


# A 

 ude alíquid breuibns Gyaris, \& cảrcere dignum Si uis efle aliquid.probitas laudatur $\boldsymbol{\&}$ algetVLRICHVS VELENVSMINHONIENSIS BENIGNOLECTORISALVTEM.

[On poffum perfuaderi, benigne Iector, ittullă uel poéticam fabellam, uel fuperftitionẽ ludaicã, æqque fiçitiă,rque rídiculă,ac nociuã credam, atổ ea eft, 'quam fcripturarữ neglectus in Chriftianifmũho= die de Antichrifto intrufit.Cuius aduentus ex tam euidentiflimis cõiecturis, ex tam certiflimis indicíjs, à Chrifto 8 c -Apoftolis,ceu digito monftratis, nelcio qui uideri non poteft: Nifi forte hociam noftra meruere commiffa, et occrecatiac ims prouidi, repentina Dei ira, uelutinter ofcitãtes (quod dicitur) op primamur, foedum'ǵg interitum fera deploramus poenitentia, dữ Antíchrifữ uenturū́ interim expectamus, prefentemtonniues mus, Heliam 8xEnoch uenturos nobis promitumus. Quæ quis dee, fi carnaliter, atç in cortice futura credimus, Iudaicis fabulis, ut doctiffimus Fieronymus adMarcellã fcribit, acquiefcere né $=$ ) ceflum ef, ut uidelicet rurfus æedificeturHierufale, $\&$ hoftiæ offe , rantur in templo, \& fpinitali cultu imminuto, corporales reuiui fcant ceremonia: Sed quia totus ille liber Apocalypfeos Ioãnis; undehæe de Antichrifto, Helia \& Enoch opinio, 1piritualiter in telligendus ef, quum quot uerba, tot myteria habeat, Heliam, Enoch, \& Antichriftư iamdiuueniffe, $\&$ to tannis tyrannidē fua in ecclefia exerçuiffe, \& etiamnü exercere certũeft. Quis enim tam femel exuiffet pudorem, ut tergiuerfariaudeat, quicquid à Chrifto, \& apoftolis prrenunciatum de Antichrifto nouimus, in Romana ecdeffa tion inuenirị quã tanta taḿ́s immanis inuafit abhominatio, ut fidetes interrea uiuere tredeat, dum nihil horum nonueniffe, quaede Antichrifto prodiça funt, fuis oculis cőtës
plantur, in alterius's Chrifti obfequium, fefe accerfiri, imò cogi fentiunt $\ddagger$ Porrò fi aduentus Helia, fecundarium quoos Chrift aduentum precedere debet:non carnaliter profecto id, fed in $\mathbf{p}$ i rituintelligendum eft. Quemadmodü Ioanres ille baptifta inter rogantibus Herodianis, an ipfe fuiffet Helias, non fe Heliam effe ingenue refpödit:Chriftus uero eum fuiffe Heliam libere profef fus eft,cum aliâs,tum eo loci,ubi apoftolis percōtantibus , Quid ergo frribxe diçunt, quod Heliam oportetprimũ uenire? refpon dit:Dico urobis, quia Helias iam uenit, \& non cognouerunt eü, fed feceiuntin eo quæcuncs uoluerunt: de quo Angelus apud Lucam prédixerat:precedet ante eum in fpiritu, \& uirtute Hes lix. Proinde \& nunc,dum mylteriü hoc iniquitatis operatur, \& reuelatus eft homo peccati, \& federe uidetur abhominatio pros phana in loco fancto,iamdudū Helias $\&$ Enoch in Spiritu, \& uir tute uenerunt, qui cü hoc Antichrifto depugnent, qui fideles, ne ci uel ad horam cedant, dehortentur, admoneant'́g. Atcs prome uerent certe plurimũ, quâuris cü uitre fuæ maximo difpendio: $\mathbb{N e}$ pe quos $\begin{aligned} \text { He in camino fúo truculétiflime propediem exurere nö } \\ \text { or }\end{aligned}$ ueretur, Hieronymũ Sauonarolam, uirû̃ omnjǘ fuffragio facile doctiflimum, 8 pietatis Chrifianx haud fegnem patronü, Flo - rentix tersiũ metuulcano tradidit, Britānix Ioånnis Vigleph of - fa hominis nõ facile cũ quouis alio cõferẽdi, poftliminio in Ócea num fpargẽdadecreuit, ne quid memorix ipfius apud pofteró remaneat, néue cû Chrifianis cōmune quippiam habere uidere tur, ne humũ quidem. Quidni commemorem, Ioannem Hus, ac Hieronymũ proftãtiffimos academix Pragẽfis Magiftros, quos perfide ad Conciliưraccitos, nulla difcretione, feä mera fuatyran nide flammis côcremauit:quod toti Chriftianorym orbi teftatify fimumeft:' Quid de noftris temporibus dicann! Loannié Reuch ${ }^{\prime}$ num, Ioannem PicumM Mirandulanum literarū columina, quàm ille inique tractauerit ! Sed necdum contra DoctoremMartin匹 Lutherum pietatis Chriftianæ ardëtiflimum inueftigatorem, ac defenforem, \& VIrichum Huttenum, frenuiffimũ̃ Germanix.
equitem
-quitem auratum, ira fua deferbuit, ac indies fuo illo feruentiffis mo iracundix igne,contra eos ardet, ac flämas intentat. Etne hic oblitus uidear, quante cladis Boemix iampridem auctor fucrit, ut maçata tot Chrifianorum corpora, flumina Fanguinis funde rẽt.Gemit Anglia fua pertrefa iniurias. Neç fine dolore profpes ctat Oriens, Chriftum exulare in occidenteuidens. Atuero diui nabonitate, brevi iam futurũ fperamus, $\varphi$ dominus ingquü hũc fpiritu oris fuiiugulabit,ut tandem in maieftate fua $\& \&$ decore ad uentus, quarpiang fidei reliquias adhuc in mundo reperiat: Feruẽ te enim difceptationum ac cauillorum inextricabiliumin nhundo \&udio, Theologia frigebat, pietas Chriftiana extincta êt.E regis one, incalefcente Theologia,iam rigent contentiones, depereüt Pondificia fraudulentiffimæ traditiones, Chrifti praccepta euacu antes. Vbiç pietas quarritur: ueftigia, quibus in auia deuenerat Ecclefia,deprehenduntur. Quomodo tamen hicAAntichrifus in priftinam conditionẽ reduci non patitur:fed indignatur,fed fren det dentibus, $\&$ quod poftremum eft: perire uult potius, quàm corrigi. Qui totiam retro feculis, ipfifimus triceps ille iffernalis Cerberus (in cuius fignum triplicem defert coronam, ne cuica; piti fua defit toto mundo iugiter oblatrabat, fuo ueneno nemis nem nonintoxicals, fuam detrectantem catenam nemisem non mordens.Sed iam duobus amiffis capitibus, mitior eftaliquanto beftia, quorum unius in eoduello iacturam paffa ef, quo Laurẽ tius ille Valla acervimus literarum, \& pietatis cenfor,ac uerus ils le Hercules ei occurrit, unum'q́g uaftum caput mucrone amputa uit: :cuius latratys, totus opbis molefte, nec fine damno ferebat, dum fub Silueftrihomine, Lateranenfe palatiam, omnibus alin's facile precipuum, Romam, 8 totius Iralix, ac ocdidentalium re gionum prowinciaş,loca, ciuitates, Conftantini Imperatoris mu nificẽtia fibi donatas adftrueret, ut hac folauoce, nihili iam propè in mundo uidestur, quod fibi non arrogaffet. Quam uero ftren's nue, $\mathbb{E}$ quàm fortiterid fibi eripuerit Laurentius, commentidias etiam Bullas ueriflime reprobans, hoc conffat omnibus. Nec mia
'nus tamen animole häctempeftate nôfra D. Martinus Luthenf us, uelutalter quidam Thefeus beftiam inuafit,caputíg detrunca uitalterum, dum eum primatum, quoin totum debarchabatur mundum, illi abotulit, ficitia: Decretalium deliramenta folidiffis - mis teftimonís expugnans. Sed hui, nondum fentituulnera, uel faltem diffimulat beftia, dum fupremũ illud, ac creteris robufticis caput illefum adhuc confyderat, quo fe fuccefforëPetri, cui prin cipatus inter apoftolos obtigiffe uidetur,oblatrat:Equo quidem capite alia, quamuis detruncata, iterato fubnaffi uidentur. Non aliud(ait) Conftantinum mouit, quo in ecclefiam foret munifis cus, nifi $\varphi$ Petrus eiftertenti in fomnis apparuerit,qurdam' $\$$ de mandauerit obeunda. Pro cuius reuerẽtia expergefactus ille tan dem, imperio fe abdicauit, illud'gs in Silueftrum reiecit, \& alias ecclefias omnes parere cidem iufit, $\&$ uoluit, quo primatus Ro mani Pontificis erigatur, quem Chriftus Petro etiam obtuliffe, quamuis uarie ci uifus eft. Vide nenias: 8 unde exargunt $\uparrow$ Re fatilli caput, quo fe Petri fuccefforemiactat, in quod quia nemis nem adiuc enfem diftrinxiffe uideo, cum tamen omnium, quis bus re defenditbeftiahac, puppis (in adagió)fit \& prorat diuina ope fubnixus:quamuis uiribus impar,fed tamendiuinis fcriptus $\Rightarrow$ ris confifus,cum beftia congrediar, hoć\$ quéd refiduum eft cas putilliauferam. Etne quem lateat pugnandi modus: facraelitec̣a turæ militiam, infuas acies primum diftinguam, quæ utreque funt fortiflimæ, ita citra:timoremeas in hofteneproducam, comis nus ueleminus cum eo pugnaturus. Atq̧ eo proftrato: deinde \& fpolium auferam, déç armatura ipfius prodaqm faciam, feptē quofdam cauillosquibus fefe munire folet ille, certioribus tefti= monís depredaturus. Neque hic alicuius facio eorum caluma nias, apud quos pietas, harelis eft: quamuís certo fiam, millies me hereticum uocitaturos. Enimuero candidum lectoremintes rim moneo,ne protinus ipfolibri offendatur argamento, in'q́p ip fo ueftibulo eius horreat animus:Conifientiam meam obteftor, nullas huc fraudes, nulla mendacia, nec dolos me intrudcre uolu
 etü, ita in meas hafce perfuafiones adduxi. Quod fiquid finittrax, acperperam dictum quis inueniat, ftatim fuggillet, obliteret, acdeleat, $\&$ me ad difcendum propenfum, obiter docere nonne* gligat:Non enim pig̀et me (ut cum Augufino dicam) licubi hxIito quarere, fed nec pudebit, ficubi errauero,corrigere. Vale ${ }_{4}$

Liberhic duas habet particulas, quiarum prior decem $2 \%$ ociö comprehendit perfuafiones, $\varphi$ Petrus numquam poft Chriftipaf


Alteraparticula eptem habet cauillos, quibus Rom,Chria ila lis perfuafionibus occurrere confueuit, quibus tamen uiciffim feptem correfpondentrefponfiones, eos nonaliter ${ }_{2}$ atc $\mathcal{F}$ rudera quedam difflpanites.

## Prima perfuafio.



Vum diligentiffime euoluerim quotquot ad manum tuerant hiftoricorum,ac Theologoa rum, eośǵp non infimæ conditionis tiblos, de zaduentu Petri Romam, depaffione 8 autho ge mortis ipfius, nihili aliud, quàm meras cons trouerfias illic reperire potui, cum nemini fea rè cūaltero fatis coniueniat: fed quilibet fuũ proferatiudiciũ, uel hoc folo fufpectüu qà à cateris diffentiat omnibs. Etutpaucos cõa mémorẽè è multis."Quidã in exordio imperiï Claudĭ' Petrü Ros mã ueniffe cõtendũt,quorũ è numero eft Orofus hiftoricusnō triuialis. Quidžanno Claydin̆ Fecũdo, \& illi funt Hieronymus,
 atţ eft liber ille, ş̧tęp orũ hiftorias, ceuffafciculo quodä cô p̄phẽdit. Preterea ab his omibs diffentit liber ille, $q$ fanctorũuitas enarrat, \$ cõmuniépaffionale nomiat́. Is eñ anno poft paffionẽ Chritt;
 Claudij.Similít g annos mûdị, $Q$ annos ab urbe cõdita recêfent,
 nemini obfcurũ eft, g mõ Enneades Antonĭ Sabellici, hiftoria Pondificum Platinæ, ipfum'́c Orofium uiderit. Qux quidem dí uerficas, \& finil aliud effet teftimonio, furpectư tanmen perri Ro mam aduentü redderet, $\&$ faliam hanc próbaret cõiecturam, $\Phi$. Petrus unquä Romx fuiffet. Qux tamen adeo inualuit, ut tot ice culis, quie i reclamare aufus fuiffet, habuerit adhuc neminem: Et parũu ab̧uit, ne Romanenfiü auliconú tyrannis, in fidei articulos cam retulerit, ut quod nulla ratione probari poteft, fola neceffita tecredi uideatur. Accedit ad hace, licer neuter tifftoricorum cum altero ienniat, tamen aduerfus legem Chrifti, quafiex compofito omnes decertant, ut uel hocunum uanas eorumfabulas ac deliramenta prodat, quod cum Paulo Apoftoloríi omniü in fcribẽ́a dolocupletifimo,cũLuca Euangelifta fimul \& Apoftolicarum actionû hiftoriographo, inexcuáabiliter contendât, ut inferius liz gdo probabituf .Sinulla eft facrex fcripture adftipulatio, quaid confirmari poffi, $\mathcal{Q}$ tä remota hiftoria adeo cơfufa eft, $\mathcal{Q}$ fallaxs nonftulte Petrum nunquă Chriftipoft paffionem Romx fuiffe credituf, Alioqui $\cap$ illic eum aliquando fuiffe uerum effet, uero omnia ( dicente phrilofopho ) cöfonarent.Atdifonante lege, dif fidentibus mutuo hiftorics, quis nifi emotx mentis uerum hoc aliquando putauerit.Quanta fit enim in tam uétuffiffimis rebus, - tam remotra hifforia fides, argumẽtoeft Barptolenneus ille Pla tina, qui Ro. Pondficum res geftas deferibẽs, ac multo etiam po fterioraifis temporatractans, fappius conqueftur uariationem hiftorix, maiorum neglectŭ, temponü petturbationẽ, quibus dis: ftrictus, nihilinterea affirmare audet.Nempe,GPrtrus Romano rumfuerat epifopus, dicant quem fibi fuccefforem nominaues rit! \& quis in locum ipfius fuiftet fuffectus ? SiL inum dixerint, latinorum turba obiterreclamabít,quóue id probet, diem dicet: immo \& Grecorum plurimi in hac caufa latinos nondeftituět Chryfoftomoin fecundam ad Timotheum epifflam dicente. HuncLinum, aiunt quidam, fecundum poft Petrum Romanx
ecclefira Epifcopum füiffe: Donatus uëro Terẽtianus interpires inquit, aiunt ulurpatur de re incerta, quam nos dicimus effe falt fambSin autem Clementi hic honor dabitur, quod multis placet, plures adhuc erunt, qui id improbent, $\&$ hanc gloriâerga Linư reponant, Clementem non primonec fecundo, fed tertio gradu primum, poft Petrum flatuentes.Deinde Pius'ne Anicetû, uel Anicetus Piû̃ precefferit!' Vrbanus fub Diocletianóne, uel fub Aurelio Antonio degerit:Corneliusfub Gallo, an fib `'Jolufias no, uel forte Deciop paffus fit $؟$ hiftoria uariat, nec aliquid certide his rebus definiripoteft. Nec mirü, fi \& multo his pofterigrat $\tilde{e} \neq$ pora,eorum'Gg gefta, adeo funt hiftoricorum figmentis depraua ta,ut nemini pofthac integrum fit res grauiores eorum libris tus čri:fiquidem id meretur(uthabet prouerbium) mendax, ne fiue ratandem dixerit,ei credatur.Porrò̀inne Theologi eadē hic fens tiunt, fallitas exinde illorum emergit.Difcordia enim in icriptori bus, ut dixitille, teftimonium eft fallitatis, 1 mmo Âuguftinus ure ritatem exeo cognoici docet,fif frriptores concorditer inea côue nerint, neq̧ unus diffentiat ab altero, uel à pluribs plurimj. Eride Auguftinus,cum in multis alĭs locis ad Fieronymum, $\&$ Fors tunatum,tum \& licad Vincentium, de quofumibet etiam fan ctiffimorum hominum frriptis loqui.Hoc genus(inquit) literas rum,ab autoritate Canonum diftinguendum eft:non enim ficle guntur,tanquam exeis ita teftimonia proferantur;ut contra fen tire nonliceat.Et gon Theologis duntaxat, in eiufmodi rebus ex facra friptura non deducibilibus, 8 ex eorum uarietate dubita: Bilibus credere nõ adfringimur: fed nec ecclefiææ quidë, ut Tho mas in quodilibets dif putut. Eapropter; ad hugc modum fermos nem claudere licet, $q$ Petrus numquam poft paflionem Chrift Romæfuerit, deecefus aduentuilluc, divina frriptura filet: hiftos ría fecum diuariat. Doctores minus digui funt, quàm quibus hic credatur:praf̣rtim dumitamutuo difceptent.

