CCCXLIV.

Conservatorio puellarum mendicantium

civitatis Forolivensis applicatur summum sc. 500 ex fructibus superexstantibus aliorum locorum piorum.

Venerabili fratri Josepho
episcope Forolivensi

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicam benedictionem.

Praemium

§ 1. Romanum decet pontificem tamquam fidelem servum, et prudentem, quem constituit Dominus super familiam suam, non modo spiritualium providentiam catholicae Ecclesiae, quantum divina bonitas largitur, iugi vigiliae exhibere, sed et temporale circumscipionem praeertim suorum, et apostolica Sedis etiam quoad temporalia subditorum commodo indeinam consultare, caeterum de causa illa omnino solliciti studiis curare, qua communis utilitatis ratione, et republicae bono consentanea esse in Domino arbitratur.

Expositio praecum.

§ 2. Si quidem Nobis nuper pro parte directorum filiorum deputatorum, seu administratorem conservatorij puellarum mendicantium istius Nostrae civitatis Forolivensis expositum est, quod ipsi alias tribus nempe ab hinc annis in conservatorio alme hujus Nostrae urbis Pio nuncupato puellam collocaret, ad hoc, ut istic artem perficiendi canabam, et limine perfectem, quod quidem cum jam ad hanc artem sit sufficenter instructa in hoc conservatorio Forolivensi brevi est regressura, ut ibi per quinquennium moram trahat, ceteraque puellas in dicto conservatorio degentes juxta pacta, et conditiones inter eandem puellam, et predictos administratores conventa perceptas artes edoceat. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, annui reditibus dicti conservatori adem tenues sint, ut vix exponentes predicti aliquam partem conferre poterint, tum menstre debite pensionis, cum aliarum expensarum, ques ad sua alimenta in alma urbe Nostra fuerunt necessaria, eaque properad ad rhombo, praelia, testoria, aliquae instrumenta hujusmodi, nec non aptam canabam, et fini quantitatem comparanda, aliquae necessarias itineris expensas, ac congrua et alimenta in dicto conservatorio suppedindane impares omnino sint. Nobis propriae humilitatem supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaerum.

§ 3. Nos igitur conservatorium, Tenore consensu et exponentes predicti specialibus gratae, et favoribus prosequi volentes, ipso exponente eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, et interdictii, aliaque ecclesiasticae censurens, sententiae, et penitentiae modo, et quacunque de causa latris, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censeentes, supplicabimus eorum nomine Nobis humiliter prorsus inculinati, fraternitati tuae, de cujus prudentia, fide, ac religionis, et in rebus gerendis dexteritate plurimum in Domino confidimus, harum serie commitemus, ac mandamus, ut ab omnibus sodalitiis, aliasque locorum piorum hujus civitatis Forolivensis administratibus redititionem racionis exigas, ac superequantem summas eisdem sodalitiis, ac locis piis non necessarum eiusmod conservatorio pro summa dumtaxat scactorum quingentorum monetae Romanae in totum ad instrumenta predicta comparanda, dietisque expensis supplendam auctoritate Nostra apostolica applice, ac dones; quod si omnes summae hujusmodi insulam conservatum ad dictum quantitatem scatorum quingentorum non esse dierint, tibi pariter injungiatis, ut administratores predictis facultatem imponendi vel annum censum super bonis ad dictum conservatorium spectantibus, vel quodcumque alium esse alienum, eo tamen modo, quo dicto loco pio utilius futurum erit, auctoritate apostolica concedas, et tribus.

§ 4. Nos enim tibi quamunque Clausula salutum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non sodalitiorum, aliorumque locorum piorum praedictorum etiam jura mento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboris statutis, et consuetudinis; privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis superiores, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quisvis etiam derogatoriarum derogatoris, alisque efficacioribus, efficacissimis, ac insolitis clausulis, irritantibusque, et alis decrets in generis, vel in specie, ac alis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores præsentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad premissores effectum, hac vice dumtaxat, specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die septima decembris millesimo septingentesimo octagesimo primo, pontificatus Nostri anno septimo.

Hortatio ad imperatorem Romanum, et Hungaria regem apostolicum, ut amicaliter componeret jurgia soborta super nominatione episcoporum in regno Lombardia.

Carissimis in Christo filio Nostro Joseph Hungarica regi apostolico, nec non Bohemice regi illustri in Romanorum imperatorem electo.

Pius PP. VI.

Charissime in Christo fili Noster salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Reddidit Nobis die ix elapsi novembris dixit filius Noster Franciscus S. R. E. cardinalis Herzian minister apud Nos plenipotentiarius Caesaris majestatis tuae humanissimae litterae die xi mensis octobris datas, quibus ad Nostras xxx. augusti rescripsit. In iis perlegendis vel in more indoluitus, nihil apud te pretiosus, obsecatumque valuit, quibus eince flagitabamus ne spolii per Nos velis apostolicam habe Sedem antiquissimam facultatem conferenda in suis Lombardiae ditionibus episcopatus, abbatias, et prepositurais; omninoque tibi propitium esse, ea collationes, vel ut ad supremum tuam potestatem pertinentes, vindicare. Nolumus plane, carissime in Christo fili Noster, in illis hic tecum ingredi ejus generis consecutiones, quas fuere medio aevi excitate, cum deinceps reditum tranquillitate, Ecclesia regressa est ad vetustam juris possessionem conciliorum etiam ecumenicorum sensu confirmatam.

§ 2. Ab hisce disputatioibus alius prorsus est, atque abhorret animus Noster, ilaque alto Nobis insita, qua te semper prosequi constituimus paterna charitas. Nil solio tamen minus te in Domino rogamus, ne ulli juri tuo, regiæque potestati quidquam derogari putes, si quod certum, dubitatumque ominis est, affirmamus, apostolos, dum fundarent Ecclesiam, et constituerent super iidem presbyteros, atque episcopos, ne suspicatos quidem esse, eo modo in civibus potestatis tuae se invadingere. Hinc honorarem ab apostolis inductum, Ecclesia sibi constantem asseverat, et tenet, qui inde alicui detrimenti supremorum imperantium ju-
ribus sit importaturn. Contra sique in demandandis sacroditiis potestas exercetur, ad nativa principatus jura pertinent et collattivum omne non sancte Sedis solum, sed et epistoporum per universum orbem jus funditus interior, ipsaque salubritatis indicendi, habendique concursus disciplina consideretur, quod ab extimia pietate tua non potest non abesse plurimum: de Lonis vero, quod beneficiis ecclesiasticis pia tua ceterorum fidelium, tum religiosorum principum largitate ac munificentia accesserint, non ignorat majestas tua ea esse, et semper in Ecclesia habita tuisse velit Deo diatia, sancteque tractanda, adeo ut constans omni tempore fuerit patrum, fidelisque populii vox, et sententia, fas non esse bona eadem ab usum, ad quem sunt consecrata di viseret, quod solum illi violare non verulant qui res ecclesiasticas quia Dei sunt, ut Tridentina synodus, post alias eloquiur, a ceterum acervo non discernat.

§ 3. Hec ipsa honorum administratio ne quidquam aliudque suspicione, vel incommodi afferrat, quod regnorum tranquillitatis officere videtur, cavet sancta Sedes, et ipsis Nobis maxima cura esse proponitur, ne cathedralibus ecclesiis, abbatiis, qui eorum ditionum principibus specti sint, aut invisi, de quo ipso certe nec ante maiiores tui gloriosissimi, nec nuper augustissima pares tua unquam dubitari. Peteter illa a Benedicto XIV., ut sibi suaque successoribus indulgentur jus nominandi non jam ad episcopatum, sed tantummodo ad abbatias in Austriaci Italiae ditissimis positas, relicto tamen sancte Sedie tamquam in compensatione, pensionum imponendarum dispendorum ditionis pontificiae jure usque ad hanc rem opera usua fuerat dilecti filii nostri cardinatis Megazzi tum Romans rote auditoris a quo facile id ipsum rescire poteris. Pontificio professus tum est plurimo se teneri desiderio, ut vera ac solida inter apostolica Sedem, quamquam majestatem sancteconsensio, quae ille conduceret libenteresse esse excepturam: ut maxime sibi habebant esse rationem declaravit pontificii decoris quod certe neglexisset viseretur si dimitteret, quod semper sui predecessores retinuerant, aude exercuerant eas abbatias ac beneficia. In faustum tum nomen apud successorum, et posteros remanendum si tunc, ut ille, calamiductu jux tempitum, eamque praerogativaem esse largitum. Deinde cum nonnulla etiam de illa pensionum compensatione dixisset, ad ea qua consecrata essent delabens in presenti, inquit, rerum statu sua majestatis in Italia subditis ad præcipua munera, et honores apud sanctam Sedem sine ullo a cæteris discrimine adimitur, et propo semper aliqui ex illis in cardinalem adequalant collegium, et quandoque etiam ad summam pontificatum evenitur. At si ea quae postulabatur fieret immutatio, praebere se assertor omnino eventurum, ut illi ab ipsis omnibus necessario excitandit, et excelsa. Hec cum Benedicti verbis renunciata essent gloriosissima parenti tua, jam tum ipsa ab eo amplius urgender postulatu pro sua aequitate destinisse reipso novima; maximin apud illam momentum erat nomen ipsum Benedicti XIV., quem, et sapientissimum esse intelligebat, et qui Austriacaque universe domus studiosissimum, cujus animi plura caele gravissima semper idem, cum vivere, indicia dedit, cum et te ipsum in sui pontificatus initio in tanta spem successiones tum recens editum a baptismatis fonte suscipere volsisset, sacroque hoc necessitudinis vinculo adhuc magis tecum, et aposolica cum Sede conjungere.

§ 4. Ipsam hanc ob causam Noster erga te, carissime in Christo fili Noster liberarores esse certe volumus, utque indicere maximo inflammatis desiderium sumus, amice, amanterque tecum, tamquam cum filio pater, agendi, et de proposita, et de alii etiam, quae in his regia dominationis tue primordia multa proderique, quaque Nos in plane mirandam perpetui doloris acerbitatem conceperunt. Sed cum agooscamus id inter Nos agendi consilium per difficilis habitationem extum, nisi os ad os loquatur, in animum Nobis jam induximus istuc ad majestatem tuam accedere, nullamque preterea rationem habeamus longi atque incommodi ille; quod ingravescence et actus Nostri que jam debilitatis viribus, erit peragendum. Ea enim Nos substantiatis maxima consolatia te feliciter allouendii, ecceque declarandi quam simul animo parassimo ad gratificandum libibi, unaque ad ipsas compenendas cum causas suis juribus Ecclesiae rationes. Majestatem tuam rogamus, ut autem hunc nostrum excipias in pigius singularis erga te studiis, quo conjungi tecum omnibus amoris, consensus, nec necessitudinis officinis peroploamis, idque
Ballarium Romanum

a te petimus non ulla privata Nostra, sed communi religionis causa, cui, ut a Nobis apostolici ministerii fides, ita a te patrocinii minus omnino debetur

§. 5. Illi si iustitiei, Deique Ecclesiae, quam hoc praeprete tempore, tutelam a te impolat praestiteris, egregie certe conules, et potestati, et felicitati, et gloriae tuae; atque, ut hujusmodi causilia actionesque omnes per Dei gratiam in te provehatur apostolicam beneficicionem ejusdem benignitatis auspice cesareae majestatis tuae universaque Austriace domi amantissime imperitum. Datum Romae die 15 decembris 1781 pontificatus Nostri anno septimo.

CCCXLVI.

Confirmanitur statuta civitatis Feretranæ seu Pinnæ Billorum.

Pius PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Præmium

§. 1. Paterna cura, quam de Nostri, et Sanctæ Romææ Ecclesiae etiam, quoad temporalia, subditi gerimus, circa Nos urget, atque impellit, ut ex, quod pro fœlici civitatum, et terrarum ditionis tempore ejusdem Sedis regimine, et gubernio provide constiuta esse noscurant, quo firma semper, et illibata persistant, apostolicus munimentis presidio roberemus, ut in Domino salubriter expediatur arbitrum.

Expositio pro causis quibus declaratur municipio statute conditi securis, et ap proxime a cre nuntio legis, atque confirmatur ad Clemen
ti XIII.

§. 2. Exponi sibi ubi Nobis non per fecerunt diecti fœli communitates, et homines civitatis nostræ Feretranæ, seu Pinnæ Billorum, quod ipsi nentes facultatis sibi ad antiquo status statum Montis Feretranæ anno MDCCLI. condito a tunct in humanis agenti Frederico status Montis Feretranæ, et subinde Urbanæstis duce postmodum verò a felicis recordationis Urbanae pp. Vil. praecedens Noster anno MDCXXXII. per quasdam suas in similis forma Brevis die xxv. Aprilis expeditas literas approbat concesso, qua ruribus, imperitum reformandí, corrigendí, immuniendi, et augendi leges municipales civitatis, et status hujusmodi, et cum predicte leges in desuetudinem, et insolventiam, seu abusum, et co


§ 5. Decernentes easdem presentes litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenariae, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac omnibus, et singulis, ad quos spectat, in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabre observari; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos eis causarum patiar aposteri auditores judicari, et definiire debere, ac iriitum, et inane, si secus super his a quoque quavis autoritatis sciente, vel ignaranter contentur attenti.

§ 6. In contrarium faciencibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud sanctum Petrum sub anno piscatoris die decima octava decembris millesimo septingentesimo octauagesimo primo, pontificatus Nostri anno septimo.
ruinae totius cappella non abs re forsan timeri potuisse; quapropter idem praeputius, et beneficiati promptus ad tantum ubi subaudum pecunia non habentes, nec illas ob deficientiam fundamentorum in statu Nostro ecclesiasticid ad consecutum victorib versus supplicari Nobis fecerunt pro facultate alienandi loca septem, et quinquaginta septem centena Montium, quae unice in urbe possident, ut aliquis saltem ea parte expensis praecepti suppleat possit.

§ 4. Nos vero considerantes con- gruum minime esse collegium prae- dictum unico quod in urbe habet, tenensius capituli penitentiarii, pretium quo praeterea ex dictis locis Montium retrahebantum suffecerix posse ad hoc necessarium reparandum omne inchoandum, ita illud postea vel imperfectionem remanisset, vel longius saltum, quam par erat protractum finis in gravis simum ejusdem cappellae prejudicium, idcirco praelato præposito suscurrent existimavimus; ut a dilecto filio nobili adolescente dace Francisci Sforzia Cas arini hodierno patrono, sive a dilecto filio Nostro Innocentio S. R. E. cardinali de Comitis, uniscapulo ejusdem Francisci duci tutore, et administratore per Nos specialiter deputato auxilium peteter.


§ 6. Is vero postquam de quantitate exponas id luxuosid est ratione occurrentem, et ascendentiam ad somnum sectasque sex milliones circiter ceterorum se facit, Nobis aretenes, et scripto resultat ut papiae nomine; nulla quidem cogente obligatione, sed solum ad cappellam ejusque nitorum conservandum prædictum unus sponte subire paratum exoptare, tamen ut simul in quodam controversia cum cap- titulo Basilice s. Marie Majoris exorta revocari capitis in dubium, utam patronatis dicata cappella ad familiae Cas arini, vel ad collegium pertineret, ita ad omnem tellandam questionem, et dubitatem quad collegium praetum, et ad majorem quantum causae collegiam prædictum cuicunque ju- ri sibi quondamquaque super patronato præfato competenti renunciaret, illudque duci Sforzia Cesarini, ejusque descendentibus in perpetuum cederet, itaundince toutum, et integrum juspater- natus pro eo quod pertinent, seu pertinent posset ad dictum præpositum, et collegium non solum quod beneficiaria, sed etiam quod cappellam ipsum ad dictum ducem, et familiae spectet, et spectare debeat, oblationem, et peti- tionem istorum, que nobis aquissima vi sa est, dicto collegi præpositi notam facimus, ut audito collegio legitimam super ea relationem capserent.

§ 7. Convocata itaque soloe solido congregatio sub die xi. septembris proxime præteriti, præputius, et be neficiati prædicti lato animo, et mag- gna cum gratiarum actione liberalem duci patroni oblationem expetientes, usanini omnium votum, et consensione omne istorum, quad eorum collegio, tam vigore Bullæ Sexiæae, quam alio quovis ex capite competere possit, libere ei- dem duci ejusque in patronato succes- soribus perpetuo cesserunt, et renun- ciarunt justa resolutionem tenoris se- quentes videlicet.

§ 8. Fu fatta relazione di quanto è occorso in rapporto alla nostra supplica presentata al santo Padre secondo che fu risoluto nell’ultima congregazione del 11 giugno proseguito per avere la licenza d’alienare i pochi loc withi di Monte spettanti alla nostra cappella, onde potere almeno in parte supplire alle gravissime spese occorrenti per la fabbrica di detta cappella, e conseguentemente fu anche riferito, come essendo stata dall’officio rettore rappresentata al Papa la detta istanza, esso s. Padre si espressa tanto col detto effetto che col nostro Monsignore. Albi proposto di non volere accordare tal licenza, sul motivo di non vedere spogliata la nostra cappella di quel poco capitiutiae che possiede nello stato: suggeri peraltro al detto Monsignore proposto che si fosse fatto ricorrere all’officio sig. card. Conti come amministratore della !eccizia casa Sforza Cesarini per avere quel sussidio che gli fosse piacuto di dare, mentre al di più, e anche al tutto avrebbe supplito la somma mancancia di esso s. Padre, il quale inoltre ebbe anche la benignità di parlare al sottoscritto effetto sig. cardinal Conti. Questi in sequela richiese informazione dei lavori intrapresi, e delle spese occorrenti, ed ordinatosi senza ritardo
agli artisti il ristretto de’ loro rispettivi lavori, e conti, questo si vede ascenderi sulli scudi stemma incisa, e tutto fu esibito al suddetto e/o sig. cardinali Conti, il quale in seguito presentò a nostro signore una memoria concernente la di lui determinazione su quest’affare, e fu di far supplire alla casa Sforza Cesareni tutta la spesa occorrente per la nostra fabrica, perché però dal collegio si ceda, e rinunci a favore di detta ecclesia casa Sforza oggi, e qualunque diritto potesse competergli sul patronato di essa cappella, come più ampiamente dalla ricordata memoria. Sussistentemente tutti li congregati avendo riconosciuta la pia, e benefica intenzione del detto e/o sig. cardinali Conti, e la discretissima richiesta che in essa memoria si fa per il compenso al peso che si assume di fare le suddette spese come sopra, tutti di buona voglia, e con sentimenti della maggior riconoscenza accolsero la riferita determinazione di detto e/o opportunissima alti presenti nostri bisogni, e perciò ognuno del nostro collegio vi prestò il suo pieno consenso in accordare quanto in essa memoria si chiede, facendo a tale effetto libera, e spontanea cessione a favore di detta ecclesia casa Sforza di qualunque jus, diritto, o pretensioni che il nostro collegio possa avere sul patronato di detta cappella posto in questione, di modo che il nostro collegio è pronto anche di venire a qualunque altro atto, che si credesse opportuno per maggior validità, e fermezza della presente risoluzione, e per tal motivo ha dato tutte le facoltà necessarie, ed opportune al signor don Domenico Mattei camerlengo, perché a nome del collegio, possa legittimamente venire a qualunque atto, e fare quanto si crederà conveniente per l’esecuzione di quello che si è di sopra risoluto.

§ 10. Non obstantibus constitutio
tibus et ordinationibus apostolici
bis, nec non dicte cappelle etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roburatis statuts, et consuetudinibus; privilegis quoque, indulgentis, et literis apostolici in contrarium praescriptorum quomodo oblit concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores presentibus pro plenae, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentis, illis alias in suo robore permansuris, ad praescriptorum effectum, hae vice dumtaxat specialiter, et expressae derogamus, ceterisque contrares quibuscunque datum Romae apud stantium Petrum sub annulo piscatoris die decima octava decembris, millesimo septingentesimo octagesimo primo, pontificatus Nostri anno septimo.

Joannes Bernardi Secretariorum.
Hornilia habita in ecclesia s. Ludovici Gallicae nationis in consecratione R. P. D. Francisci De Bernis episcopi Apollonii in Macedonia.

§ 1. Antequam huc hodie, venerabilis frater, accesseris, spectum tibi explorandum esse debuit: quid illud fuerit, quod per sanctam hanc ceremoniam perageretur; tamen et ex ipsa hujus ritus gravitate, et ex verborum pondera, quia in hac episcopali consecratione adhibet Ecclesia, adhuc altius in animam tuum illabi potuit, qualem quantumque receperis dignitatem, in quem fueris auctus ordinem, quo charactere insignitum. Magnum certe extimatumque delatum tibi per Nos est officium, dum te a privato sacerdotalis vitae statu ad episcopalem educimus, interque Ecclesiae presules primoresque constituimus. Sed quanto subtiliorem te in gradum consecrande perspicis, endem putare debes non tam honorae, quam vitae morumque sanctitate, Christi doctrina, sapientiaque contineri.

Episcopi Pauli tum habebit in partibus in fideliis, non sunt exspecta a quo visum est episcopali.

§ 2. Hanc quidem tibi natu oculos proponimus, ne exemptum te ab episcopali munere magno parte arbitriris, quod institutus sit titularis episcopus, seu in ejus ecclesiae titulum, quae jam dumum infidelum subjectur potestatis. Cum enim illorum armis ac dominatu ab antiquis sedibus exple- rentur episcopi, neque amplius in suis dieceesis residere quisquam eorum possent, retinere tamen deperditionem ecclesiarum memoriam nomenque placuit, ut qui deinceps in titulum subregnantur, una cum ipsa praecepta in se recipiant sollicitaem Deum pro amissi regis reditu deprecated. Ne tamen illi aut ostii, aut vagatio sus processionem de se facerent, adhiberi excipi sunt ad magorum antisimum curtam per ministerium suum sublevandam. Proinde nequaquam videri possunt titulares episcopi, et nulli proprique adhibi diœcesi, ab episcopibus exempti numeri, iis presentem, que ipsum episcopum ordinem consequatur.

