SANCTI AMBROSI

MEDIOLANENSIS EPSICIPI

DE INSTITUTIONE VIRGINIS

ET S. MARIE VIRGINITATE PERPETUA

AD EUSEBIUM.

LIBER UNUS.

249 CAPUT PRIMUM.

Parentibus uerito curam esse majorem virginis sacræ quam reliquie solobi. Quam prestantis illa conse-

cratio : ubi praecipue de silentio, quod virgininitatis ver-

recundiam commendat non secus atque Ecclesiæ, cujus omnis gloria ab intus, et quam nos initari

convenit in orando.

4. Commendas mibi pignus tuum, quod æque est

meum, Ambrosiam Domini sacram : et pio affectu

ejus tibi asseris præstare religio re soli
citutinam. Et vere ita est apud mentem fidelem,

exordius enim institutus, ut emittas domo, atque alie-
nis copules, istam seniper tecum habebis : in ehe-

ris quoque paternæ usum pietatis necessitutinde;

in hac ultra pairem procedis, votoque et studi

progeredes, ut placeat Deo. Quæcum quæ praes-
tantior causa voverum ; sola tamen solvati quotidq

pro se et pro omnibus filiis debes.

2. Hoc est sacrificial quod Abel obitulit ex primiti

vium ovium suarum feibus (Gen. iv. 4). Quod

e Apostolus pra ære laudat, ad Corinthios di-

cens : Quoniam qui statuit in corde suo firmus, et

judicavit in corde suo servare virginem suam, bene fa-

cit. Igitor et qui matrimonio jungit virginem suam,

bene facit : et qui non jungit, melius facit (1 Cor. vii,

37, 38). Unde pulchræ David cum descriptisset Ec-

clesia gratiam, cujus omnis eius est gloria, non

foris (in bonis enim cogitationibus, atque imma-

culato 250 castissatis affectu, et sincere proposito

conscienciam summa est laus), subtestuit dicens : A-

fferentur Regi virgines post eam (Psalmi. xlv., 15, 16).

Et conversus ad dominum Patrem : Proxima in-

quit, ejus afferentur tibi : afferentur in laetitia et

exultatione, adducentur in tempus regis.

5. Quæ est proxima, nisi quæ Christo prepunquat,

cui dicit Verbum : Exsurgite, veni, proxima n e

a Script. circa an. 592.

b Duo ss., Ambrosi, Domini sacræm.

c Mms. aliquot, qui stat in corde suo firmus. Haud

male : græcus enim textus habet, et xat tæton, qui

pleit ; aliæ autem ss. atque edit. cum Vulg. et aliis

versionibus, qui statuit, etc.

A mosa men, columna men ; quia ecce hyems prætererit

(Cant. 11, 10, 11) ? Ante quæm Verbum Dei recipierit,
hyems erat in hornorae, sine fructu : ubi Verbum

Dei receptit, et mundus ei est crucifixus, aestas est

data. Demine fervore sancti Spiritus vaporata, flos

ecepit, et spirare odorum fidei, fragrantiam

castissatis, suavitate gratie.

4. Unde et alibi addit : Oveli tui columna extra

tacturnitatem tuam (Cant. iv. 1) : eo quod tota spi-

ritus et simplex sicut columna, in cujus specie vi-
sus est a Joanne descendere Spiritus sanctus, spir-

ritalia videat, et noverit eam quæ viderit tacere me-

ystera. Non enim medicens virtus tacere : est enim

et tempus acendi, sicut tempus loquendi, sicut et

scriptum est : Dominus dat mihi lingua eruditionis,

ut sciam quando oporteat dicere sermonem (Ezai.

1, 4).

5. Virginitatis itaque dos quædam est verekundia,

quæ commendatur silentio. Ideo et Ecclesiæ gloria

intus est, non utique in multilogo, sed in sensibus vel in penetrabilis sacramentorum, sicut

ipsa dicit ad Sponsam : Quis dabit te fratrem mihi

lactantem ubera matria mea ? Inveniens te foris oscula-

bore te, et quidem non spernent me. Assumem te, et

ducam te in domum materis 251 mea, et in secretum

ejus quæ concepist (Cant. vii. 1, 2). Et supræ

sit : Introduzit me rex in cubiculo suum (Cant.

1, 3).

6. Foris osculatur Ecclesia Christum, et ab eo

in cubiculo introducit. Osculatus est eam foris,

C quando Tamquam sponsus procedens de thalamo suo,

exsultavit tamquam gigas ad currendam eiam (Psalm.

xviii. 6). Tamquam gigas foris est ; quia non rapi-

nam arbitratus esse se æqualem Deo, formam serv

accept (Phil. ii. 6, 7). Foris ergo factus est, qui

erat intus. Vide illum intus, quando legis quod in

sinu est patriæ : cognosce illum foris, quando nos

a Nonnulla ss., duas quædam. Non incongrue ;
cum inter virginitatem virtutes prima et quasi ordinum

ductrix sit verekundia. Vide quid de eadem virtute

præcipiat Ambrosium noster lib. i. Offic., cap. 18,

num. 67 et seq.

b Quatuor ss., osculatur Ecclesia Christus.
plerit, ut redimat. Fori sibi factus est, ut mihi in-
tus esset, et fieret medius nostrum.

7. Ilci ergo simus, ubi Christus medius est, radi-
catus et fixus in cordibus nostris. Et ideo sic ut post precepti: Cum oras, intra in cubiculum tuum (Matt. vi, 6), et effundere super te animam tuam; cubiculum tuum interiorum secretum est, cubiculum tuum conscientia tua est. Denique Ecclesiastis tibi dicit: Et quidem in consciencia tua regi ne maledezieris, et in penetrabilis cubiculorum ne maledicto deservies divi-
tem (Eccles. x, 20). Illi ergo oras et ora in occulto, ut audias te qui in occulto audit: et oras sine irt et disceptatione, ab indicato occulto dedecors (1 Tim. v, 8): Justus enim non proditionem criminis me-
tuit, sed contingorem.

CAPUT II.

Orationem inchoari debere a Dei laudibus, et post ex-
posita postulata nostra in gratiarum actiones des-
nere. Eamdem pace ac tranquillitate commendan-
dam; qua occasione Evangelici locus quam lucu-
tentissime explicatur, quem jubentur observare vir-
gines.

8. Quam bona oratio cum misericordia! Bona ora-
tio quae ordinem servat, ut primo a divinis inchoa-
emus laudibus. Si enim cum apud hominem agimus, benevolum voluitus judicem facere, quantum magis cum Domini nostrum precamur! Primo ergo im-
molemus Deo sacrificium laudis; unde et Apo-
stolus ait: Obsecro ergo primo omnium fere oratio-
nes, observationes, postulationes, gratiarum actiones (1 Tim. u, 1).

9. Doccet te Davidicus psalmus octavius, qui con-
pit a Dei laudibus: Domine Dominus noster, quam
admirabilis est sanctitas tuam in universa terra! Quoniam
elevata est autem tua seraphis. Ex ore in-
fantum et lactentium perficiat laudem (Psalm. vi, 3 et se-
pt.). Hacensus oratio: inae sequitur observatione,
 xt desatut inimicae: postulamos, ut dansum et
stetatal vidente; laudem Ecclesi, stellas filios Ec-
clesiae, coelectas gratia luce fulgentes: et quod pe-
git, propheticum sapiat visurus se esse pronomi:
gratiarum zetio, quod tuatur Dominus hominem, et
hanc limen corporis nostri divina 252 visitatione

a Omnes edit., et fieret medicus noster, ubi
Christus medius est: omnes mss. ut in textu.

b Omnes edit. cuo uno aut altero mss., abdicato
occulta dedicoris; alii mss., melius, abdicato occulto
dedicoris; hoc est occulto dederere, sive culpa
etiam occulta repugnata.

c Indicatur hic verbis Dominam orationem ex his
uisse mysteria quae catechumenos quondam cata-
bet Ecclesia. Eius rei hab causam Chrysostomus
redde Rom. 21 in Manethon, quo Patris nomine
ili non licevit Deum appellare, qui non fuerit sacro
hominis institutum. Unde est quod ex Ord. Rom.
Et Amal. Fortunato de Eccles. Offic. cap. 8, eam
discum in brevi interpretatione secundum Romu-
anum comnnetudinem feria 4 beholdamad 4 Quad-
dragemide commentum stuti coevasse: quod
in Africana Ecclesia tantum feria 2 post dominium
Palmarum feri solitum Augustinum Hom. 4x 80,
num Serm. 88 novo edit. testatur. Versus uthque
A confirmat; vel quod homini animantium genera uni-
versa subjectit.

