

ERASMI ROTERODO APOLOGIA.


> ROTERODAMI, DE LOCO TAXATO, QVI EST in epiftola Pauli ad Corinthios priore, Cap. XV. Omnes quidem refurgemus,fed non omnes immutabimur.


OC loCo Variabät oliminter Gracorum codicess nunc conflanter ut inter fe confentiút, ita à noftra uul go recepta lectione diffentiut. Siquidem in omnibus Gracorum codiabus, quos ego fanè uidi, uidi autem

 mus, omnes tamea immutabimur. Neceft quifquam recentiorum, qui teftificetur fibi diuerfam lectionem éfe compertam in Grecanicis exemplaribus. Latini codices habēt diuerfam le. ctionem, nimirum hanc: Omnes quidem dormiemus,fed non omnes immuta bimur: Quod fi cöftaret falfam cffe Grecorum lectionem, atç adeo, fi fenfum haberet hxereticum, quod longe fecus effe cettiffimis argumentis docebimus, ta men ego nó merebar inceffi coulicīs, qui lectionis huius nöfum autor, fed intere pres duntaxat,imò culpandus erä, fi fecus uertiffem, quàm habent Gracorũuo» lumina, prafertim arm non uno in loco clamé me no ftatim damnare, quod hay bet ædirio Latina, ficubi demonAtro Gracorú libros diuerfam habere lectioné. imò quũ fatear aliquoties, quod noftri legunt mihi magis probari,quàm quod habetur apud Gracos.Ad haxc cum in annotationibus diligenter oftēdam,ma gnos \& orthodoxos autores diuerfx leftionis meminiffe, necullam tamen im< probare:quum oftendam utranque fententiam non pugnare, ineqcum pietate Chriftiana, neqs cum ueritate doctrinx euangelicx. Hax, inquam, cum à me dilio genter fint procurata, tamen duo quidam ordinis Theologici primates 82 ante, fignani, fic hunc locü à nobis cierfum inceffuerût, non ut dicerent me lapfurn er rore humano, fed ut uociferarêtur me periculofam harefim adducere, necid inter pocula,aut familiaribus colloquîs, fed alter in publica Theologix profeffio ne Louanï, alver apud Anglix regem cordatiffimum, \& Reginam marici froilli mam, circunftante frequenti procerú $\&$ eruditiffimorü hominum turba. Er qưo res effet atrocior, dixit hæc prouolutus ad genua religiofiffimorú principū,fub> latis in colum oculis $\&$ manibus, obteftans deos atợ h homines, ut rätis ecdefie periculis occurterët, breui collapfuræ, ni celeri remedio profpectū effet.Qué ifa non monereat, prafertion aü hactam religiole proponeret, primū Theologus multo
makortum antuorum, deinde fenex, ad hax Francifani nominis, fed ex eorú ger aute, quife conuêtuales appellant,poftremo epifcopus,non à fuffragís \& coodu Aticus, fed ueras \&opimi prouennus epifoopus.Si nomen hominis adderé, nul lam,opinor, illi facerem iniuriam, ac fortaffis nec rem ingratã. Necenim probabiecêt illum uelle clàm haberi,quod ipfe in tam celebri talium uirorí coetu pro diditiSed tamen nomen fupprimã in Apologia, quŭ ille meum noménon fup prefferit in calumnia. Ac ne has quidé notas additurus eram, nifi putaffem effe cauendum,ne fufpitio uagaretur permultos alios innoxios. Ac fummã harefe, on mearum córraxit in tres articulos, quorũ primum ex hoc loco fump ferar, aieı bat exim me tollere refarrectioné,quam uocem niemo poterat prima fronte fee cus accipere, ©̋ Erafmum docere, nullam effe corporis refurrectionem, quum ille fentiret, quoniam nó improbo Grecā lectionem,qua fentit non morituros eos quos aduentus Chrifti deprehendiffet uiuos(non refurgit autem niff tnortuus) me tollere refurrectionem in illis duntaxat, quos exiftimaffem non morituros. Qaanquä huius fententia, ut non fum impugnator, ita nece propungator fam, fed uarìs aliorum fententrís recitatis, iudicīi ios alī̈s defero, \& tamen fi pertinat: siter hafiffem ei fententix, nemo mihi merito poffet harefeos crimne impingea v.quemadmodam mox docebimus. Verum cum hoc calumniatore mihi nune noneft proprie fufcepta dimicatio, nam \& res uetus eft, \& ipfe coràm à doctiffi-
 dedit. At nuper Louaniju utinam mihi licerer nihil addere, fed ne libera fufpicio, permeet ad innoxiú quempiā, paucis notis hominé defignabo,ut eū agnofcât cateri, $q$ recentëaudire fabulă. Theologus eft, eius ordinis, fi nō autoritate,certe loco, qui datur, non ex eruditionis, fed ex annorú modo princeps, nominis Car melitani,quamobrénemo huius ordinis mihi uel pilo eft iniucũdior. Hominé noto,nó ordinem maior annis quinquaginta tribus,ni fallor ipfo corporis habí tu.Is intectione Theologica, ea'ǵs ordinaria \& publica,quā ipfe merito uenera; bilē haberi uult, $\mathbb{x}$ ad quâ cogit etiá accedere, $q$ Theologix fint cädidati,quū ue niffet ad hüc Pauli locü fubmonitus,opinor,à quopiâ in fymp fio,meä xditio nē̈ hic diffentire à uulgata lectiōe:Hic,inqr,Erafmus adfert hærefim, probat em contradictoriáeius, quod legit ecdefia , quod iuxta dialecticorum rationem heec ex diametro inter fépugnent: Omnes refurgemus; $\&$ non omnes refurgemus. omnes immutabimur, \& non omnes immutabimur. Quo conuicio, quum ni, hilfit atrocius, tamen quàm preter omvem caufam in me torferit, paucis expe, diam. Primumenim(ne difputem interim \& Chryfoftomo fuiffe ecclefiä catho licam, quil legi, quod hic haxtefim uocat) fi ut coeperam paulo ante dicere, Grees corum lectio fine cótrouerfia fenfum haberet haxreticum, tamen mihı non poterat imputari,qui nihil aliud profiteor, © interpretem,niff forte dicēt Hierony, mo imparandum quicquid errorū Origenes admifauit libris wisi ksgx ${ }^{W} \mu$, quod hos bonafide fíausab eo frriptifiuerät Latinis aunibus tradiderit. Quod fiquis
$\mathrm{Hh}_{3}$ faceres