§ 3. In hujusmodi opus, in hoc militiae genus assumptum te, venerabilis frater, a Nobis puta, dum ad episcopalem gradum extolleris: quod certe in animo habebat, jamque tibi, in quo contenderes spatio, designabat, qui te Nobis commendavit venerabilis frater Noster Franciscus Joachimus S.R.E. cardinalis De Bernis. Etsi tecum ipse sanguinis propinquitate sit conjunctus, tenuitque filii nostro loco habeat; tamen ea, quae Nobis de te affirmavit, tuque causa petii, adeo aequa visque sunt, ut Nos facile, quo jam Nostra sponte indecebamur, impellere. Noveramus pro facto, quod inde tu esset, qui moveres, quam ad ecclesiasticam, ac sacerdotalem vitam, cui jam nomen dederes, conformatus animus, ac puritas ad quodcumque te munus vocaret Deus, suscipiendum. Itaque non solum te in episcopali dignitate constituere, sed et Nostras imponere tibi manus votivum, ut adhuc cumulatius constare possit, quantopere et Nostrae, et illius de te spei amoreque tribueremus. Votivum preterea huc Nos ipso ad s. Ludovici Francorum regis ecclesiam transferre, atque in hoc Gallicae nationis templo consecrationem tuam perageri, praedecessoris Nostri Benedici XIII. exemplum sequi, qui in festo sancti Josephi die aani MDCXXVI. hac in ecclesia cardinalis de Polignac in Auxi- tanum archiepiscopum consecravit. Amplissima sana est, atque ornatissima sacra huc edes, ac multis a Sexto IV. privilegiis jam tum decorata, cum eo annuente ejusdem sancti Ludovici cultus huc fuit ex arcto et angusto loco translatus, neque minori nund magnificatia ac dignitate splendet, quam quae obin in proxima, etiu es parva, admirabatur ecclesia ad thermas Alexandrinas erecta, antequam incedii conflagrasset; quae scilicet ap. Silvestro dedicata sancti Salvatoris nomine, fuit postea a sancto Gregorio Magno consecrata. Quibus omnibus de causa sanc- sus Nobis hic locus est ad hanc tum consecrationis ceremoniam peropportuni- nus.

§ 4. Sed ut ad episcopalem tum Apollonii statum veniamur, quem jam decreto consistoriali tibi assignavimus, eam ecclesiam ipse nosti infidelium domino oppressam esse; prōinde ejusdem, si non curam, at minus certe divinam obscurandi clementiam pro illo, qualscumque est, grege viendidam, atque ad sidem revocando tibi commissum existima. Sed cum pluralitye virium in regionibus posita antiquitas nomina urbes essent, a Apolloniis in omnium noncupate, cui gentes aris ibidem, ac templum diecaverat; opportunum hic videtur, qui tu isthec Apol- lonia sit, expone re. Sita ipse est in Mac- cedonia, ad Atho montis radices, qui
pars est multis illius, quem sanctum deinceps ob monachorum eremos, ac quamplurima in ipso condita canonia nominant. Ex ilis monasteriis alicum insignibus adhuc innumeris librorum bibliothecis, sed nullo incolentium fructu, qui vitam illic non in studii, sed in utriusque oratione, labor traducunt; nihilatem minus in suo sunt pertinacissimi schismate, quod in eorum animis multo altius insertum seculi XIII. fuit per Gregorium Pamant Thessalonicensem archiepiscopum, quem illi propere inter sanctos impie recensent, ac tanquam thauamagurum publicum etiam precibus invocant, et venerant. Apollonia ad ortum habet Ambiphilum; Thessalonice ad oceum; hujus suffraganea sedes est, in patriarchatus Romano constituta.

§ 5. Neque tamen hic inquirendum, qui praesens ilius urbis status sub infidelium imperio sit, sed praeterea considerandum, quod ejus nomen extollit maxime, illac transmissae doctrinam gentium, cum Philippis ex sacra Thessalonicae una cum Sibco Silvano pergeret; ut in actis apostolorum cap. 17. v. 2. in haec verba legimus = Cun autem perambulasset Ambiphilum, et Apollonianum, veneratum Thessalonicae, ubi erat synagoga judaeorum, sicut cum quorum non praesens tibi non episcopus, tantaque ecclesiae nomen futurum sit, quum facile una et magni illius apostoli, et epistemorum recordationes, quas ille vel Athenis, vel potius Corinto duas ad Thessalonicenses perscripsset; propereaque ex ea ipsa Apollonium cum Thessalonicensibus propinquitate, ecclesiastrique conjunctione existimare potest ad te praeterea pertinere ea, quae cap. 2. prius illius epistola memorantur, videlicet = Ipsi seulis fratres in pristum nostrum ad vos, quia non inanim is, sed ante passi multa, et contumelios affecti, sicut scis in Philippis, fiduciam habimus in Deo nostro inibi ad vos evangelium Doi in multa sollicitudine = Quibus quidem, alisque sequentibus verbis b. Paulus juxta sacros interpretes significare perspicue solat, quales esse, qualiterque se exhibere novius episcopos debent. Primo igitur ab ingressu ad episcopatum incepti, cum dicaret = Adventus non inanimis - non sae fructe scilicet, quamquam aliqui, quod sine laetitiae esse esse viros possimus, non edificant, sed destruent. Prossequitur porro, ac indicat Paulus, quod doctura episcopi esse debeat = non de errore = qui mores = neque de immunditia, neque in dolio = parvidicet, simplices, ac recti = neque in sermone adulationis, nec quaeque ab hominibus gloriam = neque a vobis, nec ab alius, sed Deo placent, qui probat corda nostra = Pergit deinde, et in utraque ad Thessalonicenses epistola, multa eisdem credenda propositum, eosque in horum fide, atque in servandis traditionibus magnopere confirmatur.

§ 6. Hunc in modum tu ipse veni, frater, commactum, aequo instrumentum habere animum debeat, quam si ad tam Apolloniae ecclesiae introire. Introitus quidem in eam, quae tua non est, cujusque de evisbus ad se singulariter cura non pertinet; in Albinensem sedicet, et cum adesse per se ipsum non posit cardinalis consanguineus tuis, te in eandem ad subsidiam prastandam operam consulto imimits, non pro sua quies, et voluptate, ut Hincmarus exprobavit mysticorum satietatem, qui presentem in Gallis redivivo excitantem choreepiscopos, ex illorum generi, qui consecratio episcoparem recipereat. Cardinalis enim Noster abest ab Albinensi ecclesia, ut apud Nos, ac apostolicae hanc Sedem ministerii munere fundatur a christianissimo regi jam multis ablatis sibi commisso; quo quidem ita fundatur, ut in utriusque nostrum egregie satisfaciat. In haec tamen absint suae ab episcopalis officii exercitatione non desistit in Albaeensi inquirum ecclesia, ad quam ex Albinensi transitus est, hujus tamen retenien per apostolicae consecratione administratione. Absens illi corpore, at praesens spiritu, quo magis edem consensere, te ipsum intuere suspendat, sub quae sollicitudinis maxime considerabunt tubatum quin ipsum absens in eius consilia, sponde quae sollicitudinis maxime conscius tuamque eum emittit suo; ut pro se adesse Albusinibus, et tam nominis, quam cura atque amoris similitudine salvari eum gregem de pastoris sui desiderio posses; in quo certe Paulum imitatus est, cum Timoteum ad Thessalonicenses miteret; ad eoque scriberet = Nominem habeo tam unanimum, qui sincere affectio pro vobis sollicitus sit = (1. Corinth. cap. 4.)

§ 7. Tanto igitur magis tibi, venire, sanatidem est, ut gravissimam hanc de te cardinalis apem, ac maximam Albiniam expectationem sustine redeas, tautoque majorem patandum est a te operam, contentiouemque exige, quarto major est illius ecclesiae dignitas, atque archiepiscopatus amplitudine. Quis enim ignarat et acti-
quitatem Albienis Sedis, et celebratatem? Jam si illius episcoporum seriem a priscis temporibus memoria retene-
miss, in eadem; et sanctissimos viros et doctissimos censeri reperimus, neque minus quam duodecem, qui in S. R. E. cardinalem collegium vocati sunt, merito nominibus. Ex his duo adhuc superstites sunt, alter hic praesens Gentilius tus, alter archiepiscopus nec
Rothomagensis Rupefocaldius, quem nos ipsi purpureo honore donavimus. Ibidem et episcoporum ha-
bita sua sancta, quibus est sibi, moribus, ecclesiasticisque disciplinae, pro opportunitate consultum. Quas ob causas multi e praecedentibus Nostri praedictum ejus ecclesiae se habere rationem pro sua constitutione professi sunt, ut inter ceteros Bonifacius VIII., Benedictus XII., et Innocentius XI., qui eadem ut metropolitana esset, merito sancti, et ut episcopatus juris, subjectis ipsi quinque episcopatibus, exiit. In eam iugum mittebat, venerabilis frater, in qua episcopalis militia tuae radimento pones, tam nobilis, tam amplam ecclesiam, tot exornatam laudibus, tantaque praeclara cardinalis tua consanguinei cura, vigilantia, atque amore muniant.

§ 8. Tn ipsa debes actiones omnes, quas illic gesturas es, componere ad illius voluntatem, consiliumque tibi cerni per spectissimum, quo Albienis ecclesiasticae administratioe jam ab initio moderandum suscipit. Quin ex regendi Albanensium gregis, quae utitur, ratione, facile potes agnoscre, quodem se prae-
are in Albanensem studeat, quoque sit in eundem animo comparatus. Patet omnibus ea ratio, isque ejus animus, ut ex ipsae atque opera, ita et ex egressa illa pastoralii epistola, quam cum primum Albanensem episcopatum instisset, ad clericam, popularumque die xxx. Aprilis anni MDCLXXIV. perscripsi-
ram. In ea praecipue pax et bititas commendatur. His tamquam cardinalibus omne versatur et hortationis argumen-
tum = Propositiam, inquit, nobis finem et scipum illico assequi esse vidabinur, si vos omnes in charitate radicatos, et fundatos, studiisque accen-
sos pacis conservandae sempiterne statim inveniatus, atque expetiri licebit. Hac enim duo illa sunt praecipua Christianarum institutiones capitula, ex quibus pastoralis officii Nostri, ac paternae erga vos so-
llicitudinis auspicia doscimus, quibus nobis modo proponentes, etiamque commendantes, mentibus, animisque vestris perpetuo cum charitatem inhaerere, scilicet et pacem = Multa deinde peregit de utaque hac virtute praecor sine, atque ex ipso evangelii fonte deducta dicere. Sed quod tanta molendis hortandi auctoritatis aliius scardere voluit; id sibi statim suscipit, multoque efficacius mutuam in omnes charitatem, et pacem extimuo presentim sua beneficentiae exemplo commen-
davit.

§ 9. Habes jam, venerabilis fra-
ter, quae cogitationes, consilia, opera-
ga tua dirigis, et contendere debeat, valdeque a te petimus, ne quid eorum, qui in episcopali munere esse memori-
avimus, tumquam nou ante oculos pos-
sita habes, assidueque memoria tua repetas, ac revolvas; ut id ipsum in te effici possit, quod b. Paulus in Thessa-
lonicaiisibus fieri cupiebat, cum pri-
~

Exemplum a

apostoli gen-

erum sequen-

dum proponi-
tur.
Applicantur ad quindecim annos fructus abbatie s. Stephani in diecise Vercellensis existentis pro construendis navibus contra Turcaram incursus.

Charissimo in Christo filio Nostro Victorio Amadeo Sardiniae regi illustri.

Pius PP. VI.

Charissime in Christo fili Noster salutem,
et apostolicam benedictionem.

Expositio praecedentis.

§ 1. Majestatis tuae nomine Nobis nuper exposition fuit, quod praealcarum navium Turcarum, seu Maurorum adeo actu sunt numeros, ut litora tum regni Sardiniae, tum maris Mediterranei infra eorum latrociniis habeantur, mariti commutus impedite, publicumque interclusum commercium non sine maximo populorum tibi subditiorum detrimento, quibus sapere contigit, ut sub eorum occultis filiis, parentes, cognatis, amicis, cum navibus, mercibus, ac substantiis suis a barbaris illis in miseram, ac duram servitutem abducantur: quare acerbissimis hisce malis celerrime opportuna afferre remedia, et populus in tam gravem calamitatem constitutis opem tuam, et validum auxilium implorantibus, quamprimum subvenire ardentissime cupis; verum quia regiis militares naves haec tenus constructae ad protegenda litora hujusmodi sufficientes non sunt, regiamque classem tuam veluti etiam magnum magister militaris ordinis sancti Maurii, et Lazari ampliare intendis, ac regiam tierium tuum novos sumptus pro fabricandis alius navibus, eiusmodi armandis, atque instruendis ad succurrendum miseris populis, et ad liberanda a barbarorum injuriis, caedibus, et latrociniis, naves, homines, ad litora tui domiui sustineare impar sit fructus, et redditus monasterii abbatiae sancti Stephani nuncupatae ordinis sancti Benedicti, ad construendas militares naves, easque armis, et hominisibus, omnique hactenus instrumenta instruendas ad propellendos Turcarum latrociniis impetus ad mare Mediterraneum ab hac sceleratorum peste, et collatio purgandum ab tuui status, litora, terras, naves, atque homines a barbaror omnibus caedibus et depredationibus, atque incursibus protegenda imponedere libre, ac licite possis, et valens harum serie concedimus, et imperium. Quocur altera dielicto filio economico generali beneficiorum pro tempo re existenti auctoritate apostolica deputato per presentes injungimus, ac mandamus, ut adimpleatis prius, et satisfacitis omnibus missarum reparationum obligationibus, solutionibus, olibationibus, mercedibus, salariis, alisque quibuscumque supportatis oneribus solitis, et consuetudini, que dicto monasterio, seu abbatiae, ac ejus rectoribus pro tempore imposita, et infra sunt, nec non aliqua annorum fructuum, et redditu parte in miserabilium personas subventorem, et pauperum illorom partium auxilium, pro majestatis tuae pietate, et beneficentia singulis an nias impensa, reliquam fructum, reddiditum, et pro ventum monasterii, seu abbatiae praeclarae partem, dum illud, seu illa vacaverit, tibi respondat, ac responderi faciat, et curat.
§ 3. Volumus insuper, eodemque econo generali pariter tenore præsentium concedimus, ut prodesse et quorum consequenti sub invocatione sancti Ioannis Baptistæ in ecclesia parochiali sanctae Marie Majoris civitatis Vercellorum, alteram vero sub invocatione sancti Laurentii in sua ecclesia in loco de Pezzana nunqua positae, erecta existin, quiaque ut assentur, sunt de jure patronatus dicterunmonasterii, seu abbatiae, vacare contingat, idem modo, et forma, quo lectores ejusdem abbatiae usque in presens consueverit, ut eam nominare rectorem possit et debeat; iamdum ne minus quod Tuscarum praesidio ingruitibus opportunum remedium alferre studemus spiritualiter Christifidelem utiamdem despericem videamur, vel ab ipsi episcopo Vercellensi committimus, ut quosque eadem abbatia, seu monasterium vacaverit, salvis omnibus, et singulis juribus, prærogativis, gratuitis, et indultis, que rectoribus ejusdem monasterii, seu abbatiae, pro tempore existentibus quomodolibet pertinere possunt, vel poterunt; quibus per presentes derogare non intendimus omnimodam spirituali jurisdictionem in terris ad monasterium, seu abbatiam predictam spectantibus exercet, ac duas parochiales de Prerolo nuper, et de Crova nunqua; quod ut pariter assentur, de jure patronatus dicte monasterii, seu abbatiae existin, ut forma concili Tridentini, et ad Nostrae cancellarie apostolice regulas conferat.


CCCL.

Suppressio monasterii canonici rerum regularium congregationis Lateranensis ordinis s. Augustini Novarice existentis, et applicatio honorum pro constructione navium contra Turcas.

Pius PP. VI.

Ad perpetuum rei memoriam.

§ 1. Quanto Nobis catholicis cura sit fidei, et qua sollicitudine, in quantum Dominius Noster Jesus Christus, qui ex alto vocavit Nos licet immortu ad apostolica servitutis munus adjuvavit, debeatam praecaveret, ne unquam ab imperitis, ac impiis, vel a paganorum superstitione veritatis evangelio resistatur, quoties Nobis oblatia est occasio, evidenter isimis provovam documentis.

§ 2. Graia sana sunt, et non parvo mocore lugenda, quæ ex aucto Tuscarum, aliisque barbararum nationum crucis Christi inimicarum numero in littora tum insulæ Sardiniae, tum etiam maris Mediterranei perpetuam, ac ideo non solum publicum commercium interclusum, ac maritimi commenatus impediti existunt, sed, quod non sine intimo cordis Nostri dolore recordamos, plures Christifideles navibus, mercibus, ac substantius suis a barbaris illis spoliati cum gravi animarum sua rum salutis periculo in miserae, ac duram servitum abducuntur: quæ quidem cum ardentem, justaque zelum piétatis carissimi in Christo filii Nostri Victorii Amadei Sardiniae regis illustris,
suamque charitatem, qua suos subditos prossequitur, instituenter, ut omni communiLittle Barbara, Francis Com- Hesban, et Silvium Castellani prater Hieronymum Gatticum, et Aelosium Morbio, qui licet dicto monasterio adscripti, suo adfiliati, in eo tamen habentur jugiter relecturum, consistat, adeo ut duos presbyteros seculares, qui choro insinuaut, auxilio vocare coeit fuerint; cum insuper monasterium, seu aedes canonicalis huissumodi satis pinguis censurum usque ad septem millia monasteriorum notabilium Romanice summam circiter ascendentis sit dotata, qui quidem reddem necessarium quantumdam ad congrua dicte familia alimenta pres-tando minus ulter exercendum, hoc hinc secus omnibus seria, et matura deliberatione pervasis, illud opportunnm remedium futurum fore cognovimus, si pravia ejusdem aedis canonicalis, seu monasterii suppressione, suoi redditus, sicut memoratus Victorius Amadeus rex postulat, ad aequorum praedoctum incursus cohibus concedendum.

§ 4. Motu itaque proprio, et ex certa scientia Nostra, ac de apostolicae

petestatis pleniudine adem, seu monastrium praedictum canonicorum regularium congregationis Lateranensis ordinis sancti Augustini in civitate Nova- riae existens harum serie perpetuo super- primimus, ac exiguimus, ac perpetuo suppressum, et extinctum esse decentius, ac declaramus: monasterii vero prædicti ade a cum annoce ecclesia, ac suas fructus, redditus, proventus, ac bona omnia immobilia, mobilia, ac semovientia hactenus ad dictum monasterium, seu aedem canonicalem spectantia, deductis prioribus, de quibus infra, ad construendas militares naves, casques armis, et hominibus, omnihe bellico apparatu instruenda, mota, scientia, et auctoritate praedictis pariter perpetuo praedicti Victorii Ama-dei regis dispositione, ac arbitrio largimur, ac concedimus, omnes vero, et singulos presbyteros diui monaste- rii hactenus alumnos, quique in eo sunt adscripti, ac adfiliati, nisi regularis vitae amore incensi ad aliam adem, seu monasterium congregationis, et ordinis praedictorum transiture malum, ad statum presbyteri secularis, ac sub omnia modi jurisdictione ordinarii loci, ubi pro tempore eos diege contigerit, ad militarem ordinem sanctorum Mauriti, et Lazari transitorius, ut postea omnes, et singuli usque modo congregatio, et ordinis praedictorum pro- fessores tamquam equites militaris ordinis praedicti habeantur, ac insignia, et habitum ordinis militaribus humismo di publice deferant, quibus tamen expressa praecipimus, ut ipsi in ecclesiis, ac hospitalibus militaris ordinis praedicti divino cultui deservire, omneque personalem assistentiam, quod visserint, exhibere, et praestare teneantur. Ad praescibenda porro orca, qua post suppressionem, et nullorem praedictum erant subeundam animam Nostrum convertentes cum de summa ejusdem Victorii Amadei regis pietate plu- rimum in Domino confidimus, in primis quantitatem anique pensionis mem- moratis congregationis, et ordinis praedictorum professoribus praefiendam in ipsius arbitrium tribuimus, sicuti par- ier illius religionis, ac solicitudini in Domino commendamus, ut in ecclesia dicte monasterio, seu aedem canonicalis adnexa divinum cultum servari, ac hie legata, ac fundationes adimplesti student, et caret. Ac demum idem Victorius Amadeus regi, ejusque futuris successoribus unum, vel duos, pront, et quando ei licuerit, ex primoribus mi-
litibus militiae predictae in moderate- 
res predictorum honorum, ac redi- 
tuum administrationi praesidii, elen- 
di, ac deputandi plenum, et amplam 
facultatem, motum, scientia, et aucto- 
ritate predictis tribuimus, et imperti- 
mur.

