# CONCLVSIONES THEOLOGIC $\neq$ $\begin{array}{llllll}I & N & A & V & L & A\end{array}$ 

## COLLEGII CLEMENTINI

PP. CONGREGATIONIS SOMASCHE
Publicè fuftinendx

# A D. HIERONYMO RAVASCHERIO FLISCO 

EX COMITIBVS LAVANIÆ PATRITIO HISP.
Eiufdem Collegij Conuictore.


Ex Typographiâ Ioannis Iacobi Komarek Boëmi apud Angelum Cuftodem. M.DC.LXXXVIII.

SVPERIORVMPERMISSV.

# CONCLVSIONES THEOLOGIC E. - rezo reze neza DE ENTE SVPERNATVRALI 

## I.

NS fupernaturale generalitèr, \& latè fumptum eft id; ad quod aliqua natura non habet neque virtutem, neque exigentiam. Diuidi poffet trifariàm; fcilicet in ens extrà naturam, ens fuprà naturam, \& ens contrà naturam. Supernaturalitas entis fundamentalitèr loquendo aliquandò prouenit $a b$ extrinfeco, $\&$ aliquandò ab intrinfeco.

> DE ENTE EXTRA NATVRAM

## I I.

ENS extrà naturam, feù repugnans alicui natura ett tt, quod neque per fpecialem Dei voluntatem fieri, vel haberi poteft ab aliquâ naturấ. Imporibilitas formaliter loquendo nihil aliud importat nifi negationem virtutis chymericx in causâ : Fundamentalitèr autem loquendo prouenit ab intrinfecâ, \& immediatâ repugnantiâ eiufdem impoffibilis; Excepto tamen iilo impoffibili, quod repugnat tantùm fieri à creaturâ , cuius impoffibilitas dici poteft oriri ab extrinfeco. Ens repugnans aliud eft repugnans ex aliquâ fuppofitione vel antecedenti, vel confequenti, vel concomitanti : Aliud verò eff repugnans abfolutè 'Aliquod ens eft repugnans abfolutè fieri, quod fcilicèt fundatur in defectu virtutis, vel conditionis indifpenfabilis : Aliud verô eft, quod repugnat recipi, quod fcilicèt fundatur in defectu capacitatis, vel terminabilitatis.
I I I:

ENs, quod repugnat fieri aliud repugnat etiam ipfi Deo, aliud tantùmcreaturx. Ens repugnans fieri à Deo aliud eft quoad modum, aliud quaad fubftantiam : quoad modum, vt amare finè cognitione, agere finè prefentiầ ; cumahoc tamen difcrimine, quòd Deus non poteft amare finè cognitione eò quia non potet non cognofere, \& quia non poteft non cognofeendo amare: At verò Deus non poteft agere finè prefentiâ tantummodò quia non poteft non effe prafens; Quocircà fí poffet Deus non effe prxfens poffet quoque agere in diftans,
ad differentiam creaturx, qux non poteft agere finè fui prafentiâ tanquam finè aliquâ conditione indifpenfabilitèr ad agendum requifftâ , Ens verò repugnans fieri à Deo quoad fubftantiam aliud eft abfolutum, aliud modale. Abfolutum fundatur in oppofitione metaphyficâ predicatorum, quæ oppofitio metaphyfica, fi non fit oppofitio incapacitatis, vel affixionis, fed fit oppofitio virtutis, vel exigentix, fundacur tandem in oppofitione phyficâ formarum vel mediatâ, vt formarum fubftantialium, vel immediatâ, vt formarum, vel figurarum accidentalium ; Falfum enim putamus omne pradicatum negatiuum alicuius effentix promanare ab alio pradicato pofitiuo ciufdem effentix; feù omnem differentiam. vnius effentix ab aliâ confiftere in aliquo predicato pofitiuo, quafi non poffint omnia predicata fpecifica pofitiua vnius effentix identificari cum omnibus ahijs pofitiuis alterius effentix in aliquầ tertiâ effentiâ. Ens denique repugnans Deo modale fundatur in effentiali affixione talis rei cum tali causâ, cuiufmodi funt actus vitales, \& omnes actiones caufarum.

## I V.

ENs verò repugnans fieri à creaturâ aliud fimilitèr eft quoad modum, quod fundatur in defectu dominij phyfici, \& repugnat omni creaturx : Aliud elt quoad fubtantiam, quod fundatur in defectu virtutis phyficx, \& aliquandò repugnat omni creaturx, aliquandò tantùm alicui: Effectus, qui repugnat omni creaturx ex defeçu dominij phyfici eft ille, qui fequitur contrà exigentiam creaturx, \& duplex eft : Alius, qui producitur, vel conferuatur cum aliquâ conditione, cum qua talis effectus ftare naturalitèr non poteft, cuiufmodi eff penetratio, $\$$ replicatio corporis: Alius verò qui producitur, vel conferuatur finè aliquâ conditiont, finè qua talis effectus Itare naturaliter non poteft, vt conferuatio formæ materialis, vel accidentalis finè fubiecto, vel finè fuis difpofitionibus principalibus. Item alius eft pofitiuus, vt enumerati effectus: Alius eft negatiuus, vt impeditio ignis ne vrat, deftructio Angeli, deftructio form $x$ materialis quandò habet omnes difpofitiones \&c. Ad huiufmodi effectus non datur propriè eleuatio; licèt enim ad illos non requiratur maior virtus, requiritur tamen virtus diuina quâ diuina eft ,

## V.

EFfectus autem repugnans creaturx, qui fundatur in defectu virtutis, feù in improportione actiuâ eft quandò creatura nec habet à fe ipsâ, nec recipere poteft à Deo virtutem prò tali effectu fufficientem;vndè neq; in genere caufx principalis,neq; in genere caufx inftrumentalis eleuari poteft à Deo ad talem.effectum; Et hic paritèr duplex eft : Alius, qui repugnat omni creaturx, cuiufmodi eft vnio hypoftatica, Vnio Euchariftica, Species impreffa Dei, \& omnes habitus infufi fupernaturales quoad fubftantiam: Alius verò eft, qui repugnat alicui tantùm creaturx : Sic nulla potentia vitalis poteft elicere actum alterius potentix diuerfréexempligratiâ oculus audire fonum. Sic nulla potentia vitalis poteft attin-
gere obiectum alterius potentix diuerfæ, exempli gratiâ oculus videre fonum. Sic nulla potentia vitalis materialis poteft attingere obiectum fpirituale, exempli gratiâ oculus videre Angelum . Sìc eadem de causâ nulla caufa materialis poteft attingere effectum fpiritualem, exempli gratiâ Sacramenta caufare phyficè gratiam, ignis torquere phyficè Dæmonem. Sic denique nulla caufa poteft eleuari à Deo ad producendam aliquam fubftantiam, exempligratiấ, ignis ad producendam aquam \&c.

## V I.

ENs, quod repugnat recipi, quodque fundatur in improportione paffuuâ aliud eft abfolutum, aliud modale. Abfolutum fundatur in incapacitate, quam habent duę res terminandi vnionem inter fe. Síc nulla materia poteft recipere aliam materiam : Nulla forma poteft recipere aliam formam fubftantialem : Nullum fubiectum materiale poteft recipere accidens fpirituale : Nullum fubieCum omninò fpirituale poteft recipere accidens materiale. In ordine ad actum vitalem vbi datur improportio actiua datur etiam paffiua, \& vice versâ; Vndè implicat potentiam vitalem eleuari in genere caufx inftrumentalis. Ens verò, quod repugnat recipi modale fundatur in incapacitate, quam habent duæ res terminandi talem numero modum, feù in incapacitate, quam habet talis numero modus nè terminetur nifi inter talia numero extrema. Sic vna materia non potelt terminare vnionem, quam terminat alia materia, vnum corpus vbicationem alterius corporis \&c. Negatâ causâ materiali extrinfecã,tericet materix in formàm, negari etiam debet potentia obedientialis paffiua, feù quælibet eleuatio in genere caufx paffiux; Admifsâ verò causâ materiali extrinfecâa,admitti etiam debet quælibet eleuatio in genere caufx pafliux.