10. Similiter et Dominica oratio omnia compre-
 hendit, quae vulgare non opus est. Tu autem qui
legis, quemadmodum distinguere debens recognoscere,
principem tamen, ut dixi, commendanda est oratio,
siet premisi, placiditate animi et tranquillitate; ut
uniusque sibi consentet et congruat, et fiat illud
quod scriptum est: Si duobus ex vobis conuenerint su-
per terram, de omni re quamcumque petierint, fiet a
Patri meo, qui in caelo est. Ubi enim sunt duo vel tres
congregati in nomine meo, ibi ego sum in medio eor-
um (Matt. xviii, 19, 20).

11. Qui sunt isti duo, nisi anima et corpus? Unde
et Paulus 2 castigabat carmen suam, et serviri re-
B digebat (1 Cor. x, 27); ut esset animae tamquam
imperatrix sine caro subflita, et mentis imperius ob-
temperaret; ne esset in uno homine dissidium, et
cellum intra se gereret, et legi mentis repugnar
lex corporis. Duo igitur una diversa ratione quandom
pace jungebat, secundum quod ipse asseriat di-
cens: Quia Christus est pax nostra, quae facit utroque
unum, et medium parietem sepis solvit, inimicissimae in
carne sua (Ephes. u, 14); ne id aget, quod no-
et: atque id faceret, quod odisset. Isti ergo sunt duo,
anima et caro. Unde et David ait: Non timebo quid
fracti mihi caro (Psalm. lv, 5), quam adversariam
anima sue nosset.

12. Quae tamen duo, ut evidenter exprimamus,
non solum duo sunt, sed etiam duo homines, unus
interior, alter exterior. Iste duo si sibi propositi
aequitate concurreant, ut cogitationibus facta conveniant; vitae nostrae rotas sine
alia offenceo volvunt, ut quemquam scriptu-
num est: Fiat vox tonitrua in rotis (Psalm. lxvii,
19). Iste igitur duo unum sunt; nec solum unum,
sed unus homo. Unde et Apostolus ait: Ut duos
condaret in uno homine, faciens pacem, et reconcil-
aret utroque in uno corpore, Deo, per erum inter-
fenius inimicissimae in semet ipsum... ut in uni
tem accessum habeamus in uno Spiritu ad Patrem (Ephe-
us. u, 15 et seq.).

13. Sunt etiam duo homines, vetus et novus.

D Vetus ille peccato obnoxius et obsoleto, ac resti-
hoc conveniunt, quod iisdem competentibus ne-
cessum fuisset scribunt, ut sabbato sancto memorat
eamdem redmitter orationem. Quod porro dotes
orationis exponem loco ex Epist. ad Tim. u, 1,
Oratine Dominum, et psal. vii utitur Ambrosius, at-
que in eodem Psalm per Iunam Ecclesi, per
stellas Jdeos intelligendos ait, his adeo similis in
lib. vi de Sacram. can. 5 legero est, ut dubium non
videtur, quin si diversi eorum operum scriptores
fuenter, alter alterum; sin vero unus ac idem, se
quae ipse descripserit, quod minime novum est in
Ambrosio.

d Duo mss., castigabat corpus suum et in scriptu-
tem, etc.

e Edit., Iste duo si sibi propositi in e qualitatem,
ultima Paris. inequivalent, concurrent comodius
vero mss. omnes, quos hic sequimur.

f Cod. Vulg., Vetus ille peccato... sollicitudine
atriitus.
mentis veteris similiumque atque insens, quem in baptismate affigimus eroei. Unde Apostolus sit: Quia vos homen hoster simul affectus est eruci, ut destructurus corpus pecceasti, ut ultra non servieris pecceati (Rom. vi. 6). Vetus ergo affigitur, ut meritorius pecceasti; ut nosus resurgat, qui renovatur per gratiam. Diximus de duobus.


15. Hic igitur tria integra praeter in se virgo custodia; ut nullam dei sacra virginissimae quereamus, et sit inoffensa, sine ulla, sine macula. De quare licet frequentes libros dixerimus, tamem membrorum pignoris causa, hodie ut librum conditionum arbitrarum sumus.

CAPUT III.

Culpanendum non esse feminem sexum cui a Deo tanta doma collata fuerint: Deum enim idicrere non statim utque homine creatus est, igitur approbatur, tum quia ejus dignitas non in corpore, sed in anima et in divina imagine consistat, tum quia tantum in ope nos totius sine laudandus homo, ac demum quia non dux creato erat mulier, quia et ex ipso formatus est, et cum ipso magnam sicuritatem figuram erat expressura; ex quo et nomen acceptisse ipsa declaratur.


17. Nam cum omnia opera sua laudaverit Deus, ceclam, terram, maria, nocem et diem, quod istae professores ad usum laboris, illa ad fructum quietis, laudaverint sexa sexias; ubi ad hominem ventum est, solus non videtur esse laudatus, propter quem omnia genera sunt (Gen. ii. 19 et seq.). Quia igitur causa est, nisi forte ea, quia in aliqua specie sunt,

a De tribus bisce, quibus constare hominem dicit Ambrosius, videsis quippe libr. in Lucam, col. 1277, et libr. vij ejusdem Expositionis, col. 1460, observavimus.

b Memoriae pignoris, id est, Ambrosivm, de qua statim ab exordio scribit, Commentis nobis pignora tum Ambrosivm, etc. Quod autem ad libros quibus de Virginissima dissertavit se profiteretur, non solos eas intelligimus significari, quos de hoc argomento et sub eadem inscriptione lucubravit: sed et alios quoque,

A homo in occlusion? Nihil in bestias plus repromis, quum videtur: in homine nihil est interior, quum videtur: qui erat in animo consens et corpore, hoc utique in eo servit, quum videtur: illud quoque in eo regit, quum non videtur.

18. Merito ergo alia in axordio laudatur, istius laudatio non promitum, sed reservatum; quia aliquor grata foris, hujus istius est: aliorum in maiestate, hujus in corde. Quim enim tam altum et tam profundum, quam mens hominum, quum quasi inviolare quodam corporis tempus atque occultaretur; ut eum haua facile quisquam intrinsecum et speculare queat? Ideo ergo homo non ante laudatur, quia non in forensi 254 pelle, sed in interiori hominem ante probabatur, sicut predicatus est: quem praetulit divinitas apostolus Petrus dicens abscendunt esse cordis hominum in incorruptione quieti et modis spiritus, qui est ante Deum imprecat (Pet. iii. 6).

19. Merito ergo differens, ut sequitur: gens eius laudatio: cujus divinitas non dispensus, sed increatum est. Nemo ergo se desperat quasi vi, nec consentia corporis esse statim. Nam etiam dixerit sanctus Job: Nudus exivit de ventro matris meae, nudus et hinc abiit (Job. 1, 21); habuit tamen quon non solum inter homines, sed etiam apud Deum divus invenerit.

20. Quid autem locupletissimus, quum etiam occidimus Dei est ac simulatio? Ad imaginem autem interior homo est, non ideo interior: ille quo sensu existimat, non occult comprehendit. Iste ergo nos bis spectandum est, qui meri inquisitor. Ideo Deus non putavit hominum fabricam esse laudandum; quia major ejus in virtute est portio. Praetulit quidem species, et praestatur ceteris animantibus: sed irrationalia corporis speciem existimabant; eo autem quia rationis plena sunt, communem laudem sequestravit.

21. Homo igitur mihi non tam valui quum affecto admirabantem eminente atque excellat; ut in his laudato, in quibus etiam Deus propheticus judicior laudatur, de quo scriptum est: Terribilis est consilium super filios hominum (Psalm. lix. 5): cujus opera coram Deo laudatum, qui bona jugibus operibus faeta factum est; et ideo laudatio ejus non in exordio, sed in fine est: nemo enim nisi legitem certauere, coronatur. Ideoque Sapientia ibi dicit: Ante moriam non laudes hominem quamquem (Ecclus. xi. 29). Quam ratione hoc dixerit, superi eum dixit: Quia in fine hominis nudantur opera ejus (Ibid., 29).

22. Spectemus tertiurn, in quo manifestavit Dei sententiam suam; cum enim fecisset hominem et uti quoties dixerat de haec ipsa virtute nata est occasio, eam nunquam non obvius manibus arripiquit. Usque adeo illi cordi erat ubique doctorem aegra virginissimis.

a Quidam mss., ex anima constat, etc.

b Sic omnem edit. cum mss. quatuor, nisi quid in his lemm pro vitem, et esse pro esse habetur; ali vero mss. legunt, quasi vitem, nec consuetum esse asinmet.

c Duo mss., propheticum spiritum laudatur.
posuisset in paradiso operari et custodire, dixit non esse bonum solum esse hominem. *Faciamus, inquit, ei adjutorium secundum se* (Gen. i, 48). Sine muliere igitur homo non habet laudem, in muliere praedicatur. Nam cum dicit non esse bonum solum esse hominem, confirmat utique bonum esse hominem genus, si virili sexu feminem sexus accedat.