## ERASMI ROTERODAMI APOEOGIA

facerètenter, nuillus,opinor,nó clamarethominē in Antiçras relegâdum. Núc quanto id factum eft iniquius in me,qui non unä hanclectioné, led cxteras eti am in mediü adferam, qui nullä improbem, qui doceam multis orthodoxis, ac probatis autoribus hanc lectioné non difplicuiffe,quã ifte uorat hareticả. Nifi Corte fenfum hareticum amplexus eft Chryfoftomus, \& huius amulus Theophylactus, qui neclegunt aliud, $\mathbb{\$}$ §quod hodie legimus in Gracorú codicibias, necaliad interpretantur,nimirū non morituros, quos ille dies uiuos offenderit. fed tamen unà cū refuffitatis mortuis, ad eandé immortalitatis fortem immutā dos, ut his stâfitus ad immortalitaté fituice refurrectionis. Nam hoc, opinor, to to fermone Paulus agit de refurrectione piorú duntaxat iuxta Gracorum fanè tectionem.Si quis mihi diffidit,utrunq̧ uolumé Grecü eft in Bibliotheca Pro dicatorü Baflex Rauricorū:Quin $\&$ Origenes libro aduerfus Celfum fecundo uetuftus, $\mathcal{E}$ cüprimis grauis autor, adducithunc locū iuxta Grecorum lectioné: Tuba, inquit,fignú dabit,\& mortui refurgent incorrupti. De uiuis aút immatā dis, \&à mortuis refurgétibus fegregatim fic fribit:Et nos immutabimur, qd' uti ©g dixit, ubi prius dixiffer mortui refurgët, Ex his,opinor,uerbis fatis perfpiauü eft quid legerit, quid fenferit Origenes,nimirŭ immutandos pios omnes, $\varnothing$ qui reuiuifcét ante diē aduentus mortui, 8 quii uiui deprehēdentur nō morituri qui dem illi,fed tamen cü îs, qui mortui fuerât immutandi.Quod fí Gracorū auto ritas leuis eft apud hunc, qui cuago,qui mire femper fuit infenfus Graccis literis crebro iactitans ex hifre fontibus fcatere,quicquid núceft malorū in orbe,nō co gitans ex his fontibus haufiffe Cyprianü,Hieronymü, Ambrofū̃, Auguftinü ferè quicquid nobis dignü cognitu prodiderüt in literis Theologicis,certe priuff \$ hxc tā odiofa uerba depromeret, uel effutiret potius, cōfulere debuerat, uir tā grauis,\&'qui religionis columé haberi pôtulat,fiquid Hieronymus,fi quid Au guftinus, fi quid his recentior Thomas, fi quiduulgatiffimi cömentarioli, qui fal fo Hieronymi titulo, fed neutiow afpernandi ferūturin omnes epiftolas Pauli, deniq̧ f quid haberet gloffa, quả uocant ordinariä fuper hacre prodidiffet. Nà hanc ille folitus eft habere familiarem,uelut ex eo Copix cornu nihil nó hauriri poffet. Deniq fcifcitari debuerat ab ìs,qui hoc deferebant, quibus rebus addu ctus ppofuiffem eâlectioné,fi ufq尹 adeo contēnit meas annotationes, ut nun $\bar{\beta}$ à e lectas dãnandas exiftimet.Primú Hieronymus in epiftola ad Minerium $\&$ Alexandrú recitar duplicēhuius loci lectioné, \& ita probat hanc, qua uulgo núc uttitur ufus ecdefiafticus, ut nō improbet eā, qux fola núc refidet in libris Greco rum, atq̧ etiä in codice mire uetuftacis, qui eft Romx in Bibliocheca pótificis,ne damiter, ita ut folet, meos codices effe falfatos. Primum, ut dixi, Hieronymus in epiftola,quä frtipfit ad Mineriü \& Alexandrū,fatetur etiā in Grecis codicibus, duplicē fuiffe lectionē, $\delta$ hanc quã nos reddidimus exfide Graccorum codicü, 8 eä quâufus habet ecdefix Latinx. Theodorus, Heradeotes $\&$ Apollinarius $f e$ quuatur priorē,Origenes ac. Didymus pofteriorē.Sed Hieronymus inibi prei; fert