## V I .

IN genere caufx principalis actiuæ duplicitèr eleuari poteft aliqua creatura ad aliquem effectum. Primò per auxilium Dei fuec̀ intrinfecum, fuè extrinfecum homogeneum, quod veluti augeat fuè̀ formalitèr, fiuè virtualitèr virtutem naturalem ipfius caufx, quæ eleuatur ; \& hoc modo non datur potentia obedientialis nifi adillos effectus, qui non differunt ab effectibus naturalibus ciufdem caufæ, quæ eleuatur, nifi fecundùm magis, \& minùs. Secundò poteft eleuari aliqua caufa per pofitionem indebitam alterius concaufę diuerfx, fluè per auxilium etherogeneam, vt quando eleuatur intellectus creatus ad Vifionem Beatificam; Et hoc modo vel illa concaufa, quæ fupernaturalitèr à Deo ponitur, eft per fe fupexnaturalis, ità vt nunquam alicui creaturæ poffit effe naturalitèr debita, vel fupernatasalis tantùm per accidens, ità vt aliquando poffit effe alicui creaturæ naturalitèr debitarSi primum, effectus ille fupernaturalis eft fupernaturalis quoad fubftantiam, \& differt effentialitèr ab omnibus actibus naturalibus eiufdem cauf $\mathfrak{x}$, quæ eleuatur,vt exempli gratiầ Vifio Beatifica: Si fecundü, effectus ille fupernatu-

## 4

ralis eft fupernaturalis tantùm quoad modum; $\& \dot{\chi}$ differt folùm per accidens ab effectibus naturalibus eiufdem caufæ, quæ eleuatur, vt exempli gratiâ vifio ocularis habita per fpeciem impreflam obiectiabfentis, vel per concurfum Dei fpecialem talis fpeciei vices gerentem. Hinc nulla caufa eleuari poteftin genere caufx principalis ad aliquem effectum, quæ non habeat aliquam virtutem propriam, aç naturalem, quæ vocatur virtus inchoata, in ordine ad talem effectum. Ad hoc autem vt aliqua caufa habeat hanc virtutem inchoatam non fufficit quòd talis caufa conueniat cum tali effectu in aliquo, vel in pluribus prædicatis; vndè non quodlibet poteft eleuari ad quodlibet.

## V I I I.

LOquendo de poffibili magis repugnat aliquam creaturam creare Angelum fupernaturalitèr, quàm repugnet creare illum naturalitèr . Imò difficile admodùm eft affignare aliquam rationem, quæ conuincat virtutem creandi repugnare creaturæ quà creatura eft, ità vt dari non poffit aliqua creatura ità perfe-' ©ta, qua finè vlla Dei eleuatione creare poffit. Pofito tamen quòd poffet aliqua creatura creare Angelum, corpus fimplex, formam, firitualem, \& materiam primam; nulla tamen creatura poffet vnquam creare, feù producere extrà fubiectum formanm materialem, vel formam accidentalems.

## DE ENTE SVPERNATVRALI QVOAD MODVIM

## I X.

ENs fụpernaturale quoad modum eft illud, quod in aliquâ circumftantiâ excedit virtutem, \& exigentiam naturæ creatæ. Supernaturalitas quoad modum fundamentalitèr loquendo prouenit à limitatione modò pofitiuâ, modò negatiuâ caufx, vel fubiecti; Excepto tamen illo effectu fupernaturali, qui producitur, vel conferuatur à Deo contrà exigentiam particularem ipfius. Ens fupernaturale quoad modum aliud eft effectus, qui excedit virtutem, vel conditionem alicuius caufx: Aliud eft forma, quæ excedit exigentiam, vel conditionem alicuius fubiecti.

## X.

FOrma fupernaturalis quoad modum eft illa, quæ à folo Deo produci poteft, $\&$ ad exigentiam alicuius fubiecti produci folet, fed hic, $\&$ nunc non producitur ad exigentiam alicuius fubiecti. Huiufmodi eft reunio animæ rationalis cum fuo, vel alieno corpore, infufio alterius animæ in homine viuente, collatio fpecierum obiecti fpiritualis animæ noftræ adhùc fenfibus alligatæ \&c. Porrò huiufmodi forma fupernaturalis duplex eft : Alia excedit exigentiam fubiccti prò femper, cuius fupernaturalitas fundatur in circunftantiâ præteritâ, vt reftitutio vitæ: Alia verọ̀ excedit exigentiam fubiecti tantùm prò aliquando, vt vifio obieOt f

Effe-

## X I.

EFfetus fupernaturalis quoad modum alius eft effequs Dei fupernaturalitèr agentis, \& alius eft effectus creaturx fupernaturalitèr eleuatx. Effectus Dei fupernaturalis quoad modum duplex eft: Alius, qui fuperat conditionem caufx fecundx prò femper, quandò fcilicèt conditio, qux deficit caufx fecund $x$ non poteft ampliùs naturalitèr poni, vt eft exempli gratiâ reftitutio vifus amiff, vel reflitutio pueritix tranfacta; Nam illx conditiones corporis, qux requiruntur ad hoc, vt femen producat, vel reftauret organizzationem, vel calidum, \& humidum radicale, femel deperditx non poffunt ampliùs naturalitèr recuperari: Alius verò eft, qui fuperat conditionem caufx fecund $x$ tantummodò in aliquâ circumftantiâ, quando fcilicèt conditio, qux deficit caufx fecündæ poteft iterùm naturaliter poni, vt eft exempli gratiâ reflitutio miraculofa fanitatis; Nam iilix conditiones, quæ requiruntur in corpore xgri ad hoc vt producatur, vel reftituatur fanitas, licèt non poffint naturalitèr hic, \& nunc haberi ; Abfolutè tamen loquendo poflunt femel deperditx iterùm naturaliter recuperari.

## X I I.

EFfe tus creaturx fupernaturalis quoad modum \& ipfe duplex eft : Aiius eft, qui faperat propriè virtutem caufor foomede vel totalitère, .vol partialitèr; Vnde potelt caufa fecunda per virtutem à Deo receptam eleuari propriè ad illum vel in genere caufæ principalis, vel in genere caufxinftrumentalis: Alius eft, qui fuperat tantùm conditionem caufx fecundx:Vndè poteft caufa fecunda recipiendo à Deo illam conditionem requifitam, qua caret, eleuari quodammodò impropriè ad illum . Loquendo de effętibus creaturæ fupernaruralibus quoad modum, qui propric̀ excedunt virtutem naturalem ipfius creaturæ dicimus omnem effectum, ad quem eleuatur creatura primo modo fuprà explicato, videlicèt per auxilium homogeneum, quatenùs procedit à creaturấ talitèr cleuatâ non effe fupernaturalem nifi quoad modum, quamuis per accidens poffit etiam efie fupernaturalis quoad fubftantiam, quatenùs procedere poteft à potentiâ etiam fecundo modo fuprà explicato eleuatâ, videlicèt eleuatâ per aliud auxilium etherogeneum nulli creature vllo modo debitum. Item omnis effectus fupernaturalis quoad modum productus à creaturâ primo modo eleuatâ, quatenùs à tali potentiâ talitèr eleuatâ procedit eft perfectior effectu naturali eiufdem creaturæ, quæ eleuatur; non eft tamen perfectior niff fecundùm magis, \& minùs. Quamuis enim virtus fupernaturalis virtualiter tantùm homogenea fit diuerfa in ratione. entis ì virtute naturali eiufdem creaturæ quæ eleuatur; in ratione tamen agentis eft eiufdemmamninò rationis cum illâ; Quamobrem ficuti fupplet defectum illius, ità etiam fuppleri poteft ab illius exceffu -