23. Simul illud considerandum, quia ille de terra factus et limo est, ista de caro. Et caro quidem limus; sed ille adhuc informis, iste formatus.


**CAPUT IV.**

*Mulieres quam viari levius fusisse peccatum evince disparitate sexus, tentationis ratione, divina sententia et resurrectionibus amorum. Post quæ adversus mulieres tentationes viris remedia praecipientur: in his maxime earundem jejunantium imitatio.*

25. Sane negare non possimus quod erraverit mulier. c Quid miracis tamen si erraverit et infirmior lapsus est sexus, cum sit lapsus etiam forior? Mulier d excursionem habet in peccato, vir non habet. Illa ut Scriptura asserit, a sapientissimo omnium serpente decepta est, tu a muliure: id est, illam superior creatura decepit, te inferior; te enim mulier decepit, illam malus licet, tum angelus. Si tu inferiori non potuisti resistere, quomodo illa potuit superiori? Culp tua illam absolut.


---

a *Mss. aliquid, Audirinus itaque. Hic porro sequentix capitix illiæ erit in super. edit.* Quam autem pulchere, prudentis lectoris esto judicium.

b *Tres mss., et per Ecclesiæ Alii Dei regenerati augmentatur: alii autem itaque edit. hoc tantum dissident, quod in illis confirmetur, in his conquiritur legere est.*

c *Nonnulli mss., Quid miraris jam, si infirmior lapsus est sexus.*

d Obiter advertis licet, ei doctrina qua tot hom capite peccatum Eve Adamicco levis ab Ambrosio defenditur, quodammodo contrarium a beato Thoma doceri 2, 2, quest. 165, art. 4. Etenim quamvis Adami culpam ex conditione personæ graviorem quam Eve habemus fatuatur, pe se tamen et ex sua naturæ leviorem fusisse asseverat. Ipsum consule, non secus ac Nicolaï notis in eundem locum.

e *Omnes edit., Et vero justa hanc sententiam,* omnes mss. magis commode, ut nos in textu.


---

g *Rom. edit., Commendationis sua.* Typographi quidem hic error est, sed qui tamen deinceps propagatus fuit in uncitæ edit. Parisinæ.
et quotidie a jejunio solvit. b Qui sequatus est errantem, sequere corrigentem. Ambo manuexatas, cur sola jejunat; hoc est, ambo deliquiatis, cur sola remedium quzerit errori?

CAPUT V.

Exeam damnationis sententia in Sara tamquam solutam esse, sed multo magis in Maria, quae virginitate integras Deum genuit, nec non ejusdem virtutis signum extulit. Quam impudenter ipsum virginem persce- passerae negavit harretici, quorum argumenta ex Evangelii petita diuuntur.

52. Veni, Eva, jam sobria; veni, Eva, etsi in te aliquando intemperans, sed jam in prole jejuna. Veni, Eva, jam tali, ut non de paradiso exclaudaris, sed rapiaeis ad caelum. Veni, Eva, jam Sara, quam parias filios non in tristitia, sed in exsultatione: non in mortuor, sed in risu. Isaac tibi multiplex nascetur. Veni iterum, Eva, jam Sara, de qua dicatur viro: Audi Sara uxor tuam (Gen. xxi, 12). Sis tu licet viro subdita, quia esse deecet; cito tamen solisint sententiam, ut vic deire audieret.

257 35. Si tyuum Christi illa pariendo a viro meretur audi, quantum proficet sexus qui Christum, salva tenem virginitatem, generavi! Veni ergo, Eva, jam Maria, qua nobis non solum virginitatis incen- tivum attulit, sed etiam Deum intulit. Unde latus et exsultans tanto munere dicit Easias: Ecce virgo in utero accipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel (Exi. vii, 14, quod est interpretatum, nobiscons Deus (Math. i, 25). Unde hoc munus? Non de terra utique, sed de caelo vs sibi hoc per quor descendet Christus electus, et sacra- vit tempioris pudoris. Per unam descendit, sed mul-

* Edit. et quidam ms., jejunium solvit.

B His ipsis verbis Ambrosium adversus Theodoen- stium, dum ipsum post caedem Thessalonicensem Ecclesia addita prohiberet, usum in ejus vita scripti Paulinus; quam tamen sententiam in Ambrosianis opusliberibus usquam alibi repere inper.

C In Isaac ad sacrificium paterna voluntate de- stinatum figuram Christi exsittisest nostris est quam ut probatione indigaret.

D Non admodum felix vocabuli Maria interpre- tatio; sed cum moris esset, ut sepe vidimus, Ambrosio nostro sermonem haeretici peritos in re similis consulere, illi a scelo aliquo quoque falsum docet existimabit, impostum esse credendum est. Quae vero ejusdem dictiorum etymologia proxime sequitur, postor est.


E Extra controversiam est episcopum tacito no- mine huc indicaturn Bonusom essem, cujus judicium ad vicinos presulem remiserat synodus Capuanus. Ve- rum quae sedes episcopalis ipsius fuerit, obscurus est. Gardnerius in suis ad M. Mercatorem commentariis iterum ac tertiio, nempe pag. 115, 20, ci. 11, pag. 150, Dissert. i de Hieresi et libris Nestorii § 3, at nibi dicat palamium, quam rem Bonam. ad anav. 103, Pechtorum, i. Ecclesiasticorum dogmati- um lib. xiv, atique magno nominis scriptores igno- tam sihi esse consistentur, eam libri a Mercatoren

A tas vocavit. Unde et speciale Maria Domini hoc nomen inventi, quod significat: Deus ex genere meo.

54. Dicta sunt et ante Maria multe; nam et Ma- ria soror Aaron dicta fuit (Ezod. xiv, 20, 23); sed illa Maria amaritudo maris vocabatur. Venit ergo Dominus in amaritudinem fragilitatis humane, ut conditionis amaritudo dulceceperet, Verbi celeslitis suavitate et gratia temperata. Hoc significavit fons Mhera per lignum dulcoratus; eo quod populus nationum amarus ante poecatis, vel caro nostra temperamento passionis Domincce in usus alteros mutaretur.


40. Hoc autem opinatus est quod traduceret eam quasi ream, antequam ab angelo moneretur (Math. i. 20): postea autem quasi fidelis nec dubius virginitatis ejus servavit oraculum.

CAPUT VI.

Solutus atis duobus circa eamdem rem objectivismus, additio obscuritatum illud futurum fuisse, et Christus materem in virginitate non perseveravit potuisse legitissimum non numerum degenessem. 

41. Nec illud moveat, quod ait: Quia Joseph accepit conjunquam suam, et postea est in Aegyptum (Math. 1, 21); desponsata enim viro conjunxit non accepit. Cum enim initiatur conjunxit (27, 2, 2), cum initiatur, 1 et 2), tunc conjunxi non adsequitur; d] non enim deflorati virginitas facit conjunxium, sed pacto conjunxit. Denique cum juxtagesset pura, conjunxium est, non cum virili admissione cognoscitur.

42. Quod autem fuit desponsata connubio, c] licet aliqui plenius dierum, libere nunc soli esse causam coelestis mysterii; ut ab his qui Mariam gravit uto erenerent, non adulterium virginitatis, sed desponsata partus legitimus crederetur. Malum enim Dominus aliquos de sua generatione, quam de matri pudore dubitare.
DE INSTITUTIONE VIRGINIS LIBER UNUS.


44. An vero Dominus Jesus eam sibi matrem eligeret, quia viri semine aulam posset incestrar esse, quasi eam cui impossibile esset virginitas pudoris servare custodiam? Cujus exemplo extera ad integritatem studium provocat, ipsa ab haustusmodi quod per se ceteris propositione fore, nunue deareiat.


CAPITUL VI.

Ubi probatum est Marium perseverasse in integritate virginis, ex eo quod in matrem discipulo data fuerit; confirmatur virginitatis propositionem ab ea minima mutari putisse, cum tamen constantia in Filiis passione, tantque virtus in Baptista exaltatione promulserit.