## DE LOCO OMNES QVIDEMI RESVRG:

fert hanclectioné,quā hodie codices habbent Latini. Omnes quidé dormiemus, non omnes aūt immutabimur:Fateor,fed uideamus, quæ ratio mouerit Hiero
 tiofi demóftrabitur iafirma, nó deber plús habere pöderis apud nos autoritas Hieronymi, ${ }_{\bar{\beta}}$ habeat ratio, quã ille fequutus êt. Etenim fil legamus:O mes qui dé non dormiemus, fed oés immutabimur, putar parú cógruere cû fuperrioribus quod fequitur:Mortui réfurgét incorrupti, \& nos immutabimar:Si eñ, inquit, omnes immutabuntar, \& hoc cómune cú cateris eft, fuperfluú fait dicere, $\&$ nós immutabimar:Quãobrem ita legendū ef: Omnes quidē dormiemus, non oēs aŭt immutabimur . Quä hic parū̆ attétus faerit Hieronymus ipfạ res indicabit. Primũillud cóuenir,hocloco dormiemus pofirũ effe pro moriemur. Catetū im mutabimar alĭs fonat tranfformabimur ad gloriofam immortalitatē, ut tantü ad pios pertineat:alĭs träfferemur ad immortalitatē corporis, ut fimul \& ad pios, $\mathbb{Z}$ ad impios pettineat. Mihi uidetur hic Paulus agere de refurrectiöe piorū. ob ea qua fequûtur: Cum auté cortuptibile hoc induerit incorruptionem, $\mathcal{\&}$ tüc fiet fermo,qui frriptus eft. Itē ob ea,qux pracefferunt: Hoc aúr dico fratres,quo niam caro \& fanguis regnú dei non poffidebunt, neq corruptio incorruptelam. Arque haius fententix fuir Acacius Cxfariefis epifcopus, \& Ambrofius nofter. Quod fi cui magis probatur, ut fermo fir generalis, $\mathcal{Q}$ ad utrofq3 pertineat ordi, nes, aum hoc nonêtt animus digladiari,quandoquidé minimū refert, ad id q₫ nunc agimus. Quü igitur Paulus explicaturus modū refurrectionis dixiffer, nó oñes quidé morituros(fiue hoc dictũ fir ppter Heliā $\mathbb{\&}$ Enoch, fiue pprct cos. quos aduentus Chrifti deprehēdet uiuos) fed ramé oēs immutādos ad immor talitaté $\mathbb{Q}$ eos qui reuixerint, $\&$ cos quos fubitus aduétus Chriftideprehenderit in uira,quod in genere propofuerat, pergit explanare diftinctius. Peyinde enim quafi quifpiā interrogaffet, qua ratione fiet, ut fimul immutentur uiui cum mor tuis, docet rem mira celeritate gerendã effe, nimirū ad nutú dei, qui òmia poteft nó naturx uiribus,qua lêro molimine peragit,quod agit:In mométo;inquit, in ictuo oculi, in nouiffima tuba,canet em̃ tuba,\& fimul utrunq̧ fiet. Quod utrüq̧: Primū mortui reuiuifcent, nec reuiuifcent iterū morituri, fed iä incorruptibili cor pore.Sed paulo ante Paule dixeraś quordam non morituros, quid de illis futu, rumeft:Ad hocrefpondés:Et nos, inquit, immutabimur, fiue ponēs feipfurm in ter eos,quos aduétus domini deprehéfurus effet in uita, fiue perfonã illorū in $\mathfrak{f e}$ träfferens docēdi gratia. Nó igitur fuperuacue repetitur, \& nos immutabimur: Verü quod obfurius erat dictǘ:Sed oés immutabimar, explanatius aperit,nol minatim exprimés, qui fint nómorituri,\& tamé immutādi. Quod fíquis conté dat effe fuperuacuü,fupuacux erút omes ferè demóftrationes Mathematicorú quibus explanâr exemplis,quod in genere docet regula. Itaq̧ quŭ ratio Hiero, nymi nihil habet póderis, nō debet illius autoritas quen $̄$ ©́ admodū cómouere hoc fanèloco, prefertim quŭ graues \&eruditos autores nibil offenderit hic fau