Perfitafio fecunda.

Petrum Romã ueniffe in exordió uel fecundo, uel quarto im perij Cxfaris Claudin, hoc eftoctauo, nono, uel undecimo poft paffionem Chriftianno dicẽtes,eorum imprimis refellit opinio, qui Petrum in oriente quinq, uel fecundymmatios, feptem annis fefecontinuiffe, tandẽ Antiochiam diuertentē, feptẽ annis in epi fcopali fede refediffe, $\mathbb{Q}$ in Ponto, Galatia, Bithynia, ac circumia centibus Afix prouincís aliquā moram eû̃ feciffe adfruutnt.Nō enim, દid uerû̃ effet, Romãuenire nif poft quatuordecim, aut quidecim annos, hoc eft feptimo, uel octauo Claud $\mathfrak{j}$ annopotu iffet. Quibus patrocinatur geftorü Apoftolicffü frriptor Lucas cap.xv. Controuerfia emininter quoidãde hrerefi pharifroorũex una, $\& \cdot$ Paulum ac Barnabãexalteraparte,de circứcifione,obler uationéćs legaliü habita,eas ob res difcutiendas, in Hierufalemil lidefcenderunt.Et facturne ef confilium Apoftolorũ, \& feniorü, intcr quos Petro primaloquendi porrectx funt partes: quan ${ }^{\text {T }}$ T Lacobi Hierofolymitanorữ prefbyteri fententix omnes tãdē fub Scriplerint,eiusç $\$$ approbauerint oratuinculam.Qux res manife ftat Peprum nondurm Romam diuertere potuiffe, fed unà cum Lacobo, $\&$ quibufdam alīs Hieroolymx manfiffe : uel forte in partibus Ludææx Cinriftum aliquandiudocentém Hierofolymam tunc temporis redïffe. Et ramen multorum ef. opinio, Hierony mo fupé epiftotāad Galatas dicente,quod circiter decimǘ octa uum annum poft Chrift in colum afcenfionẽ id factumfuiffet. Quod faillimum eft creditu, fi quis modo fergem rerum ab apo ftolis geftarum diligentius examinauerit.Cui ergo maior haben da fides, Lucre'ne Euangelifte, quir rebus ab apoftolis factis uel interfiuerat ipfe, ued à Paulo apoftolo (cuius ind: tíduus fueratco mes, $\mathcal{X}$ quo prexente hanc ( lcripferat hittoriam )erat edoctus: An iftis bellanobbus mutuo hiftoricorum;ac Theologorumopis nionibus! Quod fiidneceffario mihi dabitur, ut Claudī̆ primūu nono, aut undesimo imperiị anno Petrus Romãyenexit, \& ibi demuigintiquing annis Epiicopatum tenuerit, 1 am non à Nes rone, , ed Vefpaliano potius martyrium paffusfuiffe, quodnes
minem adhuc unquam uel dixifle,uel fcripfiffe comperi. Ethine manifeftarium eft, ad nonum Claudĭ annum Petrũ Romamue nirenon potuiffe.

## Perfuafiotertia.

Deniঞ̧ quodne nono quidē anno illucuenire potuiffet,eiufs dem imperí Petrus, Tranquillus in Claudio ef author, quii Chri fianos eũctemporis Roma fuiffe pulfos fribit:Claudi9 (inquit) Iudreos impulfore Chrifto affidue tumultuantes Romaexpulit. Vbi Orofius adaabitat, utrum contra Chriftum tumultuantes Iudæos coërceri, \& comprimi iufferit, an etiă Chriftianoslimul, uelut cognatre religionis homines uoluerit expelli. Qui profes cto fiuel hiforiam rerum geftarum ab apoftolis, uel faltem Paus linas legiffet epiftolas, nõ ambigeret Chriftianos Ludrorumim * pietate $\&$ uerfutia, Cxfarem,ac populum Ro.ad uindiç̂ãexcita te unà cum eifdem Roma expulfos fuiffe. Quippe uel Apoftolo ad Romanos in epiftolaid teftante:Inter alios nanç Chriftianos quos faluere iuflerat, Salutate(inquit) Prifillā \& Aquilam, ad iutores meos in Chrifto Iefiu, $q$ pro anima mea fuas ceruices fups, pofuerumt, quos fanè nifi Chriftianos Apoftolus nouiffet, in cas talogo falutãdorıım Chriftifideliū̄ neutiquä repofuiffet.Attamẽ
 coniuge crediderit, nihilominus hûc tamẽ Lucas in actib9 Iudxü̆ Pôticün nominat in haxcuerba, Poft hacc (inquit)egreflus abAthe nis Paulus, uenit Corinthü, $\&$ inueniens quendă ludxü nomine Aquilà,Ponticũ genere, quinuperuenerat ab Italia, \& Priicilla uxoré eius. E3 mprecepiffet Claudius difedere omnes ludæos à Romatacceffitad eos, $\&$ quia eiufdẽe erat $\mathfrak{\text { frtis , manebat apud }}$ $\cos 8$ operabǎ. Fex ne quis dubitet Chriftianos eos fuiffe, addit Lucas in calce capi,duodeuigefimidicens:Iudxus quidam Apol lonomine, Alexandrinus genere uireloquẽs, deuenit Ephefum potẽs in fcripturis, hic crat doct? uiãdomini, $\&$ feruês f füloque bat̃, $\&$ docebatddigenter ea, quafunt lefu, cciês tantû baptifma
loannis ,quem cum aüdiffet Prifilla, \& Aquila, affumplerunt eum, \& diligentius expofueruntei uiam domini, hrec Lucas ad uerbum. Ettotum hoccaput declarat Prifillam, $\&$ AquilăChri ftianos ex Iudæis factos, Roma unà cum alị̆s expullos fuiffe. Quod iterü docent Paulinx litere, quas no̊uiffime iàm ubitem $=$ pus refolutionis fux propinquauerat, ad unice dilectum diffípu fum Timotheum fuum miferat:Salutainquit Prifillä \& Aqui* lam. Vnde nõ folum Chrifianos, fed fyncerifimos quogß Chris ftianos Eos fuiffe conftat, utpote quos A poftolus data modoocs cafione nunquam non falutabat. Nihil hic morßr, quod Stapulé fis tanrin hac ad Timotheum, quàm ad Romanos epiftola inno uat, uerbáapoftolica ad hünc modum exponens:\{alutatuos Prio fcilla \& Acyla:uel Prifca \& Acyla,Origenem, Chryfoftomum, Ambrofiü, $\&$ tot doctiflimos alios interpretes:imò $\&$ ueterem ipfam traductionẽ, cui in hac parte ERASMV S nihild dero= gat, hic fequi malo. Quid reftat igitur dicere, quàm Petrum ad nonü uf̧g Claudĭ̉ annum Romă nõ ueniffé! Quienim illacue. nire tunc potuerit, cum cateri omnes cum Iudxi, tum Chriftia» ni inde pellerentur, \& intantumftomacharetur Roma! Quifi pofthac Romam alkquando uenerit, ac uigintíquing illic delitue rit annis, Vefpafiano eius imputaretur martyriem, quod de tam - beniguilikno erga omnes principe credere nephas eft, $\&$ nemo eftomnium, qui hoc affirmare audeat.

> Perfuafio quarta.

Pergamus iam eoordine oftendere, ne ad uígefimum quidë annum poft Chriftipaflionem, uel in colum afcenfionem Petrü Romam uenire potuiffe. Quod ex urrbis diferipuli, à furpe= ctione apud Galatå fere purgãtis clariffimumeft. Dicite enim in ea quam ad Galatas dederat epiftola:íon à qurrpfiam hominum, fed folo Chrifli munere, euangelicum myfterium fibi cõtigiffe: Et quod dixerat, ne cuiquam uideretur falum, probatinquiens poft miraculofam fuam ad fidem Chrifticonuerfiônem, non in Hierufalem ad Apoftolos fe declinaffe,fed protinus Arabiãabiif

fe:candem

fe:tandemiterato Damafcum repetïffe : \& tum tertuoloco pris mum tribus reuolutis annis Hierofolymam uidendi Petri gratia träfmigraffe.Den:q; poft quindecim dies poftquam Petrư \& Ia cobum fratrem domini uidiffet, dicit $\varphi$ iterum Hierofolymã res liquit, ac in partes Syrix, \& Ciliciæ deuenit. Deinde affumpto Barnaba 8 Tito, poftintegros quatuordecim annos, rurfum Hierofolymam redít,quo euangelium, quod in gentibus preedí cauerat, cum his qui apoftolorum uidebantur columnaconfers ret, $\&$ iterum Petrum unà cum lacobo, $\&$ Ioãne illic reperit. Et fic certư eft totis îlis feptemdecim annis Hierofolymis, \& in col= limitaneis regionibus Petrum fefe continuiffe, nec unquam Ro mam recefliffe. Additis enim quatuordecim annis, quibus Hiero folymam reuenerat,ad annos tres quibus proxime poft conuers fionem fuam uifitauerat Hicrofolymañ, decem \& feptem anni proueniunt .Demã poftquam Petrus aliquâdiucitra Paulũ mo raretur, Antiochiam ueniens in eum incidit, quem ille acerrimé illic obiurgauerat, \&eidem in faciem reftitit, eo $q$ non recte $a m=$ bulaffet ad ueritatem euangelī: \& fimulationi non modo ipfe fu it obnoxius, fed ad hanc alios quoq̧ iātum pertraxerit: Dixi(ins quit) Cephx cordth omnibus, fir tucum Iudxas fis gentilitè tuis uis, \& non ludaič, quomodo gentes cogis iudaizare؟ Inter quã reprehenfionem Petri, \& priftinam eorum ab inuicem difceffio nem aliquid temporis certe interuenerat. Ad hæe, poft Chrift af cenfionem, non mox PaulusChriftum agnouit,nimirum qui du Stephanus faxis obrueretur, enecareturíp affiftens, mortem ipfi us in deliciis habuerat. Dicitur enim Actorum feptimo. Teftes autem depofiẻrant ueftimenta fua fecus pedes adolefcẽtis, qui uocabatur Saulus. Et folufmet inferius ca.xxif. ad Chriftum que ribundus loquitur? Cum funderetur fanguis Stephani teftis tui; ego aftabam. \& confentiebam, \& cuftodiebam ueftimẽtainter: ficiendium illupn. Vide quàm hoc tempus ab afcenfione Chrifti, ad ulç obiurgationem Petri Antiochix à Paulo factam facile ui ginei etian annos fuperet, quibus tamen Petrum certum eft Ro
mar nondum fieripotuiffer quamuls nec poftea unquam ilic fue rit. Verum demus hoc aduerfarís, quod Petrus anno uigefimo Romam appuliffer,iam ad tredecimûuuf̧ annum imperị Claus dịi ille aduêtus prorogareĉ. Quod fi huc trahãtur uigintiquings anni, quibus Romanã moderatus eft eccleffãa, interim Vépafiani temporis eis mors irrogaretur.Quod omnis omniũ hiftoricorü̃ libriut falfiffimum auerfantur. Producamus huc Romanorũ im peratorum tempora, quo res fiateuidentior. Lucas euangelif fui cap.tertio, anno imperí Cæfaris Tiberíj quindecimo Chriftũ de dit uerbüdei predicare incoepiffe, quitādem pôt tres annos, \& aliquor menses praedicationis fuæ mortẽ fuftulit, anno ciufdẽim perii) decimo octatıo uel ultra, Tiberio poft paffionẽ ipfius annis tribus imperante poft hunc Caius Gallicula annis tribus, menfis bus decē, \& octo diebusïperans uitafunctus eft. Claudius anno quatuordecimo imperij moritur. Nero totidē annos in imperio expleffe dicitur.O tho Syluius infra nonagintaquing dies impe rium alteri ceffit.Aulus Vitellius octo menfíbus imperatit. poft. hunc Vefpaffanus decennio Romanis fefe imperatorē proffitit, fub quo Chriftiani pacifice Romx degebant, nullis ab eo uexati perfecutionibus, Quæigitur inigtas intābenigniflimãprincipë häc reīcere iniurià, tanquãille Petri interfector aliquãdo fuerit.