## X I I I.

LOquendo autem de effetibus creaturx fupernaturalibus quoad modumiqui propriè non excedunt virtutem, fed folùm excedunt aliquam conditionem requifitam ̀̀ causâ fecundâ ad agendum dicimus hos effectus effe plures, $\&$ diuerfos pro pluralitate, \&s diuerfitate conditionum, quas Deus fupernaturaliter ponere, vel difpenfare poteft; Sunt enim aliqux conditiones, qux fe tenent omninò ex parte agentis, queque non funt plures, quàm dux, $\&$ funt etiam per Dei potentiam indifpenfabiles. Prima conditio vniuerfalis ab omni agente creato indifpenfabilitcr requifita eff fimultas, vel contiguitas immediata agentis cum fuo effectu, qux conditio requiritur ab agente ratione actionis, qux tàm agenti, quàm effectui eft effentialitèr affixa. Ratione huius conditionis pro illis effectibus, quidependent à fubieđ̛o requiritur fimultas, vel contiguitas immediata agentis cum fubięo; Vndè non poteft mouens neque mouere aliud fubieđuum diftans, neque mouere fe ipfum in locum diftantem. Loco contiguitatis addit aliqua opinio approximationem, exempli gratiâ calefacientis, \& calefa ti, quam nos in philofophiâ noftrâ non approbamus. Altera conditio particularis folùmab agentibus indifferentibus requifita eft determinatio intrinfeca, exempli gratiâ qualitas centrica, qux determinat grauitatem lapidis de fe ad plures partes indifferentem. Addit aliqua opinio determinationem extrinfecam, vt eft exempli gratiâ diffimilitudo fubiecti ad hoc ve agens agat in illud, quam fimiliter nos à philofophiâ noftrâ reiecimus. Has duas conditiones ex parte agentis requifitas poteft quidem Deus illas dare fupernaturaliter caufis fecundis, fed non poteft Deus ab illis difpenfare fimplicitèr caufas fecundas.

## X I V.

A
Lix verò funt conditiones, qux fe tenent ex parte fubiecti, funtque negatiux, fcilicèt ablatio impedimentorum, à quibus vult aliqua opinio impedrri fimpliciter adtionem agentis, nos autem volumus impediri tantùm fecundum quid, quìn fcilicet agat quantum poteft. Item has conditiones negatiuas vult aliqua opinio requiri per fe ab agente, nos autem volumus requiri abillo tantùm per accidens, quatenùs Deus ftante maiori oppofitione, feù maiori refiftentiâ contrarij denegat agenti fuum concurfum generalem ad totum illum effeCum, quem finè tantà refiftentiâ contrarij poffer agens producere. Huiufmodi autem impedimenta in noftrâ fententiâ dantur folùm in ordine ad illos effecuus, qui fufcipiunt magis, \& minùs, vt funt exempli gratià nimia grauitas lapidis, quar refiftit ne moucatur magis à paruo impulfu, vel nimia durities pariter lapidis, quar refifit ne magis fcindantur, \& amoueantur partes à paruo fimiliter impulfu. Porrò has conditiones negatiuas non folùm poteft Deus illas dare fupernaturalitèr caufis fecundis, fed etiam poteft Deus diffenfare ab illis fimplicitèr
caufas fecundas. Licèt enim non poffit Deus facere quòd aliquod agens magis agat quando agit finè vllẩ refiftentia contrarij; quia omne agens creatum cumhabeat limitatam virtutem habet etiam limitatum effectum, cumque habeat producere effectum femper fe ipfo imperfectiorem, loquendo de effectibus diuifibilibus, habet quoque limitatam fphęram; Poteft tamen Deus facere quòd agens magis agat quando agit cum aliquâ refîtentiâ contrarij, fcilicèt non annuendo exigentix contrarij, \& præbendo totum fuum concurfum generalem agenti -

$$
\mathrm{X} \quad \mathrm{~V}
$$

HInc patet in ordine ad effectus fucceffiuos quomodò eleuari poffit creatura ad citiùs, $\&$ ad inftantaneè . Ad citiùs, quando tarditas prouenit à refiItentıâ contrarij tunc potelt agens eleuari ad citiùs tùm intrinfecè recipiendo maiorem virtutem, tùm extrinfecè fi Deus tollat contrarium, vel non annuat exigentix contrarij. Quandò verò tarditas non prouenit à refîtentiâ contrarij, fed folùm prouenit à limitatione virtutis agentis tunc non poteft agens eleuari ad citiùs, nifí intrinfecè recipiendo maiorem virtutem. Similitèr ad inftantaneè , fi fucceffio prouenit à refiftentiâ contrarij, vt in calefactione fubiecti frigidi, poteft agens eleuariad inftantaneè tùm intrinfecè, tùm extrinfecè eo modo, quo ad citiùs. Si autem fucceffio próuenit à conditione virtutis agentis, vt in motu locali, nullo modo poteft agens eleuari ad inftantaneè .

## X V I:

ALix denique funt conditiones, qux fe tenent ex parte ipfius effectus, vt eft exempli gratiâ fubieaum ipfum cum talibus, vel talibus difpofitionibus tùm pofitiuis, tùm negatiuis. Has fimilitèr conditiones ex parte effectus requifitas poteft Deus \& fupernaturaliter ponere, \& fupernaturaliter difpenfare. Quandò autem Deus difpenfat conditiones, qux fe tenent vel ex parte effectus, vel ex parte fubiecti, tunc dici poteft creatura eleuari impropriè ad tales effectus fupernaturales, eleuari, inquam, per actum diuinæ voluntatis, quo Deus non. obftante exigentiâ rerum vult prabere fuum concurfum generalem alioquìn indebitum.

## X V I I.

EX dictis patet quadrupliciter eleuari poffe aliquod agens creatum. Primò per auxilium formaliter, vel virtualiter homogeneum intrinfecum, vel extrinfecum, quod veluti augeat virtutem illius naturalem. Secundò per auxiliumetherogeneum, quod tribuat effectui prodicata omninò diuerfa ab illis, qua tribuit eidom effectui virtus naturalis ciufdem potentix. Tertiò pèr pofitionem indebitam alichius conditionis, quam requirit, $\&$ qua caret agens. Qtartò denique per difpenfationem indebitam alicuius conditionis requifitæ ad agendum. Effectus fupernaturalis creaturæ primo modo eleuatæ dici poteft fupernaturalis quoad
quoad modum ex parte agentis, \& eft perfectior alio effequ fimili naturali ciuft dem caufx fecundùm magis, \& minùs. Effecus fupernaturalis creaturx fecundo modo eleuatx poteft effe fupernaturalis vel quoad modum, vel quoad fubftantiam, vt explicauimus. Effectus fupernaturalis creatura tertio modo eleuatæ dici poteff fupernaturalis quoad circumftantiam, \& nullo modo eft perfection eodem cffequ naturalitèr produço. Effetus denique fupernaturalis creatura quarto modo eleuatx dici poteft fupernaturalis quoad modum ex parte effectus, \& licèr non fit perfectior fé ipfo naturalitèr producto; ad hoc tamen vt tali modo producatur requirit virtutem diuinam quà diuina eft.