## ERASMI TOTEROD, APOLOGIA

pus,quo Hieronymus aliud,opinor,agés uidenur offenfus. Dituas Ambrofusṣ̀ c̀ diueffa lectione uidetur eandem cü Grecis elicere fententiä,quod quidem axti net ad prioré fermonis particulä,leggit enim huncin modü: Omnes quidé refurgemus non omnes immutabimur. Ea uerba fic interpretat: Omnes refurgemas qui in adaentu Chriftimortui inueniemur. Nó omnes immutabưurr, qui in cor pore fint reperti,quia fancti foli beatitudinis gloriā cólequétur:Eandé feutensià paulo poft repetés: Vel certe, inquit,fimpliciter omes mortuos refurgere dicit, 82 folos fanctos cä ìs, q uiui iufti inuéti fuerint in glorià immutari. Vides utfétiat

 ex fenfu orthodoxo hareticũ faciebar:'Priuf(\$̄ harefis uocabulú erumperet, de bebat homo,ut uideri uult Philofophus, expédere num qua nota uerecótradis ctionis hic falléret, nifif forte contradictionem effe purat, fi de daodecim apofto lis dica::Omnes Chrifto placent.Et de Carmelitis:Non omnes Chrifto placent. Verü eft utrǘq proloquiú:O mnes refargemus,\&nó omnes refurgemus. $\mathbf{O m}$ nes refurgemus, fi loquatur de îs, qui mortui fuerint ante feruatoris aduentum. Non omnes refurgemus,fi promifue loquaris, de uniuerfo mortalía genere.Si militer aque uerü eft,omnes imutabimur, \& nó omnes immutabimur. Omnes immutabimur, quia trâfferemur ad immortalitaté. Nó omnes immutabimur, quia nō omnes confequemur gloriā immortalis uitz. Sed fortaflis cahumniator hic meus, ut nihil tribuit Grexis fcriptoribus, quod illi cü Grexis litetis fit acmove
 Sed Auguftinü opinor, non cötemnet, tâto fcholarum omniú confenfu proba tum doctoré.Is in libro, qui illi frribitur tiuulo de ecdefiafticis dogmatbus, quaú recitaffet opinioné eorum, qui diceret omnes morituros, ac proinderefurrectasros,fubiecit hæccuerba: Verú funt \& alĭ æque Catholici \& eruditi uiri,qui credút anima in corpore manente, immutādos ad incortuptioné, \&immortalitatê,eos qui in adaentu domini uiui inueniédi funt, \& hoc eis reputari pro refurrectione ex mortuis, quod mortalitaté immutatione deponant,nó morre. Quolibet quis acquiefcat modo,nö eft hareticus, nifiex exotennione hareticus fiat, fufficit enim ecclefix lege carnis refurrectionem credere de morte. Calumniator ifte nihil con tatus harefim uocat, quod è Graco uerti,\& Auguftinus appellat eos reque do ctos \& catholicos. Vtri libet credere Auguftino, an Suffeno?fit enim interim illi nomen hoc ufurariú.Iam is,qui collegit cómentariolos in omnes epiftolas Pau li,tametf falfo tribuútar Hieronymo, tamen uir,ut apparet,eruditus, quiex pri fas autoribus eos confarcinauit, meminit hocloco trifarizlectionis. Omnes qui dem refurgemus, fed nō omes immutabimur. Quam lectionems quü fequatur Ambrofus, tamen Hieronymns negat inueniri in Grecis codicibus, quuiton his inueniantur dux reliqua, Altera minimúab hac diffonans: Omnes quidē doro miemusrfed nō omnes ummurabimure. Tertia, Qmnes quidé nọn dormiemus,