46. Sed tamen Mariae suis, non alienis moribus defendatur. Non defecit, ut dixi. Ipse testis est Filius Dei.

* Hanc opinionem Hieronymus in cap. 1 Epist. ad Gal. referit ac refutat: ei quidem haec in re commutare scriptura subclara scholae theologorum.

b Ambrosium hoc principium qui intertemat Mariam conceptionem defendunt, quam latissime solente extenderi: contra vero illud mira certis limites restringendum autem opposito sententiae ipse propugnatur. Et certe negari non potest, quin eia 261 quoque termini sui tribuarint null: quae de ad admissis Th. Reimandum in Dipity. Marianis, non uno loco.

* Si quae hoc ferc: toto capite dicatur, cum librum ir in Lec. num. 150 et sq., nec non cum loco ejusdem argumenti ex Epist. ad Vercell. contulerint, tantum in illis deprehendens possessionem, ut tria hae opera ejusdem auctoris esse non sis negaturos.

D duo sunt hoc loco animadvertenda: primum est utrum Ambrosio noster qui superioris capitatis initiae verum inter Mariam ac Joseph matrimonium visus est agnoscare, hic sibi ipse sit contrarius: alterum,
pendi mortem filii noverat, præstolabatur si forte etiam sua morte publico muneris aliquod addere tur. Sed Christi passio adjuvior non eguit, sicut ipsa Dominus longe ante praedixit: Et respet, et non erat ausiliator; et attendi, et nemo suscipiebat; et liberabo eos brachio meo (Esa. lxxi, 5).


CAPUT VIII.

Ezechielis testimonia, et polissimum quod habet de porta non aperienda, in Mariam quadrare; utpotæ per quam non reseratam transferit solus Christus, sicque illam confortaveri, ut postea ne Josepho quidem patæfacta sit.

51. Nunc mihi dicant qui hanc questionem serunt, quid est quod ait Dominus per prophetam: Nunc recovo baptizatam Jacob, et miseror adhuc domus C Israel (Ezech. xxvii, 25). Et infra, a Congregatio, inquit, de gentibus eos, et congregabo illos de regionibus nationum, et sanctificabor in his in conspectu gentium: et sciet quod ego sum Dominus Deus ipsorum, dum apparabo illis inter nationes; et non avertam amplius faciem meam ab eis, pro eo quod effundi in meam in domum Israel, dicit Dominus (Ibid., 27 et seq).

52. Et infra dicit prophetæ vidisset se in monte alto nimirum, edificatione civilitatis (Ezech. xl. 2 et seq.), enus portæ plurimæ significantium; una tamen clausa describatur, de qua sic ait: b Et converti me secundum viam portarum exteriorum, quæ resperit ad Orientem, et hæc erat clausa. Et ait ad me Dominus: Porta hæc clausa erit, et non aperiatur, et nem transibit per eam; quoniam Dominus Deus Israel transibit per eam. Eritique clausa, quoniam dux hic sedebit in eam, ut manducet panem in conspectu Domini. Secundum viam æ etiam portæ intrabit, et secundum viam

a Ita vet. edit. ac mss. quibus favet versio Syriaca. Rom. autem edit. cum textu Hebr. et reliquis vers., redactus, LXX, Ec eir eisepes ait us, etc.  
b Rom. edit. cum textu Hebr. et omnibus omnino vers., Et converti me: vet. autem edit. ac mss., Et converti me. Forte an Ambrosium pro ierisseia in cod. suo legiter ierisseia, faciliter mutatione.

c Dictionem ætiam que alterat a cunctis edit. ac mss. restituisimus. Hanc ætiam habebit LXV quan alia versiones interpretantur: viam portæ vestibuli, vel porticus.

A ejus exibit (Ezech. lxxv. 4 et seq.). Quæ est hac porta, nisi Maria? ideo clausa, quia virgo? Porta iugur Maria, per quam Christus intravit in hunc mundum, quando virginali fusu es est partur, d et genitialis virginitatis clausura non solvit. Mansit intermaturum septum pudoris, et iniviolata integritatis duraveræ signaculæ; cum eur eis virgines, cujus atitudinem mundus sustinere non possit.

55. Hæc, inquit, porta clausa erit, et non aperiatur. Bona porta Maria, quæ clausa erat, et non aperiatur. Transivit per eam Christus, sed non aperuit.

56. Et ut docemus quia porta habet omnis 263 homo, per quam Christus ingreditur: Tollite, inquit, portas, principes, vestraæ, et elevamini portæ acietis, et introibit Rex gloriae (Psalm. xxiii. 7). Quanto magis ergo porta erat in Maria, in qua sedit Christus, et exivit? Est enim et porta ventris. Unde ait Iob sanctus: Intempebranci, inquit, stellæ noctis illius; quia non conclusit portas ventris matris mee (Job. iii. 9, 10).

55. Est ergo et porta ventris, e sed non clausa semper: verum una sola potuit manare clausa, per quam sine dispendio claustrorum genitalis virginis partus exivit. Ideo ait propheta (Ezech. lxxv. 2): Porta hæc clausa erit: non aperietur, et nemo transibit per eam, hoc est, nemo hominem; quoniam Dominus, inquit, Deus Israel transibit per eam. Eritique clausa, id est, ante et post transitum Domini erat clausa: et non aperiatur a quoquam, nec aperta est; quoniam habebat semper janua suam Christum, qui dixit: Ego sum janua (Joan. x, 7), quam nemo ab ea potuit avellere.


57. Audiant igiur prophetam dicentem: Non aperiatur, eritque clausa, hoc est, non aperiatur ab eo cui desponsabatur: non licebit enim ut aperiatur, per quam Dominus transibit. Et post eum, inquit, erit clausa, hoc est, non aperiem eam Joseph; quoniam dicitur ei: Noli timere accipere Mariam cognem tuam; quod enim ex ea nascetur, de Spiritu sancto est (Matth. i. 20).

d Locus hic difficultatem alterius a libro ii Expex. In Lucanum, quo maternam volvam aperiisse Christus dicitur, postero solvit. Ostendit enim illic Ambrosium eo modo non ob aliud locutum, quam ut Mosia elo cutioni suam accommodaret: nihil autem ea significatam voluisse, nisiolum Christi exitum, sed virginitatis septis ac signis, quæ fuerat ante partum, in ipsa partu et postea uque perseverantibus. Vide quæ citius libro LXV nos. in Lucanum, col. 1560, num. 57, subnotativum.

Edit. sed non omnis clausa semper.
DE INSTITUTIONE VIRGINIS LIBER UNUS.

CAPUT IX.

Quam modo varii symbolis virginitatis significetur, quidque ex eorum singulis disere debant sancte virgines?


59. Virga quoque a radice virginitatis est, sic enim scriptum est: Exier virga a radice Jesse, et flo a radice eius ascendet (Esai. xi, 1). Non cava est hae virga; sed solida. Nemo ergo audaret virgam tuam, ut florere tumum custodias. Virga es, virgo, non curveris, non inflectaris in terram, ut in te flores patueras radicis ascendat.


61. Fons signatus es, virgo, nemo aquam tuam pollut, nemo conturbet; ut imaginem tuam in fonte tuo semper appetas.


CAPUT X.

Innuitor virginitatem coronam esse in manu Domini, quem unum non secundum periodae ac Patrem et Spiritum produnt Scriptura. In hoc obiequant Evangelii testum bataretici, et illo per alia testimoniora soluta, fides catholicae de Trinitate confirmatur.

63. Venio, inquit, tico, tene quod habes: nemo accipiat coroam tuam (Apoc. iii, 11). Quae est corona tua, nisi illa de qua dictum est: Et eris corona decori in manu Domini (Esai. lxxii, 3)?

64. Quis hoc dici dixerit, nisi id de quo dixerit Ecclesiae: Est unus et non est secundus (Eccles. vii, 8). Quis est iste, nisi illi de quo dictum est: Magister vester

\[
A \]\text{ unus est Christus (Math. xxiii, 10) \? \text{ Unus est, quia unigenitus Dei filius: quia solus, ut scriptum est: Quia expandit caulum solus, et ambulat sicut in terra super mare (Job. i, 8). Hic ergo non secundus, quia primus est: non est secundus, quia unus est: Unus Deus pater, ex quo omnia, et nos in illo: et unus Dominus Jesus Christus, per quem omnia, et nos per ipsum (1 Cor. viii, 6). Unus Deus Pater, et unus Deus Filius, et unus Spiritus sanctus, sicut scriptum est: Hac autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout vult (1 Cor. xii, 11). Unus, inquit, quia unus Deus. Nullus secundus; quia quod vult facit, non quod imperatur. Unus ergo Pater Deus, et unus Dei Filius. Unus et unus, quia non sunt duo dii. Unus Filius; quia cum Patre unum est, sicut ipse dixit: Ego et Pater unum sumus (Joan. x, 29). Et unus Spiritus, quia unitas Trinitatis est, non online distincta, nec tempore.