- Perfuafio quinta.

Sub hæe, neap tüct tepporis quãdo Paulus Romanis fcripferat Petrũ Roinæ fuiff, hæc ípfa epiftola ad Romanos porrecta ars gumẽto eft, quam quidem fatis longo temporé ab Apoftolo nō fuiffe defcriptam cöftat.In qua ipfe, ut Origenes meminit, omni bus numeris abfolutior fuerat, quàm dry Corinshi"s feripferit. Et iccirco poft utrũ̃os ád Corinthios epiftolãhanc friptãfuiffe, con tendit Origenes.Athanafius uero, $\mathcal{Q}$ poft priníquog ad Tefa falonicẽfes, attamẽalterãad Corínthios, nồ mox poft eãquæ pri or eft, exarauitApoftolus.Si quidẽ in ea quxprioreft, incæfum quendã Corinthiorũ̃ ecclefix feniorẽ, qui cưu uxoŕe patris rē ha= buerat,acriter taxat, \& exunicate fideliū̃emancipandï pracipit,
hưncós fpiritui maligno in poteftate é tribuit, modo fpiritus in dië domini Chrifti Iefu faluus fieret. In altera uero, poftquã ille refis puit,ac admiffum digna cõpunctione, atọ̉ poenitudine defleuit, rurfum unitati, mēbrorức Chrifti cṓmunioni reftitutus eft . Ac tandēpoft miflas ad 'reffalonicēfes literas, ubi iã tertio Corinthür uenerat, per Phebẽ Cencherêfem forminãad Romanos epiftos lam direxit, in cuius calce multos fratrum nominatim faluere ius bet, \&qui pridẽ illius operain Chriftum crediderūt, \& qui qua piam in eũ dexteritate ufif funt. Tũ qui ecclefiæillius antiltites ,ac feniores fuerunt,?reluti Narciffum, Andronicü, Iuliä,Prifillam, \& Aquilam. Qui igitur fieri potuit,fi Paulus Petrütunc Romre fuiffe credidiffet, ut digna hunc falutatione nõ dignaretur: cuius ille obferuantiflim' effe, $\&$ nihil honoris ei non deferre pro fuaca nicie, \& apoftolatus honeftate debuerat . Sed ieluctabilis hrec eft ratio, Petrum Romx tunc temporis non fuiffe. Faceffat ergo ua fritia Romana hanc fibi gloriam ambire, nihil enim reque fallum eft, atque heec arbitrăria xeftimatio.

## Perfuafio fexta.

Accedit\&iftud ad corroborãdứ qd Petrus ad ea tēpora, qui bus Pauls Romanis literas deftinauerat, Romæ nõ fuiffet, quia diu9 Ambrofius 〔up epiftolãad Romanos, in gbufdãuetuftis co dicibus dicit fe legiffe Narciffum illo tēpore Romæ prefbyterũ fuiffe, cuius domũ Apofols faluere iubet, hic t̃̃ ( inquit diu9 Am brofi9) officio peregrini fungebaẗ, exhortationib9 firmäs creden tes. Qd fanè nuperus Romanus prefbyter neutiō faceret, à $\neq$ nihil täeft alienĩ, quàm uerbi diuini praedicatio. Et ịd propter,ue lut claud9 (ut Blautino trar dicterio) futor, domi totos ledet dis es,cupediarũ delitị́s uoratrinãexplês. Nif forte oftêtãdæ põpa caufa,ad Laterłnonfe palâtiũ interdũ prorepat. Porrò ut ad rem ueniams, hic fcito eft opus, apud primitiuã ecclefiã nullos fuiffe, qdicerẽt fummi Pôtifices, Cardinales, Patriarchæ, Archiepifco pio Nempe qix duos folír ecclefiafticos habuit ordines, Prelbyte ros uidelicet, \& Díaconos, ut ex ea claret, quam Philippẽfbus

Apoftolus è Roma dederatepıftola.Paul, inquit, \& Timothes ferui Iefu Chrifti, Omibs fanctis gfuntin Chrifto lefu, quifunt Philippis cũ Epifcopis, \& Diaconibus, Nã iidem uocabãtur pre Ibyteri, epifcopi uel feniores, ut ex epiftolisPaulinis eft manifeftif fimũ. Quin in Actis quog Apoftolorũ,adEphefinx ecclefix pre fbyteros inquit. Quia cios fpüffancts pofuit epifcopos regereec clefiã dei. Et Petrus, qui \& ipfe prefbyter multarũ ecclefiarũ fue rat,ad prefbyteros difperfionisPõ̃i,Galatiæ, Cappadotiæ, Afiæe \& Bith in uobis funt, obfecro coffenior, \& teltis Chriftapaffionû. Ignora uerat eredo tữ adhuc fuperciliofum fummorũ pốtificũ nomẽ, uel abhorruefat planè.Etutregrediamur ad priora.Prelbyteri dice; bãtur, qui ecclefís ueluti quidã proceres preerã̃. Vnde apoftos lus in prioriad Timotheỹepiftola:Qui bene (inquit)preffint pre Eyyteri, duplici honore digni funt.Et ad Titü: Hui9 rei gratia reli qui teCretæ, utea quæ defunt corrigas, \& cõftituas per cinitates prelbyteros, ficut ego prafcripfi tibi. Igiẗ hićper $N$ Natciffum pres ibyterû feniorẽ, aut EpifcopũRomanæ ecclelỉx fuiffe itelligim?; qui nō nrodo eí9, fed \& aliarũ circûiacẽtiũ ecclefiàrû́, \& Chriftifí deliũ curã gerebat: $\{u i 9$ etiā familiã, ob ingenuzs ei9 uirtutes Paif lus falutarepræcepit.Infug Andronicus, \& Lulias, duo è feptuan ginta dưqữ Apoftolorũ nũero(ut Origenis elt opinio) Romæ eatẽpeftate fuerãt, quos hac prerogatiua honoris, ad Romanos in epiftola falutat apoltolus: Salutate (íquit)Andronicũ, \& Iuliā cognatos meos, \&Cõcaptiuos meos, g funt nobiles in Apoftolis qui $\mathcal{K}$ ante me fuerũt in Chrifto Iefu.Adde, Prifilla, \& Aquila (ut Ambrofị fuffragat̃ authoritas) nō aciofeR pnrãuenerũt, quí quoniã propéfiores'zrât in deuotione, ideoad côfirmationẽ Rò manorṹ milfi fuiffe intelligunt̃,de quike ad hûerfodũ Paulus los quitur:Salutate Prifillam, \& Aquilam, adiutores meos in Chri fto Iefu, quípro anima mea fuas ceruices fuppofterunt. Eapros pter quid opus Roma tunchabuerit Petro ueteraño, \&iam uini bus defecto.non conïcio. Nempe cum habuerítlegitimum pre*
 nicum \& Iuliam, \& cooperatores in euangelio non contemneni dos Aquilam \& Prifillam. Sed hoccirra omnem controuerfiã uerum eft, quod Romx tunctemporis nonfuerit: Nam finemi: aem non falutat eorûA $\mathrm{Apoftofus} ,\mathrm{uel} \mathrm{quif} \mathrm{feniores} \mathrm{fuerant} ,\mathrm{uel} \mathrm{qui:}$ cognati $\&$ cogniti, quomodo unum Petrum non falutaffer, quo cum lirmiffimãamicitiam \& focietatem iampridem iniuerat, 8 . eius uidendi defyderio antea Hierufalem petere nõ dubbtaucrat. Ethinc apparet, uf̧̧ad Neroniani imperín têpora Petrữ Romæ mon fuifle. Quocill uiginti $\&$ quings annis illic refederit, à quo ta dem morté paffus eft:Hic tuffiunt Romani fycophantæ, non fe=, eus ac indoctiquig cantores, quilocum fecerunt prouerbio,hzs ftatio cantorum, ut communiter dicitur, tuffis eft.

Perfuafio feptiraa.
5. Huc producam, \& quod Apoftolus ad Galatas narrat in epia
 cuncifionis.Qui nãả̧ operatus eft Petro in Apoftolatün circícifif: onis. Qui näq̧ operatus eft $\&$ mihi inter gentes. Tandẽ manifea Rrat, quomõ pactus fuiffetcũ lacobo, Petro \& Ioanne, in fynodo. quaeflierufolymisfuper legaliũ obferuationehabita eft, uti Pf in: örcuncifionē,hiç̧̧ero inter gentes cĩ Barnabapradicatü profia cifceretur.Quomōitags tam cito Petrus pactiimmemör fierripa tuit, $\mathcal{\&}$ alienas partes fibiufurpare,cü Roma toti ${ }^{\text {a }}$ paganifmi ma ter tunc fuerit: $\mathbf{Q u i n i m m o , f i c i r c u n c i f i o n i s ~ f u e r a t ~} \AA$ poftols,quō Romæ tot annis,'ad Pauliuidemus illac aduentum, cüludxis nis hil ei fuerat negotij!:Adueniente nanque illac Paulo,ut Lucas in Actis Apoftol rrŷ̃ait, dicrunt Iudxa ad eû: Defecta hac notum eft nobis, quiaubí̧ ei cṍtradidít. Rogam9 enimte audire quaf fens tis. Nos enim neqniteras accepim9 de te, neqp adueniés aliquis fratrũ nüciauit, autloquutv eft quid de te malũ. Quos tandẽ copi ofailla,ac uberrima oratione fua alloquut eft Paull, à mane ulgs ad uefperam fermonem protrahens. Equbus aliqui diCis credis derunt, quidā uero renuerunt crederetetnumT antea audita aus
 bebant quaftionem. Quid ergo Romx tanto téporis interuallo fecerat Petrus, fi iudxais ea quà à Paulo audierât, noua \& inaudi tauidebañ̈:nec aliquem fe pri9 audiuiffe dixerüt, quieis fectaxins fitute, $\&$ rite eis declaraffet 5 Et proinde Pailum, ut qua fentiat diceret, uelut uno ore poftulabãt omnes. Videat qui uult, quàm fit tutum RomxPetrum aliquando fuiffe credere.

## Perfuafio octaua.

Iam ad eaufqp puenimus têpora, quib?Hierofolymis iudæorü̆ coact? infolêtia Paulus,ad Crarem appellauit's ac Romãdedue Čus, catenis horrẽdis in carcerẽ coniectus eft, illiććqin conducto frio,quod ei carceris fuerat loco, toto biennio permäfit. Necpro fecto parua hacc crat manfio, ut Hieronymus in epiftola ad Phile monêloquitur, ad quälludzorū̃ turbæ quotidic côfluebãt. Nam fuifipiebat oẽs, ut in Actis Lucas fcribit, qui ingrediebātur ad eũ predicans regnü dei, $\&$ docens quar funt de domino Iefu Chriä teo cũ omni fiducia fine prohibiciôe, allectâs àd fidê Chrifti hoies, estuerbis, ita $\&$ literis.Multos enim, eo cõcionâte, nõ modo plez beos,fed \& de regia Neronis, Chriftifidé fufcepiffe, ipfius epitt la oftendǘt:AdPhalippenfes enim è côducto kuo friputiãs:Salû wât uos, inquit,omnes lancti,ac quidem maxime, $\alpha$ quide Cxfa ris domoffunt. Quinepiftolas quogs aliquot in uinculis dictaue; rat pia admonitiôe, $\&$ Chriftiana pietate plenas, ne eccleffix Chri Sti pulchre ab eoinftiture,eius ablentia in deterius laberẽtur. Nà quos uiua uoce côurenire nõ poterat, frriptis tā̆tifp admonebat; ne fux profeffionis obliti,a Chritoaliquãdo exciderēt, prectipue
 .tis abeũubs,epiftolaè Roma friberenõ dubitauit, uerbis etiam afperioribus eos cömonefaciës, ne uairitia $\&$ «fluà Chrifto abdù
 rat, ca nõ ab hoibus, neqß per hoies naç̧ uñ̋̈ß fuiffer, fed fola be: nignitate Iefu Chrifit:Nimirū̃ quibo tam firmiter ̂̌redi oporteat, uffiangelus.quaģ,uel ipfemeufecũdario.ad eus aliquäqQ .uenẹ
ît, ac'diuerfum quiddã docere uoluerit, probrofum ace execrabie le id fieret:in qua cpiftola Petrialiquot locis meminit, cuius teft moniú in hoc negotio,ut Galatis quod dixerat facilius perfuade ret,mirūin modŭ̃ illiłuerat neceffariữ. Nōtamen ufpiã eius mẽ̀d tionem facit, an Romæ ipfụm tüchabuerit collegã, uel fi eis quae Icripferat, $\&$ ille fubfcribere uoluerit, Quicerte, fit tü Romæfuif fet, faltẽ eius nomic eos falutaffet, quo tacilius tã eminentis Apo Itoli uocabulo permoti refipifcerent, $\&<$ ab extranea doftrina fe: gregati, ad mentę̃ redirēt quãdoç. Attū nihil horü̆ fecerat Apo itolus, qd'maximo eft teftimonio, neģ ea tépeftate Petrũ. Romre fuiffe. Cũ tñ uigintiquings anni, uel lcdm quofdãuigñnifeptê, à Chrifti paffione, aut afcêfione preterierint. Caterum neģ in ea; quam ad Ephefios Romæ fcripferat, epiftolaullam eius mentio nem facit, cuius tamen hree femper aliâs fuerat côfuetuido, ut coll begarum fuorum nomine, in Chrifum credentes falutaret. Perfuafio nona.
Inditio funt, Petrü tpe PauliR omæ nõ fuiffe, \& literæ quas $\mathbf{p}$ Epápliróditū ad Philipp. dederat Apoftol?, in qbus mutory eos àdmonet, \& qua ergaillũ tūc tpis gerebãt, manifêtat : maxime aût quẫtū illic in euãgelio ppecerit dicẽs, fua occảffôe paflim Rome cuãgeliû̃ p̃dicariab oibs, eodẽ gdẽ ipetu, quâuis diuerfoftudio؛ Quidã em̆ uiculis \& cöftãtia ipfị aniati, fyncero affectur, \& uere Chriftiana intẽtiõe,fidẽ Chrifti Romæ oit timore exuto, inuulgas bãt,gdãuero folıcupiditate nocēdi Paulo,ad euãgelizãdũ Chris ftũ trahebäť:putabātē̃ fore,, Neronis tyrãni, cui nomẽ Chrifti fuerat pofum, puocata iracüdia, Paulina gloria in euãgelio facer
 ret. Fit em, $\mathfrak{q}$ maxxie nobis pocitura friuerint, hæec ad noftrã pniciē iníci palàm euulgat:Tũait Paulus fibi nõ efle curæ, dư ququis mठ euãgeliũannû̃ciet̃, \&Chrifto orbi innotefcat,fuü hoc ad uitã, fiue
 ipfectu uiuere. Rès pfecto miraculo digna, fipetro tüc Romæ fü erat, q̆madmodü multis iã ainnis inibi agere debuerat, quô Chéts 4

Si nomētã moléftè̀ Paulo Rơma audierit, ut fubornati ihoceta pleríg hoies dolofif fub Chrifti picicatiõis obtētu, Pauli exitiü rẽt.Nü uero otiofus totannis illic delituerat, 8 Chriftioccultaue
 as, q aduerfabaní Chrifto,fubterfugerit: Nä fif annuatim euange liü Romx predicauerat,ea res nö debuit effe Paulo timori:fiquí dẽ Roma totiam annis antea Chrifũ̃ patiẽuifime à Petroaudiés rit: Immo quantumcưq̧ tumultuante Roma, tyrannus ad uindir ctā irritaretur, in Petrū primit $\geqslant$ refultaflet hæc iniuiuria, utpote qui caputéus negociij fuerit. Ecquid igitur formidärat Paulus, ne fa ba hæc infuo, quod dicitur, cuderetur capite nõ uideo. Adhæc, in fine eiurdẽ epiftolx fubdit.Salutant uos omnes fanci, maxime uero qui de Cxfaris aula funt, maxime prorfus dicere debuit Pe trus,omniü noftrum ueltai quidam antefignanus. En quàminfe curũ eftdicere, etiãtunctêporis Petrü Romæfuiffe,dum Paulus captiuus illic teneretur, hac perfuafione clarififimum eft.