DEEOCO; ÓMNES QVIDEM RESVRG.
fed omnes immutabimur. Atog hāc poftremam maxime probatiutiapoftotico fenfui maxime cögruenté. Deniģ diuus Thomas aquinas in cómentarijss quȩ̂ bus hanc enarrat epiftola,indicata duplici lectione, non folü non improbateat quam habët Graxi, terumietiam negat in ea fenfum effe hareticū. Quirs \& Pés mus Lombardus lib.4.dif.43.referens fuper haec decerpta quardáex Augurfini lubdeCiuitate dei,ro.cap. ro.neutram fententiä ref̈cit,led admifcet de fuo:Vellé inquat, de his potius audire doctiores, fatis declarâs fe nihilillic uidere haretticil. Ergo ne hatrefim, quam uiri tam oculatinon uiderüt:uidit lippus nofter! Quid quod haxlectio congruit cú eo loco, qui eft in epiftolx ad Theffalonicêfes prio ris cap.4.Quando harc eft cettiffima clavis diuinz fcripturė, locorú fimilium ae diffimiliũ collatio,ibi ficlegimus:Nos qui uiaimus, qui refidui famus in adaêtu domini, nó preueniemus eos, qui dormierunt, quoniá ipfe dominus in fuffu, $8 \ell$ innoce Archägeli, 叉̌in tuba dei defrēder de ccelo,\& mortuiqui in Chrifto funt tefurgent primi,deinde nos, qui uiuimus, qui refidui fumis, fimul cum illis rapie mar in nubibus obuiä Chrifto in aëra, \&\&fic femper cú domino etimus: Neq̧a ue ro me fugit quoddâ hic uiuos interpretari iuftos, dormientes percatores. Sicem̄ Origenes $\&$ huius imitatores nónunäp fibi permittunt infcripturis arcatis las dere tropologiss, prafertim quoties ad mores inftituendos adhortatur, aut ded
 proponëdi uarias opiniones, quo lectori fuppeditetur cogitandi thaterta. Verú hoccómentum reíciunt Appollinarius,acDiodorus, tefte Hieronymo,quibus placet uriuentes hic accipi nōiuftos, fed omnes,quos aduentus Chriftideprehés derit in uita.Alioqui fipeccatores interpretemur iniuftos, nō rögruetillud,quod requitur: Nos qui uiuimus nó praveniemus eos, qui dormierunt. Erenim cü dis cit: Non preaueniemus, fignificat utrofqg fimul rapiëdos obuiã Chrifo in aěrai meqg enim iniuftirapientur in aëra obuiam Chrifto,fed iuftiduntaxat. Ambro fus enim explanans hunclociu ex epiftola ad Theffalonicenfes,coimentum adducit argutü magis,mea quidé fentétia, quàm graue:In ipfo, inquit,taptu mor proueniet, $\&$ quafi per foporem, ute egrefla anima in mométo reddatur. Quunt enim tollentur,morientur,ut perruenientes ad dominü, prafentia domini recipi anc animas, quia cü domino mortui effe non poffunt. Atç hoc fequatus uidet Auguftinus, in loto quem modo citaui, quan ${ }^{\text {® }}$ E ita recélens, ut non admodum fidere uideatur huic opinioni, quã ita proponit,non ut uelit eam effe certam, fed: fậ habet,finō uideatur effe incredibile, quod adfert. Nunc nihil fupereft, niffuepaucis excutiamus fruppulos,quibus offenfi quidâad huiufmodi cómentatiuns, culaseōfugerunt. Quidả enim abfurdum exiftimant, quü homines à moriendi meteffitate dicantur-mortales, aliquos ab hac eximere communi lege. Verum ea res nihil offendit Hieronymü, quil Marcelle quarenti,utrum omnibus effet ino siendum: an quos aduentus domini uiuos deptehédiffet, uiui ut erunt rapiendi Gintobuiam Chrifto in aëra: Cum mortuus fit ipfe dominussauméz in Apoca-

ERASMI ROTEROD: APOYOGIA
lypfi Enoch $\&$ Helyas narreutur effe morituri,refpödet illos non morituros, fed ramen à mortalitate ad immortalitate effe tranfformandos. Caterum quod ha betur in Apocaliypfi,nó ad hiftoriam,fed ad myticui fenfum accipiendüm,nifi placent \& alia, qux illic referuntur de templo zdificando, de holtị́s immolãdis, iuxta fenfurm carnalem interpretari, quo nihil effe poffit abfurdius. Haxcidemil ror latuiffe tantü,ut haberi poftulat Theologū,prafertim cum recitétur in uulb gatiffima rapfodia, quã uocant gloffam ordinariā.Diuum Auguftinú péculian friter mouét illa Pauli uerba, qua funt in epiftolx ad Corinthios prioris cap. ssé Siaut in Adam omnes moriuntur, ita in Chrifto omnes uiuificabuntur, procert tim quū̆ addat: Tu quod feminas non uiuificatur, nifi prius moriauur. Videmue enim hic Pauli fermonibus urgeti,ut credamus uiuos fubito in ipfo rapay mott curos ac revicturos quú mea fententia nihil fit neceffe. Primum enim poteft hic fermo accómodari ad eos,qui obdormituri fint ante feruatoris aduentü, quëad modum oftendimus ueteres aliquot orthodoxos interpretari fermonem illums Ómnes quidé dormiemus. Deinde Diuus ipfe Auguftinus, auius uerba referú tạr in glọfa ordinaria, declarāt huius loci fenfum: Omnes, inquit, in Adam mori untur,omnes in Chrifto uiuificantur, quia nemo ad mottem, nifi per illü: nemo ad uiram, nifi per iftü,quia ficut per Adam omnes mortales \& pecna factifune Filğ̣feculi, ita per Chriṭú omnes immortales in gratia fiür filĭ dẹi. Hactenus Aus guftinus.Morí dicuntur, qui ob primi parétis aul pā nalcuntur mortales,Quiuifi cari dicútur,qui beneficio Chrifti fiût immortales. Porrò mortalitas, $\&$ immoro talitas cadit \& in illos, quos aliquo cafu contigerit non mori. A nónullis adducitur $\&$ illud, quod eft in epiftola ad Hebrros: : Statutü eft omnibus hominibus Cemel mori:Si omnibus ftatutü eft mori,nullus igitur nó moritur.Ad quod bi fariam refponderi poteft. Primum huiufmodi generalibus fententīs non exdadi priuilegia paucorū. Nec enim ideo fur fuit $\&$ latro fanctus Efaias,quod Chri \&us dixerit in euangelio: Omnes quotquot uenerunt fures fant $\&$ latrones, fed tanta erat bonorū prophetarum ac doctorü paucitas , ad pharifeorrm $\mathbb{Q}$ pfeur doprophetarú multitudinem collata, ut omnes dixerit,plurimósut tam paucos pro nullis habuerit. Rurfus non ideo Petrus ac Baruabas fua compëdia Chrifi negotio pratulit, quia Paulus Cripfit,omnes quax fua funt quazunt, nó qua Ie.
 perpauci effent,qui fic pradicarēt,ut iple predicabat. Nec ideo Nathā propheta declinauità recto, \&x inutilisfactus eft,quia pfalmographus faripfit: $O$ mnes dedí naurerưt, fimul inutiles facti funt. Nec ideo falfum eft, quod friipfit Apoftolust Omnes peccauerunt, \&egent gloria dei,quod Chriftus fuerit immunis ab om ni peccato, $\&$ per hunc uirgo mater, fi quibufdä id plaufibiliter afferentibus eft habenda fides : Quum igitur ex tot feculis duo tátum legantur fubreptimortis: Enoch \&Helias,\& pauciflimifuturi fint illiquaos fubitus ille aduentus deprehé des uiuosprefertim quod bonam hominum partem iam abfumpferit aflictio Ancichrifi,

