est usque ad Zanemem atque Iustinum primum. Cui Iustino primo Ius-
niornus primus, Codicis compilator, iure sanguinis successit, quem Ius-
niornum quidam filium, quidam vero nepotem dicti Iustini primiuisse
dixerunt. Eodem vero Iustiniano secundus Iustinus successit; cui eodem
sanguinis iure imperium devoluerat. Iustino autem secundo, quam
imperii successio per sanguinem defecit, et tyrannide de dicto imperio
feci Mauricius, qui de notario diversa grauis in imperatorum eleusos
est et ipsum imperium potenti manu occupavit. Cuja temporibus fuisse
perhibetur beatus Gregorius, prout de eo saeis dissueremus supra in titulo
bonorum imperatorum. Cui Mauricio similis tyrannide Phocas successit
in imperio; occupavit enim imperium potenti manu, ac Mauricium inte-
rimi simul et uxorem et liberos. Et sic ipsum imperium nunc sanguine
nunc tyrannide per diversos successores ad Leonem tertium devoluerat
est. Qui Leo, quem inter duos Constantinos imperasset, tempore quo
Stephanus romanam regem ecclesiam, quia idem Leo in haeressem lapus
abhorrebat De imaginibus atque sanctorum, quem idem Stephanus gravi
pressura premeteret per Desiderium regem Longobardorum, petitoque
auxilio ab ipso Leone tertio quam illud praestare renuerit, Adrianus papa
prefecti Stephan successor ipsum Leonem privat imperio, ipsumque
imperium de Graecia transulit in Germanos in personam magni Karoli.
Post cujus imperii translationem, imperium iure sanguinis in filius et ne-
potes derivatum est. Karolo enim magno successit Ludovicus filius;
Ludovico etiam successit filius Lotharius; Lothario vero idem alter filius
Ludovicus; et sic per plures successores ipsum imperium ad tres Othones
pervenit patrem filium et nepotem.

Quomodo ab annis circiter quadringenis mutata est imperii
omniumque Christianorum regum successio.

CAPUT XXVIII.

Postea vero quam ipsi tres Othones in ipso successerant imperio, consi-
derata magnitudo imperii et potentatus, visque magnitudo ipso imperi-
io subjectis non congruere subhominibus non praestantibus, in ipso
imperio cessante maxime debita sanguinis successione, cum decreto et
auctoritate Gregorii V papae ordinatum est ut de caetero imperium per
electionem in posteros deveniret atque denuo eligeret per ipsos officia-
les imperii; quorum tres ecclesiastici fuerunt, caesi etiam tali, et in causa
discordiae et parnatis septimis decernentur. Ecclesiastici vero fuerunt tres
 cancellarii archiepiscopi: Moguntinus cancellarius Germaniae, archiepisc-
copus Treverensis cancellarius Franciae, archiepiscopus Coloniensis can-
cellarius Italiae; laici vero Marchio Brandeburgensis cancellarius, Palai-
nus comes, sexus duum Saxonicum qui scutum est portans imperatorem
ensem. Septimus vero est, qui hoc sibi quadam consuetudine vendicavit
rox Bohemae, et primo dux, dicti imperii: pincerna, fili enim Bohum-
tantium, quam caeteri discordant et sunt in paritate. in electione convenit.
Primum vero omnium, qui ex supradicta ordinatio imperatoris procedebat
fuit Erichium dux Bavariarum; et vacavit imperium ante eius electionem
bienno. Qui Erichium habuit in uxorem sanctam Cunegundam, et ambo
in ipso matrimonio virginitate observarunt usque ad illorum obitum,
et inbente sacri evasuerunt et sanctorum catalogo sunt conscripti. Vo-
luique forte Deus hoc ostendere in ipso imperio tamquam in capite
ipsius sacrarium potestatis. ut imperatores et reges intelligent imperiam
et regna non derivati sanguine atque sanguinis successione nisi quosuis
ipse permitteret Deus, illaque ab eo imperatores reges recepisse confide-
rentur. Atque postea quam imperium ipsum toties praeveracavit, et da-
nuo per multarum tyrannidum usurpationem correctum neque emenda-
ri potuerat: voluit ut denuo aliis tempore et per electionem in successores
disseueret, per quam electionem magis idoneam quam sanguis contempla-
retur. Voluique etiam ipse Deus ut ordo eligendum imperatorum ab
ipso Enrico virgine procederet, ut imperatores et reges intelligerent
suum potestatem successionem non in geniis et gratis membris sed natu et
voluntate divina persistere. Sicut enim Abrhaeae per circunscriptionem
in geniis et crebris membris ostendit Deus propagationem ex ejusdem membris
esse futurum, sic imperatoribus ut ipsam membra ab aspirationem pos-
tendit non seminariae esse regna et imperia, sed divino munere comman-
data. Voluique Deus in hujus imperii electione participium praetoriam,
qui in eadem electione primum locum habuerit esset, ad donandam
unionem sacerdotio cum posse sacrae, si quis ipsius sacris po-
tests diu non posset subsistisse. Ego volui atque inquit, Deus ea acepe
imperii mutare successione, quod aceate non modo imperii sed et omnium
Christianorum regum successiones alterare voluit simul et commutari; quum
a circiter quadringeni annis citeram imperii et omnium Christianorum successio-
nes mutatas sint; ut omnes principes et reges intelligent nullas alias
consistere potestates nisi Deus ipse firmeret. Unde de ipsius regum
successionis mutatione vidimus.}