> Perfuafio decima.

Colecfenfbus per Tychicũac Onefimüf fribēs Paulus in rez ceffu epiftolæ addit:Salutat uos Ariftarchus cõcaptiuus mee, \& Marcus cöfobrinus Barnabæ, \& lefus qui dicituriufts, qui funt excircũcifione.li foli funt adiutores mei in regeo dei, qui mihi fu erữ folaăoo.Salutatuos Epaphras quiueftras eft,ferus lefu Chri Sti.Salutatuos Lucas medic' charifim, \& Demas. Vide quàm -omnes nominatim enumerat, qui tüc ei aderätr_ $\delta$ cooperatores cius erât in regno dei, hrec eft ecclefia Chrifti.Gregorius enim in quit:Sxpe in facro eloquio regnü colorũ prefentis tëporis eccle fia dicitur. Et Chrifus apudLucä, regnilidei, inद̧ufit, intra nos eft. Quas'ob res Paulus dicit: Ii foli funt adiutores mei in regno dei. QuidergoPetrus,nunquid tanquamueterafius quidam,aceme situs miles in ocium tunc fe receperat, ut nö pro fua uirili euange ficas adiutuaretpartes,cooperatoríp in regno Cheiftinonfieret? quod de Petro fenture horret anims:proinde no te habuittüc Ro ma Petre.Nam fifuifles Romx \& Paulũ eundem Chrifữ pres dicantem
dicinntem nioniuùeris, cius iāfactionis fuiffes Apoftols, qure not Chrifüur 2 dificaret, fed deftrueret, ac demolireturr. Omne eñ re gnü, Chrifto dicête, in fe diuifum defolabiti. acdom9 fupra domí corruet. Perfuafio Vndecima.
Onefimus, quë Phrygem genere quidãfuiffe putãt, Philemo nis Coloffei feruus,côpilatis rebus quibufdã ipfrus Romam fü gitiuus uenerat, illiḉ̣ Paulo de Chrifto concionãte audito, Chrí Cii nominis factus eft candidatus, ac baptifmate inChrif́colarum confortium afcitys. Porrù ne quid labis priftinze fcelefte uitx in co remanferit, confcientiã Apoltolo aperuit, $\&$ iniuriä, qyam do mino fuo intulit, rebus quibufdâillius furreptis côfeffus eft, quẽ Paulus, quia nimium adamarat, non fibi temperare potuit, quin protinus benigno, ac fcito epifolio eum Philemoni recõciliaffet, hanc fibi iniuriamin Philemonẽ bene raeritus donari poftulans: Et fi quid dãni re pecumiaria, aut alia quæuis, Onefimi profugio äcceperit, pro eo le ц цаdẽ ponens, omniácp fe depenfurum cius lo co promittens. Et in epiftolī principio Philemonẽ Appiam uxoremipfius, \& Archippum Coloffenfis Ecclefixe epifcopum falur cans, quo id facilius pro quo interpellauerat, ut fenfit Chryfoftomus, impetraffet, Timothei nomen adiungirdicens. Paulus fers uus Chrifti Iefu, 录 Timotheus frater Philemoni \& c̈.Curhic Pe tri nomen in falutatione Pauls fupprimit, fi Timothei appofuit, qui facilis tam magni euangelici prreconis authoritate motus ofe fenfam forte Opefimocõdonaffec: Proh pudet me tot feculorü, quibus Paulinæ literæ tineis corrofæ, fitu acpredore foedatre, ins tra angulos delituerant, paffim'́p ab omnibus negligebãtur, qua rum lectio toterzoribus, he in ecclefia fubnafserentur, uel fola oc currere potuerit, Quid enim tam manifefte oftendere potuit $P_{e}$ trum Romæ nôffâffe, quàm haec ad Philemonem epiftolà̀ $R{ }_{0}$ : ma per Onefimum tranfimiffaised nunquid forte Philemonem, \& prelbyterum Coloffenfem Archippum, nomine Petri falues re iubet Apoftolus, ad finem epifolæ properem?: Salutat te Epa phras(inquit)concaptiuus meus, Marcus, Ariftarchus, Demas

# \& Lurcas adiuttorese mèi:ÖnfelícemPetrum, fitùm Romretuie 

 rat, \& Paulum in hoc honeffiffimo deftituit negotio.Perfuafio duodecima.
Peracto iam diçto biennio, multisį́ Romæ ad fidẽ Chrifticõョ uerfis, ac epiftọlis hinc inde pecclefias trãfmillis, tãdẽ Paulû inlî bertatẽ afferuit Neró, è cópedibusíg dimittere fecit, qď iplemet ad Timotheû teftat Paul 9 dicens:liberatus fum de ore leonis. Ca ptiuitas crenim hrec intra hoc quinquenniũfuerat, de quo Traias nû impatorem Sex. Aurelị dicere folitũ memorat, procul diftãt cücti principes à Neronis quinquennio:adeo enim comis , benis gn9, affabilis \&< modeft quinqs primis fui imperij annis Nerofü erat, utde eo Tranquillus icribens, à pietate hunc imperij exordià feciffe dixerit, Ettantưaberat, ut infrạhoc quinquẽniū Nero moṛ rideuouerat quempiä, $q$ Inolefte $\&$ indignãtereis; q mortis fen tèntiā in aliquem pronũ̃ciauerint, pro confuetudine fubfriberê 'etiam fuerat folity. Nam' femel admonit?; utin fupplicio cuiufda capite damnati exmore fubicriberet, quàm uellem (inquit)nefa Teliteras Hic igic̈pro fua erga omnes beniúolentia Paulû tūc téz poris dimifithberứ. Reliquis aut nouemimpij fui annis, in omn luxũ,turpitudinemf,truculẽtiamadeo fe effudit, ut impietate om nes facile, fceleftiffimos etiam hoies fuperaffet. Quamuis Iofeph? libro ant quitatú uigefimo, capite fexto, nimis incertam de Nero ne effe hiftoriam tradat:dicit namos, Multide Nerone hiftoriam cöfcripferunt, quorum quidam pro gratia bengficiorum eius ne glexere ueritatem. Alíj crero propter odiü \& eius inimicitias, fic impudenter mẽdacís inuoluvi funt, int aperta reprehenfione fint digni.Ideo fæuiẽte iã Nerone, ac tyrãnళ nō imperfatore exiftẽte, poft decenniũ iterũ Paul9 in uincula vglapfus eft, $\mathcal{\&}$ peius quàm
 sltera fcribẽs, prioris captiuitatis meminit his fermèuerbis:In prí ma mea defenfione nemo mi aftitit, fed omnes medereliquerữts nộ illis imputct̂́domin9 autê mihi aßtioft, \& côfortauit me, ut pet me priedicatio impleatur, $\&$ audiant omnes.gentes; $\&<$ liberati
 reuera nõ fuit:alioqui Paulo caufam pro capite apud Neronis trí bunalia peroranti, $\alpha \not$ fefe defendenti cum non adfuiff, iniquum prorfus fuiffet. Quem fiexinduftria quoç dereliquerit, nulla ex: cufatione deinceps algnus haberetur: Ego tamenmillies toleraz bilius iudico, Petruminun ${ }^{\circ}$ R Romx fuiffe credere, quàm hanc ${ }^{2}$ a lumniam,,$\varphi$ Paulü deffituiffet, in tam fublimẽ Apoftolû reícere. Perfuafio tredecima.
Notũ eft LucamEuangeliftam, \& Apoftolicarũ actiônûhifto riographum, ind $\mathbf{t u l f}$ fum totius peregrinationisPaulinx fuiffe $\mathfrak{O}$, cium, quem ille fil̆̈̆ femper dilexitloco, honorificam'́g eius̉ mené tionem plerisq̧ facitin locis dicens, illius maximä laudém in euäe gelio fuiffe. Nam cũ omnes etià ¿ Paulo defecerint, hic folus nâd quãe inon adharebat, non minis, non ừnculis, non fexcentis pè̈ fecutionibus perterritus: Cuius hiftoria ad hrecufq tpa ;quibus Paulus uinctus è Hierofolymis Romáperductứs,ibiêa in côdừ cto à milite cuftodituls eft, peruenit. Velutieius rei capite uldimo sopiofe meminit: quomodo uidelicet Paulus Romani perducie Guerit, quomodo fratres, qui eo tempore Romafueraitt, ad $\mathrm{Ap}_{\mathrm{p}}$ pï forum ei obuizmuenerint, quomodo triusn dierǘ fpacio euo\% luto, Iudros ad feaccitos habuerit, quomodo colloquutus cûcís fuerit, quomodo eos coffutauerit, $\&$ lingula ordinatimpprofequil tur. Nullă tamen alicubi mentionẽ de Petro facit, an uel alloquio Paulũ aliquando dignatus fuiffet toto hoc biennio, uel quid rerû Petrus Romæ fểeritinterí, dü Paulus uerbüdeiardétiflime illic nũ depredicaffet.Etũ̃ tunctpis hanch hiftoriä fuiffe fcriptã credif, quando PaulcuRomæ in ratenis degentille intrepide miniftras uerat, quiufç adeo Pauliftudiofus fuerat, uēquicquid hactenus de eocõperat, cächa in fuãâiftoriă diligẽtiffime cōgefferit, etiam Hieronymo de uiris illuftribs atteftäte: Lucre inquit hiftoria ufg adbiennium Romx commotanti Paulo peruenit, id eft ufy ad quartụ̂Neronīs annû.Ex quo intelligimus in eadẽ urbe librữ effe compofitum:Igitur uifonem Pauli\& Tecla,\& totam baptizati

Leonis fabulam, inter Apociyphas fripturas cöputamus: Quzi le enim eft, ut indiuiduus comes Apoftoli inter cateras eius res hoc folumignorauerit'hactenusHieronymus. At quid hocenõ $\#$ ne non folứ A Pocryphü, fed plus,quàm falfifilimũ erit, Petrû̃ Re mâ fecundo Claudí anno ueniffe, ibíq; uigfintiquinq尹 annis epis Ccopatum tenuiffe?'Cuiq Lucas in täpreftătiffima diligẽiffimácp hiftorianullä mentionẽ facit, qui dubio procul,fitunc Romafua iffet, nõ hoc toto biennio ociofus complicatis, ut dicitur, manibs fpici,inueniríg interdum potuerit.