## X V I I I.

HVs fpectant effectus moralitèr impoffibiles, de quibus nos ità philofophamur . Impoffibile morale non coalefcit ex pluribus difficultatibus, quaruin qualibet feorfim fumpta fuperari poffit, omnes autem collectiuè fumptre fuperari non poffint : fed confiftit in quadam impotentiâ eodem femper modo fe habendi in infinitis cafibus diuerfis..

$$
\mathrm{X} \text { I } \mathrm{X}
$$

$\infty$

NVllam aliam agnofcimus impoffibilitatem moratem prater impoffibilitatem vitandi plura peccata, vel faciendi plures actus bonos fine fpeciali gratià Dei, quam impoffibilitatem moralem non alio modo tollit Deus, nifi dando femper auxilia efficacia. Illa enim impoffibilitas, qux reperitur in eo, quòd omnes homines exempli gratiâ hic, \& nunc idem cogitent, vel idem velint, vel idem faciant non eft impoffibilitas moralis, fed phifica, quam tollere non poteft nifi ille, qui ficuti folus talem rerum feriem ordinauit, ità \& folus illam variare poteft . Item impoffibilitas illa, qux reperitur in eo, quòd aliquis, exempli gratiâ proiciat vnum talum luforium milliès fub codem figno, vel quòd prociat mille talos femel, \& fimul fub eodem figno, non eft impoffibilitas moralis, fed phifica, qux prouenit vel ex defeftu virtutis dirigendi debito modo talos', vel ex defectu virtutis fiftendi talos indebito modo directos.

## DE ENTE SVPERNATVRALI QVOAD SVBSTANTIAM

$$
\mathrm{X} \quad \mathrm{X} .
$$

ENs fupernaturale quoad fubftantiam eft illud, quod continet in fe aliquod pradicatum effentiale, ratione cuius fieri non poteff nifi à Deo fecialitèr, $\&$ non ex debito agente, vel non nifi cum auxilio Dei firitualiter, \& non cx debito concurrentis. Supernaturalitas entis quoad fubfantiam fundamentaliterr, \& vltimatè loquendo prouenit ex quodam fpeciali Dei dominio, quod habet Deus de fe ipfo, $\&$ de ijs, qux fpectant immediatè ad fe ipfum, exempli gratiâ dandi, vel manifeftandi fe ipfum creaturx .

Ens

ENs fupernaturale quoad fubftantiam non ideò eft tale, quia habeat in fe, ipfo tantam perfectionem phyficam, vt femper excedat exceffu perfctionis omnem virtutem omnis naturx creatx, \& creabilis: Neque per hoc quòd fit fpecialis poffeffio Dei, vel ordinetur ad illam, vel confequatur ad illam: Neque per hoc quòd fit fpecialis participatio naturę diuinx,fcilicèt diuinę intellectionis proùt eft vltimum predicarum naturx diuinx conffitutuum: Neque per hoc quòd fit fpecialis participatio fupernaturalitatis diuinx, fcilicèt diuin $x$ intelleAtionis, \&diuinx volitionis proùt funt prima entia fupernaturalia: Sed folùm per hoc, quòd contineatur fub fecciali Dei dominio, adeò vt hac fit vltima ratio cùr aliquod Ens fit fupernaturale quoad fubftantiam.

$$
\begin{array}{llll}
\mathrm{X} & \mathrm{X} & \mathrm{I} & \mathrm{I} .
\end{array}
$$

ENs fupernaturele quoad fubftantiam diuiditur à nobis in quatuor gradus iuxtà maius vel minus Dominum Dei fpeciale. In primo gradu ponitur vnio hypoftatica: In fecundo gradu ponitur vifio, \& Amor Beati: In tertio ponuntur actus fupernaturales Viatoris: In quarto deuiquè ponuntur habitus infufi perfe fupernaturales: Ordo rerum fupernaturalium quoad fubftantiam. non confiftit in connexione omninò phyfica, neque in connexione omninò morali, fed confiftit in quadam alià connexione medià condrgaitatis, vol congruitatis.

## $\mathrm{X} \quad \mathrm{X}$ I I I.

ENs fupernaturale quoad fubftantiam non eft cognofcibile cognitione intuitiuà nifi fupernaturalitèr: Cognitione autem abftractiuà, vel difcurfuà ett cognofcibile naturalitèr non folum quoad poffibilitatem, verùm etiam. quoad exiftentiam a aqualem.

## DE ACTIBVS SVPERNATVRALIBVS QVOADSVBST ANMTIAM

$$
\mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{I} \quad \mathrm{~V} .
$$

ACtus fnpernaturalis quoàd fubftantiam quà talis non requirit potentiam, primo modo 'eleuatam, fcilicèt per auxilium formaliter, vel virtualiter homogeneum, fed folùm requirit potentiam fecundo modo eleuatam, fcilicè̀t per auxilium Dei etherogeneum nulli creaturx vllo modo debitum. Inter a aus quoad fubftantiam fupernaturales ponimus actus gloriofos Beati, fcilicèt Intellectus Deum videntis, \& voluntatis Deo vifo fruentis: Item ponimus actus viatoris operantis ex motiuo fupernaturali, tam qui fpectant ad Intelleđum, quàm quif feetant ad voluntatem, tam qui funt ficut oportet, quàm qui non funt ficut oportet.

## X X $\mathbf{V}$.

VIfio igitur Beatifica ideò formalitèr eft fupernaturalis quoad fubftantiam; quia dependet effentialiter, ac immediatè ab obiefto diuino fupernaturali, tanquàm fuo fpecificatiuo, fcilicèt à Deo ipfo Intcllequm creatum obieCtiuè mouente. Similitèr Amor Beatificus ideò formalitèr eft fupernaturalis quoad fubftantiam, quia dependet effentialiter ab obiecto diuino fupernaturali, fcilicèt à Deo vifo voluntatem creatam fuo modo mouente. Item açus Fidei diuinx ideò formaliter eft fupernaturalis quoad fubftantiam, quia dependet effentialiter ab obiecto diuino fupernaturali, fcilicèt ab excellentià diuini teftimonij IntelleCtum nofrum mediatè mouentis. Deniquè omnes actus reliquarum virtutumfupernaturalium ideò formaliter funt lupernaturales quoàd fubftantiam, quia dependent effentialiter ab obiefto diuino fupernaturali, fcilicèt ab aliquo motiuo diuino voluntatem noftram cum libertate noftrà mouente, vel ad mouendum concurrente.