§ 5. Quocircum venerabili fratri Mar- 
co Aurelio episcopo Novariensi barum 
serie committimus, ut ipse tamquam 
a Nobis, et apostolica Sede specialiter 
delegatus habet presentes soloswiter pu- 
blicanos, cumdum Victoriam Amadeum 
regem, ac pro eo legitimum suum pro- 
curatoorem in veram, realiam, et actua- 
lem possessionem dicit eadis canonica- 
is; seu monasterii canonico rum regu- 
larum congregationis Lateranae ordinis 
sancti Augustini, ecclesiae et ad- 
nexae, et honorum quorumcumque ju- 
xta presentium serie immittat, eique 
in praemissis efficacis defensionis pra- 
sidio assistens faciat auctoritate Nostra 
caedem presentes literas, et in eis con- 
tenta quaecumque ab omnibus, ad quos 
spectat, inviolabiliter observari; con- 
tradictores quoilibet couiscumque stat- 
us, ordinis, vel praemianetius fuerint, 
per secessias, censorias, et penas ec- 
clesiasticas, aliquae opportuna juris, 
et facti remedii, appellatione pospo- 
ta, compescendi. Volumus autem, quod 
reditus, et fructus honorum hujusmod- 
i in conservationem tamen, ac in- 
crementum regiae classis, et non in 
alius usus convertantur.

§ 6. Decemrentes habes presentes li- 
teras semper firmas, validas, et effica- 
ces existere, et fore, suoque plena- 
rion, et integros effectus sortiri, et ob- 
tinere, ac illis, ad quos spectat, in 
ominibus, et per omnia plenissime 
suffragari, et ab eis respective invio- 
labiliter observari: sicque in praemissis 
per quoscumque judices ordinariae, et 
delegatos etiam causarum palati ap- 
ostolici auditores judicari, et definiri debe- 
de, ac irritum, et inane, si secus su- 
per his a quocum quavis auctoritate 
scirentur vel ignorantur contigerit atten- 
tari.

§ 7. Non obstantibus quatenus opus 
sit, quorumcumque piorum benefactor- 
um, seu testatorum testamentis, dis- 
positionibus, codiciliis, ac ulteriori vo- 
lematibus, quas quoad praemissa suffi-
ciunt, et expresso commutamus, de 
jure queso non tollendo, ac de exprim- 
endo vero valore in suppressionibus, 
unionibus, seu applicationibus, illi-
que committendis ad partes, vocatis 
quorum interesse, ac eis Notris, et
Commissio episcopo Coimbricensi trans-
ferendi quatuor moniales monasterii
de Lourígar ad monasterium in civitate
Ulyssiponensi noviter erectedum.
Venerabili fratri Francisco episcopo
Coimbricensi.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicum benedictionem.

§ 1. Exponi Nobis nuper fecit di-
llectissima in Christo filia Nostra Mar-
rianna Portugalliae infans quod cum a-
lias in anteacto nempe sæculo in civi-
tate Ulyssiponensi sagrilegum fortum
non sine gravi sanctissimi eucharistiae sa-
cramenti contemptu faerit perpetramum;
hinc quasi in admissi criminis satis-
faccionem in loco de Lourígar hujus tue
diœcesis Coimbricensis novum fuit e
fundamentis erectum monasterium sanc-
timonialium ordinis sanctæ Claræ stri-
tioris observantiae, ut ipsæ præter cæ-
tera statuta, ac stabilimenta apostolica
auctoritate tunc confirma, die, no-
cunque vicissim sanctissimi eucharistiae
sacramenti adoratione insiste jugiter
teneretur.

§ 2. Cum autem sicut eadem ex-
posto sublungebat, novissimis quidem
temporibus ex munificentia ejusdem
Marianæ infantis in eo ipsom loco
ubi delictum prædictum fuit commis-
sum erigitur monasterium, hinc
to prædicto monasterio de Lourígar di-
lectas in Christo filias Mariam de Je-
su, Marian de Nostra domina, Ma-
riam Candidam, et Mariam de sacra
familia, moniales expresse professas di-
citæ monasterii ad hoc novum monas-
terium in civitate Ulyssiponensi erectum,
seu erigendum una cum istis stant-
tis, ac legibus alias, ut præfertur, ap-
ostica auctoritate confirmatis transfer-
ri summopere desiderat; nobis propte-
rea humiliter supplicari fecit, ut in præ-
missis opportune providere, et ut in-
fra indulegce de benignitate apostolica
dignaremur.

§ 3. Nos igitur, piis memorate
Marianæ infantis votis, quantum cum
Domino possimus annuere volentes, ac
supplicationibus ejus nominem Nobis hu-
militer porrectis inclinati, fraternitati
tuae, de cujus prudentia, fide, ac re-
ligionis zelo, plurimum in Domino con-

G 5 6 2
CCCLII.

Inminuto festorum in principatu Essen-
densi.

Venerabili fratri Karolo archiepiscopo ad Tractum Rheni ad partes inferiores
Germaniae Nostro, et apostolicae
Sedis nuncio.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicam benedictionem

Prominum

§ 1. Paterne charitati, qua Christi
fideles omnes in Domino complecti-
mur, illud maxime consensaneum vi-
detur, ut eorum temporeum etiam
commodorum rationem habeamus, qui-
bus praevertimus illi ad spiritualia conse-
tanda fidei promissioni, alacrioresque
possint; utraque enim ita conspecti,
et constitui debent; ut altera abae alte-
ris nequeant, sed mutua inter se tem-
peratione, quoad fieri poterit, maxime
provehantur; quapropter si praeipue
ad divinam cultum, animarumque sa-
lutem Nostrae apostolicí ministérii sol-
licitudo conversa sit, tamen ex inter-
dum minime neglecta temporem re-
rum opportunitate, non solum imperi-
menta, si quae sint, averti, sed et mul-
to potiora ad eum finem adjumenta com-
parari posse cognoscimus.

§ 2. His inductum rationibus felici-
cis recordationis Benedictum pp. XIV.
praeecessorem Nostrumuisse scimus,
qui nonnullorum catholicorum princi-
pum, et ordinariarum sibi porrectis
precibus aneundo indulsit, ut fideles
populi plenim civitatum, et diece-
sum, quibusdam festivis diebus, ser-
vato in eorumdem festorum vigiliis, in
quibus praeposita erat, jejunio, ac an-
dita tantum in eisdem festis missa,
liberosis suarum artium exercitationibus,
servilississe operibus vacare possent.

§ 3. Cum autem dilecta in Chi-
isto filia nobilissima mater Maria Conquenda
ex ducibus Saxonicæ abbatisa, et prin-
ceps Esserdensi, ad principatum hu-
jiusmodi induitum predictum per Nos
ampliari, immo ad antevendam incom-
moda, quæ ex obligatione jejuniorum
in vigiliis, et audiendi sacrum in festis,
it praestitit, servata sepe evenisse de-
prehensum est, ut eodem Christi-fide-
les etiam a præcepto jejunandi, et au-
diendi missam iis diebus, quibus, ope-
ri vacare permittur; solutos esse apo-
stolica Nostra auctoritate vellimus, sum-
mopere desideret.

§ 4. Nos igitur ejusdem votis, quan-
tum in Domino possimus, obsequen-
dum, et populum conscientia cons-
ulendum esse judicantes, fraternitati
summissi, et laudatis, ut in prin-
picato praecepistis haec Christifideles
omnibus de diebus festis legem, in
quam maturo consilio, et expensis omni-
bus descendimus, auctoritate apostoli-
ca denunecies, et edicas. Retineantur
nempe, ac celebrantur festivi dies Re-
urrectionis cum sequentibus; et Penecost
ses item cum sequentibus, atque per
annum dies dominici, nec non natu-
ritatis Domini Nostri Jesu Christi, Cir-
cumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis,
et Corporis Christi, tum quinque dicati
B. M. V., sivec Purificationis, Annun-
tiationis, Assumptionis, Nativitatis,
et Conceptionis; praeterea retinantur festa
saecularis apostolorum Petri, et Pauli,
omnia sanctorum, sancti Stephani
protomartyris, et minus tantum prin-
piclatorum patrocinii.

§ 5. Sed si aliqui plures patronos
aeque principales haberi coutigerit,
diligenter inquirant, necesse est, venera-
bilis frater, quinam ex dictis principali-
bus patronis potestum cultum, et venerationem in ea vel civitate, vel
oppido vel pago habeat, et in ejus
tantum propria dic festivitates praecip-
sum designes. In his igitur omnibus
festis diebus pro veteri Ecclesiae
sacris adesse, et a servibus operibus
abstineat, et jejunium in eorumdem
vigiliis, quibus adceuntur sit, observare
debeat, et teneantur. In religiis vero
festis non solum laboriosas artium exer-
citationes, et servilia opera permittamus,
indulgentias; sed super eodem
Christifideles a quoque dignum, Seu
jejunii diebus praecedentibus, dummo-
da aliae, vel ratione quadragesimae,
vel ratione quatorviesor temporum, non
præcipiatur, et audieant misam in
predictis festis obligatione absolvimus,
liberamus.

§ 6. Sed quoniam dum populum
conscientiae consultum, et eorum, qui
in inodore virtutis sui paenem comedit,
indigentia providemus, sanctorum ve-
nerationem, et sustulorum Christifide-
num pastoralum minuere non intendimus,
ideo sanctorum, et solenmalium offi-
cia, et missas, tam in eisdem abro-
gatis festis, quam in eorum vigiliis re-
tineris; et sicut prius in quacumque ec-
Christifidelium corda graventer crapula, et obrietae, ac secularibus cognitatis, quum diligenteractum operam dare debitis, ut prophana quaeque, latria, et minus religiosa a publicis locis antefacun, contra vero in conspectu sint illa, abundeque supputat, qua ad invocandm devotionem, prietemque pluri- rimum prodess possit. Quae quidem euncta a spectra sedulitia tua Nobis maxime polemum.


GGCLIII.

Monachis s. Pauli primi eremitae congregacionis Laoticany communicatur privilegia omnia spiritualia tantum, quae congregati noncum sit Montis Ossae in regno Portugalliae repertiur concessa.

Pius PP. VI.

Ad futuram rei memoriam.

§ 1. Credite Nobis divinius dispensationis ratio existit, ut paternam religiosorum virorum Altissimo obsequis sublandabili vitae monasticae instituto mane- cipatorium, uberrime honorum operum fructus aspirante superi favoris au- xilio profere jugiter satiationem curam gereant, feliceribus eorum in via Domini progressibus quantum Nobis ex alto conceditur providere studeamus.

§ 2. Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti illi fratres ordinis sancti Pauli primi eremitae congregationis Lispitanea, quod cum nuper per Nosstras litteras in similis forma Brevis die xvi. novembris anni MDCCCLXXI. rex pra- teriti expeditias, statuta, ac constitutiones ordinis, et congregations praedictorum confirmariterimus, privilegia spiritualia, quae alias religiosis antiquitoris congregationis nunquam sit Montis Ossae

§ 7. Prioni devehemter capimus, ac in Domino fraternitatem suam hor- tamur, ut populos hosce edocendos diligenter cures, quod ad justam, legit- imamque dierum festorum celebratio- nem pertinent, quo adhuc, quae humilitate spiritus adstare sanctissimo altaribus sacrificio, quo studio, quo frequen- tia divinis officiis, sacris consecrationibus, ac christiana doctrina institutionibus interesse delectant, et ut per eos dies

Monita sancta- ra.

Expositio praec- edent.
Bullarium Romanum

CCCLIV.

Confirmatio omnium statutorum confraternitis Aurigarum urbis.

Pius PP. VI.

Ad perpetum rei memoriam.

§ 1. Ad postorale fastigium me- ritis licet imperibus evecti illa, qua pro felici, prosperaque confraternitatem almæ Nostre urbis regimine constituit, atque ordinata esse nosciatur, ut firma, atque inviolata persistant, apo- stolici munificentis presidio cum id a Nobis petitur libenter constabimus.

§ 2. Exponi siquidem Nobis super seuerant dilecti filii decanus, et gu- diari confraternitatis Aurigarum urbis, quod ut maiori ejusdem confraternitatis commodo consulatur, ordinationes, et statuta ferre curantur, tenor, qui se- quitur = Notificatio = Noi decano, et guardians della ven. confraternita de’Coc- chieri di Roma, sotto l’invocazione di Maria santissima regina degli Angeli, di s. Lucia, di s. Francesco, e glorioso s. Antonio Abbate a nome della con- gregatio secreta, et generale tenuta nel nostro oratorio il di 1. aprile 1758 come chiaramente risulta dal decreto di risoluzione sotto il medesimo giorno re- gistrato dal nostro segretario nel libro delle congregazioni, al quale si abbia sempre relazione. Notifichiamo colla presente a tutti i nostri carissimi fra- telli, qualmente in detta congregatio fu risoluto si per accrescimento delle opere di misericordia spirituali, e corpo- rali; come anche per eccitare gene- ralmente l’animo dei fratelli ad una perseverante divozione, ed amore alla nostra confraternita, ed in fine per ani- mali alla solita puntuale eleemosina della paoli se l’anno, da contribuirsi in una, o più volte conforme ai medesimi ri- spet circa comodo dentro l’anno, con espressa condizione, che terminato sia l’anno, e che chi sia de’ fratelli non abbia sod- disfatto la detta eleemosina di paoli se, intende la detta congregazione gena- rale, che detto fratello resti escluso si dalli roceri, che dal mortorio in vi- gore dei decreti della nostra congrega- zione generale, godendo però gli altri benefici si spirituali, e corporali, co- me in appresso si discrivono a tenore della nostri statuti. Li beni si spirituali, che corporali consistono, cioè nelle nu- merose indulgenze concesse da’ sommi
podesti con loro speciali Brevi, delle quali se e' formato sommario, e sarà distribuito ad ognuno dei fratelli colla presente notificazione. Pertanto si esortano tutti li fratelli ad intervenire, ed assistere il mercato di ogni settimana all'esposizione del santo Sacramento nella nostra ven. chiesa, si per stabilire un sito tanto bene per maggior vantaggio della loro anima, come ancora per maggior decoro della nostra confraternita, il tutto a maggior gloria di Dio, e di Maria santissima. Facciamo noto ancora a tutti li fratelli, che saranno partecipi del bene della massa quotidiana, che nella nostra chiesa si celebra per suffragio delle anime dei medesimi fratelli, e sorelle passate da quela all'altra vita: Quelli fratelli, che per qualunque (che Dio non voglia) disgrazia di malattia potesse succedergli saremo visti dai fratelli infermi, quali, quando avranno riconosciuta la fede del medico, gli daranno la solita elemosina di guli tre, ed altri fratelli ufficiali di bajocchi quarantacinque. In tutti gli anni per la festa della Purificazione della Madonna sarà loro dispensata una competente candelabrum; e talvolta maggiore secondo il loro ufficio, che a medesimi potesse essere conferito; intendendo però, che la candelabrum non si distribuirà ai fratelli arretrati, e ciò per non dar aggravio alla nostra confraternita. Di più quando qualunque che per lo spazio di anni venti sarà stato fratello della nostra confraternita, ed avrà puntualmente pagato la solita elemosina di paoli sei l'anno si rendesse non unico a procurarsi il vitto, o per l'avanzata età, o per qualche altra causa d'inerzia, la medesima confraternita l'assolve dall'elemosina sussistente, e gli concede sua vita naturale durante un assegnamento di paoli quindici il mese per suo sollevio. Nella morte di ciascun fratello, il quale sia stato puntualmente al pagamento dell'elemosina, e non sia arretrato per un anno, (ciò dovrà riconoscersi dal nostro provveditore de' morti post tempore) ricevuto l'avviso dagli eredi del defunto con rincontrare gli ultimi pagamenti, ed adare dall'esattore per combinarli, e riconoscendo che detto fratello non sia arretrato, ovvero rimanendo indietro di qualche benche minima somma per il compimento dell'anno, se dagli eredi subito sarà pagato ciò, che dovrà, e sarà debitore, e questo, acciocché la nostra venerabile confraternita resti appieno soddisfatta, allora la stessa ve-
congregatione si segreta, che generale per decreto in detto giorno del primo aprile 1758 ha stabilito, che non si ammetteranno per fratelli quei tali, che avranno compiti l'età di anni trentacinque, e quando abbia compiuto la detta età se desiderano di esser ammessi per fratelli della nostra confraternita, dovranno preventivamente con fede del di loro battesimo provare l'età, ovvero riconosciuto, e giudicato dagli ufficiali superiori pagare quel tanto, che superi la detta età prefissa: allora saranno ammessi, e goderanno tutti i beni si spirituali, che corporali, essendo però cocchiere, e riconosciuti dai fratelli maestri de' novizi per persone di buona vita, come comandano li nostri statuti.

E se qualcuno trascurasse per lo spazio di un anno nel contribuire l'elemosina suddetta di pochi sei l'anno sarà escluso dall'opere corporali come sopra, e in conformità dei decreti; perciò li superiori, ed ufficiali oltre il carico di sua coscienza, non dovranno aggraziare verano, né prendersi arbitrario, aflimenti saranno obbligati sotto la pena di rifare alla nostra confraternita tutti quei danni, che per loro causa avesse, o potesse soffrire, e ciò per non recare preguidizio di spendendo alla nostra confraternita, ed alli'fratelli, che puntualmente avranno soddisfatto a' loro obblighi, ed all'adempimento, e piena osservanza colla presente notificazione, e suo decreto saranno obbligati tutti li fratelli superiori, officinali, ed altri. Stante detti riferìsì si spera da tutto il corpo della nostra confraternita, che ogni fratello darà, e farà dare esecuzione a quanto si dice di sopra; e seguirà maggiormente ad essere puntuale della elemosina per dimostrarsi vii più amante della nostra efficacissima protettrice Maria santissima degli Angeli, ed altri santi nostri protettori per vantaggio delle anime nostre, per nostro sollievo, e per dimostrare nell'atto stesso la sua buona volontà, ed il suo amore verso il prossimo, e fratelli inabili, e defunti per poter poi, riflettendolo al futuro, riuscire anche'egli quel bene, che agli altri avrà fatto. Dalla nostra congregazione il di primo aprile 1758.


Suppessio duorum monasteriorum ordinis sancti Hieronymi.

Ad perpetuum rei memoriam.

6.  Cum insula Sardiniae, quod contra Africam in mari Mediterraneo constituta est, ac etiam litora ejusdem maris quotidie a barbaris nationibus infestantur, ac disipiantur, magnoque etiam belligico impetu adeo miserrime per illud debacchentur, ut nemo publicum commercium sepe sapis inintercessum, ac maritiim commutat impediti existant, verum etiam mercatorum naves, mercis, ac substantiis, quodque cum gravi animi Nostri morore commemoramus, ipsa Christifidelium habitantium persona non raro in hujusmodi crucis Christi hostium manus non sine saeurn animarum salutis periculo incidant, eaque propter illum, ad etiam litora, hujusmodi adventare conscienciam, insulani sibi formidantes hoc illuc affugerit sua omnia, in illo tempore potestatem, permittentes. Hac dum intellecte carissimus in Christo filius Noster Victoriem Amadeus Sardiniae rex illius vehementer ipsam commoverat, ac pro sua religione, et pietate in istorum audacia, et simpliciam retendendum gravissimos factum sumptus. Cum autem ree sit, tum de publica causa, tum etiam de precavendis a paganorum superstitionibus Christifidelium animas, Nobis propteram, supplicari facit, ut in praismissa opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignemur.

7. Nos igitur, ut piis memorati Victori regis illustris, regis illustris vestis, quantum cum Domino possimus, auctiores, supplicationibus ejus nominem Nobis humiliter porrectis inclinati cum, sicut nomine ejusdem Victorii Amadei regis illustris Nobis super expostum fuit, duo duumtaxat monasteriorum ordinis sancti Hieronymi congregationibus Lombardiae, Novarique nemen, et in loco de Montebello Placentiae diocesis erecta existant, quorum familia vicin unt, in octo suis subditis, ac totidem exteris monachis constant, qui cum ob tenem numerorum hujusmodi impares omnino sint regularum sui ordinis disciplinam in suo nativo candore conservare, ac etiam ani-
Deputatio dicata ad legislati apostolici pro exerci-
diosa literarum apostolicae.

5. Quocirca directo filio Francisco Ferrario abbatu sancti Jacobi de Be-
sa Bugellensius diocesis sacræ theologiæ doctori, ac in regia universitatis Tauri-
nitiæ ethicæ professori huius sericæ commissu, ut ipsa tamquam a Nobis, et apostolica Sede specialiter delegatus ha presenta solemnne publicans, eundem Victoriam Amaedum regem, ac pro eo legitimam suum procuratorem, in veram, real, et actalem possessionem dictorum duorum monasticorum monachorum ordinis sancti Hieronymi congregationis Lombardiae, ecclesiarum eis edenarum, et huius sericæ quorumcumque iuxta presentium seriem immitat, ciscu in praemissis efficaciis defensionis præsidio assistens faciat auctoritate Nostri casdem presentes litteras, et in eis contenta quacunque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari. Contradictores vero quodlibet cujuscumque status, ordinis, vel praeminentiae fierint, per seculas, censuras, et poenas ecclesiasticas, aliquae opportunas juris, et facit remedios, appellatione posposita, compescendo.


§ 7. Non abstantibus quatenus opus decon sagi com-
tratorum, seu testatorum testamentis, di-
positionibus, codicillis, ac ultimis vol-
ontatibus, quas quod præmissa suffi-
cienter, et expresse communemus, de jure quasi non tollendo, ac de ex-
primeudo vero valore in suppressionibus, unionibus, seu applicationibus, illeque committendis ad partes, voca-
tis quorum interesse, ac alius Nostris, et cancellarie apostolicae regulis, nec non Lateranenses concilii portans celebrata uniones perpetuas, nisi in casibus a jure præmissis fieri prohibentis, alisque apostolicis, ac in universalibus, provincialibus, et synodalibus concilia editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non ordines, et monasteriorum praecipuorum etiamuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia ro-
bamis statutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque induitis, et litteris apostolici superiores, et personis, sub quibuscumque tenoribus, et formis, et cum quibusvis etiam derogatorum derogationibus, alisque efficacioribus efica-
cissimis, ac insolitis clausulis, irritantibusque, et alios decrettis in general, vel in specie, ac alius in contrarium quo-
modobich concessis, approbatis, et in-
novatis. Quibus omnibus, et singulis etiamis de illis, eorumque totis tenori-
bus specialibus, specifica, expressa et in-
dividu, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem im-
portantes mentio, seu quavis aliqua expressio habenda, aut quavis aliqua exqui-
sita forma ad hoc servanda foris, illo-
rum tenores presentibus pro plene, et sufficiente expressis, ac inseritis habe-
tentis, illis alias in suo robore per-
mansus ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis qui-
buscumque. Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die pri-
ma februario millisimo septingentesimo octagesimo secundo pontificatus Nostri anno septimo.
GCCLVI.