## - Perfuafio Quatuordecima

Circitè̀ uigefimüfeptimũ̃ poft alcenfionẽ Chrifi ad patrẽ, ac Neroniani imperī̆ quartũ aut quintũ annũ, Petrû Romæ nondũ fuiffe,id iã tã manifeftur, quàm quod manifeftiflimũ eft. Sed quia meq̧ ultimo Neronis anno, hoc eft poft paffionẽ Chritti, \& eis ad parẽtis dexterã afcẽfionẽ tricefimofeptimo illic uenite potuerit,
 ut Lyra \&'ralíq quidam uolunt, \& partes occidétis iter adornaues rat. Eiusenimintẽtionis Apoftolû́ fuiffe, etiă cư Romanis literas fcripferatcertü eft. Peractis aưt ibi decê annis, murfum adNeronis man' ${ }^{\text {den }}$ deuenit, $\&$ mortê accelerare uidês, frripto'Timotheũ côs monefacir, utaffumpto fecũ MarcoRomã fefer recipiat, eo 9 prà ter Lucã, nullus iã ei refiduus fuerit collega: Sed quõ tuis dictis, mi Paule, fidê habere potero,cû tota hæc Komana colluuies, à fe cundo Claudíj anno ứß ad finẽ imperī́ Nerofiiani, Petrũ perpe tuo Romæ duraffe exerta uoce prodamet!Qui ergo fieri potuit ut fol 9 cü Luca Romæfueris! O docter gentiq̆ farile id ture cres do ueracitáti,PetrúvRomæ nun芳te uidiffe, 8 aly̆'s recedẽtibus, folum cum Luca remanfifle. Nihil mímouest rerba facræ feris pturæ tyrãnorum, qui Chrifum, ac tua dicta adulterare, foediffis még; profituere in delici's habent. Caterum eadem epiftola frri bit:Det mifericordiam domin'Onefiphori domuf,quia fapeme scfrigerauit, \& catenam meam nonerubuit, fed cum Romãuea niffet,
nffer,folizite me quafluit, \&̌inuent, det illis dйs inuenire milfert coiddáà deo in illa dic. Nõ obfcurum eftexhis uerbis, quãre gra pitudinis erga eos fuerit Apoftolus, qui officium aliquod in cum contulerint, ut nõ poffichic fatis gratulari, ac fium gaudium uer: bis exprimere, quodeic conciliauerat Onefíphorus fuo aduentus, qui peregre ueniens, non tamen conquieuif, donechunc inuenif fet.Potuit certe Onefiphorus hic à Petro,fitữc fueratRomx,een trior effici,quolocorum Paulus Roma fefe continuerit, \& libera tus finflet multum anxia illa folicitudine, qua Paulum hinc inde , Romam difcurrehdoinueftigauerat.Mirum, iP Paulus neminem preterit, àquoaliquod perfentiferit beneficium, $\underline{q}$ Petrum Ro manum, ut aiunt, incolam,fuum nunquam โeribit aduifitaffe car* cerem, quem tamen amantiffimum fui femper haburerat fratrem: nempe a quo in Catholicailla fua Paulus chariffimus nominatur frater. Quamobrem uerifimum eftad ulcimumurg Neronis an num Petrum Rome non fuiffe, cum nec, faluerẻ iubens Timo theum, fratrum quik Roma tunc aderartnomine, Petrum adme morets Salutantte Eubolus 8 P Pudens 8 Linus $\&<$ Claudia, $\&$ fratres omnes. Non uddeo, Cur exinduftria fupprimere Petrino men uoluiffer, cuifs alioqui femper fuerat otseruâtifimus, Qua modoiccirco uiginti 8 quinç annis Romxegit ¢quomõà Ne rone paffus eff,cifnec fub eius impio uenire quoç illacpotueritid Perfuafioquindecima
Preter epiftolas iam dictas,Pauli ì Roma miffas, funt quiedä alixfamiliariores refponfux epiftolxipfius ad Senecam, Neroe nis imperatoris praceptorem icriptre, quas ego nonnullis argue: mentis, tunc ferxfe frriptas arbitror, ©ưPPaulus fecundo iamNero ni prefentaretur.Primü, quia iam Nero Cælar furibüdus,atrox; petulcus;adultet, $\mathfrak{K}$ omnipropè uiciorum contagio fuerat polx luv,quoddepriotieis quinquã̃io nullus crederepoteft. Secum do,quiaid tempori Paulinaequiadam epiftolx, quas ubi in priow captiuitate Ro?mix teneretiur, ad quafdam eccleciarum direxerat, admanus Senecaiam tunc deuenerant, exquibus ille nonnibilit
profecit, quiod prioribieinio, quo Romxetenebatur Paüus, fie sinon potuit Tercio, $\phi$ Senecain una epiftolarũ ad Paulŭ defcri prarum, Romani incendĭ à Nerone facti meminit, quod ad finë declinăte Neronis imperio factum eff,cum Qroffus nõ ita multo pof,Petrum, $\&$ Paulum communi mendacio deceptus, à Nero ne martyrium paflos feribat. Et fequentimoxautumno, peffilens tiam Romx obortam adeo magnam, ut uno autumno ad trigin' ta milliałominum uita decefferint, quam peftilentiä Neronis im perio decrefẽ̃tefaçâ,Suetonius in uita ipffurs defignat.Illis itaç ambobя Romx degentibs, Paulo in carcere,Séneca in regia Ne ronis, cuma alter de altero magna fibi polliceretur, 8 neuter neux trum alloqui potuiffet: uel quod inde utríg immineret periculü (quandoquidem lege cautum fuerat, ne quifpiamChrifianüm, aut Ludxum alloqueretur) uel quod Senecre non facrat integrús Paulinũ carcerem aduifitrare, ne quid exinde tyrannum offende $\Rightarrow$
 hanc colloquendi farciebant penuriam, \& quidem mutuũ amos remutrinǵ pre feferẽtbus, neuter tü Petrialicubi meminit, quí uigintiquing; annis iam tum Romæageredebuerat, nondum ta mē fuerat Senecrécoctiflimo, in Chrifitianos'ǵsenigniflimo homini cognitus, cti proculdubio nonnihil gratifi-atus fuiffet, fi q ${ }^{\dot{\prime}}$ Paulus ot carceris impedimentumn $n$ p poterat, ipfe eius defyde; rio fatiffeciffet, $\&$ de Chrifto fecum cơfabulatus, in numerũ Chri ntif fideliün afferuiffet.Quod Paulus etiam facere debiuit, ut ablata fi biSenecam alloquễdi copia,eũad Petrum nulli'Apoftolorũ poft ponendür relegaret, qui inihilodeterizss fidei Chriftianx primors dia ei tradiderit. Sed quis, ni forte exofulatus nofi uideat omnia
 nerit, a Nerone paffurus,cum tot rationibus offtincatur, ad uli
 niffe, tâtum abeft, ut martyrium ab co paffus fuerit, Nam legitur \& inea,qux tertiaeft Senecread Paulum epiftola, quod eius plo rimürei caufa NeroApoftolofueratindignatus; quodà nitur 8 \&
fecta prifina Ludzonum, quipharifeus olim fuerat, non folum ip fe recefferit, fed $\&$ alijs hoc fualerit faciundum. Quod planè Pez trus prior Paulo Romæ facere debuerat, ft tot annis ante aduena tuminurbemipfius illic refederit.

$$
{ }^{3} \text { Perfuafio fedecima. }
$$

Neminem adeo hebetem, ac flupidüputo, quin intelligat $\mathrm{P}_{\mathrm{e}=}$ trum nõ modo Romæ paflum nô fuiffe, fed ne eû́ fuiffe illic qui» dem: Etne quis moueatur inuerecundailla Romanæ Curixuo ce,tot teftimoniaproferẽtis,perpendat fecum, quàm item de paß fione Petri, \&P. Allialterutrum conueniant authores. Ambro fus fermone illo fexagefimofeptimo,de Petri \& Pauli màrtyrio differens dicit, Vna die, uno in loco, unius tyranni tolerauere fen. tentiã, \& hrec cum multis alī́s communis eftei opinio, immo tos' dus Romanze ecclefix, in eorum folenvitate decantantis. Glorio Giprincipes terra, quomodo in uita fua dilexerutt fe, ita $\&$ in mor te nõ funt feparaci. Falfa uero effe hac, pafliones'utriuf̧, fub no mine difcipulorum Pauli conficto produnt, dum necg cum iftis, neqg fecum conueniät, Quod enim hic dicitur una dié eps paflos fuiffe, id Linus apertiffime negat, $\&$ hoc uaria quidem ratione, quas ego ob profxitatem huc non adduco, tuerum lectorem ad palfiones illas peycommenitium Linum defrriptas, $\&$ à Iacobo Stapul̂êfe latinitate donatas remitto. Dionyfiusuero, nô ille Pau lidifcipulus, , fed nefaio quis mendaciffimus nebulo, priori opis nioni lubfrribit $\$$ Sed numquid $\&$ uno in loco paffos concorditer omnes frribunt $\mathfrak{T}$ hic uide mẽdaciorum portenta. Quidam enim hop fatentur ingenue, cancante etiam Romana ecclefia, ne in moite eos fuifeleseparato3, red ficuti una die, itain uno loco mors tifuiffe traditos. At Linus Petrum inloco, qui Naumachia aps pellabatur, cruci propoftere affixum frrbit, In quo autem Pauts lus ceruicem amiferit, non meminit. Sed hoc uno fatis teftatur noluuiffe fe dic̣ere, uno inloco paffos, cũ alios apparitores, \& car nifices, alios mortis fpectatores eorûu utrị̆ aflignet. Porrù:Dio nyfius ille, apertis uerbis ab corum diuariat fententia: nam, inf:
quit, cim nad mortem ducerentur, \& abinuiccm 「epararentur, Petrodixiffe Paulü:Paxtecûfundamentũ eccleliarum, \& padtor ouium, $\&$ agnorũ Chrifti.Deide $q$ Neronis edicto amboad exi tium peruenerint, ne hic quidëconfentiunṭ̆̆ Naṃ cû oẽs eius reí Neronẽ pronîciềtauthorẽ, folus tamẽ Linus, Agrippam Petrü interimere impaffe teftat.Scribitnang, $\Phi$ Petro Roma degens te multe fexus foeminei monitu Petri,illecebris luxariæ abrenít ciauerux, inter quas Agripp a concubinæ quatuor fuere,quarí cõrinẽtia indignationis materiam Agrippxprąbuerat, ita ut Pe trû cryce interimereiufferit, hac de re (quãuis tota Roma tumul tuaret) imperatore tamen nihil fciente. Et multa funtfigmenta, quibus illi mutuo diffident, dün nihil certi fuper ea re pronunciare nouerunt:qureibiergofides, ubinulla eft concordia?: Näuel hoc
 qui hanc intolerabilem inter eos litem dirimere aliquando aufus fuiffet. Hiftoriæं enim, quāde Nerone quidam nobis reliquerutt, infecurü eftcredere, ut iam Iofephi adfcripflimus uerba. Imü res profecto míranda, $q$ lofephus ipfe, quià $V$ Vépafiano, expugnata Hierofolyma, Romam perductus eft, ibidéçagãẽs Domitianife rè fuperauit têpora: Ethiftoriam Iudaici bellififurbe côfrribens, Vefpafiano, eius'́s filio Tito nominatim dicaús, in eáq́à àNerõe interēptoffe, utetiam aliâs in Antiquitaibus meminit, nec ullam mentionẽ de Petroac Paulofacit, quitamenerga Chriftianos fa uentifimus fuerat, \& arreptaoccafione, nón fine honoris proce mio eofy folebat meminifle: Velut Ioannis Bapdiftex in Macherõ ta caftello obtrmeati, libro Antiquiestum duodeuigefimo. Etla cobi apoftoli, fratris Chrilti Iefu, ac Hérofoly yreilanoox prebyte ri,libro uigefimo.ld propter credidetim ego uite exiaum,Hiero folymis unà cülacobo, \& quibưdãalís Petrf̂accepiffe: fiquidẽ

 una die intreritũ cüPaulo habuiffe, quià Chrifo uocatus, uxoré - \& Lberos, im̀ focxü,quã Chriftus a febre uexatápriftinx fanita tireddidit,
ti reddidit,habuifelegit: \& oim Apofoloruthabebat annofiffs mus, utpote cui9 caniciē Paulus( ut Athanafio placet) revieritus, poft tres cö̃uerfiôis fuæ annos, eius uidendi gratia Hierufâẽacs ceffit, cũ tñ ipfe adulefcens adhuc fuerit, ut actor habet̃ feptimo. Attñin euangelica functione,tã diu uerfatus eft, ut ad dícipulos unice fibi dilectos fcribens, retate fe iā cöfectũ aliquoties fateret̃. Quis fe cōmittat labyrintho huic iextricabili, quẽ uobis tortuofif fimis fuis opinionibus, uelut mufcipulas qualdã adomât fripto res ؟nec quippiätã certi alicubi occurrit, quo ceufilo quodãdus cti ad exitū eare perueniamus.

Perfuafio decimaleptima,
Oftenfo $\propto$ Petrus Romæ morté non receperit, reftat dicere, ubi locorü pro Chriftinomine paffus fit. Et ante, quàm id probẽ, id teftor prius, nullü teftimoniüd diuina sx literatura huc trahi pof. fe, quo quis Paulumidubie Romæ paffum fuiffè̀ Nerone oftés dat. Nã dum poftreqno iä Neroni oblatus fuerat,', \& ad Timothe umferibens, haecinterpofurtuerba。 Ego iädelibor, \&̌tempus re folutionis mexainftat, In eis Paulus decrepitã, \& nōimartyrium fuum intellexit, quē interea dumhrec frripferat, ualde fenio detri tum, \& decrepitèm planè fuiffe,fí non alio tsitrmonio, certe uel hoc folo cõftat . Quioniā ante decẽ annos Philemoni fuo fcribēs, fenem fen nominauit:Cütalis fiminquiens, ut Paulus fenex. Quă tum uero putas intra hoc decennium côtinuis laboribus, omniũ ecclefiarú folicitudihe corpufculum Pauli exhauftum eft; $\mathbb{Z}$ ma ceratứ ut indicare Timotheo fuo charifimo cogeretur, quo Ro mam acceleraret, fuo'qp aduentu mortem ipfius prewerteret, qua ipfe breui fuefasrefoluèdus. Nã quod fpiritufancto illuftratus, liberationem fuiè earcere prauiderit, uerbaipfius indicant: figni ficans enim quơñ in prióri ante Neronis tribunal fatione', cau fam fuā folitarius, $\&$ omnipatrono deftitutus peroratuerit, à Ne roné́p ereptus fuerit,fub hrecita loquitur: liberatus fum de ore leonis, $\&$ liberabit me dominus ab omni opere malo, \& faluum faciet in regnum furm codefte, hoceftad minifteriü corponis fui
mylticiecclefire fanctx, quẽadmodum per regnum codefte, Gre gorijauthoritate, ecclefiã in facris fcripturis frpiufcule nominari diximus. Sicutêm fua fpes nôillum fefellit, ubi in priore captiuiá tate cõftitutus, Philemoni fcripferat, para mhi hofpitium: nã fpe fo per orationes ueftras donari me uobis: ita neq̧ hic eum decé pit.Sunt em̃ plerag alia teftimonio, eumà Nerone liberatũ etiã fecũdario fuiffe, ueluti epiftola illa Senecæ, quæ Apoftolo in car-: cere degenti miferat iple.Ex quibus procliue eft creditu, Nero: niis uiolentiã Paulũ euafffe. Verum ne hic longexus iufto immore thur,iãPetrũ \& Paulũ Hierofolymis paffum, teltimonīs irrefrȧs gabilib9 côttirmabimus. Primitus folius Chrifti uerbis, ad fcribas \& pharifæos ; imòipfam Hierofolymã apud Mathæū̆, \& Lucã loqitentis؛ uæ uobis fcribæ, \& pharifæi hypocritæ, quiædificatis eppulchraprơphetarum, \& ornatis moniumenta, $\&$ dicitis: fi fuif femus in diebus patrum noftrorum, nō effemus filīi eorũ in fan=: guine prophetarü. Itaqs teftimonio eftis uobismetipfis, quia filif ${ }^{\text {² }}$ eftis corum qui prophetas occiderunt, Et tos implete menfura patrüueqtrorum. Ideodico uobisse Ecce ego mitto ad uos prophè tás, $\&$ fapientes, $\mathcal{\&}$ fcribas, $\& \in$ exillis occidetis, $\&$ crucifigetis, $\mathbb{Q}$ exe is flagellabitis in fynagogis ueftris; \& perféquemini de ciuita
 rufalē, qufe occidis prophetas; \& lapidas eos, qui ad te mifli funt \&ü.Hæc loquutǘ Chritư nố de prophetis legis ueteris; fed de apoltolis exponit Ioannes Chryfoftomus, hopuilia in Matthres um feptuagefimaquinta, ac ira dicit:Significatijs uerbis Chriftus apoftolos, \& eos qui cum apoitolis, \&xpoft apoftolos fuerữt, ex quibus multi etiamprophetabant, QưOd diuuefficronymus liz teranum fydus, clarius erga hæecuerbz Chriftimmoratus inters pretatur, dicitós: Simul hicobrerua,iuxta Apoffolum icribentẽ, uaria effe donadifcipulorum Chrifti, alios prophetas quí uentus rapradicent,alios fapientes,quinouerunt, quando debeant pro ferrefermonem, alios fribas inlegedoctiffimos, ex quibus là pidatuseftStephanus, Paulus occifus, crucifixus Petrus, flagel!:

Iat'; inactibus apoftolorum; apoftoli, \& perfequiti eos funt de ciuitate in ciuitatem, expellentes de ludrea, ut ad gentium po: pulum tranfmigrarent. His uerbis Hieronymus clariffime, ut Stephanum,ita \& Paulum, \& Petrum Hierofolymis paffos dex clarat. Et ne cuius teftimonium defyderetur, Nicolai Lyræhorǜ Chriftiuerborum interpretationem fubnectamus: Ex eis occide tis, exponit Lyra, ficut lacobum fratrem loannis, Actuum xij. © Stephanü Actuư feptimo, \& multos alios. Et crucifigetis, ut Pes irum, \& Andreã fratrem eius, \& multos alios flagellabitis, ficut Paulum \& Sylã,ut Acquũ fedecimo, \& fecundo، ad Corinthios' xi. traditur. Quis cốtra hæec firmiffima teftimonia uel hifcere des: inceps poterit. quis reclamare؛ quis non mö Hieronymú, Chry: foftomum, Nicolaum Lyranũ, fed \& Chrifū mendacij arguere. poterit! Cũ íplemet apud Lucã eademíepetẽs uerba, de Petro, Andrea, \& alīs quibufdãapoftolis, ea fefeloquųtü defignat,ins. quiens: Dico autê up̨bis amicis meis, ne terreamini ab his, quioc: cidumt corpus, $\&$ poft heec nõ habẽt amplius quid faciant:oftens. dam autẽ uobis, quẽ timeatisitimete eũ, quí poîquã orciderit, ha, bet poteftatê mitteré in gehennã. Preterea dicit Chriftus, Hiero, folymis, $\&$ nõ Römæ, à ácribis $\&$ pharifeis, $\&<$ non ab imperas toribus Romanisoccidẽdos fuos apoftolos: quãuis non negem quofdam 8 extra Hierufalem fuifle interemptos.