## 

Antichrifti,peftilentia, fames, terxzmotus, nalli uidentur ad immenfam moltrits ‘dinem, qua tanta ferie feculorū toto'tertarú orbe móris tyrārid ceefit. Deni申 tri quallibet pauc mortales erant, etia a morituri, nifi cafus illos cripiat morti. Hac, ing, ratione diffolui poterat, quod obicitur ex epiftola ad Hebraos, auius inté, àthìi auroritati nó derogamus, fed lărgimur perinde ualere, quafi à Paulo faipra :fiuffer. Porerat \& ita refponderi. Paulum non illic agere de neceffitate moriendi, -quam nemo mortahü poffit effugere, fed hoc agit, utintelligamus homines, qui commüni lege nafcentiü moriuntur,nó mori niffi fcmel, neqgiam poft motréfer mel obitam quic $\tilde{Z}^{2}$ reftare, nifi ut pro femente, quä quifo feceritin uita, meffeth 'fadar. Atç hanc rem omniú fenfu comprobatam \& confeffam ; accómodat ad idoćndum Chrifti mortem, qua redemit hominú genus, nun ©̧̧ effe iterãdam, nečaliam hoftiä expectandam pro peccatis humaini generis. Nec alind reftaTe,nifi ut qui hicin rorpore humano apparēs femetipfum immolauit patri,moi rimes in cruce, idem fuis appareat gloriofus $\&$ inclitus in aduentu fupremo, indi icem onniú acturus, qui prius feruatorem omniü préttiterat, quod quidē in ip? fo fuit. ER enim haccuna ratio deprehendendi uerü frripture fenfum,fi diligeun ter ob feruemu's, quid agat illic, qui frripfit. Simili ratione diluetur \& illorū fạu‘pulús, quos offédit illud Pauli: Tu homo quod feminas, nō uiuificatur, niff mor tuú fuerit. Necenim hoc agít hic̣ Paulus, ute oftendar neminé non moriturü, fed ut adhibita fimilitudine à rebus hùmanis, omniă fenfui notiffimis, doceac nón effé incredibile,quod euangclica doctrina pollicezétur. Etenim fi quotidie uidée
 computruit,ceu rediuiu ú,emergere, primum in herbam tenerâ, ac fucculentam. moẍ in maturá fegetem idós iuxta cômurem órdinē naruráquur dubitemus. de dci promiffis, qui noftra corpóra quamilibet humo putrcfacta, fua peculiari uirture rcuocaturus êt ad uitā,ac Itatū etiâ feliciorém: Hoc igitur agit illic. Pautas,quod multis uidebatur incredibile, ut femel morrtui reuiuiferent. Porrò an paúcí per occafionè̉ fint fubducendi neceffitati cömuni, minimü habet mométi. ad humani generis fummam. Sunt quos $\&$ illìd údetur moucre, quod qū̆ re. furiectio fit praxipua parś fidei Chriftianx, non conivenirë lecticné, aut fenfum hićancipitē habete, utinã nihil eflet huiufmodi ṭ diuinis literis, fed non ita uio fum eft Chrifto.Alioqui non tot locis fudarent tot eruditifflimi uiri,inueftigan dis 8 ह̇ erudiendis facrorũ uoluminū fententïs.Sed họcloro ut tollatur ea lectio, quä habent Greci codices, $\chi$ indicant ueteres orthodoxi, hacc ipla, quä hodiele quitur écdefia Latina, fenfum habet ancipité, quennadmodū in fuperioribus de monftrauimus ex diuerfa ueterũ interpretatione. Quanō̄ hû́cquoq firupuliu difauffic Auguftinus, negäs opus effe, ut certo fiamus omné refurrectionis mo dum,fátis effe fí credamus mortuorú corpora reuictura,unaó́ cum anima,quaz
 meritís ante acta uitex: Nec aliam fôré fótén eorü, quos aduentus domini des prehenderit.