65. Sed b dicunt lecum: Ite, baptizate gentes in nomine Patris et Fili et Spiritus sancti (Math. xxviii, 19); et obiequant, quia primo Patrem nominavit, secundo Filium, tertio Spiritum sanctum. Numquid ergo, quia dicit Evangelium: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum (Joan. i, 1), inferiorem significavit Patrem; quia primo Verbum Dei in principio semper esse ac fuisse membravit? Aut cum dixit Apostolo: In regno Christi et Dei (Ephes. v, 5), ordine fecit? Aut cum dixit ipse Dominus Jesus: Spiritus Domini super me, propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, predicare captivis remissionem (Luc. iv, 18), eminentiorem Filio Dei Spiritum esse testatus est?

66. Advertis, virgo, quemadmodum ista solvantur. Aperi ad hae aures tuas, os tuum clade. Aperi aures, ut fidem audias: clade os, ut tenaes... verecundiam.

67. Deinde illud legitur, quia dixit: In nomine Patris et Fili et Spiritus sancti; et non intelligent quod ante promiserit: In nomine, inquit. Tres personas quidem significavit, sed unum Trinitatis nomen ascrit.

68. Unus itaque Deus, unum nomen, una divinitas, una majestas. Nullus ergo secundus: quia principium omnium Trinitas est, et Trinitatis primatum super omnia est. Ergo unus et non est secundus. Unus est, qui secundum non habet; quia unicus solus sine

\[
D \]\text{ perpetua recte sentiat. Porro non injuria hoc loco designari Bosanosios vel hinc intelligentes, quod cum illis Photiniani, quos Christi aereamenti hostes infernissimos ex Ariana haeresi pullulasse constat, hic postea confus sui, ut hui amiso proprio nomine, in Bosanosiorum transierint appellacionem, quemadmodum Gennadius lib. de Spectro. Eccles. cap. 14 testificatur. Concilium etiam AREL. ii, can. 16 et 17, decret ex Photinianorum errore venire Bosanosios, licet neque interurum siis bantur, indicent in eorum doctrina aliquid exsitus discrimini. Ad quoque Gelasii decretum de lib. prohibitis, ubi conjungi aeo in videntur utrique haaretici.}

\[
C \]\text{ Miss. verecundiam Dei. De illo legitum, etc. Minus concinnum.}
peceato, solus sine adiutorio, qui ait: Respezi, et A non erat adiutor (Esa. lxiii, 6).

CAPUT XI.
Cum tantopere pro nobis laboraverit Christus, et un laborare no pro nobis. Ipsum non legi secundum esset; nisi tantum quatenus homo est, quo sensu etiam novissimus appellatur. Et hoc locus Ecclesiastis atque Eisi an exemplum adaptatur.

69. Non est finis laboris ejus (Eccles. iv, 8); quia pro omnibus advocatus nostri est apud Patrem, et infirmitates nostras suscipit, et pro nobis dolet, pro nobis infirmatur, sicut ait: Ager eram, et non visistis me (Matt. xxv, 43).

70. Cujus oculus non satiatur divitiae (Ibid.;) quia ipse est aliquid divitiarum sapientiae et scientiae Dei, in quo sunt thesauro mysteriorum coelestium. Cur ergo sancto potius laboramus, et fraudamus animam nostram tans bonitatis dispenso, qui nulli aliis nisi huic servire Domino debemus?

71. Hic ergo non est secundus. Ego certe hoc testimonium defero: lego quia primus est, lego quia non est secundus. Illi qui secundum auant, docent lectione.

72. Sed dicit aliquid quia scriptum est: Primus homo de terra terrenus, secundus homo de caelo caelestis (I Cor. xv, 47). Si Verum attende quid dicat. Secundus, inquit, homo; quasi hominem secundum dixit. Et ego dico quia primus est secundum divinitatem, ante quem nullus est: secundus autem hominem carnet, quia post Adam.

73. Ego plus dico, non solum ego secundum hominem, sed etiam novissimum. Denique sic habes scriptum: Factus est primus homo Adam in animam vitam, novissimus Adam in spiritum vitam (Ibid., 45). Vide clementiam Christi; ipse est 266 primus et novissimus. Quem primus erat, propter nos se novissimum fecit. Primus, quia per ipsum omnium: novissimus, quia per ipsum resurrectio. Descendit enim et profectum se, ut caderet, infra omnes se faciens ut omnes jacentes levaret.

74. Unde et ait Ecclesiastes: Quia si ceciderint unus, alter erigit socium suum: et vel illi uni ceciderit, et non est secundus, ut cern eritat. Et quidem si dominium duo, est calor illis: et unus, quomodo celestis (Eccles. iv, 4, 10, 11). Iloc est, quia Christum habet secum, et si ceciderit, resurget: et si mortuus fuerit, reviviscet: quia adest illi qui venit ignem in terram mittere (Luc. xii, 49). Denique et Eiæcius cum puerum resuscitaret, insuevavit illi (IV Reg. iv, 34), ut infundaret vitae coelestium. Habeto ergo tecum huncignum in pectore tuo, qui te resuscitet; ne frugis tibi perpetuum mortis irreparet.

75. Hic ergo juvenis se project, qui venit per Mariam, et infundebat vitæ coelestis pectoribus auditentium. Unde dicent illi in Evangelio: Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, cum aperiret nobis Scripturas (Luc. xxiv, 58)?

CAPUT XII.

Christus juvenis secundum nomine ob Ecclesiastis designatum cum aliis locis, tum hujus ipsius continuations intelligi: cum igitur esse qui et transasce portum, et in ea sedes manducasse descriptur.

76. Hic est juvenis secundus, ut dicit Ecclesiastes: Vidi universos qui vivunt, qui ambulant sub sole cum juvene secundo, quia resurget pro eo (Eccles. iv, 15). Quis enim pro Christo resurget, cum ille pro omnibus resurserit, et in illo omnes resursererint, cum spem resurrectionis acceperint?

77. De Christo autem dictum liquet, quando advertit convivere iustum locum cum beneficiatione vel prophetae Jacob, qui ait de Juda: Quis sustinent eum (Gen. xxxix, 9)? Non utique alter; quia ipse se sustinet, sicut ait ipse: Sololet templum hic, et in tria duo resuscitabo illud (Joan. xvi, 19). Iloc autem dicbat de templi corporis sui.

78. Illud quoque vere Christo convenit soli, quod additid: Non est finis omni populo ejus (Eccles. iv, 16); quia populus Christi innumerabilis finem non habet, cui fides resurrectionis aeterna et perpetue vitæ acquirere atatem. Secundum carmem ilium et cum adiutorem vel resurgere debemus non est. Denique et illud annexuit: quia optimus puer pauper et sapiens (Ibid. 15); pauper enim factus est, cum dives esset.

79. Ipse ergo rex Israel transivit hanc portam, ipsa dux sediet in ea; quando Verbum caro factum est, et habitavit in nobis (Joan. 1, 14), quasi Rex sedens in aula regalis uteri virginalis, vel in olla ferventi, sicut scriptum est: Mox aula spei, vel all spei mee (Psalm. lxxx, 10). Utrumque enim diversus in codicibus inventa. Aula regalis est virgo, quae non est victor subhita, sed Deus soli. Est et olla 267 uter Maria, quae Spiritu ferventi qui supervenit in eam, replevit orbem terrarum, cum peperit Salvatorem.

80. Qui manducavit in porta sedens (Esch. xlv, 3), utique cibum illum de quod dicit: Meus cibus ut faciam voluntatem Patri mei qui in coelo est (Joan. iv, 34).

CAPUT XIII.
Maris virginitatem pulchre designati per ollum ac numerum: huic fidei pluviam peribat in atatem propter ad eum qui ceciderit, et relativi qui subintelligatur antecedens in aut aliis. Infra vero ubi edit. vel ac MSS., Hic ergo juvenis, ultimo voci sponsum induxit Rom. edit. Non satis recte.

4 Rom. edit. sola, quis resurget cum eo; sed aliarum et MSS. sectione levavit etiam LXX, quorum haec verba sunt, et εκκοιτε σωθήσεσθε, etc., his etiam nec discrepant alia versiones.

5 MSS., perpetuato acquirere atatem.

---

a Ita MSS.; edit. autem, Verum autem videamus de quo dicit. Ceterum idem, Epiphanius teste, Photius quoque objiciabil; unde optime id confirmatur, Photini cæpiam disserto, quod Bonum fuisse supra ostendimus, hie respondent sacrum doctorem.

b Edit., vel illi qui unicus ceciderit; MSS. vel illi unum ceciderit. Magis seque, LXX enim, ouai avtμα το το τεταρτόν, etc.

c Omnes edit., adest ille; MSS., adest illi. Optime, ut referatur ad eum qui ceciderit, et relativi qui subintelligatur antecedens in aut aliis. Infra vero ubi edit. vel ac MSS., Hic ergo juvenis, ultimo voci sponsum induxit Rom. edit. Non satis recte.

