu, tanta munificen tia vtecerur, vt defiuentes fontes ex Libano montealtifsimo in hortum deducerct?fané,tametfi Spöfa procdeftinata fit \& electa, red cger adhuc amplifsima Spöfí bonitate, \& aquarú itta redúdátia, donorñ fcilicet, ex monte Libano,hoc eff,ex celo \& fonte dininitatis ingiter fcatu riente.Poft pradeftinationé \& cleCtionem,yocatur per verbum Spon fi, iuftificatur, per fidem in Sponfum vnicürmagnificatur. Ad aquas iftas pertinent facrificia, circuncifio ante conditas legestum quxcunq́; lex Molaica,quxcáq́; lex Euágelica docet de cóponéd is affectibus, \& defectáda pietate. Tertiò, confidera quid poftulet Spófus ab horro ifto amenifsimo: duo fane. a leruí eft aquis iltis \& agricolx diligétia gaudeát plârulę̧iugitecr difluentê aquánon
non refpuant, fedaudeantranto be neficio,\& Sponfo ingentes referant gratias.Deinde proprio odore, hoc elt bonis operibus cxteros homines alliciant, \& ad cultum honefti \&vir tutis trahát. Nam diximus frequenter, bono odoris nomine bona opera figuificari. Nequé enim fine magoo confitio, hortus hic odoratis ar boribus confieus dicitur. Sed caueat Spôia,exiftimet bona operafibideberi, pofleq́ue fibi arrogare, quidquid boni fecerit. Operatur quidé illa finul cum Sponfo, fed fine illo nihil pote? efficere: vr Chriftus inIoan. is oquit apud Ioan. Sígitur bona opera efficit, odorem emittit gratifsimum, agricolx beneficium agnofcat : adoret iugiter featurientes aquas, nam hac omnia Sponfo, potiùs quam fibi fint tribuenda.

Fons hortorum, puteus aquarum viventium, qua fluunt impetu de Libano.

EXhis, quax fuperiori carmine diximus, poterit lector non ftu pdus intelligere, quis fit verus, ger manufq́ue fenfus huius carminis.

Surge Aquilo, (t) ium veni Aufter, perfla hortum meum, efluent aro mata illius.

ISverfús \& Sponfooptime pofsit accommodari \& Sponfx. Quid quidam prafenticarmine, ventorú naturas \& proprietates non fatis at tendentes, dixerunt, Sponfum ventos prohibere, nè nocumentumaliquod amxnifsimo horto inferrent, né felectas plantulas lrederét, prorfum eft reijciendum: adeò enim verum \& genuinum haius loci fen-
fum perturbant, vt neceffum fit ifo rum ignoranti interpretatione femel admiffa, in magnos \& intolle. rabiles incidamuserrores. Eft ergò Aquilo Hebraicé jisy Grace autem Bòrrhes, Latine, Boreas, fic diCtus à vehentifsimo volatu inftar Aquilx. Ouidius.

> Apta mbivivis eft, qua triflia nubila Metam. pello,
> Etfreta concutio, nodofaqué robora verto, In durequè nuues, (ti) terras grandise
pullo. pulfo.

- Flat hic vétus, à folfticiali \& efti ua plaga, Dicûtur etiam \& Aquilo nares venti, qui octo forme diebus exortum canicula antecedunt, \& perflant diebus quadraginta, quos vocant Ætefias,\& Prodomos:quafi. precurfores. Aufter meridionalis vencus eft, \& nebulofus \& hume Etulus:Grece notus (quod voris Gre ce Latine humor dicatur.) Aufer Latine, Hebraice jDי Plinius autem iuxta varietatem regionum, oftendit variam effe vento rum naturam. Aufter(inquit) in Ita lia humidus eft \& aftuofus, \& Afri cę incendia affert cumferenitate.Et primoli.xftus(inquit)\&Aufter.Et Aquilone gaudere arbores \& affla tu cius fierilatiores, Er apudCoeliŭ Rodiginium de varietate ventorú, iuxta varieratem regionum multa liceat inuenire.Hęcà nobis eò dicta funt, vt Chrifianus lector intelligat, eos oés fuiffe hallucinatos; qui exiltimarút, Sponfum vétos omnes voluiffe depellere, ne in hortum per flarent: faltem Aquiloriarem ventum,qued fir inimicus odoratis,qua finó pofsic illius natura fimul cum M 4