## $\mathrm{X} \cdot \mathrm{X}$ V I.

HInc patet ly ficut oportet effe quendam modum perfectiffimum noftrorum açuuum fupernaturalium, ad quem requiritur neceffar iò habitus infufus fupernaturalis quoàd fnbftantiam, vel aliquod aliud auxilium Dei habitus vicem fupplens, \& ratione cuius modi nunquàm poffumus effe certi nos gratià, \& amicitià Dei actualiter frui. Quid autem fit huiufmodi modus hoc opus, hic labor eft. Denominatio actus ficut oportet non poteft confiftere in co pracisè, quòd fit fupernaturalis, cum poffit darizacus in viatore fupernaturalis, qui non folum non fit ficut oportet, fed etiam fit peccaminofus: Item non poteft confiferc in eo quòd procedat ex puro motiuo fupernaturali, vel etiam diuino, itavt neque inadequatè procedat à motiuo naturali: Neque in eo quòd fat cum auxilio fupernaturali habitus infufi: Nec denique in eo quòd fit taliter, vel taliter intenfus. Confiftit, ergo ly ficut oportet in fummà appretiatione motiui diuini, à quo procedit ađtus, ratione cuius fummx appretiationis dici poteft homo difpofitus preponere motiuum diuinum cuicunque alteri motiuo contrario, ratione cuius dífpofitionis dici poteft actus habere maximam extenfionem. virtualem.

$$
\mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{~V} \quad \mathrm{I} \quad \mathrm{I} .
$$

EX hatenùs diatis colligi poteft totam improportionem, quain habet aliqua potentia cum aliquo obieđto, vel vice versà aliquod obietuum cum aliquà potentià nihil aliud effe, nifi improportionem talis potentix, vel talis obiecti cum tali actu, qui efientialiter depender à tali potentià, \& à tali obieđto. Hxac autem improportio potentix cum obiesto diuidi poteft in improportionem etiam per Dei potentiam indifpenfabilem, $\&$ improportionem taltèm per Dei potentiam difpenfabilem : Illa eft, ratione cuius dicitur communiter aliquod obicCaum effe extrà fphxram alicuius potentix, vt eft exempli gratià improportio po-
tentix materialis cum obiecto Spirituali, \& potentix vifiux cum obie乞to audibili : Difpenfabilis verò eft illa, ratione cuius dicitur communiter aliquod obieđtum effe fuprà fpheram alicuius potentix, vt eft exempli gratià improportio potentix creatæ cum obiecto increato. Rursùs improportio difpenfabilis diuidi poteft in improportionem quoàd fubftantiam, \& improportionem quoàd momodum : Quas improportiones fuprà explicauimus.

## DEVISIONE BEATIFICA

$$
\begin{array}{llllll}
\mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{V} & \mathrm{I} & \mathrm{I} & \mathrm{I} .
\end{array}
$$

VIfio Intuitiua Dei non folùm eft poffibilis in Intcllectu creato, fed ettam illius poffibilitas naturali ratione demonftrari poteft à priori. Datur de. facto vifio intuitiua Dei in Intellectu creato; Veruntamèn illius exiftentia actualis nullà ratione conuincenti citrà fidem probari poteft. Vifio Beatifica non folùm poteft naturaliter cognofci quoad illius poffibilitatem, fed etiam vt fic cognita poteft naturaliter appeti .

$$
\mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{I} \quad \mathrm{X} .
$$

IMplicat Deum viderioculis corporeis, \& vniuerfaliter implicat Deum ab aliquo fenfu attingi; Quinimo magis implicat Deumeadere fube fenfum, quàm implicet oculum videre, vel audire fonum. Quærenti autem cur Deus non poffit attingi ab oculo corporeo non videntur fatisfacere illæ refponfiones: quia nempe Deus fit extrà fphxram oculi corporei : vel quia non contineatur intrà obiectum formale illius: Vel quia potentia materialis nullam habeat proportionem cum obiecto fpirituali \&c. Huiufmodi enim refponfiones videntur potius dare fynonima, quàm reddere rationem quæfiti. Nos quatuor habemus implicantias, quas breuitatis gratià hic omittimus, quafque quærenti dabimus. . Si organa naturalia corporis concurrant ad fuos actus determinatiuè tantùm implicat dari vnam aliquam potentiam, quæ fit fimul $\&$ oculus, $\&$ auris: Si aut tem, organa concurrant ad fuos actus efficienter non implicat vnam, eamdemque potentiam effe oculum fimul, \& aurem.

## X X X.

NVllus intellectus creatus, vel creabilis poteft naturalitèr videre Deum. Item nulli intellectui creato, vel creabili poteft effe connaturale lumen gloriæ, etiamfi diftinguaturà fecie impreffa Dei; \& vniuerfaliùs loquendo nulli creaturępeteft effe connaturalis vllus habitus infufus fupernaturalis. Sed etiam fi per impoffibiliopoffet alicui fubftantix creatæ effe connaturale lumen glorix, \& confequentèr etiam Vifio Beatifica, talis fubftantia in tali hypothefi deberet quidèm effe eiufdem ordinis cum Deo, fed non proindè dici poffet fubftantiạ fur
pernaturalis; Quamobrein implicat non folùm dari, fed etiam concipere fubftantiantiam fupernaturalem creatam.

$$
\mathrm{x} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{I} .
$$

QVarenti quid tandem fit in Vifione Beatifica id, ratione cuius excedit omnem naturam creatam, \& creabilem, non videntur fatisfacere illę refponfiones, fcilicèt hoc ideò effe quia contineat in fe aliquam perfectionem femper maiorem: Neque quia contineat in fe perfectionem fupernaturalitatis: Neque quia producatur, vel petat produci ab aliquo principio fupernaturali, vel fupernaturalizzato: Neque quia fit immediata poffeffio Dei: Neque quia furnmè participet de naturà diuinà: Neque quia fummè imitetur operationes diuinas ad intrâ: Nec denique quia tendat in obieđum terminatiuum fupernaturale; fed folùm hoc ideò eft quia procedit ab obieço motiuo fupernaturali, hoc eft quia ex vno capite dependet eflentialitèr à fpecie Dei impreffầ, \& ex alio capite fpecies Dei imprefsa nulli creaturx poteft effe debita. Cur autem fpecies Dei imprefsa nulli creaturx poffit effe debita, non alia poteft affignari ratio à priori, nifi feeciale dominium Dei de illâ .

## $\mathrm{X} . \mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{I}$.

VIfionem Beatificam non effe iplam fpeciem expreffam effentix diuinx formalitèr reprefentatiuam,fed effe quandam aliam vnionem Dei cum intelleau creato videtur quid imperceptibile. Datur igitur fpecies exprefla Dei, qux eft medium per fe cognitum, non autem obiectiuè cognitum ; non eft tamen ab alio intellectu creato naturalitèr intuitiuè cognofcibilis. Vifio Beatifica eft cx naturâ fuâ perpetua.

$$
\mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{X} \quad \mathrm{I} \quad \mathrm{I} \quad \mathrm{I} .
$$

SIuè dicatur fpeciem impreflam effentix diuinæ virtualitèr reprefentatiuam_ diftingui realitè à lumine glorix, fiuè dicatur effe ipfum lumen glorix femper afferimus poffibilem effe fpeciem impreffam Dei. Suppofitâ pofteâ poffibilitate fpeciei impreffx diuinx, \& non fuppofitâ illius neceffitate volumus illam. dari de facto. Imò dicimus non folùm illam poffe dari, \& de facto dari, fed etiam neeeflariò dari, adeò vt etiam dato, quòd Deus poffet fuo concurfu fpeciali fupplere lumen glorix à fuâ fpecie impreffâ diftinđuum; Non poteft tamen per vllum concurfum extrinfecum fupplere fuam fpeciem impreffam, qux debet intrinfecè recipi, \& intrinfecè mouere intellectum ad Beatam Dei cognitionem.

$$
\begin{array}{lllll}
\mathrm{x} & \mathrm{X} & \mathrm{X} & \mathrm{I} & \mathrm{~V} \text {. }
\end{array}
$$