4 Rom. edit. sola, quis resurget cum eo; sed aliarum et MSS. sectione levavit etiam LXX, quorum haec verba sunt, et εκκοιτε σωθήσεσθε, etc., his etiam nec discrepant alia versiones.

5 MSS., perpetuato acquirere atatem.

82. Excipiteigitur, excipite, sacra virgines, nabias hujus pluviam spiritalem, temperamentum flagrantis corporalis; ut corporis omnes resinguissi ardores, atque interna mentis vestrae humescant. Hujus imbre nubis sacratae patres nostri annuanveniraebeatis salutem mundi futuram (Ps. lxxi, 6). Hunc imbrem significabat esse venturum sulpiciae statim super terram, quæ Hierobolam proposcit et meruit. Nonam nubem sequi, quam fontem intra se gentium, quæ rigavit orbem terrarum (Judic. vii, 56 et seq.). Excipite ergo voluntarium pluviam, pluviam beneficis, quam hæreditati suæ Dominus effudit. Excipite aquam, et non effutat ivobis; quia nubes est, diluat vos, et sacro humore perfundat; quia ella est, spiritu paxorem aeternum.

83. Excipite itaque e hac Mabsitide olla gratia ecclesiis unguentum, nec veracemini nec dedicat: quod exinanitum est, et plus redundat; quia in omnem terram odorem ejus exitit (Ps. lxx, 10), sitet scriptum est: Unghianum exinanitum est nonenim tamen; idea abolens in eam dimiserunt (Ies. i, 2). Descendet istud unguentum a in ima precoriam, viscum quantum secreta, quæ non deliciarum odores sancta Maria, sed divinae gratiae sparsim dedebat.

84. Hac pluvia Eve resistenti authentiam: hoc unguentum femorum bertierroris DOX absurtescit, hanc unguentum Maria soror Lazari in pedes Domini effudit, et tota domus pie repleta odore fra-gravit (Joan. xi, 5).

85. Nec ulla se paparem putet, nulla se arbi-tratur inopem, nulla suetam ne pretersum hoc unguen-

A tem emere non posist, aut fontem istum putet esse venualem. Qui sinista, inquit, ite ad aquam: et quicunque non habeis arguentum, ite et emite, et bibite sine argento (Esai. lv, 1). Et supra alit: Gratia venundatiesis, et sine argento redimemini (Esai. III, 3). Ideo proper factus est Dominus, cum divers esset; ut eum omnes emant, et egens præcipue sua paupertate locupletet.


CAPUT XIV.

B Quo virgines acerius impellantur ad Mariæ imitationem, ostenditur multa quæ mystica dicta sunt de Ecclesia, eodem quoque D. iparae virginem competere.

87. Haec imitamini, filie, qui pulchra conveniit illud quod de Ecclesia prophetatum est: Speciosi facti sunt grossus tui in calceamentis, filia Animad (Cant. vii, 1); et quo speciosa Ecclesia Evangelii praedicatione processit. Speciosa procedit anima, quæ corpro velut calceamento utitur; ut quo velit, suum possit sine impedimento utile circumferre regignium.

88. In hoc calceamento speciosa processit Maria, quæ sine ulla commixtione corporis consecutunlin autore salutis Virgo generavit. Unde egregie Joanna ait: Non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum ejus (Joan. i, 27), id est, non sum dignus Incarnationis mysterium comprehendere angustissimatem humanae, atque inopis vultate sermonis absolvere. Unde et Esaias dicit: Generationem ejus quia enarrabit (Esai. xi, 8). Speciosi ergo grossus vel Mariæ vel Ecclesiae; quoniam speciosi pedes evangelizantium.

89. Quam pulchra estiam illa quæ in figura Ecclesiae Maria propheta sunt; si tamen non membra corporis, sed mysteria generationis ejus intenden- dus! Dicitur enim ad eam: Moduli fenorum tuo- rum similiter torquis, ò operi manuum artificis. Umbilicus tuus crator natalis non deficiens mixtus. Veget sunt sic acerua tritici muniti inter lilias (Cant. vii, 1 et seq.) eo quod continentis sibi in omnibus Chri-

D mas, minuti inter lilias, Rom. edit. restituti, muniti, etc. quæ quidem videtur vera locio, cum LXX constanter praebet, par pro peneiēvōn ihepno.

E In alio, ita ut animae praecordiæ; mas, in ima praecordiæ.

F In amid. II est: Speciosi, etc. Iuxius vero ubi edit., eo quod speciosa Ecclesiae, mas, habent, eo quod speciosa; minus concinna, ut sequentia docent.

G In amid. II s. alio, eo quod speciosa Ecclesiae.

H Senetentia in ms. uno sic invertitur, ut quo pos-

I ut, suum velit, etc.

J Pet. edit., opera manuum artificis; Rom., operae manuum artificis; mas; denique, operi manuum artifi-

K LXX autem omnibus fere patrachiantur; co-

Lorum enim mas. partim legunt. Ερημ τικημ, partim, Ερημ τικημ. Infra vero ubi vet. edit. ac
st i ortus ex Virginie, sicut victores solent secularium praetorium, strenuum virtum 269 donatis tor-

quibus honorare cervices; ita jugum nostrum levai-

vit, ut fidelium colla virtutis insignissimus coronaret.

90. Vere autem alius ille Marz cratae tornaulae, 
in quo erat Sapientia, quae miscuit in cratere vinum
suum, indecidentem cognitio sine gratiam divini-
tatis suae plenitudine subministrans (Prov. ix, 2).

91. In quo virginis utero simul acerbus trictii, et
liliai floris gratia germinat; quoniam et granum
trictii generat, et lillum. Granum trictii secundum
quod scriptum est: Amen, amen dico vobis, nisi
granum trictii cadens in terram, mortuum fuerit,
ipsum solum manet (Joan. xi, 24). Sed quia de uno
granum trictii acerbus est factus, complectum est illud
propheticum: Et convolles abundabunt frumento (Ps. lxxvi, 14), quia granum inllud mortuum, plurimum
fructum attulit. Hoc itaque granum omnes homines
perpetua coelestium muncorum esca saturavi: con-
summatumque erat illud propheticor oris oloquium,
dicente eodem David: Cibavit eos ex adipe frumenti,
et de petra nolle saturavi eos (Ps. lxxxi, 17).

92. In hoc grano esse eiam lillum divina testa-
tur oracul; quia scriptum est: Ego sum flores campi,
et ilium consilium: sicui ilium in medio spinarum
(Cant. ii, 1). Christus erat lillum in medio spinarum,
quando erat in medio Judaeorum.

CAPUT XV.

Virginis quodam singulari modo dici posse lilia Chris-

sti; Christum vero ipsum recte per acerbum trictii
lilia circumdandum adumbrari; quippe qui et Eccle-
siam fecundasti, et diversorum retulerit coronas
certaminum.

93. Audi, virgo, quid dicit: Lillum, inquit, con-
vallium Christus, id est, humilium animarum et mi-
tium. Esse ergo mitis, humilis, atque mansuet, ut
in te sicut lillum germinet Christus. De quo et alibi
habes: Lilia ejus lilia a stillantia myrhum primam
(Cant. v, 13); id est, quia Christi passionem loquun-
tur et suo ore concelebrant, ac mortificationem ejus
in suo circumferunt corpore, Christi lilia sunt; spe-
sitier sacra virgines, quorum est splendida et im-
maculata virginitas. Unde plerique accipiant quod
Ecclesia videatur dicere: Ego sum flores campi, et il-
ium consilium: quae in hac convallie istius mundi
gratiam boni odoris exhalat, sedulae confessione
pexitatis. Denique et alibi dicit: Frater meus descendit
in hortum suum, in phialis aromatis, pas cere in hortis,
et colligere lilia. Ego fratri meo, et frater meus mihi,
quae pascit inter ilia (Cant. vi, 1, 2).