Confirmatio decreti congregationis Episcoporum, et Regularium super cessione, et applicatione eiusmodi monasterio Præmetensi ordinis Cisterciensis Posnaniensis diocesis facta.

Venerabilis fratre Ioanni Andreae archipiscopo Calcedonensi apud carissimum in Christo filium nostrum Stanislaum Polonia regem illustrem Nostro et apostolicis Sedis nuntio.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem, et apostolicam benedictionem.

Expositio praem. —

§ 1. Exponi Nobis super fecit dictus filius Ioannes Zoldrski abbas monasterii Præmetensi monachorum ordinis Cisterciensis Posnaniensis dioecesis, dictique ordinis per utramque Poloniae, Borussiam, et magnum ducatum Lithuanie commissarii visitator, et vicarius generalis, quod alias ob devastationem, eiusmodi sylva Præmetensi provinciae, quam, ut asseritur, jurie primitivee divisionis communitam cum abbatis Præmetensi cedere dictum monasterium, justis habet, tam quemque Robertus Batakowski de anno MDCCXXV quan Paulus Rosdrasewski de anno MDCCXXXII, dedit Hieronymus. Tunc de anno MDCCXXXVII dux essent dicti monasterii ablatos Præmetenses, et exponi sunt antecessores immediati, eidem monasterio ceutorum agrorum in fundo memoratae sylvae existentium cultura, et praelato novæ-Villæ nuncupatae erectionem ad compensanda damna, quæ dictum monasterium in comparandis sibi alio signis substine derebet, alisque de causis permissurum, cessaret, appropriaret, ac continuas, et perpetua pace dictam novam-Villam retinere, et possiderent fecerint, adeo ut alterius assensus desuper praestaret, ac cessionem, et appropriationem nuncupati sine ulla contraventione acceptaret, et adprobaret. Cum tamen sicut eadem expositione subjungente dictus exponeus, quo-suum erga praedictum monasterium, possessionem exhibere valeant, discessi prius diligen- 

ter praeclare erexit, et possessionem jure, eoque pro justo, et valido recognito, memorata præclara novæ-Villæ nuncupatae erectionem, et respective possessionem cum plene simo omni- 
ocius fructum usus approbaverit, et ra- 

Bull. Rom. Tom. VI.
CCCLVII.

Usus quindecim conventuum fratrum ordinis Praedicatorum alias ad provinciam Lombardiae spectantium ad provinciam de s. Petro martyre, ac insuper divisione ejusdem provinciae in duas regiones

Pius PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam

Præfationem

§ 1. Ex jam inuncto Nobis pastoribus muneres debito religiosorum hominum, qui contemptis illecebris hujus saeculi divinis se obsequius mancipabantur, quieti et tranquilli praecipua quaedam, et singulari solicitudine providere tenemur, ut sit omnibus subsidium, quod illorum in via Domini progressum retardare possent, majori alacritate divinis laudibus perseverandis, et Christifidelium salutem promovendae incumbant.

Expositio prœcumbens

§ 2. Exponi situidem Nobis superfecti carissimi in Christo filius Nostrae Victorius Amadeus Sardiniae rex illustris, quod cum in regionibus suis subjectis, quam plurimas conventus fratrum ordinis Praedicatorum egerunt existint, quorum aliqui uni subiacentium magistrum provinciis, aliqui vero alteri saepe, et illis conventibus, qui ad exterior provincia spectant utilissimae tenuesque, immo in omnibus conventis predictis magis magisque regularis disciplina, quae dictis ordo in ecclesia Dei maxime commendabilis conspicitur firmamentum, quoties omnes conventus predicti, ac in sua ditione existentes, in proximae de sancto Petro martyre nuncupati unirentur, ac incorporarentur, quodque sic per Nos uniri, ac incorporari summoque desideret; Nobis proprietas humiliter supplicari facit, ut in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaretur.

Tener proportionem.

§ 3. Nosiigitur piis memorati Victorii Amadei votis ad regularam disciplinam teendum, ac ad ordinis predicti fidelitatem in via Domini progressum tendentibus, quantum cum Domino possumus benigne amnuerum, dictumque ordinem specialibus gratias, et favoribus prossequi volentes, et singulas dictorum fratrum personas a quibus excommunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiae, et penis quovis modo, et quamcumque de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absoluta fore consentientes, subscriptionibus ejus nomine Nobis humiliter per recteque inclinatis, conventum Sanctae Crucis, et omnium sanctorum de Bosco nuncupatum Alexander diocesis, provinciae Mediolanensis, conventum sancte Mariae de Pietate de Vicetoriae, seu Voghera nuncupatum, conventum sancti Dominici Albensis diocesis, conventum sancti Baudolini Alexandri diocesis, conventum sancti Martiani Derthonensis diocesis, conventum sancti Vincentii de Barderato nuncupatum, conventum sancti Antonii de Bagnasco nuncupatum, conventum sancti Dominici Casaleensis diocesis, conventum sancti Vincentii de Parasio nuncupatum, conventum sancti Dominici Nicaeensis diocesis, conventum sancti Vincenti de Reccoconi nuncupatum, conventum sancti Spiritus de Rivolta nuncupatum, conventum sancti Ioannis Salutis diocesis, conventum sancti Petri martyr Vigenensis diocesis, conventum sancti Jacobi de Valentino foro, seu de Valenza nuncupatum, conventum sancte Catharinae de Trino nuncupatum, et conventum sancti Dominici de Cherasco nuncupatum, nec non omnes conventus sanctimonialium ordinis predicti, qui sub cura, gubernio, ac administratione fratrum dicti ordinis sunt, ac in tanta memoriae Victori regis illustris diitionem consistente, praevia illorum dissembratione, ac segregatione a provincia, seu provinciis ordinis predicti, quibus in presenti additii existunt, cum provincia de sancto Petro martyre ordinis predicti auctoritate apostolica harum serie unimur, conjungimus, adnexitimus, et incorporamus, ac unitos, conficiantans, adnexos, et incorporatos perpetuo futuros, et decreturos, et declaramus, et cum alias omnes conventus, ut praeteritur, dictae provinciae de sancto Petro martyre uti ad provinciam Lombardiae spectant, hinc omnia, et singula privilegia, iura, et exemptiones, quibus dicta provincia Lombardiae uti, frui, et gaudere disquisitorum, cum omnibus tamen oneribus, quibus privilegia hujusmodi sunt adnexa, ad dictam provinciam de sancto Petro martyre auctoritate, et tenore predicti extendimus, atque ampliamus.

§ 4. Ut porro ad ejusdem quoque provinciae sit ob numerum adnectorum conventuum adactum statum magis magisque stabilendum, faciamurque providente Nostre intuitum converta.
Pius PP. Sextus

munus; hinc in primis totam provinciam sua constitutam in duas regiones, seu partes dividimus, quorum una nempe consistit ex conventibus, qui ad provinciam Lombardiae huc venient, dubius tamen ab ea exceptis sancta Catharinae de Trino, et sancti Dominici de Cherasco munecapti, quibus unius cum suis conventibus provinciae de sancto Petro martyre usque numero addicitis altera regio, sua pars quaens late coalescat, ex tuis duobus qui praeferimus regionibus alius aliud magister provincialis debitus temporibus justa formam per statutum, ac stabilimenta dicti ordinis auctoritate apostolica confirmata prescriptum est eligendus, qui toti provinciae cum debita subiectiune, ac obsequio directo filio magister generalis ordinis predicti pro tempore existente; praesit. Duo insuper designamus conventus, alterum scilicet sancti Dominici de Chero, alterum vero sancti Vincentii de Gerexio munecapti, in quibus, qui religionis desiderio teneant primi novitatus curriculum explere possint; statuimus pariter conventum sancte Crucis et omnium sanctorum de Bosco munecaptum. Cum omnium aptoriam pro studio generali, illeque tamen, quoniam aliqua provinciae ad magistri generalis dicti ordinis libitum utatur, mittendis videlicet suis alumnis ad studia generalia aliarum provinciarum. Magistro praetereundo provinciali, quem praedictae provinciae infra deputamus, jam constitutos conventus in provincia pro auditis rei nandi, vel etiam novos justa reverat, ac temporum vices designando, et abhinc diem, dummodo tamen privilegio collegii sancti Dominici Taurinsis alias et concessa sarsa testa praestantur, plenam facultatem auctoritate praebenda impetrat. Quae quidem omnium ab ipso magistro provinciali, ut preferatur, dispensanda, non prius suam firmatatem mancisci volumus, ac decernimus, quam a magistro generali ordinis predicti justa praescriptum statutorum, ac constitutionum, eaque auctoritas confirman tur. Quoniam autem Nobis maxime cordi est, ut regularis ordinis predicti disciplina illi bata, omniaque morum pravitatis pura conservaret, qua soqui faciul potest, quoties in province aliqui conventus sint, in quibus sequor, ac austerior vita geratur, hinc, quo duobus conventus sancte Catharinae de Trino munecapti, et sancti Dominici de Cherasco munecapti, nunc primum provinciae de sancto Petro martyre, ut praefetur, unitos, in quibus satis du-
Conceduntur nonnulla privilegia commissariis visitatoribus aggregatorum tertii ordinis sancti Francisci Lisboensis.

Pius PP. VI.

Ad perpetuum rei memoriam.

Prædictum.

§ 1. Inter ceteras sollicitudines, quaebi Nobis ex officio creditæ servitiutis hisce præsertim temporibus incumbent, illam libenter ampleximur, per quam regularem vitam profluentium studii intendentes, privilegia, et gratias iis inter ceteras concedamus, qui labores suis pro Christifidelium salute jugiter imponentes, difficillima etiam munera suscipere non abissent, ut hisse descreti magis magisque, quaæ ad christianam religionem illibatam, ac puram inter hujus seculi ambages, et pericula conservandam profutura noscuntur suscipiant, ceteri vero eadem promereri impende student, prout rerum, et temporum qualitatis debite, ac mature pensatis in Domino salubriter expediendum conspicimus.

Expositio praec. cum.

§ 2. Exponi vigendum Nobis nuper fecit dilectus filius Joannes Petrus de Mello sacerdos principalis patriarchalis ecclesiae Lisboensis, quod cum ille, qui in praesentiarum eadem moderne minister aggregatorum urtiusque sexus tertii ordinis nuncupatorum sancti Francisci civitatis Lisboenae sub speciali regimine fratrum ejusdem tertii ordinis in regnis Portugalliae, et Algarbiorum existentium, ex rerum usu deprehenderit, quod et quantos labores exulantem debent fratres commissarii visitatores dicti ordinis, qui super alius etiam tribus corporationibus, ut aient, dictorum aggregatorum extra prædictam civitatem Lisboenensem erectis, quorum omnium numerus ad quattuor millia circiter ascendent, tum sepe saepius in contrariis praedictorum expectionis confessionibus, tum in verbis Dei evangelizando, tum in illos christianis doctrinis erudendo, ac etiam illos negotiantes inviendo, et in agone constitutos adversus insensissimi generis humani hostis technas erigendo, ac animum addendo, quæ quidem nымdium Ulissiponos, verum etiam in alios locos, ubi tres alia corporationes praedictæ evertuntur, quas nisi difficillimi, ac impervio thinere quod præser tum trallicere tentatur flumen Tagum potest. Hinc in praemium religiosorum laborum hujusmodi per Nos ilium gratiam, seu praemium, ac dignitate commissariis visitatoribus predictis concedi summopere desideret; Nobis propter eam humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benigne apostolica dignamur.

§ 3. Nos itugit sollicitudines, ac Tempor concem. eum studia, quaæ per commissarios visitatores hujusmodi pro tempore existentes sunt suscipienda, ac prædecessorum nostrorum exempla, qui non raro regularibus personis difficilia, ac ardua munera in sua religione gerentibus privilegia, exemptiones, ac dignitates donarunt, sectantes, precibusque memorati exponentes annuere volentes, ac singularum dictorum visitatorum commissariorum personas a quibusvis excommunicationes, et interdicti a illisque ecclesiasticis causis, sententiis, et paenitio quovis modo, et quacumque de causa natura si quis forte incurrerint, huissum tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore consentes hujasmodi supplicationibus inclinati, non obstante quovis decreto favore dicti commissarii visitatoris in capitulis generalibus, aut provincialibus dicti ordinis emaento, commissariis visitatoribus predictis et praedictores tantummodo fuerint, et per sexennium munere suo laudabili, neque inter intervallo functi sint, ut omnibus, et singulis privilegiis, et gratias, exemptionibus, et prerogativis, quibus tam de jure, usu, et consuetudine, quam alias quomodolibet in dicto ordine qui definitur officium gessentur, ut suander, fruantur, et gaudeant; si autem per duodecim integros annos, ut prefertur, pariter in dicto munere sua religioni inservierint, ut omnia, et singulis gratiis, exemptionibus, et prerogativis quibus ex provincialis, seu patres provinciae, tam de jure, usu, et consuetudine, quam alias quomodolibet ut suander, fruantur, et gaudeant, pari modo, et absque ullo differentia uti, frui, et respective gaudere, libere, ac licite possint, et valent; si vero dictus commissarius visitator erit, vel ex-definitionem, vel doctor in theologiam, vel lector jubilat de jure, aut ex gratia, dummodo per sexennium, vel theologiam tantum, vel philosophiam, vel theologiam practicam, aut speculative cathedram modernarit, et per sexennium, ut prefertur, commissariatis munus praestiterit, ut ipse omnibus, et singulis gratiis, privilegiis, exemptionibus, et praeroga-
Facultas erogandi fructus, beneficiorum, vacantium.

Carissime in Christo filia: Nuestra Mariae Francisci Portugalliae et Algarbiorum reginae adelissimae.

Pius PP. VI.

Carissima in Christo filia: Nuestra salutem, et apostolicam benedictionem.

Paterna charitas, qua te ob singularia in Nos, et in hanc sanctam Sedem merita prosequimur Nos inducit, ut eis tibi liberenter concedamus, quae a te summopere desiderari cognoscamus. Quamobrem cum aper nobis tui nomine expositum fact, quod plura beneficia regii jurispatronatus, nec non domus Bragantiae, et domus Regiae nunquam in tuis regnis Portugalliae, et Algarbiorum vacantia reperiantur, quorum fructus, et proventus, dum vacant in commodum, et utilitatem futurorum in istern beneficiis successorum deponi consuevero, quos tamen, sicati experientia compertum est, non semen beneficiari juxta sacros Ecclesiae canones erogant, in alios vero pios usus arbitrario elo eligendos ad viam colloci passumopere exoptes, Nobisque propre rea supplicari feceris, ut in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignarentur.

Hinc Nos piis tuis votis hujiusmodi, quantum cum Domino postsumus anuere volentes, ac supplicationibus hujiusmodi tuo nomine: Nobis humiliter postrectis inimici bibi, ut quoad naturaliter vixeris, fructus, ac proventus beneficiorum, nundinorum, que de regio jure patronatu tuo, nec non domus Bragantiae, ac domus Regiae assurantur, sed etiam eorum, que sunt liberae collationis in regnis Portugalliae, et Algarbiorum praeclari existentium, dum vacant collectos, et asservatos, detracta tamen illorum quantitate, que tum in ecclesiis, tum in predicta onera, cum etiam in sustentationem novorum beneficiorum usque ad proximam ipsi debitum fructum perceptionem erit imponenda, in alias pios usus pro tuo arbitrio, ac conscientia constitutae, stabiliendosque ergare, ac collocare liberè, ac licite possis, et valens, cosque erogandi, et col-
Bullarium Romanum

CCLXX.

Confirmatio literarum apostolicaum Eugenii IV. et Clementis X. pro consensualitate sancti Antonii de Padua nuncupati in civitate Lisbonensi.

Pius PP. VI.

Ad futurum rei memoriam.

§ 1. Exponi Nobis super factum diletui filii rector, et officiales confraternalitatis sub titulo, seu invocatione sancti Antonii in ecclesia regia nuncupati: ejusdem sancti Antonii de Padua nuncupati in civitate Lisbonensi canonicis, ut asseritur erecta, quod alas felicis recordationis Eugenii pp. IV. predecesor Noster supplicationibus tune existentium antonorum, nec nouo rectorum communitatis dictae civitatis Lisbonensis per suas apostolicas litteras memoratam ecclesiam tune cappellam cum suis possessionibus, rebus, et bonis ab ordinariorum quorumlibet jurisdictione, et dominio eximit, nec non sub beati Petri, et Sedis apostolicae, atque sua protectione suscepit, ac alias prout in eisdem litteris, quorum tenor est qui sequitur videlicet.

§ 5. Eugenius episcopus servus servorum Dei = Ad perpetuum rei memoriae = Sedes apostolica licet omnium, et singulorum totius orbis ecclesiariarum, et locorum ecclesiasticorum principatum obtinuet, iliaque sibi disponente Domino subjecta sint, ex ipsa tamen aliqua interdum sibi specialiter subdit, ac et quorumlibet potestate subtrahens quibusdam illa libertatum, honorumque, praevidit attollit, ut Sedis ejusdem suffulta praeidum volitavi status, et ubertate solidunt, ac salubria in spirituibus, et temporalibus suscipiant incrementa. Sane pro parte dilectorum filiorum antonorum, nec non rectorum, ac communitatis civitatis Ulyssiponensis Nobis super exhibita petitio continet, quod ipsi recensentes attentius, quod omnipotens Dominus meritis gloriosi sui confessors sancti Antonii de Padua, qui in dicta civitate, ex notabilibus de quorum prospapia plerique supersunt, nuntiis, ac ejus temporis juventutis virtutibus directus extitit, apud locum suae nativitatis operari plura miracula digerens est, ut celebris, inibi predicti sancti memoria sit quandam cappellam prope locum predictum honorifice constitut, erigite fecerunt; nec non pluri-
hus redditis, et bonis pro presbyteris, et clericis ibidem Altissimo servitutis donantur, ac passim pretiosioribus structuris, et edificis fulcire, et decorare, grata quoque ibi commerciis historiae opera peragere corde gerunt, praecipuus cunctios affectibus, quod ipsa cappella cum suis possessionibus, rebus, et bonis ab ordinariis dominio quorum libet liberat sit tempore procedente. Nos itaque dictorum antororum, rectorum, et communissimis in hac parte supplinationibus inclinati, cappellam predictam cum omnibus suis possessionibus, rebus, et bonis hujusmodi praesentibus, et faturis ab omni jurisdictione, dominio, potestate, visitatione, et superioritate archiepiscopi, et archidiocono Ulyssiponusis, qui pro tempore fuerit, nec non eorum officialium, ac quaerente aliquo aliormontis ordinariarum auctoritate apostolica penitus eximius, ac totaliter liberamur, nec non sub se patri, et dictae Sedis protectione suscipimus, atque Nostra, ita quod nullus ex archiepiscopo, archidiocono, officialibus ordinariis, et judicibus predictis possint auctoritate ordinaria in cappellam, possessiones, res, et bona hujusmodi nuptae pro prorsus exempti jurisdictionem, potestatem, visitationem, superioritatem, suae quovis dominio exercere, nec non omnia, et singulos processus, ac excommunicationes, suspensions, et interdicti sententias, quos haberet, vel promulgar, nec non totum id, et quidquid fieri, vel attentari scient, vel ignanter quavis auctoritate confirgerit contra exemptionem, et liberationem hujusmodi nullius decernimus existere firmatas. Volumus tamen quod presbyteri, et clerici, servitores, ministri, et personae dictae cappelle sub jurisdictione ordinaria remanente presentes, atque futura non obstacles constitutionibus, et ordinationibus apostolicis certisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo etc. si quis autem etc. Datum Rome apud sanctum Petrum anno etc. Novem calendas februarii post festivitatem Noster anno III.

§ 3. Postmodum autem piae clarior memorie Clementis pp. X. prædecessor quoque Noster ad praeces tunc pariter existentis senatus, et popoli civitatis predictae, ac proconsulam, aliorumque officiale, et confratrum ejusdem confratralitatis sibi humiliator perforatas per alias apostolicas literas induxit, ut in memorata ecclesia missae per horam ante auroram, et itidem per horam post meridiem celebrari posset, quaram quidem literarum tenor est qui sequitur, nempe.