LVmen glorix non habet eleuare intellectum creatum in genere caufx materilis, vel in genere fubiecti in ordine ad recipiendum Vifionem Beatificam, neque tribuendo illi capacitatem intrinfecam recipiendi vifionem, neque con-curren-
currendo cum illo inadxquatè ad recipiendam vifionem, neque difponendo phyficè intellectum ad hoc vt vifionem recipere valeáa, nec đeniquè difponendo illum moralitèr ex ordinatione diuinâ.

$$
\mathbf{x} \quad \mathbf{x} \quad \mathbf{V}
$$

SIuè lumen glorix diftinguatur a ' pecie imprefsâ diuinâ, fiuè non, nolumus vnquam illud effe totam rationem agendi in ordine ad Vifionem Beatificam; Siquidèm magis concurrit intellectus creatus ad fuam vifionem per fuamvirtutem propriam quamuis fimplicitèr eleuatam, quàm concurrat ipfum lumen glorix eleuans.

$$
\begin{array}{lllll}
\mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{V} & \mathbf{I} .
\end{array}
$$

HInc inxqualitatem Vifionis Beatificx non tantùm ab in $x$ qualitate luminis eleuantis, quàm ab in $x q u a l i t a t e ~ p e r f e c t i o n i s ~ n a t u r a l i s ~ i p f i u s ~ i n t e l l e-~$ ctus eleuati defumendam effe afferimus; Imò fi dicatur lumen glorix diftingui à fpecie Dei imprefsâ non apparet cur dari non poffit aliquis intellectus ità perfeCus, vt fimplicitèr non indigeat illo lumine glorix, quo indiget intellectus nofter ad videndum clarè Deum, quamuis indigerat femper fpecie Dei imprefsâ .


## DESCIENTIADEI

I.
 EVS habet perfeatifimam Scientiam, vt pote nature cognofciti$u æ$, quæ ex eius immaterialitate efficaciter colligitur, tàm fi fumatur pro eleuatione à potentialitate, eiufque carentia, quarm pro abitractione à materia phyfica, \& ì quantitate. Non datur tamen in Deo, nec concipi poteft cum fundamento intrinfeco ex parte obiecti intellectus per modum actus primi, \& verx potentix refpectu intelleđionis. Datur quidem in Deo fpecies imprefsa $8 x$ intellegibilis, non folùm in ordine ad intelligendas creaturas, fed etiam in ordine ad cognitionem fuiipfrus.

I I.

0Biealum diuine Scientix eft Deus ipfe cum fuis omnibus perfectionbus tàm relatiuis, quàm abfolutis,quod comprehendit. Deus cognofcit alia à fe nempe creaturas cognitione proxima, i\& diftincta, hoc eft fecundùm proprias differentias, non folùm fpecificas, fed etiam indiuiduales; quin etiam omnes negationes, \& priuationes, entia rationis, \& impoffibilia; nec non mala tann culpæ, quàm pœnæ. In Deo dantur idex creaturarum, quæ non confiftunt in aliqua ratione creata exiftente extra Deü, immò nec in creaturis ipfis præcognitis à Deo', nec in cognitione diuina formaliter, fed in effentia diuina, quatenus participabili, \& imitabili à creaturis. Realiter in Deo eft vna tantum idea, virtualiter plures omnium creaturarum etiam in indiuiduo, non tamen negationum, aut nọ entium, immò neque culpæ.

## I I.

ANte exiftentiam creaturarum non datur nifi poffibilitas extrinfeca carum, nempe omnipotentia Dei, eiufque effentia infinitè participabilis, quæ eft prima radix omnis entis creati. Impoffibile, aut eius poffibilitas non negatur à parte rei per veram, \& propriam negationem, fed tollitur formaliter per omnipotentiam Dei, quæ proinde eft prima ratio tàm veræ poffibilitatis, quàm impoffibilitatis. Deus nullam dicit relationem, vel connexionem cum creaturis poffibilibus, aut cum earum poffibilitate; fi tamen implicarent creaturæ poffibiles, etiam ipfe implicaret. Has creaturas poffibiles in fua effentia videt, non in fe ipfis. Futura libera Deus non cognofcit in fuis caufis liberis creatis, nec in decreto generali, nec ex vi decreti prædeterminantis, feù executiui, \& efficacis, feù prædefinitiui, fed in fe ipfis. Creaturæ non funt præfentes diuinæ æternitati, antequam exiftant in propria duratione. Futura vt exiftentia in fua duratione ità funt profentia æternitati, vt refpectu illius intrinfecè fpectatæ nullo modo fint futura.

Scientia

SCientia vifionis non eft eaufa rerum, quarum eft fcientia ; fed fcientia fimplicis intelligentix; nam fcientia vifionis, fieffer rerum caufa prafertim proxima, \& immediata non poffet congruenter faluari libertas. Non differt frientia vifionis à fcientia fimplicis intelligentix ex parte obieAt, quafi fcientia vifionis attingat aliquod obiełtum, vel formalitatem obieCtiuam, quam illa non attingat, fed quoad diuerfam tendentiam,\& diuerfum modum cognofcendi idem obiequm. Scientia Dei eft aterna, \& non folum in ardine ad obietum prima, rium, \& creaturas poffibilcs, fed etiam in ordine ad obie $\mathcal{G a}$ contingentia eft rigorosè inuariabilis, \& immutabilis; Minùs tamen propriè dici poteft effe inuariabilis, quia loquendo de fcientia vifionis in ordine ad potentiam remotam, poffet Deus plura, vel pauciora fcire, quàm fciat .

## V.

1N nullo figno Deus cognofit fuos actus, vt abfolutè futuros, cognofcit tamen certifimè futura libera conditionata, \& qux nunquam tranfeunt in futura abfoluta, \& qux tranfeunt, vnde omnia futura libera abfoluta, \& cognofcuntur à Deo vt futura abfoluta, \& cognofcuntur vt futura conditionata, adeò vt prius ratione Deus cognofcat aliquod fub conditione futurum, quàm illad cognofcat abfolutè futurum -

## V I.

ACtus fuos liberos fub conditione futuros, vel non futuros Deus cognofcit, non tamen futura conditionata fub conditionibus impofibilibus, vel difparatis, nifif fint connexa ex promiffione, vel decreto fuo. Futura libera conditionata Deus non videt in fuo decreto predeterminante, fed ante quodcunque. fuum decretum, propter veritatem, quam habent in \{eipfis, \& \{cientia , qui media nuncupatur.

## DETRINITATE

## I.



N Deoconcedenda eft vera, \& realis Proceffio vius Perfonx. ab alia per modum, non quidem caufx, $\&$ effectus, fed Principij; \& Principiati. Dur autem funt Proceffiones actiux: Vna, qua producitur Verbum, qux eft à folo Patre; Altera, qua producitur Spiritus Sancuus, qux eft à Patre, \& Filio. Dux pariter funt Proceffiones paffiux. Vna per quam Filius eft à Patre; Altera per quam Spiritus Sanatus eft ab vtraque. Ifte Proeefliones fi adæquatè fumantur, provt dicuntrationem vix, ac originis tam actiux, quàm paffiux non funt plures duabus. ...

> I I.

PRoceffiones diuinx funt immediatè per intellequm, \& voluntatem, à natura verò mediatè ; in intellectu enim diuino datur vnicus actus intelligendi communis, \& effentialis, ficut $\&$ in voluntate diuina vnicus actus communis, \& eflentialis, exquibus immediatè funt Proceffiones, ideò principium quo Proceffionis Verbi eft fola intellectio, nullo modo Paternitas, \& ita volitio reSpequ Spiritus Sancti. Proceffiones paffiue realiter, \& feecificè diftinguuntur tùm inter fe, tùmabactiuis ; hx funt à perfonis producentibus, illix in produels; nec aliud funt, quàm relationes, per quas Diuinx Perfonx opponuntur. .