Postea regnum domus, jam ab eo tempore cirta, secundo quam san-
guinum feudum successit. Defecerat enim primo, tempore Innocenti-
 tertii, dum deficiente debita successione idem Innocentius quendam
in regnum successorem legitivavit; de cuius legitimato agitur in decreto
Per venerabilem, titulo qui filii sunt legitimi. Defecte et secundo successo
di regni per mortem beatu Ludovicel Francorum regi (spat Turdulicium
barbarico littera defuncti) et filium suorum. Post sequentes autem defi-
ciente recta linea Francorum stirpis, pervenit regnum ad eos quos de Va-
Ionibus hodie in regno Franciae dominanunt; et quamquam essent de parentela regum secundum quasdam opiniones, nihilominus tamen extranea fuerat a directa linea Francorum, quamquam Dantes poeta vulgaris, comedia secunda, filios dixerit ex quodam Ugone Capeta macellario parisieni tractae origine. Has enim mutationes ipsam regiam Francorum domum fecisse constat ab eo tempore quo imperium a saxo sine in electione regnantis transmutum est. Deceperat enim et per aetatem, non diuturno intervallo, et tertio. Nam regnante Hildebrando quondam inutili regis in Francia, non tulli hic Zacharias Papae nec passus est nobilissimae regni ruinam. Atque supellicium a proceribus regni Hildebrandum tumidum et reclusum in monasterium, ac deinde administrationem regni commissit Pipino qui majordomus dicti Hildebrandi fuerat; atque eumdem Pipinum postea in praeferat regni regem coronavit. Defecit etiam et secundo quum Pipino duobus filiis, Karolomartelius primogenitus et Karolomanus qui postea Magnus proprius imperium et regis cognominatus est. Praemoriente Martello, Karolomagnus, obiit imperio, Francorum regnum a filiis Martelli et Berta conjugi per violentiam occupavit, quae Berta cum filiis non serenissimum Karoli magni et Iudergardis uxoris, se apud Desiderium Longobardorum regem recuperat atque tandem confugiat. Defecit et tertio eadem regis Francorum domus, quam in illa ibidem Karolomagnus imperator ex testamento instituit alterum Karolum illegitimum excubuisse genitum. Quae quisque defecitionibus consuriosis regiam Francorum domum sequentis fere annis quinquies defecisse in ejus successione.