§ 4. Venerabili fratri Marcello archiepiscopo Chaledonensi Nostro, et apostolicae Sedis in Portugaliae, et Algar- biorum regnis nuntio = Clemens pp. X., et nostri datu in Cia datu ad rem. Venerabillis frater salutem, et apostolico beneficinio. Exponi Nobis numer per fuerant dictis filii senatus, et popoli civitatis Ulyssiponensis, ac provisionis, aliques officiales, et contrades confratralitatis sub titulo, seu invocazione sancti Antonii Lusitani, qui in partibus Italicae de Padua vocatur in ecclesia ejusdem sancti Antonii diece civitatis, canonice ut assititur erecte, quod cum dicta ecclesia, que nec parochialis, nec regularis existit in meditulio ejusdem civitatis posta ab innumeris Christifidelibus pro eximia eorum erga praesatum sanctum Antonium devotione quotidie frequentata, tanta est missarum voluntation, pro quibus in dicta ecclesia celebrandis clemensynae in dies praestantium, numerus, ut quadrupinta annuatim excetat, et licet in ea, dem ecclesia pulchra et antiqua, multis cappellis stipendiatis, et eleemosynae pro missae celebratione cuicumque presbytero eam requirere praestetur, nihilominus non possunt omnes missae hujusmodi ibidem ab aurora usque ad meridiem celebrari, sed magnum semper illorum numerum alibi celebrari curare oporent. Sum autem, sicut eadem expositione subjungentur dicti exponentes praemissis attendis, sacrosanctum missae sacrificium in ecclesia praebet tam ante aurorum, quam post meridiem celebrari posse plurimum desiderent, idque etiam tot populo multum commoditat sit altitum, atque quod nulla est in dicta civitate ecclesiae, cui ejusmodi privilegium auctoritate apostolica concessum reperiatur; multa vero ibidem sunt, quae interdum in publicum prodire nequenste, ac negatis destinti missam interdum etiam festis diesbus adducere non posse. Nobis propter idem exponentes humiliator supplicare fecerunt, ut in praemission opportune providere, et ut infra indulesce de benigne apostolica dignaremus. Nosigitur ipsos exponentes specialibus favoribus, et gratias prosequiViewByIdas, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationibus, suspensions, et interdictis, aliquas ecclesiasticas sentientias, ceasuris, et peenis a pare, vel ab homine quavis occasione, vel causa lati, si quibus quomodolibet immodate existant ad effectum praebentum ducti laxat con-
sequendum harum serie absolventes, et absolutas fore censentes, justissimi sup-
plicationibus inclinati, fratermiati tuae per presentes committimus, et mandamus, quatenus constito tibi de narratibus ut missae in e cellsa praefata per horam tanta ante auroram, ac istidem per horam ante meridiem celebrati libere, et licite possint; ita ut sacerdotes tibi celebrantibus id ad culpam nullam modo valeat impeti autoritate nostrae apostolica arbitrio tuo concedas, et indulgeas. Non obstantibus apostolici, ut in universalis, provincialibus, et synodalibus concilii editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinandis, ceterisque contrariori qui-
buscumque. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die decima tercia decembris millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto pontificatus nostri anno sexto.

§ 5. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, predicta ecclesia praecipunatis privilegiis, et indulgibus a priori et præmiis concessione usque in præsens pacifice gavisio fuerit, et gaudeat; exponeratis autem probe noventer, privilegia, et indulgentia semel concessa, majore suscepto roboris firmatatem dum ea confirmati contingant; Nobis propter res humiliter supplicari fecerunt, ut praesertis literis apostolice confirmationis nostræ patronae communi de benigneitate apostolica dignatur.


§ 7. Decernentes easdem presentes literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore suosque plenarios, et integros effectus scrutari, et obtiner, ac illis, ad quos spectare, et pro tempore quandocumque spectabilis plenissime suffragari, et is eas inviolabili obser-

libet quavis alter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate judiciari, et definiri debere; ac irritum, et inane si secus super bis a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attenti.

§ 8. Non obstantibus omnibus, et præzendentibus, singulis illis, quæ memoratus Eunapius, et Clemens in suis respective literis voluerunt non obturare, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud sanctam Petrum sub annolo piscatoris die decima nona februrari millesimo se-

GCCLXI

Confirmatio cessioni duarum cappellaniarum sub invocatione s. Philippi Nerti erectorum a quoedem Luca Giuninni facta favore archipresbyteri ecclesiæ collegiatis Castri Novi Portuensis diec.iss.

Pius PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Sacrosancti apostolatus ministerium, quod ineffabilis divitiarum supranas, et scientiae Dei altitudine humilitati nostris nullis licet suffragiatis, meritis per abundantium coelestis misericordiae creditur, jugiter nos ad

Premium

maria antiqua forma e Clerico Ant.

Electo capel. in die 23 januarii

Clarix Anguillara Columna, dum erat

Erectione.

R. E. cardinalis episcopus Portuensis

Rezoniano nuncupatus alias bo. mem.

Baronn. in sancta Ecclesiae cardinalis etiam de latere legatos, ac sancte Sedis nutricis, sublata eis, et eorum cui-

Expostulatio cappellanicum tabulis anni 1635 sive verissimi temporum transacta sunt.
no cum onere inter caetera archipresbyterum collegiatae dicti oppidi in cura assimarum adjurandi, quod adeo ei cordi fuit, ut nominemem hujusmodi cappellani, archipresbyteris praedictis pro tempore existentibus concessit, voluntuque, ut rector, seu cappellanus hujusmodi esset ad eorum nomum amovibili.

§ 3. Cum autem sicut eadem expositione subjungulis ho. mem. Joannes Antonius, dum xitit cardinalis episcopus Portuensis Guadagni nuncupatus in acta sua visitationis diocesis Portuensis praeclatet per decreatum die iv. januarii 1759 publicatum ad augendum samtis exiguum numerum canonicerum collegiatis ecclesiae dicti oppidi, ac etiam magis magisque divinum cultum, dicteque ecclesiae servitium promoverunt, dictam cappellaniam, seu rectorem in caeconicatum dicte collegiatae exerit, eique omne injuxit nement celebrandi omnibus dominici, alisque festivis diebus de precepto in suffragio animae fundatoris in ecclesia euidem nuncupati, sed etiam in omnibus dictis diebus excipiendi sacramentum Christifidelium confessiones in dicta collegiata ecclesia, nisi a debita praestanda assistentia infirmis in noscimento praedicto existentibus, quemadmodum omnes rectores, seu cappellani tunc usque susoevere, esset praeceptum, eique indulgit, ut omnibus, et singulis juribus, honoribus, gratis, et praebentum nitis, quibus ceteri capitulares utebatur, fruebatur, ac gaudebatur, pari modo supportatis tamen oneribus, que capitulare praedicti juxta formam capitularium constitutionum, uti frui, et gendere libere ac licite possit, nulla facta tamen mentione oneris dictis rectorebus, seu cappellaniis impositi, adjuvandi se ilicet archipresbyterum euidem collegiatae in animalur cura, ac etiam juris, cuius idem archipresbyteri poterantur nominand dictum rectorem, seu cappellanum ad eorum nomum amovibili.

§ 4. Ast, sicut eadem descriptione prosequatur, licet nec omnia pro majoris ecclesiae collegiatae servitio, ac cultu fuerint prae disposita, nihilominus cum archipresbyteri praedicti exinde, nement jurae nominand rectorem, seu cappellanum hujusmodi spoliati, sed necessario auxilio in cura animarum gerenda, in quod praeceptum inedit memorata fundatrix, privati fuerint, ad oponentendas omnes litteras, quae a dictis archipresbyteris, vel jam

**Bull. Rom. Tom. VI.**

intentata fuerunt, vel intentari in posterum poterunt, pro abolitione, ac cessatione erectionis dicui canoniciatibus, quae fieri requiret, sine gravi divini cultus in predicta ecclesia collegiata detrimo to, memoratus Karolus cardinalis episcopus, obtento prius consentu moderni archipresbyteri praedicti, nec non cessione juris nominandi ad duas cappellanias sub titulo, ac invocatione sancti Philippi Neri a quondam Lutii Gianinni anno 1715, in dicto oppido Ca stri Novi erectas a dilectis filiis huiusmodi dicte communis, earumdem cappellaniarum nominacionem in favorem archipresbyterorum predictorum, ut earn reditum in emolumentum existent cappellan ab ordinario approbandi, qui est in cura animarum adju vet, quae sit ad eorum nomum amovibilis, prout erat cappellanus, sive rector praedicti noscorum, reddituque idem de tempore, quo archipresbyteri cappellanam acta non habuerint, aplicatam usibus arbitrio ordinari, consenti sub rogari, uti hujusmodi cession cappellaniarum firmius subsistat, ac servetur exactus, earumque nominatio in favorem dictorum archipresbyterorum subrogetur, et redditus, ut supra applicatur, nec non erectio canoniciatis ut praemittitur, facta concordiatur; Nobis propterea memoratus Karolus cardinalis episcopus humiliter supplcire facit, ut sibi in praemissis opportune provi dere, et ut infra indulgenter de benignitate apostolica dignarentur.

**§ 5. Nos igitur vero pastoriali solicitudee memori Karoli cardinalis episcopi obsecudare cupientes, eurque specialibus gratius, et favoribus prosequi volentes, ac supplicationibus euis nominis Nobis humiliter precestit inciditi, dictam erectionem canoniciatis ut ho. mem. cardinali Guadagni tunc episcopo Portuensi, ut prefectur, factam cum omnibus inde secums auctoritatem apostolica tenore praemunium validam, et confirmamus, omnesque, et singulos juris, et facti defectus, si qui demuper interventerint, eadem auctoritate supplerent; cessionem inaper dicturn duorum cappellaniarum Gianinni ab hominibus dicte communis factam, ad hoc ut earumdem fructus perpetuo in alhumentum, ac substantiam cappellani ad nominacionem, et ad nuturn amovibilis in archipresbyteris dictce collegiatae Ca stri Novi eligendi, et ab ordinario approbandi, qui est in cura animarum gerenda adjuvet, supportatis tamen oneribus misarum eisdem...**

**I I I 2**
Bullarium Romanum

Licentia monialibus sanctæ Marie de Valverde Panormitanae civilitatis erigiendi novum monasterium extra moenia dictæ civilitatis, ibique morandi per aliquod annos tempus.

Venerabilis fratri archiepiscopo Panormitano.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem, et apostolicam benedictionem.

§ 1. Exponi Nobis super fece- Exposito praemissum dictum diletæ in Christo filicem modernam abbatissam, seu priorissam monasterii de sancta Maria di Valverde istius civilitatis Panormitanae, quod cum ipsius civilitatis aer gravis per se ipsum sit, et humanis corporibus insalubris, prætermissa quibus non est liberum motu, et ambulacione se se exercere, dictum vero monasterium in ea civilitate parte situm sit; quod pro reliquis est magis sanctitiario, tum ob aemum ipsum, cum propter altitudinem, ad quom duo monasteria, seu conventus sancti Dominici silicet, et sanctæ Cithæ nunnum pata eventa sunt, unde eidem monasterio impendunt, illudque occupant, ex quo medici ipsas exponentes adversa identidem uti valeatunde deponunt, ipsa ex adversa hujusmodi incommoda, ac ut benevolentia divinae obsequitis impetu vacare possint, novum monasterium extra moenia istius civilitatis Panormitanae edificare, ibique per aliquod annos tempus permanere posse plurimum desiderant. Nobis propter humilitatem applicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitatem apostolicam dignaretur.

§ 2. Nos agitaverat ipsas exponentes Tenor concessius specialibus gratias, et favoribus prope seius qui volentes, earumque singulares personas a quibusviris excommunicationis, et interdicti, alisque ecclesiasticis censuris, sententiis, et proelis quoq mo- do; et quacunque de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutas fore censentur, supplicationibus hujusmodi earum nomine Nobis humilitatem porrectis inliniati, fraternitati tuæ per presentes committimus, et mandamus, veris existentibus narratis, monialibus exponibus praedictis, ut novum mo-
nasterium extra monia civitatis praebita erigere, ibique etiam per aliquod anni tempus, pravia tamen tua licentia permanere libere, ac licite possint, et valeant, auctoritate Nostra apostolica pro tuo arbitrio, et conscientia indulgeas; ita tamen, ut in accessu et recessu in curru incendant sine comitatu, quam personarum quotidiano servitio monasterii addicarum, et vicarii in spiritualibus generalis, vel alterius probi, et prudentis sacerdotis a te desinandi, et praeter ecclesiarum visitationem, et morum in allocutoris aliorum monasteriorum, non divertant, nec accedant ad alias particulares domos etiam nobilium ipsarum monialium consanguineorum, a virorum frequentia se abstineant, publicis spectaculis non intersint, sed eam servent modestiam, qua Deo sacras virginis decet, et eam aliis canthelis per te juxta opportunitatem præscribendis.

Concessio indulgentiae plenarie assequendae ab eis, qui die quo haberetur capitulum generalis clericorum regularium congregationis sancti Pauli Decollati Barnabitarum visitaverint aliquam ex ecclesiis ordinis eisdem.

Pius PP. VI.

Universis Christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem, et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum sicut acceperimus capitulum generalis clericorum regularium congregationis s. Pauli Decollati Barnabitarum unumpatum in ecclesia, seu domo clericorum ejusdem congregationis sanctoris Caroli, et Blasii ad Catanaeos nunquam de urbe fere secunda post dominicanum tertiam post Pascha, benedicente Domino, celebrandum sit; Nos, ut opus tam pium majori cum fructu fiat, et ad angendum Christifidelium devotionem, et animarum salutem celebribus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti.

§ 2. Omnes utiusque sexus Christifidelibus vere paeentibus, et confessis, ac sacra communione refeectis, qui praefatem, vel aliquam ex ecclesiis dominorum clericorum generalium congregationis hujusmodi ubicunque existentem, die quo capitulum generalis hujusmodi incohubitum, ac singulis actualibus illius celebrationis dictus devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, thesauris extirpatione, ac s. matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenarium semel dumtaxat omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericordiern in Domino concedimus. Præsentibus post celebracionem dicti capituli generalis minime valuiuris.

§ 3. Volumus autem, ut si pro imperatrici, praesentatione, admissione, seu publicacione praeventum aliquid vel minimum detur, aut sponte oblatum reciipientur, presentes nulque sint, quodcumque praeventum literarum transit, seu exemplis etiam impressis manu procuratoris generalis ejusdem congregationis subscriptis, et sigillo praedictae congregationis munibus, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhibetur ipsius praeventus, si foret exhibi tus, vel ostensae. Datum Romae apud s. Petrum sub anulo piscatorialis die xxv. februrii MDCCCLXXXII, post festum Nostri anno octavo.

Acta a Sanctissimo causa suis itinereis Vindobonensis.

A L L O C U T I O

HABITA IN CONSIDERATIONE SECERE

Dis xxv. februrii MDCCCLXXXII.

Venerabile Frates

§ 1. Postulat a Nobis hoc tempore apostolicí ministerii ratio, ut Vindobonam proficiscamur; quod iter cum propediem in Domino suscepti simus, a vobisque vv. fii aliquid per tempus.
HOMILIA

Habita inter missarum solemnia in metropolitana ecclesia Windobonensi.

Die Dominica Resurrectionis

Domini Nostri Jesu Christi

xxvi. martii MDCLXXXII.

§ 1. Gloriosa Domini Nostri Jesu Christi Resurrectione, fidei nostra praesit tum documentum, ut corporum resurrectionem in se credant membri, quae proecessit in capite; ac corruptibile corpus, mutabile per eustates, per defectiones, absortis per mortem cupiditatibus, et aernmis, itudat immortalitatem. Quam enim causam moreni Christi habuisse, nisi hauxisse set et causam resurgendi? et si Nobis non resurrexit, utique non resurrexit, qui sibi cur resurgeret, non hauberat. (1) De materia traxit, quod mortem subiit, a patre detulit, quod mortuum suscitavit. Abita erat in carnis inimicitia virtus latebat divinitas. Infalibile hoc donum tuit, ac idicere exul tet caro nostrae, quam terra est, sed glorificata per Christum quando divinitas societatem emerit: ac morte a Nobis depulsa, iberinus tyrannicum dominationem emisit, et humanum gen nem jam peccati lege praeclamatur dono gratiae regenerari docet. Credatur plane resurrectionis nostrae dogma ex oraculis prophetarum, ex evangelio, ex Christi Domini exemplis, qui Lazarem clamavit ex monumento, Qui adolescentem matrem viduit resituit, qui arabisynagogi filiam ad vitam revocavit, ut futura resurrectionis veritatem roboraret. Erubescent igitur et confundatur, qui audacter etiam hodie veritatem Dominicae, et nostrae resurrectionis (ut plures fortasse vestrum non latet) in dubium revocare, et lacesse non vererant. Num dum student divinam consilia terrae senso detergere, misere desipient, et juxta sermonem propheticum abominabile facti sunt in studiis suis. Desinant illi propertia, se in Ecclesia nobisum esse glorianti, quotiam in congregazione sanctorum post resurrectionem esse non poterant.

5. 2. Audiant Nos modo filii sequi, audiat paene in mystica area Ecclesiæ cum gratias commissæ; quod si Nos audient, paene amplius non erunt. Elegit enim Deus per os Nostrum audire gentes verbum evangelii, et credere. Jesus Christus Dei filius universam mundi faciem diabolicis impietatis iniquitatem divino immaculati corporis sui cruore delatis. Vos ignat ægrotis fidei nostrae veritate, rejctisque magistrorum impietatis deliatis, carnis resurrectionem simplicitate credite parvulum, quæ divinae voluntatis non parant argumenta, sed fidem; jam nunc animum illum intendite ad capienda, et teneat dona gloriae Jesu Christi, ut fides vatum vestrum multiplici, atque a fide virtus non discipeat. Properea; dilectissimi, gloriemur munere Dominici passionis, quæ Nos in salutem, et in ius paterna pietae vindicavit. Plurima quidem a Nobis explicanda essent mysteriora Dominici resurrectionis, quemadmodum Christi Deus, qui a parte non recessit, in utero carmen acceptor, matutaque sit, et de sepulcro surrexerit: quid si velit adventus mulierum ad monumentum: quid terrae motus magnum: quid angeli descendens: quid revolució lapidis, altaque plura, quo tunc vetera, tum nova mysteria complectionitur: at omnium sermo procederet, isque exponendius pro temporis augusta prohibetur. Satis quidem est, dilectissimi; vos monstrate, quod hodie fides Ecclesiae confirmata est in Christo, et si inAdam omnem mortuam, et in illo omne vivificantur. Si olim in Aegypto per eum victoriam paschale sacramentum mystice peragaverat, nunc per evangelium, divinae resurrectionis dies celebratur. Illic ipsis de ovili, hic ipse pastor immolator. Hinc tenebrosa judiciorum turba, quæ crucis virtutem enervare, ac opus salutis imperfectum reddere suagebat, redemptorem instigabat, ut de cruce descenderet. Sed ipsis tempus patiendi completere voluit, quod passio consummatur, ut Nobis documenta reliqueret, non esse tempus patiendis interciendium, nec denus ad seculi delicias revertendum. Hinc in hodierna ævii evangelii lectione, non solum annunciat, quod Christus resurrectionem, sed additur Non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum = ut nos instrueremur, quod vera non resurgit, qui adducit permanet, ubi mortuus fuerat, neque qui in id amat recidere, unde surrexit.

§ 3. Oportet in cruce nostra per-
enim potest cum diabolo scelerum habeere consortium, simulque mysterium sanctitatis celeberrimum Christo. Cur
ramus itaque per vias mandatorum, qua ab eo trahimur, et oculi nostri sint semper ad Dominum, ut ipsae de la
queo evellat pedes nostros. Gaudemus vos excitasse ad digne suaspecto's observationes sanctas, a quibus totum
pudet opus salutis animarum. Sed mo
nere simul non desinimus, ut hodier
num laetiam cum morre coniugata
, ut moror sit pro peccatis, factitia
pro parata uterna iucunditate. Jam vero
anima Nostra conglutinata est anima
bus vestris, et pares animos fecit pa
rilitas charitatis, ut sic vocibusque in
cælesti gloria constituantur. Quod Deus
concedat per Jesum Christum Dominum
Nostrum.

Allocutio habita in publico consistorio
Vindobonæ in aula imperiali

Die xix. aprils MDCCCLXXXII.

Laudes imper
atoriis, et grat
is animi signifi
قانون.

§ 1. Antequam consistoriali huic
actioni finem imponamus, quis utere
neminem oportet, ex hoc loco prete
rire silentio nolumus. Gratam quippe
Nobis fuit, imperatoriam majestatem,
quam semper magni festum, coram
interni, ipsumque Caesarum peramanter
complecti. Pro muneris Nostri ratione
sepe cum alloquuntur, sumus et pluri
num in ea urbanitates, qua Nos au
 gusto domicilio suo honorificis except
, et liberalis quotidie officio habuit, sin
gularemque in Deum devotionem,
præstantium ingenii, summumque in
rebus agendis studium admirari debui
mus. Neque minori solatio patemon
animum Nostrum erexit pietas et reli
gio, quam in splendida haerbe, et
populus in itinere Nobis occurreribus
sarat incarnatamque manerem cognov
imus. Quare non modo eas laudare,
sect%; asiduis etiam orationibus præclus
que Nostris foedere non deserit, eos in sancto
proposito confirnent, ac uberi celestium
benedictionam rore perfundat.

Bull. Rom. Tom. VI.

Deputatorum a senatu Augustano

Ad sanctissimam dominum nostrum PP.

Oratio

Habita die seconda maii MDCCCLXXXII.

Beatissime Pater

ac princeps potentissime.

Lustra sex, et septem effluxere se
cula, ex quo Augusto contigit adorare
suas intra maenias summam pontificem
Leonem IX.: hodie Pium sextum No
bis venerari licuisset, quia inviditis po
steritas, utrumque sidus Romanæ Sedis
præstantissimum, utrumque sanctum,
utrumque annum Cæsaris, amorem
principum, admirationem orbis, su
premo Christi in terris vicario, et princi
pisi potentissimo congruos exibendo ho
nores, et profundissimam manifesto
laetiam longissime impares, in seren
nissimae electoris, et archipræsulis Tre
virensis, et episcopi Augustani pictatem,
munificentiam, et facultates principes
se devotissime reponentes duumviri,
conules, et senatus, domini, ac su
periores nostri, iuueni a nobis, ut ad
pedes Sanctitatis et celistudinis vestra
provoluti, gratias pro gloriissimo ad
ventu in Augusti persolamum humili
mas, subjectionem profiteamur fide
lissimam, et venerationem submissiom
, simulque dona pro muere status
summis destinata regibus offeramus, ac
pro inconnuia in longe vivatatem salute,
pro omnino felicitate principali, pro
gloria superniminenti, et tranquillitate,
ac incremento utriusque regi votis con
cludamus obsequiosissimis, devotissi
mis, humillimis, benedictionem aposto
licam, summam gratiam, et ele
mentum in universos cum senatu cives
submississime exorantes.