## ERASMB ROPERODAME APOUOGR *

psehenderet in uita, fue morituri fme ac mox immortalitat mutanda,fure molino wortis interuentu, à mortalitate ad immortalitaté tranfferendi. Vtinam onmas
 riculum dubitare licet, quid deus fieri uelit de î́s, quos aiuos ille diess depretresu det. Hec habui lector optime, quae mihi in prafencia fuccurtebate aduenfus tan infignem ac publicam calumniâ. Quorum fi nihil legit ille,qui propundauit hee refim, quid deteftabilius tanta fupinitate in publica ac Theologita profefionact filegir,quid peruerfius, aut maliciofius, ఫ̄ tale cóuicium conpra confcientiä euq̆ mere in fratrem. Multum oportet intereffe inter Theologicam profeffionem 8 grammaticam,aut poëticam. Ar quis un寿 audiuir tam cercã petulantifin in (cho lis corü, qui literas humanas, \& iftorúiudicio ridiculas, profitencur Is mihi in fa ciem dixit, quod poëtre \& R hetores mentiuntur omnia. Sed hoc Theologi far ctum,quo nomine donabimus:Si me blateronem, aut rabulâ uocaffet, prexer omnem caufam, quis probus non execratus fuiffet impotentem hominis nalife dicentiam؟prafertim quū nullam adfertet probationem? Imò quú necille maì legiffer, quax damnabat! Nunc uir eximias, totius religionis exemplar, qui mar treologi uocabulum, qui quendà à prandio largiore fubuaidum, cirra notsinis ipflus inuidiä fubnotatum; exiftimet omni fuppliciorū genere uindicandum,pp: làm in facra lectione proximo fixo haxefim impingit, adeo crecus odio, at ne pir dore quidê emendetur, quū uideax quories huiufmodi uoces effatit,effurtit autié pené quotidic alios ridétes,alios manifêta uullus indignatione teftantese ea nō effe digna rchola Theologica. Quid aute iftos pudet dicere in cóporationibus fuis, qui non uetétur huiufmodi uoces euomere in publicis ac. Theologicis pray leétionibus! Oraculú uideri uule quicquid dixerit, \& huiufmodi uores noạ cóti inet, quax uix Oreftes effunderet. Atqg interim fibi uidetur egregie fanctus payat fuis humeris inniti ruiturã ecclefiam catholicä,putattotius eius regionis mores, ipfius doctrina uitáǵg reddi meliores, tali lingua pradicareuangeliurn, rali ore quotidie confecrat $\&$ fumit facrofanctum illud Chriftianze concordix Symbo, lum.Equidem noon damno,quod pallio candido tegitur,fed adfirmo leuius ppe caturum, fi pro candido fumeret nigrū,aut etiam uiridŭ, quàm fit tam atrocibus médacïs denigret famam proximi. Imò minus impius effet, fi pro Helix pallio fumeret togā Labracis flauü,aut Thráonis chlamidé purpureã \& macherà ma nu circüferret, ${ }^{\text {®̈ }}$ nunc quü religiofa ueßte tegens animŭ, homicidä linguaen geo rat teli uice ueneno tinẹti. Nou reprehēdo, quod Mercuriij die ab efu carniú ab. ftinet, fed arbitror hoc, in quo Meuius ignofait, apud deú effe deteftabilius Léui ore piaculo roderet uel in Veneris die carnes leporú $\&$ caporú, quàm rodir ac
 dig genus eft,hoc fortaffe feleratius, quo paratius fimul \& impunitius. Non tol lit quéquamueneno,fèd iftud aumprimis exerrabile ueneficigenus eft, lingure