> Perfuafio duodeuigefina.

Videre mihi ujdeòr fatis prolixeéorum me fubneruaffe opinionem, qui Petrum ut Romanum epifcopum celebrant, $\mathbf{X}$ hoc nomine Komanis Pontificibus nihil non triburnt, dum in fum $=$. mi apoftolorut?pincipis ₹ut aiunt ipfi )locum fuffectifint, hãc'qp defiltoriam poteftatê,ceuper manus fibi tradant. At uero fiquis roget, quomodiñec falfiflima perfuafio in ecclefiam obrepfe rit,dicam compendio. Si alia quog non minus nociua, quorum recẽs eft adhuç memoria, negligentia temporũ rata habentur, ut nihilominus pro articulis fidei reponantur: quanquã \& hiftoriz. corumdehis tačeát libri, \& Chriiti dogmata uelutex díametro*
eû eis decertêt,folo tin ecclefix pretextu, nồ ming quàm quaeufs alia , fine quibs hoibus falus nō: contingit, credi procipiuntur. quibus fi quifpiam bono fretus teftimonio occurrere uoluerits eque hareticus habetur, quàm qui in legem Chrifti fuerit impts us.Quid ergo dė tả remotis acperturbatiffimis temponibus, $R a$ manæ Curiæ palpones, circa Petri Romã aduẽtum, paffionemı \& pōtificatum cốfingere nõ poterât $c$ 'Putas 'ure eccle fiã,quãege nus côftíruit Chriftus, quã omniũ facile pauperrimi auxere apos ftoll, opibus ditari oportere, unum in ea creteris omnibus domif mari,imó ecclefiānon aliud, quàm tyrannidem fieri debere! Ecg\$ hoc dixerit:At uero hodie folenne id habetur, hoc gloriofumpu natur, ut unius arbitrio omnia fiant, circa unum fumma; \& caput veip. Chriftianx cöfiftat, unius iuffu, aut iniuffu fing gula gerär, ex unius nutu cuncta pendeãt, Quod fi quis minus reuerenter hos ecclefix proceres incefferit, ficorripuerit, fi annuere noluerit, cä tinuo fremuntčlaffica, undelibet plebs Chriftiana cödlamatur ad arma capeffenda, ad omnes Chriftianos principes id aiunt peris nère, nęexpolietur Chriftus, néue iacturã patiatur ecclefia, dĩalis quot annui cenfus denarij eis decreuerint, omnia furfum ac deor fumuerfare nố uefentur, ac tot Chifitianorufn foedã dilaceratio nem, \&\&fupendáperniciem, interim ne pili qựdem faciūt. Adeo tyrannisfixe Romanze Curix iftac perniciofa opinione inualuit, dum primatum mediante Petro fupra omnes alias ecclefias fefe eiccepiffe iactitat, \&R Romanus Põtifex uniuer(alis ecclefiæ catho Eicreepifopus céfetur, repugnantibus omnibus omnium fermè Iibris, uoce ipfus metChrifi, 8xritusac exemplo primitiuæ eccle fix:Cun'g recens adhuc fit memoria, quãdo heétyrannis exor* diuñumplerit. Nonne tnininueniunt́ pleriq, qui id perpetuo fuiffe (cribant,id probent, pro eóqp ad aras ufq̧ (qufof folet dici) digla diêtur" quibus nōaliter, quă folius Chrifti uerbis paffim uulgus credit. Praterea, Sylueftrum à Cöftantino Imperatore honeftia muneribus donatü, in fedéć imperatoria repofitu, quis hocho dié èpopulo non credit: refiftentubus omnibus hiltoriographis,
eoruṃ́́c cômentitias bullarum nugas forttffimis raconibus, doa ciflimis'́s $\beta$ uiris reprobantibus.Quantü tamen ueritatem promo ueant, apud hanc futilem plebeculam preudofacerdotum praftis giis delufam, in propatulo eft omnibus, cum non minus reueren ter in has opiniones, quàm in Chriftu uerbaiurentipfi.Non diffis cile eft exinde diuinare, quantưillis procliue fuerit, qua hodie de Petro feruntur,confingere, cü eorû temporũ nullam certāhabea, mus hiftoriä, preter cōmentitias illas aliquotde Petro $\&$ Patilo paffiones, quæ adeo fibi nō̃conftant, ut omniby eciam tacētibus, ipfre fe fatis confutent, prafertim qux Gracorumlinguagiocon fcriptẹ funt.Quyoduel folü argumento effe poffit, eas falfifimas effe, cum hrec natio ab omniby paffim feriptoribus in hiftoria mẽ dacījaccufetur,luuenale dicente, Quicquid audet Grecia men* daxinhiftoria, Etalibi non fine ioco mendacem greculum nomi. nat. Et breuiter nemo miretur hoc apertifímũ mendaciũ fuos pa tronos habcre,cum tri appellent, qua uoce nuñ ${ }^{\text {on }}$ delirius dici, aut cogitarj aliquid po. tuit.Et Plinius haud ignobilis author nullum tamimpudens me? daciuminueniridicit, quod tefte careret.

## Alteralibelliparticula。

Proloquium.
Solet interdum fierilector mi, ut dumuegeto femine agrum confpergimus, mjifimul nociua qurect radicitus extrahamus, urẽe dafilix fubnafcens,, femẽtis pariatiacturam.Quod dum hic times mus, ne quidam cauilli animhum tuum torquentes, noftris ïs per fuafionibus minals te credere permittant, alteram libelli particulă addidimus, In quacum Reatem quibufdam Romanenfium cauil tis, manus côferàmus, de e eis dignis rationibs (fif for' fauerit) prea dãablaturi.Proinde interim Romanũ quenpiã,obefis faucibs,ac uẽtre prominulo,imaginẽ fycophãrâa, qfic more fuo nobis inftet. Primus cauillus.
: Quod in perfuafione diçưm eft quarta , improbio diçum eft
quàm ut credi debeat. Paulus enim dümbinam fuam uerfus Hié rofolymam peregrinationẽ, in ea qua ad Galatas eft epiftola cô ${ }^{3}$ memorat, in quatuordecim annis poft cốuerfionem fuam, utrã́s fuiffe factã intellexiffe uolunt, \& nonin feptem \& decem annis, ut tua fertopinio, id'́q Nicolai Lyrex teftimonio cõfirmatur. Tris ennium enim, quo ante Paulus Hierofolymam uenerat, in fuble quentibus quatuordecim annis, quibus fecundario illac cum Tis to \& Bafiaba prexerat, abforbet, ita Nicolao uerba Pauli expos nente:Deinde poft quatuordecim annos, uidelicetè conuerfios ne fua, affumpto Tito \& Barnaba $\& \overline{\text { cu}}$. Etfic Petrus quatuordes: cimillis annis praterlabentibus Romam diuertere poterat. Refponfio.
BellaLyre, nififà tot bonis authorib?, qubr9 ne matellã dignus erat ipfe porrigere,diffenfiret,crederet̃ expofitio: $\mathfrak{f e d}$ quia nō aus fim dicere, an ullem habeat qui in hoc fibi côfentiat, rationabilius tot celeberrimi fequendi funtinterpretes, qù̀m hic unus, \& quí demignobi'ior, quiifthoc fpero aucupabat fibi gloriã,fiffulte ab: alĭ́s difféitiretomnibus. Et quia côtrainermẽ, Ximbellêfrequē tia militü nō folet defyderari, quẽ unus probatre fortitudinis uir uel euifcerare poffit, unicũ̈ Hicronymũ tot Lyfanis anteponēdü̆ contra hupc producã,quiepiftolã ad Galatas exponens,hos feps temdecim annos nō femet repetit.In pricipiofidei(inquit) in träs fitu Paulus apoftolos uidet, poft annos (utipre ait) dec̃̄ \& $\bigodot$ § $p=$ templene cū̃ eis loquit̃, $\&$ fe humiliat, \& ne forre in uacuum aut curreret, autc cucuriflet,inquirit. Etinferius: Cõtulit Euăgelium cum apoftolis, nõ $\Phi$ Paulus timucrit;' $\eta$ e pcr decẽê $\mathcal{E}$ feptḕ annos falfum in gẽtibus evãgeliü predicaffet,Icd ut ofrédcret praceffo ribs fuis non fe in uacuum currese, auF cucuriffe, ficut putanerüt ignorantes. Hrec Hieronymi uerba, quibus månifefte quantü $\mathrm{L}_{\mathrm{Y}}$ radeliret, oftenditur.

Secundus Cauillus.
Quidni creditur Petro apoftolorum primati, quiè e Roma epi fcolâqquã Catholicãdicũt, lcribens, fe Romax fuiffe proprijs ex
primiturbis! Salutat uros ingtecclefia , qua eftin Babylone col. lecta. Quătum piaculür diffentire à Hieronymo, \& Lyrano, guo rum neuter Romam per hãc Babylonem nỗ interpretatur, Hie ronymus in libro uirorum illufrium, Lyranus autem hec uerba Petri explanans : dicitenimuterç Romamfiguraliter nomine Babylonis defignarion.-

Refponfio.

Duplicẽ effe Babylonẽ à Cofmographis didicimং, Vnã̃inAfiy ria, quãBabylo fapiẽtiffimus Medifilius cõdidit, uelf fíHerodo: to credimus) Semiramis.Alterãqux Aegypriaca diciit,n@̣n pro= cul ab Aegypto diftäs,de qua meminerưt Stephanus,Strabo, \&\& Ptolomaus: Etrecẽtionũ Ludouicus Calius in Antiquitatbus, $\&$ Raphäl Volaterranus in fua Geographia, \& quidam alij. Strabo tamẽplus in Arabia, quàm prouincís Aegypti hãc effe fitam oftẽdit,,unde Arabum lingua, Chayrumillam uocant,quæ tuox nõ aliut eis defignat, quàm fí Babylonẽ noftrates dixerint. Et fic perfuafiflimume eftectrum exhac Babylone, ule, fiquẽ Ara bum oblectat dictio, Chayro epiftolam fuam fcripfifie, ,qui in Ius dxea, 8 contermineis undiģ circum $\&$ circa regionibus Chrifi nomen diculgabat.Iudraa autem ut Hieron pmus uult, confinem fibi habetutranque Arabiam, hoceft $\&$ Arabiam petream, $8<$ Arabiam defertam:abOriente enim habet Arabiampetream, $\mathcal{\&}$ iuxta hanc ad meridem tangit Arabiam defertam . Et Apoftolus hocteftaí quoq dič̌s: Syna mõs eft in Arabia, quæ cōiuncta eft ei, quæ núc diciti Hierufâẽ.Quas ob res in eis collimitancis Hies rofolymæprouincijs Petrã pradicaffe Chrifữ, \& ex Chayroad difperfos è Potro,Galatàa, Cappadocia,Afa, Bithynia Chrifififide les epiftolam krripfiffe, hof iam quis neget ©Atqe eo modo uerba Petri, falutat ub eecclefià, quxeft in Babylone collecta, inteHis genda funt. At finamus praterea fuis figuris ludere Lyranum: Quia ficut, inquit, Bahylon fuit ciuitas maxima, $\&$ idolatrix de dita,ficutpatete in Danicle,Sic Roma poftea fuitex fimili opere. Sed quid de ca Eabylone , cuius mentio apudDanielemagitur,