Responsio

Ad Augustanos deputatos

Peregrigiam obsequii vestri si
gnificationem liberent intellectum, et
grato animo accipimus. Nostri huc ac
cessus ratio ex repetitis officis usimii
principis electoris Trevirensis episcopi
vestri processit, qui ob maximus vir
tutes suæ, præclaraque in Romanam
cathedram, et in Nos merita, est suæ
Nobis, uti debet esse, carissimum:
ajaque Nos idecirco dignitatis ac am-

K k k
quod quoque fuit insipere florentissimam hanc urbem pulcherri-
morum edificiorum frequentia, commerciique opportunitate conspicuam.
Jam in ipsa gratiarum actione, quas vobis referimus pro hoc luculento of-
ficio vestro, proque donis a statu decretis Deum Optimum Maximum prec-
camus, ut qui sive cives et domestici Dei, in ejus cultu cum fervore concre-
scant; qui vero sunt hospites, ed ad-
verse, spiritum suae claritatis illustren-
tur, et in viam salutis adducantur, (1)
ut Nos aequo omnes complecti gaudea-

Allucio

Habita in sacario ecclesiae archiepiscopalis Ferrariensis

Die xxii. maii MDCCLXXXII.

Venerabiles frates.

§ 1. In consistorio secreto, quod habuimus in palatio Quirinale die xii.

julii MDCCLXXXIX, duos crevimus S. R. E. presbyteros cardinales, quorum
num tun eunuchiavimus cardinalem
Franciscum Herzan: alterum vero in
pectore reservavimus arbitrio Nostro
quandocunque declarandum, isque fuit
Alexander De Matthaeis archiepiscopus
Ferrariensis. Tot sunt spectata ipsius
morit; quibus per quinquennium, et
ultra Ferrarie diecescis mirifica pro-
bitate, prudentia, caritateque guber-
nat, ut diutius ab incerto inclinantis
vitae Nostre progressum pendere non
debeat ipsi decreta ad cardinalem pro-
pecto. Quare transitus Noster per hanc
civitatem opportunam praebet occasio-

mem, ut ad gisam omnipotentis Dei,
Sanctae Romanae Ecclesiae utilitatem,
ac decus, palam evulgemus, et publi-
cemus ejus adlectionem in amplissimum
fraternitatum vestrarum collegium.

(1) Quas hostiun, et advenorum voces beatius Paulus apostolus in epist. ad Ephes. cap. 2. applicuit Judaeis, et gentilibus ante receptum evangelium,
extendunt ss. patres ad omnes, qui
coelestem civitatem non assequi-
tur, ut s. Ioannes Chrysostom. Hom.
mill. 6. liter. b in eamdem epist. Theo-
philact. ibid. cap. s. num. 19.

Quid vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sancorum apostolorum Petri, et Pauli, ac Nostre declaramus S. R. E. presby-

terum cardinalem prefatum Alexand-
drum De Matthaeis cum derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In

Homilia

Habita die xxviii. maii MDCCLXXXII.

In consecratione ecclesiae cathedralis
Corneliensis.

§ 1. Si cathedralis ecclesia, quem
propris consecutur episcopus, tota fe-
stiva, et cuncta procedit, ac vario sese
decorans ornatu, letitiam producit in
conspectum omium filiorum suorum,
ut eximiis doctor Chrysologus vester
commemorat: (1) jam hodie ipsa,
dilectissimi, longe majores exultat gau-
dio: quoniam non sponsi, neque filii,
germinisque sui consecratio peragitur,
seh proprius ejus natalis dies celebrat-
ur. Quare multo potiori ratione nunc
plenum amoris sinum aperi, mater-
nos extendit amplorum, ac divinis in

canticis psallit, ut omnes ad con-
gaudendum sibi gremio charitatis includat.

§ 2. Atque hic opportunnam vide-
tur, ut in memoriam vobis revoca-

mus, qui vetasti hujus templi status
fuerit, plane augisti, et squalidi, ut

tanto magis perciptatis, quam splen-
didam modo, ac decoram in faciem
abjecta jam vetustate conversum sit.

Seculo duodecimo Henricus episcopus
hujus nominis secundus ecclesiam ca-
thedralem Corneliensem a proximo san-
cii Cassiani oppido ad novum transmu-
lit civitatem. Episcopos vero Simbadus
die xxiv. octobris anni MDCCLXI. eam
solemniter consecravit in honorem ejus-
dem s. martyris, de cujus origine, et
episcopatu difficiles repetitque quaestiones
audivimus in civitate Brixinensi; quam
ibi a Germania reducere in episcopio
consisteremus. Ab eo seculo templum
saepere reparatum, autumque fuerat, et
præsertim a tribus episcopis civibus Na-
stris Jacobo olimurum Passarella qui,
sacrarium adjecit, et turrim campana-
riam absolvit, atque e Hieronymo ca
rdinali Dandino, qui magum fornecem,
a volis detractiones, fastus, immodestia, consortii sermones, ne templum vestra profanetis. Famesque vero, quae sepe in ecclesias immorantur, ut sedentia, primum provocant. hic dicitur ad luxurias, quae priores causarum ad lapsum; sequuntur exemplum matris divi Gregorii Nazianzeni, (1) in qua tantus peleatis, et deorationis fervor est inventus. "ut in sacrum conventus munus immolavit vox audita sit, necessaria tantum, et utsa stica excepta... Nuncam vene

ius deinde mensa terga obvortex, nee in divinum pavimentum expiertur. Veniet ad vos Redemptor noster mille angelorum cohortibus circumstans, ut vos pascat, et carnibus usurpatur; occurrit illi in templo, ac in ipso statum ingressus supplices orat, ut tuo semper cultui reservemini, et misericordiae tuae aequi vos ablatae, nihilque insolens, quod divinum dedeget missae. Carete, ne nuncrur quidem audiat lamento

bilis vocis, quae per prophetam Jeremiam insonuit: "Quid est, quod dilectis multis in domo mea fecit sceleris... multa?... et tamen oculi Domini semper aperiunt, et ad humilitatem praecipue aures erectae: hic pauper intrabit, et Domini sublevabit imperii: accedat afflictus, et consulabuntur: hic etiam spiritus debellabitur: hic inaudita dulce, donum admodum: hic est incontinentiae temperatur: et quid orantibus noli dabit Dominus, eloquiuit vestrum Chrysologus, qui seipsum non peregrinus dedit, aut in respondendo quam faciet morum, qui in dicandis precibus vos supplicium sic praevenit? (2)

Sed si subrea factae sunt aliae ejus, vos asces oculus, quia non disciplina humilitatis, et timoris, sed inferior corde postulatis. Atque ut jam hic cetera praeterea, ille tamen repetere, vosque in Domico hosti non desinatis, ut speciosam haec ecclesiam diligatis ea charitate, quam eam dilexit Chrysologus vester, qui professus est omnium quidem ecclesiis veneratio

aem, et fidelissimam me debere servitutem profiterent, sed Cornelius es levia insinuare peculiarius, ipsius amore compellor; Cornelius namque beatissimae memoriae pater mehi fuit, ipsa me per evangelium genuit, ipsa plus piissime nostravit, ipsa sanctus

(1) Serm. 45.
Bull. Rom. Tom. VI.

(2) Serm. 67.
sancta institut servitute; ipse sacris
obulit, et consecravit altariis, et
ideo mihi clarum et coelestium mi-
rabile Cornelii nomen: amor ergo
me compellit Corneliiensis ecclesie
desiderii desideranter occurrere. (1)
Nomine et vos paria receptius beneficia?
Inspecte sacrum lavacrum, quod rege-
erati hiati ad gratiam: tribulatia pe-
nitentiae, quibus vos Deus suscitavit per
veniam: altaria, in quibus hostia sa-
lutantis fuit pro vobis oblata: cathedra
veritatis, et qua celestis doctrine pa-
bulo fuis in emuncti; sepulchra majos-
orum, quibus mortis parv redidit fu-
ture vitae securitatem; civium vest-
orum Chrysalogir, Murelli, Projecti,
e Donati et alii, qui preces, et vota
vestra suis intercessionibus divinae obi-
terunt majestati. Ipsius acceptum referre
vos operet, quod inter novissimae con-
cussae terra fragores, qui struitima loca,
vel civitates devastarent; vos sola divina
voce moni, incolumes cum dementibus
vestris preservati fuisis. Quis ergo ex
vobis amantisius matris, propitis ci-
vibus, cum non exhibebit humili cor
de, demissis olulis, graue ac gemini-
bus, ne supra vos renovet exemplum
severae, promptaque vindicet, quam
Christus Dominus exercit in Judaeo
templo contra euentus, et venustates in
illo? quod Deus avetat.

Hymnia
Habitant domino II. post Pentecosten
Die ii. junii MDCCCLXXII.

In consecratione ecclesie
S. servorum B. M. V. Caecele.

Exemplum
Leonis ii. saecul
quatero pusti-
ex ecclesie
consacrata
in patria sua.

§ 1. Sacrado animo nati sumus
circumcisionem, quod Nobis a Germania re-
ternititibus oblata est, ecclesie hujus
consecranda. Sed ea ad memoriam re-
volet, quod olim a sancto pontifice
Leonis nono, patria Dassburgensi actum
gestunique legitimis. Ita enim ab Andrea
Pannonie regis obscuratus, ut Germani-
niam penteret, quam per diversas illius
regiones ier aget et ecclesiae consecra-
vit. Admirabile tamen, plennumque pro-
digio factum, quod comitum Schwar-
burgiorum gratia accidisse narrat histo-
ria. Nam ipsi obtuvam ierunt pontifici,
cum Norimberga contenderent, eununque obiessisti sunt, ut paullulum de-

(1) Serm. 163. omni, ex praecitae, edit.

(2) Matthaei Raderi Pavar. sancta vo-
lum. i. pag. 221, edit. Monach. 1704.
Pius PP. Sextus

conspicuum in templo, ut præmia horum operum consequatur. Et quanquam Deus ubique sit, nullique clamavit loco, miratus tamen fuit Jacob, quod verum Dominus est in loco isto, ubi angelis, et homines simul congregatus, ac prono signanter dici: noster noster, qui es in cælis; velati proprio, ac speciali modo licet preserem se exhibet, non quidem ipse diversus, sed diversa distinguit; est ergo in templo, ut a vos colatur, et precis suscipiat, et consecret animas vestras. Auc operet, quod ei servatis in veritate, et humilitate cordis, exprobantes annos praeteritos in amartudine animæ vestrae, si cupitis orationes vestras ascenderent in conspectu Dei, sicut ascendere ille caelestioris Italicae cothoris. Non contundimus, ut apostolorum, et veterum christanorum fervorem exequenti, qui conspicientibus animis effusa, et prolixâ oratione, impune divinum impletur auxilium, et quavis in loco, in solidudine, incryptis, in carceribus sacras synesias pergebat, donec gentilium, et hereticorum templum, vel dura, vel sacra expiatione in Dei cultum commutata, neraque reditacita fuerunt christianis adjuvantibus imperatoribus. Tot tantaque a vobis non exigimus, sed contundimus, ut si dominum Dei decet sanctitudo, non præsumatis oscuranter, distracte, et teæo affecti sacris mysteriis interesse, praeservi sin alia profanitate sacrae actiones producant, sed meatis vestre aciem ecclesiasicitas ritibus consociatis, ut fortior arnami, diabolica retrahantur tentationes, et aqua abluti salutari, quæ ex praetiosissimo ejus latere emanavit, spiritualer implantur in vobis, quod in prœteribus visibiliter max procešsit. Excitetur exemplum magis imperatoris Constantinorum, quæ etiam seremoniam habens Einsehins de Sepulcro Servatoris, cum semel in bis regnavit, ut sedere vellet in regali solio, quod juxta positum erat, sed ipsa reverenter oblata, semper stare voluit, hic profusius suisert serns; respondens navis esse, ubi deo instituta est oratio, resisse ac molliter auscultaret. (1) Et tamen non in ecclesia, sed in imperiali aula sermo habebatur. Veretim ergo vos ipsos saltem proprius Deum, qui vos dignatus est facere templum suum: non dissident
progregemur, quibus vatis a pietate expressis Noster iter prosequetur populum multitudino; illud tantummodo dicimus, sacrum hanc vel nici pompam mirifice visam esse argenti Bononiae, cum illuc viscindi Nostri causa Parmae advenisset dilectissimus in Christo filius No- ster Ferdinandeus infans regius Hispanicum. Singulari gaudio, paterne autem semni complexi sumus tam praestantem meritis, tamque proboe Nobis omnia sua pietatis exhibentem officia principem. Una illic hospitali sumus, ex ejusque congressibus majore, in medium amplissimis in Nobis sensim cunctarum amandae; ipsi quos virtutes prae- diciendi causa.

§ 5. Ab eo digressi Ferrarium per- reximus. Atque illic lux quaedam primum Nostri visa est rebus affligere; aditum eum Nos nobilis ab excubuis Cas- sario Hungarum, ab eoque literas reddidit, quibus ille a Nobis summopere contendebat, ut apud se Vindobone diversari, hospitarique vellemus. Tantum principis, in quem unice respiciebamus, humanissime huic voluitati desec nos potius, gratissimeque, quod tam Iucunditer exhibebat, acceptum.


§ 5. Ingressus Geritiam legatus a Casare venti cum ipsius litteris dilectus filius nobilis vir comes de Cobenzl pro- cancellarius aucte et statu, qui Nos per Austriam ditionem Vindobonam usque cum honore dedurere; nihil illo diligentia, nihil studiose ad Caesaris mandatis, quaeque in Nos munere satisfacientes. Nequaquam hic repetendum dicimus, quod nolique ad Nos affertur multitud. Illud tamen præ- terire minime possimus, Labacum Car- niolicum urbem cum adventissement, ac- cedens ad Nos vidisse excepsique dilectissimam in Christo filiam Nostram Mariam Annam Caesaris germanam suorum Austriac archiciissimam, quae illic adventu suo praestaret vicarii Christi coelesti causa, eique pietatem suam praecelare hoc testimonio publice confirmandi.

§ 6. Inlinc progressi, occurrentes - Iam ad Supps. que ad Stupakum cardinali Magazzino. Vindobonensi archiepiscopo, et regis oratoribus, qui obvia Vindobona officio causa prodierant, cum jam ab urbe decem propus luniis abessum, ipsum ad Nos advenerunt conspexi- mus casum Damoclem in Christo filio No- strum Josephum Caesarum una cum diulectissimo in Christo filio Nostro Maximilianus ipsius potens Austriac archi- due, supreme Thesienici ordinis magistro. Jucundissimus hic fut, omnibusque mutuis amoris significationibus cumulatissimae Nostrar occurrit. Una statum cum Casare ejus in cursum conce- dendum, unaque, quod reliquum erat vice, iuxta conveniebat, ut omnibus, qui ex urbe turratism effundebantur, conjunctouis Nostre spectaculum pra- beremus. Omnia populo conferar, maxima se in via cuocuttum ordinem multitudino stiperaverat. Sic urbe ingre- si sumus, sic ad imperiale devenimus, palatinum, ut illa progressio maxime quidam non jam Noster, sed ipsius religionis triumphi videretur. In suis aedibus a Casare induciu conferta illas vidimus amplosissimis quibusque viribus, ac nobilitate, numerosesque consciencios, qui ad honorem cultumque Nostri convenerant. Statim cum tum splendi- do comitatu in amplum ejus regiae sec- cellum processimus, Deque solennes consentientibus omnium animis gratias, ac vota persolvimus. Nihil hoc hospitio magnificentius esse potuit, nihil ilia urbe ob adventum hunc Nostrum lac-
tuus, nihil iis diebus ille commorari somnis, illustris. Quodque plura in urbe ex omni non solum Germania, sed et Hungaria eiam, ac alius diotinibus confluentibus hominum millia, ut ab universae Ecclesiae pastore apostolico beneficientia munere daretur.

§ 7. Primus Noster egresus die festo Annunciationis fuit, quae adire frappacceorum templum voilimus, illoque in sacello sacrum factae, quod est Cesareum super structuram sepulchris, ac in eum adum adem descendimus, ut ad ipsos Austriacorum principum eiores pro eorum animis eoxis ad Deum preces excudemus. Saepe deinceps per urbem cum predictum, interdum nobiscum aderat Caesar ipse, sese in Nos studia pulam praebat, aderat etrebro Maximiliana, ac Nobis ex animo omnibus observabat, ac in sanctam sua Sedem deoromis indicia publice exhibebat. Egregium certa in illo regio juvene virtutis ac religiosum speciem coram agovinam, ad eunuum singulariter diligendam, laudandum, extollendum sommus inflammat. Quid de generosa illa nobilibite dicensum, quid de regis oratorium, ceterisque magnorum principum administris, qui Nobis a suis regibus eximia amoris, audiorumque omnia officia deferant? praestante vero episcopum, ac praesulum, qui plurimum Vindobonam conveniunt, observatique in Nos sensus exstabant.


§ 9. Atque hic vs. fratre cum plurimo vos flagrare desiderio arbitremur audiendo aliquid a Nobis, quod de gravissimis nostris, Ecclesiae rebus acta constatque cum Caesaris majestate sit, expectationi hicivestra, quod nunc postsumus, gratificabatur. Pene quotidianus inter Nos una cum congre entibus, in illic congressibus, esti mai lriter, amiceque, tamen summo aitutorum studio res utrique tractabantur. Nihili a Nobis non libere aperteque prolaturum, neque alla in dicendo habitia, nisi apostolici munus nostris ratio, nihil quod ex Ecclesiae jure, instituto religiosum esset, non a Nobis abdactum, non ab ilio pacate diligenterque audita. Magna ingenua Josephi Cesaris, atque illa singularis, qua in Nos affectum conspicienbam, humanitas et gratia, plurimum rebus a nationibus Nostris conferre, et consilere videbantur, Neque anno manem hancuisse fiduciam nostram profiteremur. Quaestam certe, eaque gravia ab eis acquitate retulit, ut jam ex pervulga insitus mandatos consensat. Quidernam vero si tandem exitum, at spem non mediorem nobis recurrimus.


§ 11. Nostrum iust infra Bavariam, ac Monachion erat, quo Nos dilectissimissim in Christo filius Noster Carolus Theodorus dux Bavariae, et palatium elector amansissimo invitat quam, Vix ejusdem fines altigimus, cum Nobis asfuerunt nisi ab eo delecti viri, qui Nos ad ipsum deducere; cunctum quiprimum propius locos Monachio abscessimus, ipsum Carolum Theodorum olimi Nobis, properantesque in complexum Nostrum conspeximus. Peractus inter Nos juvissimissimus officiis, ejus consciensis curiam, unque ad urbem illam et electore pa tiam inter maximum populi multitudinem pervenimus. Illic spleodissimus plenique regius apparatus erat, sed etiam omnium videre misad magnificiensem, ad religionem, Nostrique cultum ubique instanter, nihil tamen Nostrorum t可想que oculos animamque commovebat, quam ipsum electoris presentia, ipsa tam conspicua illius pietas, ac tam excellentes in Nos studium, ut suo exempli ceterorum animox magis adhuc in Nos pietate ac religione inflammaret. Quinque apud ipsum dies juvissimmis, summoque cum honore transie gimus, interea illuc ad Nos adveniente ven. Fratre Clemente Weaslas archiepiscopo, et electore Trevirensi, cujus cum maxima de Nobis antea extarent
Quod a Nobis ille summopere flagitatit, ad ipsius episcopatum Augustam Vindelicorum, divernimus. Omnia ibidem pro hostis dignitate, urbsque splendente, ac in Nos studio luculentissime peracta, Nobis delecta sunt, acce lentibus illuc etiam amplissimis infinitarum ecclesiarum episcopis, atque abbatibus, et electoris in Nos, urbsque officia pro sea pietate cumulantibus. Ac tum recurrente sancti Pii V. festo die, in cathedrali templo solenni adiuvumus sacer, quod ab episcopo electore maxima est celebrativa peractum: indeque ad vicinas episcopales aedes perreximus, in quibus olim die xxv. junii anni MDXXX., ducentis simium et quinquaginta duobis ab ilu anno, tectoest illa Augustana Lutheri confession, cura et studio Philipippi Melanchthonis digesta, et expolita, coram Carolo V. imperatore, e jugo fratres Ferdinando rege, Johanne electore Saxoniae, et eius filio Johanne Friderico, aliasque electores, ab principebus, et ordinibus imperii, Germanica lingua fuit per solennem recitationem publicata. Ex ample ipsum aedificium aedem apostolicam Nos benedictionem immense multitudini in subiectum amplissimum forum collecte, astantibus episcopis, prae tern Constantinii principibus, et extremorum principum legetis sollemni ceremonia impetrivimus, incredibili exceptam animarum alacritatem Nobiscum in Catholica unitate consentientem.