[^0]ipfa regioneimmutari,exhis côflat, qux dixim?, cü ex Cellio,tú ex Plinio. Inuitat igit Spốus ventos oés, qui fine natara effiofi, ve huiushor tifluǎt aromata:větorûauté nomine in literis facris tétationes graviffimas \& flagella fignificari,nulle eft qui ignoret, fumpta proprietate lo quêdi ab ipfa ventorú proprictate \& natura. Ná vénti in deferto, prexfertim in locis eminétioribus, vbi nulla habếc obftacula, importun:ores funt, omniaq́ concutiut fua ve hemétia.Ezech,venturácaptiuitaté Ezec.. populi ludaici, quare iă effet profori bus,nomine Aquilonaris véti figni ficabat. Et ecce vêtus turbinis venie bàt ab Aquilone, \&cc.Spöfus itaquè quéadmodú tota refert hyltoria fa cra,ąmęnilsimú hortú, hoc eft, pios homines, clectos pradeltinatos,mul tis flagellis \& tentarionibus grauifsimis, quafi ventorú flatibus fem per céculsit:vt enim aromata fluerét, \&\&arboresalioquinobiles aliqué fui praberét odoré, multis ac varijs flatibus vêtorú agitabar. Tentauit Adá morte Sâctilsimi Abel:Nor fá
Genis. brica \&eftructura arcẹ: Abrahā mor te cruétaynigenitiidê etiá dixerim
Gen.6. de S.Iob, \&e de ceteris.Inde, ex flatu S. vétorú flexêre aromata illa pretiofifsima,gratifsimiq́; odoris.Indè inquă fluxit cöftátia Enoch,obedić
Gen. 22 tia. Noé, fides fanctiff. patriarchx Abrahă. Nả cirra ventorú flatú \& impulfum, vix arbores ifte in fruet erúperent. Sponfus enim nos pa titur plárulas iftas, pios.f.\& clectos hoiesfupinos effe, cupit nufquáfecu rèagát.Obeamq́; ré frequêter ven torú flatibus illosex ponit.Nä infla tibus iltis \& téntationibus cöperies primò:Sponfú magnoperé oftétare virtuté fui Spirit?, quo donâtur cre déres,ve quafi de müdo \& principe mữdi huius agãt triūphū.Obeamq́;
ré Pau, cú id fentiret, de vinculis, de morte, de periculis in quibus verfa-Pbil. . batur dicebat, Vt femper, itå\& nunc magnificabitar Chriltus in corpore meo,fiué per viram, fiue per mor té.Et ineodée.c.mulradediuinęvirtu tis teftimonio in fátis,hoc eft in pláa tulis ittisventorü fiatibus expofitis; dicit.Et Pet.Siopprobrijsafficimini in noie Chíriteati ellis.quonià glo ${ }^{\text {.Pet }}$ ria \& f firitus Dei fupervos requiefcet. Secúdò, his fiatibus ventorum conatur auocare pios hoíes, ab amo re haiop frculi:quâdo in múdo adeò moleffa \&aducrfa ex periétur:quéadmodú olim cúctos finitimosvo lait populo Ifraclitico holtes effe: né qua $f$. cú illis côfuetudine coa lefcétes,eorũfceleribuscōtaminaré tur.Quocircà Seruator cos pronen tiauit beatos, qui pauperes fint \&af ${ }^{\mathrm{Mat}_{4} \text {. }}$ flicto animo, \& in luctu \& iuftitiæ defiderio effét:eò quod regni cęlorū,hoc eft,Euágeliju ac fuperne cōfo lationis, tales effent capaces. Tertiò, in hoc etiā plătulas iftas,flatib? vé.torū exponit,vt in fe penitùs defcé dät, «̌ Piritussfui dolǘ fiqué habêt, agnofcant. Pfal, neq́; eft in fpiritu cius dolus, Nä hy pocrifeos malū, vt Pral. 3 z . fâctis hominibus infidiatur, ità etiá nullú excutitur difficilius. Fit enim interdú, ve Deo ftudere, diligere pximos, tứvite decorêfectarivideañ̃: cú interim fibli viuăt. Obeäq́; ré,folet fäctis freguêter mala quardā \& incômoda immittere, iratư le oft cos dere, vt fluát aromata:indé enimeo rû́crafsities pertúdit̃, ac percutiunt̃ fenfus:vidētó; quá löge fint ab eo, vt toto corde diligant Spöfum. Hic eit dolus, fraus,fimulatio, hypocrifis,fupinitas,torpor, prxpoftera fe curitas: quxe cū vétorū flatibus excutitur, ftatim fluútaromata, tứcincipiút Süctiveré fibi difplicere,frầgi penitùs,\&Deofe totos coffecrare.

CAPVT


[^0]:    ipfa