Castellae regni familia etiam ter ab ea setate, qua supra diximus, mutavit successionem. Primo enim defecit quem deficientibus masculis, ubi leibrii successione devenit in Sanctum seniorem Navarrorum regem, ex quo procerestus est Ferdinandus primus Castellae rex. Secundo defecderat per obitum Alfonsi Castellae regis, qui Toletam a Mauris obtinuit; qui quam sine masculis defecisset regnum ad Urracam advenit. Quae ab eodem Alfonso patre alteri Alfonso Aragonensium regi nupti dux est. Haebuerat enim eadem Urraca primus virum alterum qui Raimundus nomine vocitatubat, ex quo filium Alfonsum parvulum genuerat. Ad Alfonsum itaque Aragonensium regem Castellae regnum transmissum est; quamque in ea diutius regnasset, procuratum est divertium inter Alfonsum Urracaque, atque, ex voluntate Alfonsi Aragonensium regis, Castellae regnum in alterum Alfonsum privignum, ilium siquidem Urracae et Raimundi comitii primum virum Urracae, devolutionem est, qui Alfonsum se denuo Castellae imperiorem cognominavit. Tertio vero suam secundam secessionem mutavit quem novissimam temporibus, regnante Petro ejusdem regni legitimus, Enrichus, ejusdem Petri frater illegitimum; nunc enim Petrum vita privavit et regnum, atque ipsum regnum per militarem potestatem occupavit.

Cecisit et denuo Portugalliae regni successio, quam per Teresiam, filiam

1 Prave huc assisterit, aut misceetur Karolus Hildegardis filius cum filio Pipini Bernardi Italici regis.
memoriae Martini regis in Ferdinandum, Majestatis suae genitori et ex sorore Martini geniturum, regnum et denuo translatum est; et per cujus Ferdinandi successionem, intermedio Alfonso quinto fratre, eadem regia Majestas regnat in Aragoniae regno.

Ierosolimitani regni familia defectit per obitum Baldunii, qui ex Gothofredo de Bilone discenderat.


Defectit et tertio ab obitum temporibus Constantinopolitanum imperium. Primo enim in anno millesimo ducentesimo tempore Innocentii tertii, quum civitas Constantinopolitanae & Gallica et Venetii captus est, et Baldusitus comes Flavensis coronatus est imperator in ea, defectit, et secundo quum Palestologorum cognatio armis urbem ipsum denuo occupavit. Iten et jam nunc ultimo defectit, quam in anno millesimo quadringentesimo quinguesimo tertio Theutami Iliam urbem vi expugnavit obtinerunt. Obi omnis nobilissima Palestologorum cognatio exterminate est; quae non solum Graecorum imperio, sed et Armeniae regno, despotiqueque Pelosineresi (qui inter christianorum regnas) computari solitus fuerat externis.
Poloniae regem sibi in regem capere statuerunt, atque his cum eo conditionibus pacti sunt, ut si filius ex relicta regina nascereetur, Poloniae rex de vita sua Hungariae regnum obtineret propter bellum Hungarorum cum Turcis quod in se assumaret, indeque regnum nascente filio, suo masculo procreando, ab eo traduceret; si vero filia nascereetur regio decore donaretur. His iisgruit pacti, Hungaricae regnum devenit in Polonum; quomque Polonos bello adversus Turcos suscepto asse statuisset, illaque Turci pro proxima statuisset simul cum Angelo de Castris tituli sancti Angeli diaconis cardinalis ac apostolicarum sedis legato ac Ioanne Vai- 
voda Hungarorum duce, infelicitate bellorum factum est ut grandis Polono- rum Hungarorumque strage rex et cardinalis ex hostium manum deven- nerint; quorum rex truncato capite, cardinalis vero exhorationes cutis martyrium consummatae. Ex qua delectione Hungari, regni ducatu ac gubernatione commissio Vaivodae, Ladislauum postumum parvulum ex relicta Alberti filiique Segismundi regem Hungariae proclamabant; atque quum apud Fredericum tertiam imperatorem teneretur tutorio nomine, illam vi ab eodem imperatore requirere statuerunt, magnisq; copiis collectis imperatore Fredericum apud Novam, urbem Austriae, se conferentes imperatori indicarunt eorum regem veller Hungariae dare; vel se ad bellum obsidionemque imperator pararet. Inde quibusdam appositis pactis atque conditionibus, Ladislaus restitutus est. Quo qui adolevisset, Magdalenam Karoll Francorum regis filiam et sororem Ludovicu duxit uxorem; post cujus sponsalia quum obississet, regnum ad Matthias Vai- 
vdos filium, regni procurator electione pervenit excepta sanguinis succes- sione. Neque in ea moderni regis mutatione omittente visum est Matthias in regem assumionem. Fuerat enim Vaivoda Ioannes vir singularis tan- taeque strenuitatis in armis simul et consilio ut armis septies, parvisim bellantium numero, hujus Turci patrem maximis consecerit prelis, in ut pene ab ejus fide Turci solitus esset fugere. Neque minori strage modernum Turcorum imperatore apud Belligrum oppidum suum, duce Danubii pertransire coararet, confregit temporibus Calistii pontificis; neque minori praestantia Hungariae regnum, ab ipsis tutatum Turcis, justitia conservavit, et illorum illis regem restituit. Iterum quum Ladislau rex adolevisset, invidia, omnium honorum inimica, quosdam ex regio sanguine pressit ut tanta praestantiae insidierantur. Videbant enim sua praestantia ab universis Hungaris ad eum currunt tamquam ad unicum tutorem; ipsi autem regi praestantis viri clarissimi pacifice non ferentes potionibus (ut a quibusdam traditur) eum occidere dixerunt. Filli vero viri clarissimi, luidiosidam indeblantique mortem non ferentes; vindicati paternam mortem curaverunt; ipsi vero occisores, occisus filios mutuentes neque latus regnum desererant. Interim filli, neque continere valentes, occisores parentis non longe a rege distantes propriis manus transferunt. Idque duo majores filii perpetuatur, quorum apud Tur- 
cos non minus quam paterna claritas fuerat jam experta. Terrius vero filius minor Matthias nomine, licet ejusdem fuisset aehi, nec tamen