§ 14. Iturum in Arxiam ditionem, Tirolensem situm comitum, ingressi sumus, iturum a Casarre litor, iturum præsto factis, qui Nos ad Italiae usque fines prosquiretur, vir cum nobilitate, tum humanitate prestans comites Strembergii. Cum Opina est, non habuerunt, nihil Nobis potius factum, quam ut alterarum Casarum germanam sotorem dilectissimum in Christo filiam Noster Elisabetham Austriae archiducissiam salutarem, a qua certa plurima clarissimam Nobis exhibita sunt praestantiam animi, ac in Nos observantissimae suae religionis testimonii. Inde Brixium, inde Tridentum venimus, magnamque cum voluptate illud templum instare voluntur, postremi concilii excommunicati celebraturn nobilissimum, ubi omnes difficillimis temporibus, quibus doctrinae praeuit pravitatem omnium polhebatur, praesul tam cuncta fideque asserta confirmatae catholicae fides omni ex parte fuit, servatamque Christi depoerum ex sanctissimis illorum desecratis incorruptam ac optim a munis legibus Ecclesiae disciplinae.

§ 15. In Italiam reducens per Boboreturn ad Venetorum fines positam urbem, que cum maximis sua in Nos observantium cultuque certatur. Veronam pervenimus pro illius urbibus digitate accepit, ubi iterum olivios habuitis eodem dilectos filios nobilissimum equites, et s. Marci procuratores, qui per

(1) Martinus V. summa induxit pontificiorum numismatam, quae eum tantum superiorum pontificum, posterm sunt ad corum memoriam efformata.
illam reipublice ditionem pergentibus publice Nobis officia exhibent. Nilil illic omissum, quod ad nostrum decus, quod ad populi iudgmentum ample piaque declarandum faceret. Inde Vetricianum, inde Patavium veniisse ab iisdem procuratoribus deducti, convienientes ubi ad nos urbium civibus, finitimosque populos, episcopos, praetoribus, quorum omnium cum numerum: tum religiosa in Nos studia maximo cum gaudiue spectabamus. Omnia magnifice sepultuoseque peracta, omnia a Nobis, quae in celebrissima illa urbe eminente, lustrata, probata, coelestatalit.

5. 16. Sed haec prouideraque quodammodo videbantur ilia, quae in principi reipublicae urbe ad nostrum erant ad- tum comparata. Dum proposita veniet et Venetiis, cum in insula s. Georgii in Alga occurrens iubuit vidimur cum iundio suo collegio Venetorum ducem Paulum Reymonterum, a quo perhononifici excepti, cum eoque ac suis consciente ample planque regio naviglio, illud astuarium transmissimus inter im- mensum cimbarum aquarum prope obser- gentium numerum, magnoque populi concursu ad hospitium nostrum apud fl. Fracie in templum sanctum Joannis, et Pauli cum amplissime illo comitatu descendimus. Postridie cum ipso duce ad nos revertente senatum universum, magistratuque amplissimis ad occultum, complexumque excipientibus, adstare in utrinque ad angendum rei majestatem cum ipso patriarcha quatuor et viginti episcopis, multisque spectatisvisiris; deinceps patris et eris, ac nobilium quamplurimis datus ad Nos convenientes est adit.

5. 17. Nilil hic necess esse arbitrarem, ut in illa puerorum die- rum comoratione acta a Nobis, No- striaque causa ab illis suae, memoriamque tempora, quae ad tempus inspecta, quae ceremonia peractae; illud universum dicimus, quiaquaque ante di- antiquissima illius reipublicae, Venetorumque gloria, splendore, amplitudine quantum memoria tradita suae, et in nostris tum occurris revera observari; culminassimique ad eventum nostrum decorandum confer- fer congerije videbatur. Ipsa tum reipublicae gratulantes, taedem discursum, dimissaque in pontifici ditionis finibus gratissimo procuratorium comitatu, urbem nostram Ferrarinam pervenimus.

Deum vestris, religiosoque in Nos officio ne intermitteri, quo sua benignitu-
que, quod illius s. Petri apostoli cathedra colitur, accessit; ibique missae adscitit; qua expleta persolutis precibus ad
implorandum a Deo auxiliam pro felici itinere, ad sacrarum accessit; ubi celissimaeque principalium episcoporum et
Sanctissimi Domini Nostri
Pii
Divina providentia
Papæ Sexti
Itineris Vindobonensis diarium
a die 27 februarii
usque ad ejusdem in urbem reditum
die 15. juni 1782.

A Josepho Dini
Pontificarum ceremoniarum prefectorum
descriptum, qui in eodem itinere sanctissimo semper adhibuit; omnis in eis ad
repetitionem evitandam, quae narratur a Sanctitate Sua in allocutione habita in consistorio secreto die 23.
septembris 1782.

Vindobonam praefectorum summus pontificem, ac universalis catholicæ
Ecclesiae caput Pius Papa Sextus, antequam Roma disceret, ut suæ erat sancto
santos apostolorum devotione satisfactionem, die xxi. februarii feria III. in Vaticano
basilicam descendit, et sacrum privatum celebravit in Vaticani cryptis super
aram; ubi sacra exuvia sancrorum apo-
stolorum Petri, et Pauli incluse asservavit.

Eminentissimus cardinalis Columba alcæ orbis vicarius peculiare notificavit
notificatione ad omnes urbis ecclesias transmissam, ut priores insumma
summa pontificis die usque ad prosperam exoptatum ejusdem ad urbem reditum
in missis addeterunt collecta pro pontifici itinereante; post missas conventuales
preces pro itinerantibus recitarentur; ac in eis ut in ejusdem urbibus ecclesias
ex uniuscumque die sanctissimae Eucharistiae sacramentum publice
veneratione exponi deberet, ut fideles in iisdem convenientes preces ad Deum funderent pro felici summi pontificis iti-
nere.

Die 27. februarii fer. IV. hor. 12.
Sanctissimus Dominus Noster ad pra-
falan basilicam iterum descendit, et
ad aram, ubi s. Petri apostoli cathedra
coliur, accessit; ibique missae adscitit; qua expleta persolutis precibus ad
implorandum a Deo auxiliam pro felici itinere, ad sacrarum accessit; ubi celissimaeque principes Paulum Petrovit-
ium magnum Moschorum docem, et
Mariae Federicae magnum decre-
sum benigni exceptit; ibidemque gratos
animo suo sensus aperte, quod summo
mane illuc accedere voluisset, cum ula-
latissimae de humane moderatate grati-
as referendas; aliquo interim tempori
spatio ipsos allocutas se divisit, et
ad basilicam lateralem jamam sanctae Ma-
te nuncupatam accedens, ibi curum
concedit; ac in eodem adnimit R. P. D.
Franciscum Antonium Marucci patri-
archam Constantinopolis aline ar-
bis viceserentem, et Josephum Mar-
iam Contessini Athenarum archiepi-
scopum, secretum eleemosynarii, qui
da Sanctitate Sua, ut ipsum in itinere
comitarentur, defecti fuerant. Reliquis
autem comitatus, qui sumnum ponti-
ficem in itinere erat fuit, summa
insequilibus tribus curibus, et duos
bus cisilis emendam prosequentur, quod
per viam papalem nuncupatum pro-
gredientes, ad ecclesiam sancte Marie
in Vallicella accederunt, ubi summus
pontificius sacrarum templorum ingersus,
sumnum sanctissimum Sacramentum de-
vote veneratum esset, ante aram sancto
Philippo Nerio utcum erga eundem san-
tcum pietatis morem gerens, sacras fudit
preces; quibus expletis iterum currum
concessendam, iter fuit prosequitus usque
ad Urgulum, ubi primam fecit in no-
cte stationem, ibique exceptionem fuit a
Prospero Meloni episcopo Narniensi,
Xaverio Marini episcopo Reatino, atque
nobilibus viris, qui illuc adventant,
summo pontifici debito obsequiuni
exhibentur.

Die 28. februarii fer. V. audit
sacrum in privato seculo, persolutusque
precibus pro felici itinere a Deo im-
plorado, Sanctitas Suae hora circiter
demateria currum concessit progressu
suum committato Narniensi versus,
ubi ad cathedralem ecclesiam divertens
ab episcopo Narniensis, una cum An-
tonio Leu suffraganeo episcopo ecclesiae
Sabinense, et Angelo Jacoponi episcopo
Amerino, ac universo Narniensi civi-
tatis clero exceptus, eundem ecclesias
ingressus, ibidem coram sanctissimo
Sanctissimae Eucharistiae sacramento
publice adorationi exposito preces fudit,
ac benedictionum eodem sanctissimo
Sacramentum a canonico archipresbytero

458 Bullarium Romanum
Basilicam ingressus, concinentibus cantoribus antiphonam Eccle sancto-magnus, ad altare beatissima Virginis ab angelo salutata in medi nunia ejusdem basilicae existentem progressus, ibidem sanctissimum Dei Genitricem peculiari devotione veneratus, ad aran principem accessit, ibi sanctissimum Eucharistiae sacramentum adorans, benedictio a canonicis archidiaconis elargitae adstitit.

Explevis predictis religiosis actibus, ad apostolicum palatium processit, ibique predictis cardinale ad privatum colloquium admisit: cecerosque inde episcopos, praesides, magistratum, ac clericos ad pedis osculum exceptit.

Hora 22. cum dimidio Sanctissimus Dominus Noster ad basilicam iterum descendit, in quae sacra singulares studio ornata erat, innumerum cererum facies diligentis, ac politiori ordine udieque dispositio conspiciendatur.

Ante altare B.M.V. illico constavit, et cantores litanias in laudem ejusdem B.M.V. singulares conecuto, modulatique vocibus concludere, prout moris ibidem est quanquam sabbathi die recurrit.

His explevis sanctissimus pater sacram ingressum edem, ibidem sua erga beatam Virginem devotioni morem gesit.

Ad sacrarium inde divertens, in quod voluit donaria B.V.M. oblatum aservatur, ibidem in sedem jam parata compositus, innumerum nobilium feminarum, quae illuc et vicinioribus civitatibus advenantur, ad pedis osculum admisit, quamplusque alii hujuscmodi honore participes effecto uire ad 24. diei horam.

Apostolicum inde palatium iterum repetens, magnum podium damascens, ac villae et seicis panis undique exornatum conscendit, ubi innumerum populum amplissimum illam plateam expliter pontifici benedictione donavit.

Die dominica 3. martyri hora 13 Sanctitas Sua ad basilicam descendit, incerentium missae sacrificium ad altae B.M.V. ab angelo salutata perfecturus, ut singularis populi multitudine qui sacram basilicam mirum in motum simile manae udieque occupaverat, devotioni satisseceret. Expleto de more sacro, alteri itidem missae adstitit.

Inde hora 16. iter prosequatur Lauretum discipat, et ad placentem, nuncupatam s. Lazzari, ad clivum Anco-
Olympia Braschi, quae una est ex Calibatis, altera germana sua sorore per aliquod tempus spatium colloquatus, discisest.

Casenam versus iter inde arripiens, illum hora 18. cum dimidio pervenit, et ad ecclesiam ordinis servorum B. M. V. e curru descendit, obviusque habitu eminentissimum Ioannes Carolum Bandi Forocondelium episcopum aevum suum, et Franciscum Agasellium Cesanetensis ecclesie episcopum; Josephum Vignoli episcopum Forolivensem, Josephum Terzi episcopum Feretranum, Joannes Baptistam Donati episcopum Cerbusensem, Franciscum Mariam Colombani episcopumBrittianiensem, Joannes Baptistam Mamii episcopum Sarsinatensem, clericum cathedralis ecclesiae, magistraturn, omnesque civitatis optimates; ecclesiam eleganteri forma decoratum ingressus, sanctissimum Eucharistiae sacramentum super aam principem expositum veneratus, ad altare s. Carolo sacrum accessit, ubi genitorum, allorumque majorum suorum antiqua sepulchra conspicuntur, ibique precis longius prodoxit. Ad proximum icoe suum paternum patrimonio processit, in quo per integram sequentem diem morum transecre deceravel, in ejusdem vestibuolo obsias habit suum germanas sororem, Fratrum, duasque ex germana sorore nepotes, quas omnes singularis beneficentia signis exceptit, et superiorem palatii partem concessit.

Cum autem illum adventisset comes Joannes Zambeccariunssenibus senatoribus de mandato s. catholice majestatis, ut suo regio nomine sanctissimo patri per felici incepto itinere fausta auspiciaretur, Sanctitas Suam eodem in junxit, ut regi majestatis singulares suos animi sensus paterfaceret quantocum non omittaret, et de hujusmodi peculiaribus benevolentia, et filialis amoris signis, maxima pontificio suo nomine agere gratias.

Fer. IV. die 6. martii hora 15. ad cathedralem ecclesiam accessit, ubi veneratur sanctissimum Eucharistiae sacramentum, ad sacerdotem perrexit, in quo antiquissima, et miraculis, prodigiosque insignis imago B. V. de Populo nuncupata adseritur, ibique incrementum missae sacrificium confecit; quo completo, aureum calicem cum paterna expositioni arte elaboratum, ad sacram planetam phrygio ante opere insignem, cum qua missam celebraverat, eodem cathedrali ecclesiis in perpetuum
sui amoris monimentum obtulit. Altera deinde missa audita, ad sacrametum capitulare processit, ubi clerum ejusdem ecclesiae, et inde illustres civitatissimae, fere ad pedes osculum admisit.

Ad monasterium s. Cypri postea se contulit, ubi in monasterii ianua consistens monialibus permisit, ut ipsius pedem deosculari possent.

Ad publicum inde civitatis palatium digressus, populo apostolico beneficientiam impartit.

Ut autem sacris virginiibus Camaldulensibus, quae in s. Catharinae monasterio vitam decurunt, et praecipue ejusdem monasterii abbatissae Sanctitatis Suae ex germana sorore nepti satisfacere, illuc gerretur.

Asceterium ingressus, ad chorum divertit, ubi monialibus permisit, ut ad pedes osculum accederent. Lastratis inde ejusdem monasterii aliquibus novit aedificis, supra abbatissam singulariter, ac electis omnibus moniales apostolica beneficientiam effundens, ad palatium reversus est.

Fer. V. die 7. martii hora 15. santissimus dominus Noster ad ecclesiam ordinis servorum B. M. V. iterum accedens, ibidem sacrificio missae adstitit.


Horum 24. præfatum civitatem attigit, et ad ecclesiae cathedrals fores e curru descendens ab eminentissimo Jo: Carolo Bandi Forocornelienis episcopo, ejusdemque ecclesiae clero, ac magistratu, exceptus, inde ad episcopal palatium, inde quodam tranzigere decreverat, perrexit.

Fer. VI. die 8. martii hora 15. ecclesiam cathedram ab eminentissimo episcopo sociatus, iterum repetit, ibique in sanctori subterraneo sacello, in quo s. Cassiani martyris, Petri Chrysologii, et Propheti corpora observantur, missae adstitit, tum una cum prelato cardinali episcopo, qui sumnum pontificem usque ad ecclesiam B. M. V. de Piratello duobus milibus circiter passibus a predicta civitate distante comitatus est, Bononiensem provinciam versus iter suscept.

Bononiis illustre pontificie di- tionis civitatem hora viginti feliciter ingressus est, et ad ecclesiam s. Domini e curru descendit adstantibus eminentissimo cardinali Ignatio Boncompagno Bononiensis provinciae praeside, et eminentissimo Andrea Giovannetti Bononiensis archiepiscopo, una cum ejusdem civitatis magistratis, ac precessis nobilitibus, obviam habens eminentissimum cardinalem Franciscum Carafa Ferrarisiensis provinciae presidem, et Alexandrum Matthaei ejusdem ecclesiae archiepiscopo, clerum, magistratum, nobilio-
resque ejusdem civilitatis proceres, qui omnes plurima humanitate a summo pontifici excepti fuerant.

Ad monasterium inde progressus, cubicula pro ipso parata aditum, ibi moram in nocte persoluturus. Cum eminentissimo cardinale legato singulariter colloquitus, archiepiscopum Ferrariciensem admissit.

Ad pedes inde osculum admisit magistratus, clero, ac civitatibus, in interiora cubicula se recepuit.

Dominiqua quarta quadragesimae die decima martii hora unciam cum dimidio Sanctissas Suæ in privato sacelllo missae adstitit, et hora duodecima Ferrariciensibus, reliquinque, a cardinale legato sociatus ad poenitentiam Luctus Oubociari ad ripam Padi cum suo comitato processit. Ibi navigium conscendit, quamplures sui comitatus benigne in eodem admissi, religiosi altissimae navigia alia ibidem ad hunc simul parata consecendentibus. Cum autem tunc temporis adventis et amnis Bianchi nobilis aulicus serenissimi Sardiniæ regis, eam ejusdem nomine fausta Sanctissimæ Suæ, spectaretur, eadem Sanctissimæ Suæ, quam gratum hujusmodi humanissimæ officium foret, declaravit, i o j u x t a, ut majestati suæ maximas gratias persolveret.

Hora 14. naves a Padi ripa solutæ iter versus Claudiensem civitatem suscepero.

Spectaculum vero mirabile insipientium oculos continuerat, vastissimas illius perampli fluminis ripas undique populo opulentis inspiceret pontificium benedictionem implorante, quam Sanctissimæ Suæ ibidem beneigne largiabatur.

Per Padum flumen progradens pontifici prope Corpolam oblavit habuit Araldum Speroni Adriaensem episcopum, qui summo pontifici religiosum sumum exhibuit obsequium singulatores amores signis exceptis.

Progressus usque ad locum dicturn le Cavannelle, Joannes Benedictus Cuiran episcopus Claudiensis, ac non solo post nob. vir Bartholomeus Gradengo, qui gubernio Claudiensi civilitatis praestat, ut pontifici summo obsequium praestare possent, adneceret. Qui singulari benevolentia excepti fuerant. Farique modo admissis fuit Vincentius Ranzani archiepiscopus Tyrensis Sedis apostolicae nuncios apud responsam Venetiarum, nunc delectus apostolico nuncios apud aulam Ulyssiponensem, qui non multo post pontificiam narem sequutus fuit.

Hora circiter 24. Claudiensem civitatem attigit, ad ripam ante palatium nob. viri Bartholomei Grassi, ubi in nocte summis pontificem comoratorium erat, appellans, ibidem e navi in terram undique pannis rubris obductam descendens, obviam habuit quamplures episcopos, praestantiores ilius antiquae civitatis personas, plurimosque aliis, qui illuc ex aliis civitatis adnecerant.

Palatium descendens nobiliori, maximeque sumptu ornatum, equitem Petrum Alisiaum Contarecum, et Ludovicum Maninimum, ambos s. Marci prefulentis procuratoria dignitate insignitos, et a serenissima republica ad obsequia Sanctissimæ Suæ per integram ejusdem reipublicae ditionem prestanda usque ad Austriaci status confina detectos, summa humanitate primos omnium admissit,isque gratos animi sua gentibus aperiens singulariter benigne exceptis.

Admissos inde Bartholomeo Gradengo Claudiensi urbis gubernio praepositum, singillatim etiam excepto archiepiscopo Tyrensis apostolico nun- cium, Nicolao Giustinianii episcopo Patavino, Joannem Benedictum Cuiran episcopo Claudiensium, Joannem Naci episcopo Drixensium, Andream Benedictum Ganasoii episcopo Feltrino, Franciscum Condlumerium episcopo Fiamangustano, Stephanium Dominicum Sceriman episcopo Caprularem, Antonium M. Cardini electorem ecclesiae Cremensium, Joannem Barbara humum abbatem Assisi episcopum Claudiensem, ac etiam ad pedes osculum admissis quamplures praelentibus nobilitate proceribus, alisque ecclesiasticis personis, qui ad prae- sumo pontificum obsequium conveniunt, in interiora cubicula se recepist.

Per II. die 11. martii hora 15. in privato sacello ibidem existente, summa elegantia ornato, sacrificio missi adstitit, inde navem conscendit uta cum praefatis duobus s. Marci procuratoribus, et religio comitatu, protrar externa die, additis tarnen duobus navibus elegantia summa, ac nobilitate constructus, et ornatis, quae a supra jam recensitas nobilibus viris s. Marci procuratoribus paratae furent, ut summa pontificis ibidem uii posset.

Hora 14. a litorum solvens, per Medoacum flumen, progressus ad lo-
cum le Gamberare nuncupatum, obvium habuit Fridericum M. Joannelli Venetiarum Patriarcham.

Ad locum inde Posinam dictum, ubi in lacunam pater ingressus, Sanctitas Sua in primam a procuratoribus nobiliter paratam navem pertransiens, ibi una cum apostolico nutuio, Marcius patriarca Constantinopolitano, Contessiano archiepiscopo Athenarum, ac s. Marci procuratoribus jam supra exuaciatis, iter per praefatum lacunam futus prosequutus, insequente alia pari modo nobiliter ornata navi cum qua bussam alis ex pontificio comitatu, in ceteris inde navibus subsequentibus religius omnibus, qui in Sanctitatis Sue famulatu erant.

Iter versus Mestram progressiens, appulit ad locum Malghera nuncupatum, ubi e navi descendit, tum Mestram hora 24. cum integro suo comitatu adventit, et ad nobilium palatium procuratoris Erizzo et curru descendit, a quamplurimis episcopis, et ab innumera nobilium Venetorum procerum multitudine exceptus.


Proceribus Venetis, nobilibusque mulieribus, qui magno numero illue accesserant, pariter omni humanitate exceptis, tandem in interiora cubícula se recepit.

Fer. III. die 12. martii in sacello ejusdem palatii missa de more celebrata fut, et hora 15. inter innumeram cæsariusque ordinis populi multitudinem iter Tarvisium versus arripuit, equestriibus militibus precursumibus, alisque currum sanctitatis Sue subsecuentibus. Ad ecclesiae cathedrales Tarvisiensis foras gradum sistens, a Paulo Francisco Justiniano Tarvisio episcopo, nob. viro Marco Zen civitatis praeside, cleo, quamplurimisque nobilibus exceptuis, et ecclesiis ingressus, sanctissimum Eucharistias sacramentum publice adorationi expositum veneratur fune, in de iter prosequitur Sacile versus, ubi in domo Ludovici Flangini S. Romani Rotae auditoris nostrum transigere decreverat.