## I I I.

PRoceffio Verbi nön ided̀ eft generatio, quia fit communicatiua foccurnditatis; nec quia habeat rationem imaginis; nee quia, cùm fit per intelleêtum eit affimilatiua termini principio, fcà quia cùm fola procedat per intellectionem, in quạ formatiter confiltit natura diuina; iam illa fola ex vi fux Proceffionis formaliter, feu ex primaria intentione accipit naturam : Relationes diuinx perfonales, qux funt quatuor, etiam fecundùm effe ad funt reales: Diftinguuntur ante opus intellectus inter fe realiter; ab Effentia tamen fola ratione ratiocinata; Vnde à fortiori attributa Dei diftinguuntur tantùm virtualiter extrinfecè; Excepta volitione, ab intellectione, \& actu libero à neceffario, qux diftinguuntur virtualiter intrinfecè .
I v.

DIuinx relationes etiam próvt ab effentia diftinguuntur dicunt perfectionem infinitam, \& triplicem. Licet de conceptu quidditatiuo Perfonx diunnę in concreto fumptx fit, tùm effentia, tùm relatio. De conceptu tamen. quidditatiuo effentix non funt relationes; Nec de concepru quidditatiuo relationum eff effentia. Spiratio activa, qux à paffua realiter, à Paternitate autem, \& filiatione non realiter, fed virtualiter intrinfecè diftinguitur .

IN Deo eft verè, ac propriè ratio perfon $\mathfrak{x}$; quæ in vna effentia eft triplex, \& realiter diftincta : Poffumus tamen cùm aliqua reftrictione, \& limitatione, licèt abufiua tres effentias, naturas, ac fubftantias, dicere; ficuti non eft folùm in Deo vna exiftentia abfoluta, fed triplex, $\& h æ c$ perfonalis . Subfiftentia communis abfoluta non datur in Deo, nec fola, nec fimul cùm tribus relatiuis, at folùm tres dantur fubfiftentix relatiux.

## V I.

DIuinæ Perfonæ ex effentia, \& proprietatibus relatiuis conftituuntur conftitutione folùm virtuali, \& fi realiter inter fe diftinguantur per eafdem quidem, vt relatiuas formaliter, fi fpectetur fundamentum intrinfecum; per eafdem verò, vt formæ quædam fubfiftentes à nobis concipiuntur, fi fpectetur fundamentum extrinfecum à creaturis defumptum. In Diuinis Perfonis funt notiones, \& quinque tantùm. Verbum in Deo eft nomen Perfonale filij, \& nomen imaginis, quæ propriè eft in Deo, proprium eft Filij .

## V I I.

VErbum per fe procedit ex cognitione omnium, quæ Pater cognofcit, videlicet Effentix, Attributorum, trium Diuinarum Perfonarum, Creaturarum poffibilium, \& exiftentium, Spiritus Sanctus non folùm à Patre, fed etiam à Filio procedit, \&fiab hoc non procederet, neuter illorum effet idem numero, qui modo eft, nec alter ab altero realiter diftingueretur -


## DEINCARNATIONE

I.


NCARNATIONIS opus fuit medium conuenientiffimum ad reparandum humanum genus poft lapfum $\operatorname{Adx}$ per fatisfactionem xqualem. Conuenientius fuit, vt fieret eo tempore, quo factum eft, quàm ante peccatum Adx, vel illicò poft peccatum, vel in. fine Mundi. Quia Deus à fumma fua perfectione,feù propenfione in bonum, phyficè non neceffitatur ad volendum ex bonis creabilibus, qux meliora funt, atque adeò equè perfeetè, ac laudabiliter operatur, fuè velit \&c operetur quod elt melius, fluè non; \& in operibus ad extra nec neceffitatur moraliter ad optimum, ideò in opere Incarnationis, non folùm phyficèे, fed etiam moraliter fuit liber ad illud faciendum, vel non faciendum; Quia ipfum opus Incarnationis non fuit in fe fimpliciter, $\&$ abfolutè neceffarium, nec ex fuppofitione Mundi de facto conditi, nec fuppofito lapfu prauifo humani generis, nec ex fuppofitione, quod Deus humanum genus à peccato liberare voluerit etiam. per fatisfactionem xqualem; Fuit tamen ex fuppofitione diuinx voluntatis efficaciter volentis fatisfaftionem $x$ qualem fecundüm quid neceffarium.

## I I.

CHrifus de fago non fuit abfolutè volitus, nifi pof peccatum Adx abfolu:tè prouifum, feù in remedium noftrx falutis ; ideò ex vi prefentis decreti Adamo non peccante nullo modo venturus fuiffet ; fuit tamen volitus in remedium omnium peccatorum, principaliter quidem originalis; minùs principaliter aetualium, mortalium, \& venialium. Ante decretum Incarnationis in remedium contra originale abfolutè præuifum non fuere præuifa vt abfolutè, \& determinatè futura peccata actualia pofteritatis Adx, atque adeò Adamo non peccante non venturus fuiffet Chriftus contrà a actualia pofteritatis .

## I I I.

INcarnatio Verbi verè non fuit ex meritis humanitatis Chrifti, vel tempore; vel natura prioribus, nec dependere potuit à meritis humanitatis, Vnionem hypoftaticam antecedentibus, fed fubfequentibus; Ideò Patres antiqui nec meriti funt, nec mereri potuerunt fimpliciter de condigno, nec de congruo Incarnationem; quamuis abfolutè non repügnet meritum congruum hominis iuti fimplicitèr refpequ Incarnationis. Mereri tamen potuerunt, imò de facto meriti funt aliquas Incarnationis circumftantias.

BEata Virgōnon fibi de condigno meruit Maternitatem Dei, fed tantùm de congruo. Chriftus tamen toto eo tempore, ex quo in Horto Gethfemani pallionem, \& mortem fibi à Patre iniunctamacceptauit, vfque ad eius confummationem miraculosè conferuatus fuit independentèr à Virgine eius Matre, atque adeò tunc temporis antiquis Patribus, ac Beatæ Virgini meritus eft gratiam, dependenter à qua, \& illi meruerunt effe eius progenitores, \& illa Mater.

## V.

HVmanitas Chrifti non exiftit exiftentia diuini Verbi, non fuit producta_ formaliter per Incarnationem, fed per actionem diftinctam natura priorem actione vnitiua, in qua formaliter Incarnatio confiftit. Per hanc nec diuina natura in humanam, nec humana in diuinam fuerunt conuerfæ; nec facta fuit tertia natura per admixtionem earundem, nec iftx vnitæ fuerunt per modum partium effentialium, nec integralium, vnam naturam compofitam conitituentium; fed vnio Verbi cum humanitate Chrifti fauta fuit in Perfona, atque adeò Chriftus eft vna tantum Perfona, \& non plures; eius tamen Perfona fimpliciter, \& abfolutè compofita dici poteft .