Deus per Hieremiamloguítur dicens: Egredimini de mediona bylonis popule meus, utt aluet tunufquif̧̧ animã fuãab irafuros ris dominị:Sed nüquid etiã eodẽ tropo creteras noui teftamenti fcripturas patiet̃ iterpretari Lyranus? qd' certe neceffe eft. Quid de hac Babylone hoc eft Roma purpurata, \&uerfuta(ut Hieror nymi utar uerbo) meretrice Ioannes in Apocalypfiloquatu, fimul audiat:Ceciditcecidit Babylon magna, $\&$ facta eft habitatio dx moniorī̃ $\&$ cuftodia ois ppiritus immundi, $\&$ cuftodia oiis uolu cris imundx, $\mathcal{Q}$ odibilis, quia de uino iræ forniçatiōis cius bibe runt onnes gentes, \& reges terræ cũilla fornicati funt, Et mers catores terrex, de uirtute delitianũ eius diuites facti funt. Mercato res hic noiat, de quib? loquiíPetrus:Erunt in uobis magiftri mẽ daces, quii in auaritia fictis uerbis de uobis negotiabüt. Pofthrc Ioannes: Et audiuri diã uotē dicentè: Exite de illa popule meus, \&neparticipes fitis delictorũ eius, \& de plagis eorum ne accipia tis, quoniä perueneruntpeccata cius uf̧̣ ad fcolü, \& recordatus ef dominuş iniquitatūe eius. Ecce quid eis fua figurata afferat ins terpretatio, ut oibus foilicetà Romana Curiaimpune liceat defis cere. Ecquidergo nos culpamur Boemi! Outinam oẽs pari mõ ab hac, noftroductiexemplo,deficerêt Babylofie, quo fortaffè fuaimpietate refpifceret citius.O uere typū̃ gefit Romanæ Cu riæ occidêntalis Babyloniś,illa non mõ propheticis, fed etiã gen tiliüliteris dānata Babylon,cui indulư̂, aclicitịư fuerat (ut Plutrar* chi repetãuerba, pfallere,fcortaalere,caupoñxèndulgere, finuo fis tunicis amicirí,pudicitiāproftituere. An non æquat mõ, imò etiã fuperat Roma uerifima Babylofi iftaia: Nõne \& corporis
 ditiem corporis impudentiffimafoeminare Apudillas enim quar exfoedocoitu prouenerat, Veneri acra fuir flopés:hic quod rerũ : Facratiflimarum affert proftitutio, Chrifto acceptum terridiciti. Sed ne hoclociin Babylonem Romanêfem pluribus inueham, aliquantifper me cohibebo:nam hacc aliâs pertinent.
: Sinihit aliud,hoc profecto folü, magno effet argumento, Pe* trum Romæ ante priorẽ etiã Pauli illac aduentûf fuife, quod dĩ̀è Hierofolymis, ut Lucas in actis apoftolnum tradit, militibus cos mitatus, Romã uinçus duceretur, occurrerunt eif fratres ad Ap pîj forú quibus uifis, gratias deoegit ille: Nam quo monitore in Chrifum credidiffent, fitunc Petris Romæ abbuerit. Refponfio.
Chriftianos protinus poft Chrifti paffionẽ, \& nõ düt̂axat Paus Io illac ueniéte Romæfuiffe Orofius, Tertullianus, Platina,imò Chriftianorum hôftis Suetonius Träquillus teftanti. Orofius eäm libro feptimo ad hüc modü fcribit.Portquă paffus eft doming Ies fus Chrith, atç à mortuis refurrexit, \& diffipulos fuos ad predi candû mifit,Pilatus prefes Palæftinæ prouincixe ad Tiberiumim peratorẽ, atç ad fenatü retulit, de paffonne $\&<$ refurrectiōe Chri fti,confequentibus'ǵg uirtutibus, qux uel peripfụm factrefuerãt,
 Fcente plurimorũ fide deus credereí. Tiberius ergo ẫ fuffragio magni fauoris retulitad fenatû, ut Chriftus deus habêréf. Senas tus indignatione motus, $q$ uõ fibi prius fecữdũ morẽ delatüu eft, utde fulcipiēdo calltu prius ipfedecerneret, ©ffecrationē Chrifi recufauit,edictó̆ côftiturit,exterminandos efle exurbe Chriftia nos, precipue cǜ \& Seian prafectus Tiberï fufcipièdte religio ni obftinatiflime cō̃rradiceret, Tiberius tamẽ ediĉo accufatorí= bus Chriftianorī̆ mörtẽ cõmiats eft, de quo Tertullians in Apo logetico aduerfus gentiles modeftius aliquätoloquiť: Tiberius (inquit) cuius têpore nomẽChriftianũ in feculũ introiuit,autñü
 larat, detulit ad fenatư, cưp prerogatiua fuffragin fui: fenatus, quia nõ ipfe probaučał, refpuit, Cæfar in fententia manfit, cổminat periculû̃accufatoribus Chriftianorü. Omittodicere, quid fribãt Suetonius, \&\&Platina, hic in Chrifti,lle uero in Tiberị uita, qui= bus fatis infinuatur, tutà fuiffè Tiberí temporibus, ad Neronis


Atianam Romre religionem, Tertulliano adftipalante, his uerbis: Confulite cömentarios ueftros, illic reperietis primũ Neronẽ in hanc fectã Cafaniano gladio ferociffe. Qnare nullus mirari des beat tot fratres Romæe huiffe, qui Paulo ueniēti occurrerint: qup niā glifcente etiāillic pietate, ordinatione firituffancti, nec pres ibyteri illis,defuerant, uti Narciffus, Andronicus, Iulias, \& cæte, ri, quatenus nihil opus habuerint Petri prefentiam defyderaffe, quos deinde Paulus quog ipfe tum per epiftolam faciendorum admonuerat, tum prafentialiterinuiferat, ut iam abüde in priorí noftrilibelli particula fingula hæc indicauimus.

Cauillus quartus.
Quibus ea res magis cõperta fieri debuit, atở difcipulis apo= ftolicis, $\&$ qui proxime uigueruntpoft apoftolos. At illi hoc no $=$ bis indubitato prodiderePetrum; $\mathcal{X}$ Paulum Romæ paffos fuif fe, quorum unius uidelicet Lini, Timotheũ falutaueratnomine Apoftolus dicéns:Salutãtte Eubolus, \& Pudens, \& Linus. Al terius aute in actis apoftolicis celebratur memoria, inquiente Lu ca:Quidã́fero uiri adhar rentes Paulo crediderunt, in quibus $8<$ Dionyfius Areopagita, \& mulier nomine Demaris, \& alĭ cupà eis.Præterea Egefppus, qui Aniceti decimi peft Petrum Roma ni pontificis tempore Romã aduenerat, in laudibus fidei Chrifi anæ uerfatus, ciufce paflionis Petri \& Pauli meminit. Refponfio.
Si mihi nil ahiud effet, quatenus pbē paffóesillas Petri $\& P$ Pū li,ab eory difcipulis nố fuiffe cõfcriptas, diuerfitatẽ illã, $\&<$ difcre pantiā, quæ illic reperitur, firmiffimar probatiōis loco ponerem, Sed quia funt mihi pleraq̧ multaad perditãhare fífpitionem tol lendam, illius ne meminero quidem. Perfuafum eft doctis omni bus, $n$ ä modo difcipulis apoftolicis, led $\&$ ipfis apoftolis adhuc fuperuiuentibus hanc iniuriã frepius façãfuiffe, utmulta corum fub nomie Chriftianæ profeffioni repugnãtia in publicữederens tur: Nomine enim Pauli (ut Origenes teftis eft) ad Teffalonices os, à preudoapoftolis quo facilius deciperêtur, porrecta fuit epis:
ftola.Quos Apófolus re tandem comperta, propria ad eofdem data epiftola admonethis propè uerbis:Non cito moueamini, in guit, àueftro fenfu, neq terreamini, neç per firitum, neç per fermonem, neqg per epiftolâtanquăper nos miffam. Et Hierony mus uifionem Pauli, \& Tecla, ac baptizati Leonis fabulăfub no mine Pauli, à quodam Afix prefbytero fuiffe editam feribit, $q{ }^{(d}$ ipfemet poftea, Tertulliano tefte, le feciffe Pauli amore côfeflus eff.Clemétis item, cuius Apoftolus ad Coloffenfes feribens, mē tionem facit, multis erroribus haretici refperferunt libros, quo sum quidam Eunomin harefim fapiunt: Nam difputat quodam in librofilium dei ex nullis extantibus creatum , Item dxamones non uolũtatis malitäa feciffe, fed creaturam eos effe diuerfe qua litatis ab alị̆s productam. Etlonge plures alīinibi reperiuntur errores . Rurfum Dionyfícuiufdam Alexandrini cpifcopiufp adeo deprauati fint libri, ut eius authoritate Arrianorũ haxrefis, filium dei nõ eiufdem fubftantix effe cum patre ảufa fitconfirma re.Origenis nondum mortui, tot iam fubdititís erroribus frate= bant libri,ut frpiuffule hãc iniuriam deploraffelegatứn, Et Ruf finus in Apologiapro Origene, De hareticorû, inquit,temerita te, ut credi iftud fexlus facie poffit, illa res maximum credulitatis prêfat exempluy, quod abtinere impias manus, etiam ̀̀ facros lanctis quidem euangelĭ̄ uocibus nõ potuerunt. Apoftolorũue rouel actus, uel epiftolas qualiter polluerint, qualiter corroferit, qualiter in omnilaus'macularint uel addendo impia, uel auferens do quæ pia funt, fiquis uult plenius foire, exhis libris Tertullia ni, quos aduerfus Marcionëlcripft, pleniflime recognofet. Et alibi inquit: Pełterri homines affertionẽ dogmatü fuorũ̃, fub uis: ronũ fanctorũ nomine tanguã facilius credẽda inferuerũt ea,quæ ípfinec fenfiffe, ine? frripfilié credẽdi funt. Etideo Origenes ha milia uigefimafexta firp Matthroo dicit: Oportet caute cöfyderas re, ut nec oia fẹcreta, quả ferüt in noie fançoroũ furfipiam?. Quã tum ad Dionyfium Areopagitã attinet, nulla eft cunctatio, quin paffio illa Petri, \& Pauliei idfrriptanon fit fubdititia: probant
enim \& Lauren. Vali\& ERASMVS Rotin annotationibus tibros, qui fub noie eius circûferunt̂,falfo ei attributos, utfunt de colefti Hierarchia, de Theologica Hierarchia, dediuinis nomini bus \& creteri: Nondū em Ecclefia, cuiỳ tpe $\mu$ iguerat ille, tantã no uerat ceremoniarũturbã, quâta in eis libris tradiť. De catero au $t \check{e}$ Petri, \&Pauli fub nomine Lini euulgatre paffiones, tantũhñ̀t permixtre fibi falfitatis, utin multis nō modo Chrifto, $\&$ Paulinis, fiteris, fed $\&$ Petri ipfius contradicant fermonibus, quod equidē nifi me prolixitas arceret, promptü effet oftẽdere. Perfuadeo tan men mihi greculũ quempiā(utluuenalis utar uerbo) mendace ${ }_{\text {A }}^{\text {A }}$ \& lenonê potius aliquẽ, quàm Linum has paffiones cömentum fuiffe,qui Paulinảad Timotheü epiftolả olfecerit magis aliquana do, quàm intellexerit. Nam cü mendacẽ memorẽeffe oporteat, il le obliuione fua ingenuere mentitum oftendit. Arbitror eũ legif fe aliquâdo Paulũ his uerbis Timotheum ad fefe allectantẽ: Feft́ naad me uenirécito:Demas enim me reliquit diligens hoc fecua lum, \& abijt Teffalonicam, Cref́cens in Galatäa,Titus in Dalma tiā,Lučas êtt mecư foll:qui quidẽ impoftor nõ habẽs perfeectũ. unde Apoftol9 epiftolâad Timotheû̃ miferit, \& ubi fe locorum expectaturũ dixerie, \& ubi Titus, ac Crefcens recedêtes Apoz ftolür reliquerint, paffionē Pauliad hũc modû exordiť̃:Cũ ueniffet Romam Lucas à Galatia, \& Titus à Dalmatia, \& expectauerǘt Paulũin urbe, quos cũ adueniẽs Paulus uidiffet, lattat? eftualde, \& cōduxit fibi extraurbē horreü publicü, hže verbaillis, in quis bus Apoftoli primũoblity eft dicêtis, Crefcẽs abịt in Galatiā,Lus cas mecuũ fols eft:Nã præpoftereLucá dicit tedíffe è Galatia, quò
 ftolus Crefcenté dixit petiffe Galataza. Proinde credibilius fuiffet freundẽ redeuntē Galatia hic leno pofuiffet. Póft hæc fubinfert» Expectaucrût Paulũ in urbe', quaffi Paulus è carcere quopiã rece dere potuerit, \& nō aduễtum Timothei, ac Marci, quos optaue tat ante hyemẽ ad $\mathfrak{f e}$ uenire, expectauerit! quomỗ ergo uenerat Romã, undenõ recefferat:Aut quomö.Lucas, \& Tite expectaf fentaduenturum
 «üGalatía, \& Dalmatiá proficifcêtes illic eû reliquerint. VIterius:
 deuerbo uitra tracłaret, coppiṭ̛iterea corrigere muluitudinē̃ ma
 utp totâurbë fon 9 pracicationis, $\mathcal{Q}$ fanctitatis elus fieret, $\mathcal{Z}$ exi reet fama puniuerfam regionēde illo.hrccipfe. Sed Paulus diuer: fum quiddāin epiftola fuadicitidet mifericordiāañis Ogefiphori domui, quia fape me refrigerauit, $\mathcal{Q}$ catenä meänō erubuit, fed cü Româu uenilfè, folicite me quafiuit, $Q$ inuenit.Confeturerba Pauli,acLenonis huius, hici inquit, conduxdt fib horreü publicís lleOnefiphorus catenâ meã non erubuit $!$ nififorte cû catenaè みliquo carcere Romã Paulus profugerit, qua feliberare nō pote
 undiç de eo terebaí, \& côcurfus hominü ad eû́ fiebat. Wle uero Onefphofy dicit folicite fe quaefiuife, ac uix tandz inter catenas tnueniffe, mirü $q$ fama, quax de Paulouolitabat, illac ef̆ nõ pduxe: sit.Atç in hum c modít totãillä palfionẽ, 82 alteram Petrs poffem: Guppilare, fedpprij uoluminis hoc ciâ effetnegociü. Hace ē̃ pau* saideo refello,ut thaximũ eorum oftendả meadaciü, qui pafiō̃et has cōmentitias, $\S$ in certo authore natas, in Liní tranffundunts Non enim tâ rudis fiuerat Linus, qui tunc Paulo adharrebat, cum
 mocófundereturibl Paulina, 8 ddiuerfa fripferitabeo,Qdi idé fentirē $\mathcal{O}$ de Egelippo: qualiter enim homoille poft mulcatépa. raRomãuenies, hiftorix fexuare potuiffet ueritať̌ Quineç red gefte aderatip §ennegs Roma illatēpeffate de forum paffionibus quicquã íibicófcia erat: © quidē multis poftegefppǘ toibus fan: bulambancfuiffefřācertum eft.

## Cauillus Quintus

Atecclefia Romana,uerba expaffione Lini,quẽ tulenonépo stus aliquem, quàm Linû́ fuiffe blałphemas, deprôptaznnuacion

ter czeteràn paflone Petri\& haceponunt uerbatut aüt portáde uitatis uoluitegredi Petrus, uidit fibi Chriftư occurrere, $\mathcal{E}$ adost răs eum ait, Dñe quo uadis!rñdit ei Chrifus, Romãuenio itetũi drucifigi:Et ait ad eũ Petrus, Dñe iterũ crucifigeris? Et dixitad ef dñs, Etiã, iterücrucifigar.Petr? aût dixitdñe reuertar, \& Requar: te. Et his dictis, dñs alcenditin colữ: Petrus aũt profequute elt eüs multo intuitu, atop dulciffimis lacrymis. Et quo id magis factum: credaturg hactenus extatibiloci exzedificatum facellum, ubi hace' babitafuntuerbas.