94. Ex illo ergo utero Marzio diffusus est in hunc
mundum acerbus trictii muniti inter illa; quando
natus est ex ea Christus, cui dicit propheta David:

Si quis tamen plura desideret, adeat Vegetium lib.
xi, cap. 27, et Lipsium de Milit. Rom., lib. v, p. 209,
ubi ad eum morem nunc usitat equestrium ordin-
um torques acceptos referre.

a Edit. Distillatio myrhum plenum; sic enim
LXX, octoxocta σπόρων ἐλαίας. Mss. tamen, et vulgata
Benedices coronam anni benignitatis tuae, et campi replebantur uberitate. Pinguescit 270 fines deserti, et
exsultatione coelorum accingentur. Induti sunt arites
oelium, et convallae abundabunt frumento; etenim clam-
abant, et hymnurn dicent (Ps. lxxvi, 12 et seq.).

95. Quis est annus Dominicae bonitatis, nisi ille de
quo dictum est: Tempore acceper adsumi te, et in
die salutis adiunxi te (Esai. xxxi, 8); quando populo-
rum fide Ecclesia abundavit, justitiam induit sacer-
dotes? Unde et Apostolus dicit: Ecce nunc tempor
acceptabile, ecce nunc dies salutis (II Cor. vi, 2);
quando venit Dominus praedicare annum Dominii ac-
ceptum, et diem retributionis, sicut in Evangelio suo
ipse memoravit dicens: Spiritus Domini super me,
proper quod unxi me, etc. (Luc. xvi, 18).

96. Tunc ergo Dominus operibus suis et gloria
et honore sui temporis coronavit adventus; totus enim
ille annus conversationis ejus in hoc mundo diversa-
rum habuit certamina passionum. Vicit Herodam
parvulus (Math. ii, 16), de quo in passione infant-
tium triumphavit. Esurivit, sitivit, pro nobis vapu-
lati, pro nobis contumeliarum indigna toleravit,
cruce ascendit, mortuos est pro nobis.

CAPUT XVI.

Virginis exsudum obviavit Christo, et qua racione.
Hunc quidem a mater coronarum esse; sed tamen
de ipsius divinitate non ambiguum. Sumendam
itaque perfectam fidem in esca illa quam paravit Jo-
cob, et in stola quam prudens mulier continxit, pre-
figuram; ut virgo beneficentia a Christo cons-
cuta, in homine Deum vident, immo vero Christum
induat, simulque omnium ornamenta virtutum.

97. Vides quanta e certamina! Sed tamen non
avarus exactor praezii, cui abundavit una coelestis
corona virtutis. Unde egredimini, filia Hierusalem,
sicut vos horatius Scriptura divina in Cantica can-
corum: Egredimini et videte regem Salomonem in
corona, qua coronavit eum mater ejus in die sponsa-
tlum ejus, et in die iudicantis cordis ejus (Cant. m,
11); quia fecit sibi, inquit, charitatem a fidibus Hi-
érusalem, hoc est: Egredimini ex his angustis et
sollicitudinibus corporilibus, egredimini ex haec-de-
lectionatione carnali, et peregrinamhi de corpore, ut
adesse Domino possitis; quoniam qui in carne
sunt, Domino suo placeare non possunt. Dicitur ergo
vobis quia non estis in carne, sed in spiritu (Rom.
viii, 8, 9), si potueritis comprehendere Salomonis
veri illius pacifici charitatem, quam fecit sibi ipse;
et ideo coronam accept a mater.

98. Beata mater Hierusalem, beatus et Maria ute-
rus, qui tantum Dominum coronavit. Coronavit eum
quando formavit: coronavit eum, quando gener-
versio stillantia myrhum primam; textus Hebr.
myrhum transaetem.

b Omnes edit., Ecclesiam facundiavit, justitla, etc.
Mss. autem ut in contextu.

c Voci certamina, edit. addunt passus est: quod
elegante subintelligatur in mss.
vit; quia etsi eum sine aliqua sui operatione formaverit (quia Spiritus sanctus supernem in virginitem; unde et ipse 271 ait: In operatum meum viderunt oculi tuoi), tamen hoc ipso quod ad omnem salutem eum conceptit et peperit, coronam capitis ejus aeternae pietatis imposuit; ut per fidem credenterium fieret omnem viri caput Christi. Inoperata est ergo et caro Christi, quem ut Maria virgo conceperit, inquit acutum quantumque Incarnationis mysterio, sine uirili seminis admixture, divina gratia disponitionis, quod erat carnis, assumptum ex Virginie, atque in illa novissimi Adam immaculati hominis membra formavit.

99. Hominem audis, sed supra hominem intellige; quia scriptum est: Neu coques agnum in lacte matris tuae (Exod. xxxiv, 26). Et aliis legit: Et homo est, et quia aescum 272 eum (Jerem. xviii, 9)! Ergo non debes agnum illum, in quo plenitudo divinitatis corporali inhabitat (Coloss. ii, 9), conditionis humanae viribus assumisse, et majestate incomprehensibilibus potestatis de genere cognitionis infinitate concludere. Non enim illum perfecte fidei cibum Jacob exsita in lacte, quo Isaac pater iacit esse dictatus, ut ei praeecessum omnem benedictionis propheticam sobrietate conferret (Gen. xxvi, 25). Et idem Apostolus scriptum succum lactis tenebit cibum esse doctrinae dicens: Quia omnis qui alitur lacte, esperat verbum justitiae (Hebr. v, 15); porculus eum est, perfectorum autem est solida esca.

100. Et tu ergo, filia, sune stolam illam < mulieris> pia operatione contexstum, quae manus suas aperiti pauper, et lucerna ejus non ess quiescuit in toto nocte (Prov. xxxi, 19 et seq.); atque inde te, et hujusmodi epulis affer ad potum, ut dicat: Quid est quod tam cito inventisti, filia (Gen. xxvii, 20 et seq.)? Faudans in tenebra adaeque praeuidentiam, pie quoque devotionis affectum. Et dicat tibi: Accede ad me, filia; odoraturoque odorem vestimentorum tuo benedicit te dicens: Ecce odor filiae meae, sicur odor agri pleni quem benedixit Dominus; et, est tibi Deus a rore calor iis desuper, et ab uberitate terrea abundantiam. Atque his adjungit: Quis maledicerit tibi, maledictus erit: et qui benedicerit te, benedictus erit.

101. Hac stola indutus Jacob hominem vidit; et ad qua quasi a Domino Deo benedictionem populi, et appellavit locum, Visio Dei (Gen. xxii, 26 et seq.). Hac

A stola indutus vidit iliam stolam Christi, de qua ait:

Lazabit in vino stolam suam (Gn. xlii, 11). Et benedixit ei cune Joseph dicens: Filius meus amplius Joseph, filius meus amplius, salus filius meus adolescens, ad me reveneret (Ibid., 22). Significans Dominice resurrectionis insigne. Et addidit: Benedictio patris tuui et materis tua pravaiatur super benedictiones omnium mense, et desiderio collium avorum (Ibid., 28), id est, super regem gratia.

102. Hane stolam, ut indueas Christum, atque in ejus agnitione renovari. Indue ergo sicut electa Dei viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, patientiam, modestiam, charitatem, quae est unitatis vinculum (Coloss. iii, 12 et seq.); ut nemini quidquam d eus, nisi ut invicem sororem tuum 272 diligas: nec gratia ejus invidias, sed quod pro bationem videris, imitteri; ut sit in te pax Christi et gratia, et verbum Dei habitet in corde tuo, atque hujus mundi et figgis cogitationes.

105. Semel mundo mortua, ne, queso, tetigeris, ne attingaveris quae sunt istius saeculi; sed semper in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus abucuas te ab hujus saeculi conversatione, non homini, sed Deo cantans (Coloss. ii, 20 et seq.). Et sicut sancta faciebat Maria (Luc. ii, 19), conferas in corde tuo. Quia bona quique agnucula rumines in ore tuo praecipit divina, ut dicas et tu: Exercebor in mirabilibus tuis (Ps. cxviii, 27). Nec dormiret aut silent f 2 anima tua praestario. Scilicet enim ejiciunt hominem in tempore hyemali de domo sua; anima autem perfecta non stilitat, in qua nulla gravitatis est rima pecat; sed manet in domo sua, et inoffensiv habitat habitatione nominis naturae lauris et fruitar. At si aliqum forte nutaverit, diccas: Confirmo me in verbis tuis (Ps. cxviii, 28).

CAPUT XVII.

Agnunt Deus gratia quod angelorum vita in paradiso quandam perdita jam fulgere in virginibus; quodque mundo Christum edere, atque Debraeos per mare educere a supplicium victoriam. Post hoc Ambrasio ipsa Deo commendatur ac offeratur, ut suum in ea quanta maneret, et ad spirituales caritas coniuncta illum conjungat, virtutes dotis atque ornamentorum loco tribuat, quamui beneficium Spoum suum tenere mereat. Denique Christus obsecat, ut famulam suam lavet excepit.