## V I.

VNio hypoftatica ab extremis Chrifum componentibus diftincta eft, \& ab actione, quam formaliter importat Incarnatio de nouo producta; Hæc vnio, nec eft qualitas, nec relatio pradicamentalis, nec influxus ataiuus Verbi in humanitatem, fed modus fubitantialis inexiftentix effentialiter affixus humanitati tanquàm fubiecto, $\&$ Verbo diuino tanquam termino, ac proindè importat effentialiter refpectum tranfcendentalem ad extrema vnita, quæ etiam mutuò eadem vnione ferefpiciunt ; Hxc vnio non tantùm fubftantialis, effentialis, naturalis, \& omnium vnionum maxima eft, fed in ratione doni cæteris donis fupernaturalibus præftantior, relatiuè ad Chriftum connaturaliffima, \& in fe abfolutè, \& entitatiuè fupernaturalis. Hæc vnio dici pote̊t terminus formalis ad quem Incarnationis fumptæ, vt actio formaliter eft.

$$
\mathbf{V} \quad \mathrm{I} \text { I. }
$$

DEpendentia; qua humanitas Chriftià Verbi fubfiftentia quoad effectum, pofitiuè fubfiftendi non diftinguiturab Vnione hypoftatica, qua eidem , Verbo vnitur; In ordine ad fuum primarium effe à Verbi fubfiftentia non eft propriè à priori;fed potiùs à pofteriori, nec in fola Vnione hypoftatica reponitur, fed aliquid aliud importat, quod tamen non eft modus fuperadditus.

Verbum

## V I I.

VErbum diuinum, \& natura humana in Chrifto non vnitur duplici vnione partiali, fed vnica, cuius fubiectum adæquatum eft fola humanitas, quæ eflentialiter eft compofita ex anima rationali, $\&$ vero corpore, non cęlefti fed terreftri, ex puriffimo Marix Virginis Sanguine compacto; \& ipfa Vnio hipoftatica immediatè vnitur Verbo, \& vnioni fubftantiali, qua formaliter componuntur corpus, \& Anima rationalis in humanitate Chrifti .
I X.

CHrifti corpus verum Sanguinem habuit, quem immediatè Verbum diuinum affumpfit, neque effufum vlla corruptio jnfecit. Nec aflumpta fuit aliqua pars Sanguinis tantùm, fed totus prorsùs ille, qui vicaloris naturalis ab epate producebatur, $\&$ in triduo Mortis Verbo diuino vnitus remanfit. Sanguis ille fi quis eft, quifpinis, terræ, flagris, fudario, clauis, \& Cruci adhæfit non eft hipoftaticè Verbo diuino vnitus, quin in Refurectione nec fuit reunitus Corpori eius gloriofo totus, quem toto tempore fuæ vitæ mortalis fucccffiuè habuit, nec plus quam fimul aliquando habuerit.

## X.

SVbfiftentiæ munus præcipuum eft terminare Naturam completam, vt per fe, feù in fe fola exiftat, \& non in alio. Congruentiffimum fuit, vit Verbum, praz alijs perfonis diuinis naturam humanam aflumeret, quam non terminat per aliquod abfolutum, fed per propriam fubfiftentiam relatiuam, non tamen affumpfit Hominem.

X I.

CHritus vt homo per gratiam habitualem non fuit fubftantialiter Sanctus, neque gratia habituali indiguit, vt de condigno mereretur; Nec Vnio hipoltatica eft id quod humanitatem formalitèr fanctificat, fed id quo fubftantialis Dei Sanctitas communicatur, quæ formaliter confiftit in perfonalitate Verbi prout virtualiter à Natura diuina diftincta. Non fanctificatur tamen infinitè fimpliciter, ita vt diuinitati coniuncta tantùm fit à Deo amabilis, quantùm Verbum, ac ipfe Deus.

## X I I.

GRatia habitualis in Chrifto fuit vt prima Regula, \& menfura glorix \& ac tuum fupernaturalium; qui erant humanitati eius debiti ratione Sanctital.s fubftantialis. Hxc quoad entitatem fuit eiufdem rationis cum gratia puri hominis iufti, atque adeò fımpliciter finita ingenere entis, vndè licet de lege ordinaria augeri non potuerit, potuit tamen augeri de potentia abfoluta. Fuit habita, cui correfpondit plenitudo Charitatis, \& quoad habitum, \& quoad actus: Non fuit tamen in Chrifto, nec quoad habitum, nec quoad actus theologica Fides.

## X I I I.

IN iftanti Conceptionis Chriftus etiam habuit virtutes infufas in fuo genere, aquifitas, tàm dona Spiritus Sancti, quàm gratias gratis datas, nullam verò gratiam excitantem. Chriftus vt homo præfulfit dignitate Capitis vifibilis in Ecclefia ratione Sanctitatis fubftantialis, qua eius humanitas dignificabatur : Idem fuit Sacerdos, \& Rex , \& noftrùm principalis mediator. Humanitas Chrifti intellectu humano non caruit, nec de fasto formaliter intellexit per intellectionem increatam, nec per eam intelligere potuit, fed habuit cognitionem creatam.

$$
X I V
$$

ANte paffionem, vt homo habuit fcientiam beatam, hancque in primo inftanti fuæ Cönceptionis; non quidem comprehenfluam, neque infinitè intenfam, fed quoad intenfionem, ac indiuidualem perfectionem plenitudini gratix conuenienti commenfuratam. Per illam cognouit in actu omnia pofitiua,; quæ cognofcit Dcus Scientia Vifionis, non tamen omnia, quæ cognofcuntur fcientia fimplicis intelligentix; præter hanc habuit fcientiam per fe infufam, à beata diftinctam, \& ordinis naturalis, qua perfectiflimè cognouit omnia obiecta eiufdem ordinis humana cognitione cognofcibilia; non tamen quoad habitum. proprijs âtibus comparatum, fed per accidens infufum.

## X V.

DVplex fuit in Chrifto voluntas, ficut \& Natura ; diuina filicet, \& humana, hæcque non folum per modum principij, fed per modum actus volendi. Inter illas nulia fuit contrarietas. Potentia proximè expedita ad peccandum, nec de fåto in Chrifti humanitate fuit, nec effe potuit ; Inculpabiliter poterat non mori, quatenus in libera eius poteftate fuit petere à Deo, non quidem fub indifferentia tantùm, vt de facto petijt; fed cum abfoluta determinatione non moriendi in Cruce, vt à præcepto difpenfaretur .

$$
X \quad V \quad I .
$$

NOn potuit purus homo condıgnè Deo fatisfacere pro peccato mortali proprio nec alieno, fed tantùm pro peccato veniali; purus tamen homo iuItus, ita vt fauore Dei fuperaddito non indigeat, regularitèr tamen non aboletur abfque Dei indulgentia -

F Ope-

0Pera Chrifi fatisfactoria fufficientem valorem, \& condıgnitatem ha-
buerunt ad fatisfaciendum Deo pro quolibet peccato, imò fuere valo-' ris fimpliciter infiniti, ita vt Chrifus ex propria, \& intrinfeca corum dignitate pro noftris peccatis fuperabundanter fatisfecerit, nihilominùs, quantum eft ex modo folutionis, fatisfactio talis non fuit, vt gratuita Dei fatisfactione non indiguerit.

## X V I I I.

MEruit propriè Chriftus in actu Conceptionis, \& deinceps vfque ad finem vitx actibus virtutum, \& prefertim actu dilectionis; non tamen fibi meruit Beatitudinem effentialem, gratiam habitualem, aut habitus fupernaturales, fed gloriam fui corporis, \& nominis exaltationem. Meruit quidèm nobis quidquid à Deo accipimus in ordine ad finemfupernaturalem.


Difputabuntur publicè in Aula Collegÿ Clementini PP. Congregat. Somafche
à D. Hieronymo Rauafcberio Flifo Patritio Hifp. eiufdem Collegï Conuictgre.