## Refponfio.

Bene habet, $q$ uniuerfalis ceclefia fanctaprophaní fioc ment daciû contra Chrifum, contra Paul氏̌immo cōtra ipfümmet.Pes: trum, ac fidẽ catholicã nō decãtat: Oriẽtales enim ecclefix, qd̛ fat frio, \& mulí etiãín occidente fideliumhãc uocẽ nō recípiût. Roं thanã uerd ecclẹfã hæc mendacia approbare,profiteri, decãtare quid prohibet'qux mendacís eftalioqui refertifima spotuit' ne' dif(cipulus apoftolicus hæec portenta horrëdilfima tōto costuifide lium fcribere, utiã Chrifus Petro occurfurus tiunc è coelis defcẽz derit!Et tanquàmPetrus Chrifiuerbis admonitus, nurfum Roz由nä fefe recepit fribus ea, quæ euenerãt nunciafurus. Quid Petro? em̄ hac fabula apd' eos promouiffetnō intellige,quàmut pro fes ductore," 8 mendace haberet̃ab oibus . Quiquondả ad ludxos' de Chrifto loquutus, iut Actuũ habeítertio, dixerat: oportet qự dem colum lefum Chriftũ fulcipere, ufop in tha reftitutionis oms niũ que loquutus eft deus pos fanctorṹ fuorum, à feculoyprophe: tarum. Quồ tunc ergo coelü,ternis Cłtrifũ̃ reddideratañ cõfums: mationem omniü, guæcirca die iudicitprimú eff htura, dicentis bo etiã Angelis adeos, qui intuebãtur Chrifũ̃ in nube pergente ác colum. Hic lefus, qui aflumptus eftà uobis ificcolũ fic ueniet; quẽadmodũ uidiftis eũ̃ euntẽ in coolư. Quod explanat Matthaxus. de adıentu ciufdë́ad iudiciũ. Videbunt, inquit, filiũ hominis'ue;


ce quàm inconueniat credere, ut unquamChrifus in eá perfona, qua à nube correptus in coelü deuolauit, in tẹrras defč̄derit. Sed reuera ad diē iudicï primũà fidelibs expectatur reditur9, utad eā fentẽtiam Pfalmifta quoq̧alludit:Dixit dñs domino meo, fede à dextris meis, donec ponãinimicos tuos, fcabellũpedũ tuorũ. Vn: de nunquam adhuc perfonaliter defcendiffe crediť, ut alicui fans ctorū̃ in terris apparuerit. Eñuero in coelis femp apparere digna tus eft, $\mathcal{K}$ abinde ad eos $\&$ loqui. Stephanus eminintendés in coze, Ium uidit gloriāđei, \& lefum Itantẽ à dextris uirtutis dei. Et Paur lum appropinquantẽ Damafco fubito circumfulfitluxde coelo, quị cadens in terrã audiuituocem dicentẽ fibi : Saule Saule quid , me perfequeris:qui tremens ac ftupens dixit, quis es dñe $؟$ Etille: Ego fum Iefus Nazarenus, quem tuperfequeris, quod ille de fua cộuerfione mirificătưillic cư ludæos altoquitur . actuum . xxij. tū̃ ubi apud Agrippam, \& Feftumprefidem: actuum.xxvi. dataei fefe defendëdi copiaproprî́s uerbis atteftatur :Cũ irem (inquit) Damafcum, cum poteftate $\&$ permiflu principum facerdotura die media, in uia uidi rex, de coelo fupra fplendorẽ folis sircumfụd fiffe melumen, EtPetro olim, an gentibus predicâdum fit Euan gelium hallucinahti, non quidem perfonaliterChrifus apparuit, fed in extafim rapurum, ne quid commune diceret, acimmü̃dum edocuit. Etnufquam prorfus poft afcẽfionem fuam alicui fancto rum apparuiffe, in eo habitu, quo poft refurrectionem fuam, per dies quadraginte conuerfatus eft cum difcipulis, conuefcebas cur, 8 loquebatur eis de regno dei, Chriftum in facra feriptu ra legimus ,imò nec aliquando appariturum prius, quàmdis es iudicij uenert, credimus, fide catholica Chriftiani inftructi. Quantum flagitium ergo tanta contralegem deimendaciorum :fimulacra difcipulo apoltolico attribuere, quibus bonum ille unts tutis fpecimen de fere prabuerat, eorum'̛̣doctrinãpulchre pers catluit: Poffem hic 8 de facello, qd' in huiq mẽdacī robur extrus cự̂eft, non nhil dicere, \& probare copiofe:nullữ facellü, nec aliz quambafilicam ad aliquot annorũ centurias Romx, \& locis ei
adiacentibus exadificärafuuffe, fedChiriftanos inlatebris, $\&$ fpe Iuncis fubterraneis côuenire folitos uel ad mortem domini annî ciandam, uel hymnis $\&<$ orationibus Chriftifuffragium, $\&$ diuit nam gratiam ibi demerendam.

Sextus cauillus.
Marcus Euảgelifta Petridifcipulus, à praceptore admoniturs Romæ fcripfit Euangeliū.Quod Petrus dü audıuit, \& approba uit,ecdefre ad legendü authoritate fua edidit, ut\& Clemẽs libro informationü fripfit, \& Hieronym 9 de uiris illufrib9 meminit. Dequs Petrus in fua epiftola loquitur: falutat uos Marcus filius meus, quip oft confriptũtandẽ Euangeliũ Aegyptüperrexit, 8 e prims Alexâdrix Chrifū annunciảs, illis ecclefiã côftituit, exants latis'́s laboribus, Neroniani imperij anno octauo uita functs efts
 nauit. $r$ Refponfio.

Qui Clementiadfcribunílibri, minus eftatú eis credere, qü corũ̃ quidã̉uppofititij funt, ac falfoClemẽti adfrnipti:quidã ucro magna exparte deprauati,ac erroribs infecti, utiā̃antea probaui mus. Itaģ fciendũ $\nsubseteq$ in noui teftamêti libris, duos Marci cognoie fuiffe infignitos inuenims, quory priordicebat loannes Marcusi Et de hoc legit̃actuữ. xiî, Quod Paulo cũ Banaba Anthiochiat inter Próphetas, \& Chrifti nois doctores exeunte, pofteaquam uifumeft firitufancto, ut ad opus minifterị fegregarent̃, fenio res impofitis fup eos manibus in minifteriũ eosmõtirmarũ̃t. Quí profecti in Seleutiã,uenerữt tandê in Cyprû́nfulâ, \& Salamina ciufdẽ infulx urbẽ̃ Chrifû̃per Synag̊ogas annunciantes, quibus erat adiuncto \& higloannes, qui cognoiabatur $\mathfrak{M}$ arce, nốrepro b9 quidẽ minifterio. Poftquã aũt pueserunt Paphũu urbẽ in Cys pro infula fitã, \& inde nauigare uellẽt Pamplifliă, iã dicto Ioãnes
 - 8 pofthac Anthiochiã. Quò afcẽdentib9 poft alifua tpm inter* ualla Paulo\&barnaba, \& aliquâdiu Chrifüuilis dorêtibs,dixit ad -Barnabã Paulorreucrtentes uifitemp frës p uniuerfas ciuitates; in q.ibus
quabus prädicauimi uerbû drii,quō̃e habeât,Act.xv.Barnabas uerofecî́uolebat affumere $\&$ loannẽ cognomẽtoMarcũ, qpri demiam ab eis defciuerat, fed Paulus häc rogatü habuit,ne id fȧ ceret, $e 0$ Q nõ cõueniat cum deinceps in mun9 cuăgelicum reafs fumi, g antea ab eis defecerat. Et pgentes Pamphilia relinquens ${ }_{3}$ difceflit Hierofolymã.Ethinc orta eftinter eos diffenfio, ita ut als terutrum fepararent̂. Nâ Barnabas affumpto Marco perrexit Cy prum. \& Paulus electo Syla recepit fe in Syriã $\&$ Citiciam. Quï quidẽ Marcus Barnaba ob nomen Chriftion Cyproimpijflime trucidato, $\Phi$ Aegyptü tandẽ iter occupauerit,nemo it ingicicias,cú Philo magni nois lcriptori Alexãdria urbe Aegyptipropè oftiüu Nili ifta, Chriftinomẽipfum annüciaffeprodat.EtPetry ex Chay ro,hocef Babylone, quã Stephanus \& Ptolomaus in Aegypto fitả effe tradunt, 'epiftolă frribens ipfrts meminit : falutat uos in. quiens,Marcus filius meus.Credibile eft enimhuncMarcum Pe tro familiarem fuiffe,cum Alexandria nõ proculà Chayro diftet, Etde hoc Marco multa figmenta reperiuní: Primüup dum credi derit in Chrifũa amputaffet fibi pollicem, ut facerdotioreprobus efficerêt:déinde g Romà frripferit Euãgelium ad uota Petri,qd protins falfum elt: Nufpiãeñ hunc Marcum̆n pinde utnec Petrü in libris Canonimis Romæaliqñfuifle inuenimus.Et fcriptoreua rietas mendaciü hocdeclarat.Hieronym? eñ.Clementis author tate fcribit, Marcum rogatumà fribus Chrifti Euãgelium fcrpa Iffe.Alì uero, quork è numero \&Platina nõ ignobilis eft hiftos ricus, tradunt $\Phi$ Petrus Romanorum p̃cibus motus, Marco quf ad hanc rem uidebati idoneus, Euăgelin côfrribendi negotiumín


 cipulos fuiffecrediderãt, \&ideo quicquid de utroçl legit, ad unit falfo retulerypt. Alter näqq fuerat Marcus , noie Ariftarchus quí cooperator, \& difcipulus fuerat Pauli,de quo ipfe in prioric capti ufrate fua,qua biennio Romaz ̀̀ Neronedetincbatً, ad Philemos
nem [cribens mentionemfacit : Aalutant te Marcus Arifarchiuss Demas, $\propto$ Lucas adiutores mei. Deniq̧ ubia fecundatión mas L - $n^{9}$ deuenit Neronis, 8 ingrauefcente atate, ac laboribs cõfectus diẽ obitus accelerare uidens, Timotheóq́ è carcere faribens, ciur dem Marciiterum meminit : feftina ad me uenire cito: Lucas ē̄̆ .mecü folus eft, Marcumitaq affume, 8 adduc tecũefteñ mibi utilis in minifterio. penulă,quã reliqui Troade Aprd Carpã,uez niens affertecum, \& libros,maxime autem \& membranas. Qd lacobus ille Stapulenfis nõ oïm deterrimus apoftelics interptes, pulchernime exponit inquiens: Lucã fecum habebat Apoftolus, Marcum autem mandat obnixe, \& membranas quax apud Car* pum erant deferri. Sed ad quid nầnifi ut Luce \& Marco, electis 2 fpiritufanctodiumis frribis, eas relìnqueret ad reponendũ fann ctum Euangelium. Quid\&pertus his uerbis dici poterat, quàm quodMarcus Apiftarchus, 8 n nō. Ioannes Marcus factum Euan gelium cöfcripferit, qui facile Neronis impexipannos fuperauit, cum apofolus circiter tredecimum eiufdem imperij annum, epi fọlä hanod cribens, eũ fibi à Timotheoadducí poftulat. Neơ̧ idē̃, ne, quem id moretur, Ariftarchus, \& Ioãnes apud Hebrreos foz nat:Ariftarchus ē̃ ferinde Febrais fignificat,\{ac fi dicas fufcítäs coronã.Ioannes uero gratia dñi. Ex his euidentiאime patet, fabu

## $r$

6 lam effe quiod de Petro; \& Marco quidam friptitant.

Cauillus feptimus.
Philo Iudzus, uir literarum pollentiflim?,fubた.Caligula àg ${ }^{\text {E }}$ te fua Romả miffarius factus, dum nonnihil periclitaretur fecuns da.uice fub.Claudị̂ imperio illac remiffus, cữ Petroapoftolo de nōnullis cõtulitreb? \& tãarctiflimas feč̃̃ iniit aficitias, ut tãdẽ, quoties mõ licuit,in libris fuisChriftiapos honeftis traduxeritlau dibe: Etin Ioannis Marci praconiis, plenolibroftérfaret̃, ut Hies ronymus in libro de'uiris illuftribus prodidit.

Refponfio.
Has namias uel folus rifus potis fit explodere. Quinam Philo hudaus fub Claudifimperio, Petrum Romar cõuenire poterat,
quem numquáetiã Romre fuife toòtiam rationibus perfiuafimuss fiquidê Paul in fine imperiij Claudij Romanos literis fuis fidef, acuirtutũ admonês: $\mathbb{Z}$ omnes prébyteros feniores, 8 muneris euangelici coadiutgres, tamen etiä quofdãplebeos \{alutans,folis Petrine tantillum quidem meminit. Tandem quarto Neroniani imperii anno Romam perductus,,Petrum illic non inuenit, \& bi ennio ibi exiftens nullam ecclefiá eius falutat nomine. Lucas ad quartūulg Neronis annum Hiftoriam apoftolicam Bomafrri* bens, Petrinullam'mentionem facit,Paulus decem praterlaben tibus annis, fecundario Romæ captiuatus, nullum Petriprafidiü fenfit,fed ab omniby ferè deffitutus, rẽ euangelicam cüuno Luca tractauit.fin uero ea ratione Philo Chriftianos laudaffe putatur, وcum Petro inierit amicitiam, egoin Iudxa potius id contigiffe crediderim, ubi Fetrus Chriftü prredizando retatem fuam côfum pfit, 8 mortem inibi paffus eft. Aut nunquid ¢olus ludrorū̃ Phi IoChrifti nomen dignis Encomiis extuleric!lôephus eñ;qui nō commemoratur alicubi Petrum uel uidiffe, uel amicitias fecū pas ctum fuiffe, tamen adeo honeftam Chriftimentione ibsuis de an tiquitaribus fecit libris, ut interimm mirum uideatur, è tam peruica ciffima gente, aliquem reperiri potuiffe, quft tantolaudis pracos nio Chriftür extulerit.fed quid mirü̆ Iofephum talia de Chrifto dis xiffe, cũ $\& ~ d x$ monum legiones Chriftũ pradicare cógerentur: Cuius $\&$ nos ueritatem in mulcadifrimina perductamnunc de fendimus, fcelexa'̂́, \& errores occidentalis Babylonis patefacimus, premia immarceffibilis corona ipfius benignitate dubio ${ }_{\text {p }}$ cul adepturi.

## FINIS

Difachon ad Lectorem.

Quicquid ideft,uanum, uero fenteriusipfo, Syncėte trutines lector amice uelim.