DE LOCO, .OMNES, QVIDEM RESVRG. mídda eft, 2 homicida nō ef, quilymphatús odio, fic fertur in famä betriemerētis:Sic debacchatur in uitā alienã ( nam fama uel ip fá uíta preciofior eft) ut nec fux famx iacturâ metuat, dum noceat alienxe: Qui diat fratri fuo fatue,retus' elt gehennx.Si reus elt gehēna, qui fa tuo dicir fatue,quid premín meretur is,qui prater omné caufam harrefeos infimulat innoxử, de omnibus benemiereri capienté?Nec ali, ud agit itteuir pius,nifi ut mihi adépta autoritate apud fludiofos in, setuertar fructū $̂$ fudiorü, qux certe mihi nó defudo, fed utilitati pua blicx,axus rei Cbriftú teftem aciudicē habeo. Sed interim perị̣liă eft,ne hifce rationibus nó fibi modo, uerüetiam ordini Theologico deteraropinionē,fi pergãthomines, ex hoc Coryphro caterós afti/ marene fibicöflet odiü apud eos, in quorư odium me conatur indul. cère:Siquidēquü hxe, qux dicit, palàm folida fint $\&$ impia,quis aur ditorum non apud fe ftomachetur, ita cogitans:peffime fentit hic de fuis auditoribus, quos aut tam ftolidos arbitratur, ut nó uideât haec falfo dici,aut tam improbos, ut tam impudentibus fycophantr̈s delectentur. In fholis qui diffentiunt ab autore quopiam, ita demum laudantur,ficitra conuicium rationis eius quem redarguunt meliori, Bus rationibus fuperent. Hanc modeftiam praftant $\&$ hi,qui philo §ophiam ethnicam profitentur, ipfi parū Chriltiani \&homo Theo logus arcte religionis profeffor, \& collap $\mathfrak{x}$ monaltice diftiplin $x$ in Itaurator, tam infignem lingux petulantiam fibi permitut, imò (fibi plaudit,fic abutens organo in ufum longe alium deftinato. At ţ̣ hic, eft, qui bullas $\&$ edicta principum extorquet aduerfis libellos, quios ipfée uocat intiforios,quafi talis lingua non fit quibufuis libellis peftilentlor. De hoc hominum genere faripfit Pfalmographus: Venénú afpidhom fablingua eorum, non dixit in pyxidibus eorum,quan $\ddot{\underline{B}}$ neceo curent quidam, led fub lingua eorum, ubi turiffime occulitur, $\boldsymbol{2}$ faillime depromitur. Sed huius querelx iam moduséto, neque enim haxc in alium finem fctipfi, nifi partim ut me purgarem, fi quis tamen tam indoétus eft, ut calumnia tam manifef̂aria moueatur, partim ut, if fieri poffit, ipfe femet agnofcar,äc reflipifat, fuićo pudeat Meretur illius improbitas, ut nomen etiam literis mandetur,nee den ef ratio, quaf fuadeat hoc fieri, nimirum ne fufpicio'aliquos innoxi/ os afpergat, quiod uticg uitabitur, ficertus autor fuio titulo pronunci/ etur.Sedapud fuos, opinor, iam his notis agnoCditur, apud pofteros aut procul femotos, quid habiturum fit momenti,fi cognofcatSuffe num quendam, nam finge hoc illi effe nomen,fic deliraffe. Vtinam ignoretur uitiü,modo matetur. Vtinam ille fic fe gerat, ut laudare co gar emendatü,de quo nunc queri cogor, tam diu, tâ impotenter ded
hacchante in proximüm. Valeat hoc Chrittianorum genus,quod. charitatem à religione feparat, quod contra Iacobi doctrinam lin-. guam effrenem cum pietatis titulo copulat. Nos iftis neglectis ficor . rigi non poffunt meliora fectemur. Vale lector.
$\mathrm{F} \quad \mathrm{I} \quad \mathrm{N} \quad$ 8.


ARGVMENTVM APOLOGIAE SEQVENTIS.


Nuerfu pfalmi octaui:Minuitti eum paulo minus ab angelis, quem Paulus in epiftola ad Hebreos cap. fecundo Chrifto accommodat, Erafmus anno tarat ex Hieronymi fententia apud Hebraos effe, non ab angelis,fed à deo. Caterum feptuaginta uer tiffe ab angelis, fed in utraque lectione obitare frus pum.quod nec à deo paululúu uideatur imminutus, qui mortale cors pus aflumplerit,nec ab angelis, cum plurimum interfit inter mortale Q immortale, imò infra infimos homines fuiffe diminutū, incolumi femper Chriftidignitate,qui plus malorum paffus fit,quàm quifö̧ hominum. Eum autem frupum tolli, fi paulominus, quod Gracis eit Bgaxürıad temporis modum referatur, quo Chriftus uerfatus eft in terris, ufque ad refurrectionem, quemadmodum interpretantur
omnes Graci Theologi. Faber contendit non poffe legi, nifi
àdeo.Caterum falfum \& impium effe fermonem,\& Chri
fto deóque indigniffimum, fi quis dicat deum ab
angelis diminutum, aut infra homines, quod
tamen hactenus Latina pariterac Gree, ca legit ecclefia, $\mathbb{Z}$ uniuerfi utriufque lingux doctores fequantur, niff quod unus Hierony! mus annotauit à deo legi Hebrais' licet non improbans alteram lectionemi'

Erafnum