104. Nunc ad te, decursis omnibus; Pater gratia,
vota convertero, cujus pietati innumerabiles gratias agimus, quod in virginis sancte angelorum vitam videmus in terris, quae in paradiso quandam amissamur. Quid enim vel a ad imitandam virginum studia, confirmandique virtutem, vel ad concelbrandam virginitatis gloriam plus conferre potuisse, quam ut Deus ex virginse nascaretur? b Amplius nobis profuit culpa, quam nocuit: in quo redemptum quidem nostra divinam munus invenit.

105. Sed ipsa quoque unigenitus Filius tuus venturus in terras suscipere quod amissum est, puriorum carnis sua generationem reparare non possit, quum ut habitationi propriis coelestis aulam virginis dedicaret; in qua esset et immaculatae castitatis sacrarum, et Dei templum.

106. Quid autem illud attexam, quod divino tuo munere cum sanctis Mose et Aaron (Exod. xx. 20) virgo Maria pedes per fluctus duxit Hebraeorum exercitum? Relinquo vetera, privata non quero: satis est ista nobilissimae familiae virginatil.

107. Te queso ut tuam esse famulam tuam, quae tibi servire, tibi animam suam, tibi integritatem suum studium dicere prausumpsit. Quam 274 sancteofficii munere offero, affecto patri commendo; ut probiit et praelium coneras et gratiam, quod coelestium thalamorum immortale adiuvia Sponsum excuitas, mercetur videare, introducatur in cubiculo Dei sui regis: mercetur addicere decentem sibi: Ada huc a Liban, Sponsa, ada huc a Libano; transibit et per transibit a principe fidei (Cont. xv. 8): ut transacte sanctam, ad illa stetat perpetuas.

108. Intende igitur, Pater, in tuum munus, cui sanctificando nullus consilium quassisti: sed illi sine ullo petitiure atque arbiro tantum contentu gratiam, quantam ante oracula divina credere nemo potuit, ut in sueto Deam virgo portaret. Cujus praebendo munera provocata crebrescent studia virginis, et sacram integritatis exempla. Quibus hunc quoque famula tua ad hujusmodi virtutis gratiam laeacssis, tuis assistat stabulis, e n non ratiani castie flavum doceas crimen flammeo nuptialibus dicatam: sed illum crinem qua evangelice illa mulier sancta Maria pedes Christi sedula pieeate deterrit, et dominum suum effuso impetui augmento, sacro offensib slumine consecravit (Joan. xxix. 3).

109. Adsum prepall, quam non nuptiaram festa, non praecant, non esserit pondus uteri, volvo nuptiae dolores sollicitem: sed quae immaculati sacro fidei partus et pietatis exposacit; ut in utero accipiat de Spiritu sancto, et spiritum salutis Deo feta portu.

a Miss. duo, ad invitanda virginum studia.

b Eodem sensu lib. de Jacob, et vita hosti, cap. 6, num. 21: Facis est mihi culpa mea merces redemptionis: per quora mihi Christus advenit, etc. Idem in psal. xxixv, num. 20: Felix ruina, quae raparatur in melius. Et alibi precem habentur non abundia.

c De variis aubienium ornamenti, nuptiibuloque rutilibus-multa nec indigat scuto habent Barou, Brissius, Ant. et Franc. Humanit, Jos. Laurentius Polymaniae lib. 4, symposii 3, de Sponsibus et nuptiis antiquorum: nec non symposii 15, de Nuptialibus et.

rit. Sed ut isti procedere possit meritorum gratia, tu, Deus Pater omnipotens, suffragia commendationis adjunge; non enim solitaria dos pudoris est. Sueingrat saecra virginitatis crinem modestia, sobrietas, continentia; ut virtutum ascensus comitatur, purpureo Dominici crucis redimita velamina, mortificationem Domini Jesu in sua carne circumferat; haec sunt enim meliora velamina, quae sunt induenda virtutum, quibus culpa obvixit, innocentia revelatur.

110. His igitur famulam tuam induce vestimentis, quae in omni tempore mundi sit; mundum enim manet, quidquid nulla interveniens culpa fasceaverit, ut ei jure dicatur: Quoniam placuerunt Dei facta tua (Eccles. v. 7, 8). In omni tempore sint vestimenta tua candida, et oleum in capite non deserit, quae facta suas mysticas possit accedere; ut cum venerit Spousus, inter illas sapientes virgines (Math. xxv. 10) celestis thalamo digna numeretur, quae devotionis ac fidei sua, gravitatisque lumbie munus saecra professionis illumine.

111. Tuere igitur accipias tuam, a Pater charitatis et gloriam, ut quasi in horto clauso et fonte signato tenet clausura pudicitiae, signaculum veritatis. Aegrum suum colere noverit a quem coelestis sanctus Jacob; et sexagesimos ex eo centesimisque fructus capesset. In hujus virtutibus et fortitudine 274 agri suae se sit in ea graminibus, et resuscites charitatem. Inveniet quae decipit, tenet eum, nec dimittat eum; donec bona illa vulnera charitatis excipiat, quae consolationer. Semper parsite noticiis et diebus tota spiritum mentis inviglet (Cant. v. 7), ne unquam Verbum eam inveniat dormientem. Et quoniam vult semel dicitur ejus regum sit, non igitur, adsit Deo: vigilet cor ejus, caro dormiat, ne malo incepit vigilare pascat.

112. Tu, Domine, adjunge alios sacro virginitatis ornatus, adjunge sedules pios culs; ut noverit possidere vos sumus, noverit humiliari: dictionem tenet, veritatis omnem, pudoris septum. Non posse velam eam ejus, non vincent expressi, publice ejus non turturas, simpliciter ejus non vincent columnae. Sit in corde simplicitas, in verbis modus, erga omnes pudor, pietas erga propinquos, circa egones et pauperes misericordia; quod bonum est tenet, ab omni specie abscactat mala: venientus sincerum, et os vidue beneficat com (Job xxix, 43).
IN EXHORTATIONEM VIRGINITATIS ADMONITIO.


Hic in operis eisdem ipse declarat (Cap. 1, num. 1). Sub quae Martyrum supplicio et eorumdem reliquiarum exhumatione singularis description (Num. 2 et seq.), addit ipsum partem propriis manibus a se celebriam ad eos attulisse, numinum clavos, sanguinem triumphalem et crucis lignum (Cap. 2, num. 9). Nego enim (Ibid. n. 10) eosque fuisse ut repulsam se a pateterin Justitia vidua, quae accens deum, a Paulino (In Vita Ambros.) propitiera quod eam inauguratam idem Ambrosianum dictam, construxerat. Cum autem icta mater ac vere sancta saeculi in condenda nobilis basilica Christo consecrassesse non contenta esset, insuper se ipsum cum tota familia illi devovere apud se statuisit. Nam quidem uti eamquam in visum agente, sacrificii siu primitia quasi libaverat. Etenim eam in pietatis laude non cedere usori, non multo antehinc annorum numero, locit operas matrimonii satis gravis sustineret, numinum filii unus ac filiorum trium; tamen Ecclesiasticum utilitationem contemplatione scripsit ordinibus initiari de conjugi consensu ne desectavit (Cap. 2, num. 12). Hic igitur iam tum continentiam posuerat tyrocinium; sed postquam mortalis scripsit perfundit esset ejus marius, colophonom opcri suo voluit impore. Quapropter ut liberos suos at adimpleandam continentiae professione accederet, eos illa eximiatam oratione, quam sanctus Doctor proprio stylo et eloquentia exornatus omnibus qui eo consulari, proponit in hunc sensum (Cap. 3 et seq.).

Principio filium necdam pueritiae annos egressum allocat, ei propteram nomen Laurentio factum asserit (Cap. 3, num. 4 et seq.), quod eum parentes jam desperarent de mascula sobole propinqua et parentis tanti martyris obtinuerint. Illiis esse ex hoc colligit, quando eadem non secus ac Ann Samuelem Deo veniret, apud ipsius numerum promissae maiestatem absolvere. Tum sermonem ad filios convocat (Cap. 3, num. 17 et seq.), eos conjugi inconvertat coeptosque utilitatis invicem oppositi, ad consecrando Christo pudicitia uteret. Dionysius (Cap. 4, num. 25 et seq.) modo ad filium, modo ad filias verba faciens, modo etiam ad omnes simul, nihil intutu autem relinquit, ut eos ad impudentia quae parentes ipsorum nomine nuncuparentur vult, indicaret. Nec frustra solum ipsum maiestatem desideriat. Laurentius in lectum numerum coeptitus est (Cap. 8, num. 51); ejus vero soresse more solenni castitatis profecerat (Cap. 14, num. 95), illiin in materis aeditus secreverat.