1: Devereurent.
Tractatus conclusio cum probatione quod res ecclesiae sunt supra omne judicium naturalis rationis, et supplicatione ad conservationem illarum.

CAPUT XXIX.

Ut ergo, Serenissime Principes, concludamus nostri tractatus opusculum, quia scriptum est per apostolum Paulum prima Corinthiorum capitulo tertio: Sì quis violaverit templum domini, disperdet illum Deum; et in Levisio XII: Loquaturque est Dominus ad Mortem diœnis: loquere ad Aaron et filios ejus ut caveant ab his quae consecrata sunt filiorum Israel, ut non contaminetur nomen sanctificarum milii quae ipsi offerunt. Ergo Dominus. Dic ad eos et ad posteros eorum: Omnis homo qui accesserit de stirpe vestra ad ea quae consecrata sunt et quae obtulerunt filii Israel Domino, in quo est immunditia, peribit coram Domino; dignetur proprie tua regia Celsitudo sacrilegia hujusmodi atque insolentias regia severitate comprimere atque si quid autematur est atque innovatum emergere, atque inter omnes virtutes haeque Majestas tuae deficere videatur ut donata ecclesias ab antecedebant suis distrahi atque profanari tuo tempore patiaris; neque huc possider in tanta virtutibus ac senacentis proibitatis nomen relinquatur violatae deiatis atque religionis, cuius beneficium ac gratia regna possident Celsitudo tua, atque ab hostiis manu et periculos evidentissimus liberat.

Et quoniam Salomone testante, Proverbiorum vigesimo secundo, praevalit nomen bonum divinitatis; eligat potius Serenitas tua in posteros catholicos religiosi principis opinionem transmittere quam divitis atque potentiis; neque res aut fata ecclesiae purae humana sensibilitate tractare, quoniam ab humanis sensibus longe different.

Quoniam ecclesiae facta, Dei esse constat; atque scriptum est: Sapientia iujus tacculi stultitia est apud Deum. Quotiescumque enim eadem tua Serenitas in considerationem principiorum ecclesiae rapitur, et unde dextra sit, illiusque perspicacia et fœnori intelligentia multa: legis humanae intelligentiae excellenti, et quae humanae non possunt ratione persurgeri, sed sola dica atque religione; sicut est corpore corpus resurrectionis, baptismis, Trinitatis, sacramento et alia plurima quae; quae supra omne judicium rationis fuerint, praedica sunt a rudibus atque indocibus, piscatoribus scilicet; atque non illorum sapientiam, humana scilicet, sed ut humanam confundere. Praedicta, saeculi doctoribus imposibili secundum naturam; ab ipsa saeculi sapientioribus credita sunt atque recepta.