Hora 22. Sanctitas Sue illuc pervenit, et in præfato palatio a Marco Zagarri episcopo Genetesi, a nobili viri Nicolao Pizzamanno ejusdem loci præside, ab equeste Andrea Renier serenissimi Venetiarum ducis filio, alisque pertinentibus nobilibus exceptis fuit.

Fer. IV. die 13. martii hora circiter 15. Utinam versus, reipublicae Venetiae civitatem florentissimam, contendit.

Hora 22. circiter Utinam atigit, et ad palatium comitit Antonini inter confertissimam populum contendas, ibidem a Hieronymo Gradenigo Utinensi archiepiscopo, Bonificio a Ponte episcopo Justinopolitano, nob. viro Joanne Barbaro Utinensi civitatis praeposito, cleo, alisque nobilibus proceribus exceptis fuit.

Superior palatii cubicula consecedit, ac Utinensem archiepiscopum, episcopum Justinopolitani, ac civitatis presidem ad singuliaria colloquia except, plurimosque alios tam cleri Utinensis, quam civitatis procerum ad pedis osculum admisit.

Quoniam vero serenissime Venetae reipublicae domini confiun proxima erant, Sanctitas Sua, ut peculiarem sum benevolentiam, gratumque animum exhiberet erga sape iam fundatos nob. viros equitem Contarenosum, et Ludovicum Mariannum s. Marci procuratores, qui eundem in inimica summum studio ac cura comitati fuerant, Contarenum pretiosa precaria corona donavit, Mariannum autem aedificam equestri ordine non insigniam, hujusmodi honore decoravit.

Fer. V. 14. martii Utinum relinquens Goritant pervenit, ibi in nocte commoratur in mansione, quae jussu, ac munificentia Cesareae majestatis, tum ibi, quam alis etiam in locis, in quibus in nocte summae potus infex Austriaeas ditiones berrermis immorari debest, opportune, ac summum studio parate iarn fuerant.

Obviam ibi habit Josephum Garampi archiepiscopum episcopum Mar-
tis Palisci apostolicum apud Cæsarem nuncium, comitem de Cobentz ab imperatore delectum, ut summum pontificem in itinere comitaret, generallem Esternus, ecclesie metropolitanae clericum, quampluresque alios magnavit.

Cohors millium tam hic, quam eliam alis in stationibus pro Sanctitate Sua designatis, agmine facto, ac sacrae ejusdem personae custodiam aedaret. Sanctissimus pater summa humanitate exceptis apostolico nuncio, comite de Cobentz, reliquisque omnibus, ad interiora cubicula se recepit.

Fer. VI. 15. martii hora 12. ad cathedralem ecclesiam accessit, ut missae sacrificio adesset, inde Adelberium se contulit, ibique a Francico Philippo Inzaghipe stopaco Tergestino, quamplurimisque alis obsequio exceptus fuit.

Sabbato 16. martii ab Adelsbergio Laubacum diversit, ubi in palato ordinis Theuntonici illi adstiteret Vincen- tius de Schottenbach episcopus Lavamundensis, et Carolus ab Herberstein episcopus Laubaccensis, multis alii proceres, qui a summo pontifici singulari benigneitate exceptus fuero.

Dominica 17. martii Gilliam contendit.

Fer. II. 18. martii e Gilla Mar- purghum accessit.

Fer. III. 19. martii Grecium peti- tit, ubi a Josepho ab Arco episcopo Secconiensi, a comite Pozhazkie Lietesstein civitatis preside, ab illustri- ribus ejusdem civitatis-proceribus, et a prelato monasterii s. Lamberti ordinis Gisterciensis, in ejusdem monasterii hospito exceptus fuit.


Fer. V. 21. martii Supachum di-gressus fuit.

Fer. VI. 22. martii e Supacho Vindobonam feliciter perrexit.

Vindobonae sumnum pontificem a die 22. martii, usque ad 22. mensis aprilis diem in imperiali palatio commoratus fuit.

Summo pontifici consistente, Ca- sarea majestatis mandate statum fue-
tiæ detulit, ibique de more repositit, assistentibus Sanctati Suae EE, cardinalibus Bathynani, et Herzan, ac insuper etiam associante eminentissimo Magzzi, cardinalisins cappis indatis,

In aula inde imperii palatii pedes dodecem paparibas semibus iuxta Ecclesiæ ritum lavit, Caesaræ majestate adstante, idemque in altera magna aula cibos ad mensam praebuit.

Fer. VI. in Parasece 29. martii hora tertia post meridiem, octeris ante imperii præcessorum Sanctatæm Summæ præcedentibus, regio principæ Maximiliani archiduce Austriae comitante, una cum eminentissimo Christophoro de Magzzi archiepiscopo Viennesi, ac Josepho a Bathynani archiepiscopo Strigoniensi Ungarie primate, subsequentibus inde alis episcopis, qui Vindobonam advehebant, a nobisibus exculbiis Alemaniæ, Ungarica, ac Galliciana stipatam, ad venerandam, iuxta Germaniae moram, sacrum Eucharistiam, in sepulture Domini Nostri Jesu Christi mysterium, ac memoriam redeliam devotioni, et pietati exposita accessit, ac quinque in ecclesiæ plenam hanc pietatì, ac religiosam actum summa ianuarii inspectatis populi veneratio fuit exequiis.

Domenica 3. martii, solemnitate passa sancti Resurrectionis Domini Nostri Jesu Christi recurrente hora 14. italica, prænobilis seujo curia deductus, ibidemque ab eminentissimis cardinalibus Magzzi, et Bathynani comitatis, nobilibus exculbiis curram sequentibus, ad metropolitam s. Stephani Vindobonensi templum Sanctatæ Suae accessit; ubi sacram lituriam solemnissima, consuetum sacerdonis servatis, perfectis, cardinalibus Josepho a Bathynani, et Francisco Herzan dioecesarii assistentium, ac cardinali Christophoro de Magzzi episcopo pariter assistentiis manus expellantibus; presentibus etiam pluribus episcopis, ac multis monasteriorum prælati pluviali, ac mitrae decorsatis. Ut antem in hac sacra solenmi functione nihil omnino deset ad splendetorem, ac reverentiam inspicientiam animis conciliandam, Caesaræ majestati maxime cordi fuit, circumvique in sepre, et duos praesentes viros delegat, Schwarzbergium, ac Averspergium, ambo sacri Romani imperii principes, ut ministerium pro omnium loteo summis pontificis in sacra functione exequenterent.

Spleadidor certe, ac aciera memoria digna sacra hoc sollemnis actio

Boll. Rom. Tom. VI.

exitisset, si sacra Caesaræ majestas, praet rēcement opebit, præsens in para co sito adhīsset, quod summo ejusdem animi dolore, carnis infirmitate detentus, exequi non valuit.

Expleo solemnem sacro ad patrosum Tabulari Belfici processit, ibique pluvial, ac pontificia thara ornatus, ad podium supra ecclesiam novem angelorum chori dictam existens, nobiliis formæ, anteque auro circumfusa, ac splendentibus undique ornatum accessit, ibique conferrētissim, ac pene innumerum populo pontificalem benedictionem, consacris fasis precibus, cum pleuraria indulgentia fuit elargitis, obstrepentibus interim tormentis bellicis Vindobonensis artis, ac festio sōnita personae aristocratici ejusdem urbī campānis.

Fer. VI. 9. aprīlis consistorium publicum in magna aula palatii imperialis habuit, in quo pilum cardinalium tradidit EE. cardinalibus Leopoldo de Firmian, ac Josepho a Bathynani, ecclesia s. Petri in monte Auroco, eorum primo, ac s. Bartholomei in insula, secundo ex ipsis in titulum addīgata.

Fer. II. 22. aprīlis Vindobonam reliquemque, Mediolcum se coeundi; quo cardinalis Magzzius venerat, ut eum excipereat.

Fer. III. 25. aprīlis Mediolci discendens, postquam missae a cardinali celebratae eisisset, Ensium venit, et ad s. Floriani monasterium digressus fuit, ibique exceptus a cardinali de Firmian; quo adhuc præcincte Leonium venit principem superioris Austriae urbem; ubi et adipso magnificè instructo benedictionem elargitis est impensum populo in subjecta magna platea congregato militum agrinis circumfusa.

Fer. IV. 24. aprīlis Aurilianum attigit.

Fer. V. 25. aprīlis Auriniano religio, Alt Oettinghymnaccessit, ut a Hieronymo Colloredo archiepiscopo Salisburghensi, a princeps de Bierkefeld serenissimi electoris Palatinorum, pluriāsque alius nobilium praesentibus, qui illuc ejusdem serenissimi electoris iussa, ut summo pontifici obsessional prestanter, advenant, exceptus fuit.

Fer. VI. 26. aprīlis Monachium pervenit.

Monachii ad die 27. aprīlis usquæ ad integrum diem primam mensis maii commoratur fuit.

Dominica 28. aprīlis missæ sacrificium confecit in ecclesia clericorum

Mm Mm
dominica die 5. maii consecrata misse sacrificio in palatii episcopalis sacello, summam pontificem ad eadem commissum, ibidem solemnem missam a serenissimo electore, Augustano episcopo, pontificali ritu celebrata, pluviali, ac mitra ornatum in solo consistens adstitit; assistente Maximiliano Christophoro de Rodi episcopo Constantiensium, universaeque ejusdem cathedrae ecclesiae Augustaæ cleris, elargita in immenso populo in platea ante episcopale palatium consistenti, consensu sacri ritu, presbysque eftsissur, pontifici benedictione cum plenaria indulgentia.

Ferr. II. die 6. maii Augusta Vindelicorum discordar, ab ejusdem cohoorte tam serenissimi episcopi quam civitatis dedicatum, Abadiacum concehita.

Ferr. III. die 7. maii Abadiacum fundatum processit, hospitatus ibi in imperiali palatio.

Ferr. IV. die 8. maii ab obiiopite Brixio不忘 a Josepho a Spaur episcopo exemptum.


Ferr. VI. die 10. maii Roboreum digressus fuit.

Sabbato die 11. maii Veronaem accessit, ubi inter quamplures alios obviabat nobilibus virum Abadiacum Rezonicum aliae urbis senatorum suum, mem. Clementium pp. XIII. ex germano fidei nepotem, qui summus benevolentia signis a Sanctitate Sua exceptus, eadem inde in utiure usque Forcorneum prosequutus fuit.

Domino die 12. maii Veronae moram gessit, ac in cathedrali ecclesiae sacrarum consecrat; ibique supra sepeculum cl. mem. card. Petri Pamphi- lio, qui in dicta civitate 4. decembri die anni 1792. obierat, preceus fuit.

Ferr. II. die 13. maii Veronae Patavium dedit, ac ad percellesm monasterium s. Justine ordinis s. Benedicti progressio, ibi constitit; nobili viri equite Aloisio Mocenigo predestinii serenissimi Venetiarum duces filio, civitatis Pataviae preside exemptus, qui cum omnem adhibuerat, nilque intentionis reliquerat, ut summi pontificii adventus omnibus significationis, ac pr-
blicae letitiae signis ab universis civitatis ordinibus celebratur.

Fer. III. die 15. maii Paturii mor-
ram gesit , ac in templo s. Antonio Pa-
tavino sacro missam celebravit.

Fer. IV. die 15. maii Paturio ref-
ficto, Venetias appellat a serenissimo
Venezia duce, ac Venetis proceri-
bus solemnni pompa obsolvit prodeun-
tibus ad s. Georgium in Aliga.

Venetis commoratus fuit a die 15
maii , usque ad diem 19 solemnissimo
Fecctaecelesti festo sacram, in quo sacrificio
missae in ecclesia ss. Joannis, et Pauli
ordinis s. Dominici confecto ; in eadem
serenissimo magistro quinuagintiquinque episcopis, ac du-
bus S. R. E. cardinalibus Cornelio, ac
Boncompagni Sanctitatis Sue assistentiam
praebentibus, in eadem ecclesia in pa-
ratio solemni comitata, pluviali, ac mi-
ta oratus, solemnni missae ad Frederico
Joanneli Venetiarum patriarcha, pontificali
ter celeberrimae, adstitit; assistent
ibus eiam solemnii pompa serenissimo
Venezia duce Paulo Rainerio, plua-
ribusque reipublice proceribus. Exple-
missa; extra ecclesiam, universis, qui
missae adstiterant, comitabantur, pro-
cedens, contiguasque simulatibus ;
ac mirabilia urbis et orationis imple
artificio in ecclesia praebentibus
extra ecclesiam, singulis, et exquisi
tiori modo ornatam, eis in seleni,
ique apostolici beneficientiam pontifi
calii servato ritu, immenso populo ibi
existenti, cum plenaria indulgentia con
cessione fuit elargitum.

Eadem domica die 19 maii hor
ra 20. Venetis abiens; Paulum re-
rum repetit.

Fer. II. die 20 maii Paturio Fer-
rarium digressus fuit, ubi obviam
habuit cum eminentissimo cardinali Ca-
rina provinique praeide, eminentissi-
num cardinale Carolum Victoriam
Amadeum a Lanceis, qui Turino Fer-
rarium advenire, ut summo pontifici
obsquirum praeestaret.

Fer. III. die 21. maii Ferraria mo-
ram gesit, ac missae sacrificium in ec-
clesia s. Dominici celebravit.

Fer. IV. die 22. maii in sacrario
ecclesiae metropolitanae Ferarisiis con-
sist茕orium secretum habuit presbiteribus
eminentissimis cardinalibus a Lanceis;
Carina, et Boncompagni, in quo Alex-
andrum Matthei archiepiscopum Fer-
rariensem cardinalem declaravit, crea-
tum jam; et in pectore reservatum die
12. juli anni 1778; in eadem missae ad-
stitit, et in sacrificium iterum reversus
Cardinalii hircio novum cardinalalem
decoravit.

Bull. Rom. Tom. VI.

Ferraria, his absolutis, discendem
Bononiam petit, ubi cardinalium a
Lanceis, Carina, Durini e Mediolano
luc adventu eis, Giovanni, et Bon-
compagni obsequi aequitatem, ibique per
duos integros dies commoratus fuit.

Fer. V. die 23. maii sacrum ce-
lebravit in ecclesia metropolitana Bo-
nonensi.

Fer. VI. die 24. maii ad tem-
plum accedens, in qua insignis B. M. V.
imago a s. Luca, ut traditur, specta
maxima populi illuc continuo conflu-
tis venerantes adoravat, ac colum
ili sacrum peregi.

Sabbato die 25. maii Bononia
religium Forocornelium perexit.

Dominica die 26. maii in cum
missae sacrificium in cathedra
eclesia Forocornelensi perfecit, et au
remm calicem obtulit s. Petro Chry
sologo.

Fer. II. die 27. maii in aula ma-
iori episcopalis palatio Sancitatis Sue
consistorium publicum habuit, presen-
tibus eminentissimis cardinalibus a Lan-
ceis, Carina, Bandi, Valenti Gonzaga,
Giovannetti, et Boncompagni, pi-
lemento cardinalii praeeminentissimi
Alexandrum Mattei de more
ornavit, ecclesiisque Balbo in ti
tulum ipsi assignavit.

Fer. III. die 28. maii ecclesiam
cathedralem Forocornelensensem maxim
sumpta a fundamentis nobiliter extra-
tam cura eminentissimi Jo. Caroli
Bandi Forocornelensi episcopi, et Sanc
titatis Sue avunculi, solemnni ritu in
honorem s. Cassiani episcopi et marty-
ris, Deo dicavit, consuetae episcopali
eminentissimis Giovanni archiepiscopo
Bononiensi, et Matthaei archiepiscopo
Ferrariensi, ac expleta sacrarum san
tionum actione, deserrismam habuit ad popu-
num homiliam.

Fer. IV. die 29. maii Forocor
nelio discendens, Casennam processit,
ubi per quatuor dies moram gesit.

Fer. V. die 30. maii recurren
tere solemnitate sanctissimi corporis Chri
sti, solemnem supplicationem cum san
ctissimo Eucharistiae sacramento perge
et a portico publici palati, ubi magnifi
cum exercitum erat altare, ad ca
thedralem ecclesiam praebentibus con
ferratis, et universo atquequis

dem urbis celeri, et duodecim episco
ps, quatuorque abbatibus regularibus pluviali, ac mira oratiss. suppli
icationem comitantibus.

Sabbato die 1. juni missae sa
crificium confecit in ecclesia s. Mariae

M in m 2
de Monte ordinis Cassinensis, ibique contulit sacramentum confirmationis Angelo Bandi, et Elisabethæ ejus sorori, Sanctitatis Sue ex germiana scorte pro nepotibus.

Dominica die 2. junii ecclesiam ordinis servorum B.M.V. in ampliore formam auctam, nobilissique ornatum, solemani pompa, ac consueto more dedicavit, coadjuvanti episcopis, Francisco Maria Lucatelli Spoletoni, et Josepho Maria Terzi Feretano, ac peracta consecratione homiliam habuit ad populam.

Fer. II. die 3. junii humillimus omnium ordinum ejusdem civitatis precibus benigne annuens, ad cathedralem ecclesiam accessit, ibique sacris pontificabilibus ornamenti indutus, sollemni ritu, ac pompa consuetae precibus aureis coronas benedixit, istdemque summis pontificiis pervenit, ac miraculis insignem imaginem Domini Nostri iustum Christum, ac beatissimum ejusdem matris semper Virginis Mariae, suis ipsam manibus ornavit.

Eadem die hora 20. Casena relictà, Ariminum venit.

Fer. III. die 4. junii Senagogallam petivit.

Fer. IV. die 5. Junii Senagogallie commoratus fuit.

Fer. V. die 6. junii Senagogallia Anconam accessit.

Fer. VI. die 7. junii Anconae constitit, ac in ecclesia cathedrali sacrificium missæ Deo obtulit.

Sabbato die 8. junii Laurentum perexit.

Dominica die 9. junii percurto in sacra Laurentana sede missæ sacrificii, Tolemitium adventit.

Fer. II. die 10. junii Tolemitium Fulginiun atigit.

Fer. III. die 11. junii Narniam perexit.

Fer. IV. die 12. junii Narniae civitatem Castellanam divertit.


---

**CCCLXV.**

Declaratio quod propter seini Domini Nostri discessum ab urbe curia, et causarum ac literarum apostolicarum audientia non cesset, nec alibi translata censeatur.

Pius PP. VI.

Ad futurum rel memoriam.

---

Pius PP. Sextus

S. 2. Volentes propter eae ut omnes, et singuli officiales, et ministri predicti, earumque locatencnes, quibuscumque facultatibus, auctoritatis iurisdictionibus, privilegiis, praecencntiis, et inutilis, etiam quod collationes beneficiorum ecclesiascorum faciendas ad terminos specialis chirographi-religi, card. pro-daturio ibi ratione manere suorum respectev quaodo licebant competebantibus, aliquae a Nobis specialiter concessae per chirographa, et folia Piue pp. VI. pluribus eorum reliqui, durante absentia Nostra huicmodi uti, potire, et gaudeere possint, et debeat, in omnibus, et per omnia perinde ac si Nos in dicta urbe resideamus; ac decernere causarum, et literarum apostolicarum audientiam, et curiam Romanam huicmodi propter eandem absentiam Nostre nullatenus ad quacumque licet inopinatum, et inscogitabilem effectum in alma urbe predicta cessasse, seu exinde alio translatam esse, et licit esse, censeri, aut allegari posse.

S. 3. Et licet ab aliquibus Romanis pontificibus predecessibus Nostris, et presertim Gregorio pp. X. in Lugdunensi, et Clemente pp. V. in Vienunensi concilii constituto, sit, electionem futuri Romani pontificis in civitate, et loco extra urbem, ubi pontificem pro tempore existimem dedegere contigerit, si modo ibi causarum, et literarum apostolicarum audientia fuerit, fieri debe- re, quia tamen, non obstantibus hisce presentium Nostris litteris ab aliquibus forsan in dubium revocari posset, si interim, dum ah urbe Roma absentes sumus, universae carnis viam ingressi essetis, circa locum celebrande electionis predictae, nisi huc dubitationi aliqua nostrae declarationis occurrerat, et omni ex parte satis provisum sit, Nos, qui in eadem alma urbe Roma pro presentibus Nostre literas cau- sarum, et literarum apostolicarum audientiam relinqueremus, illaque virus reliquere tenore presentium declaramus, idicelo videle vet, ut si (ex diei, et horae mortis incertitudine) Nos quaeque ante Nostrum restitutum in Domino obdormierimus, electio futuri Romani pontificis in ipsa urbe Roma, non autem in civitate Vindobonensi, neque

alibi, ubi tempore obitus Nostri cum Nostra curia erimus, celebrari deberet habita super his ratione cum itidem venerabilibus iuriaibus Nostri Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus in consistorio Nostro secreto dic. xxv. currentis, futuri Romani pontificis electionem in eadem Roma urbe in palatio Nostro apostolico apud sanctum Petrum, et non in civitate Vindobonensi, vel alibi, ubi forsan obliteremus, celebrari debere.


S. 5. Ceterum electionem si alibi contra presentium Nostorum litera- tum tenorem per eosdem Sanctae Ro- mane Ecclesiae cardinales fiat, nullam, ac irritant fore, ipsosque cardinales ad aliam electionem in ipsa urbe Roma juxta earemedum presentium formam procedere debere, et per eos in praescriptioni, aut contra ea nullatenus dispensa- ri, vel aliquid statui, et definiri posse etiam decernimus.

S. 6. Volumus insuper, et mandamur, ut tum cum certis astantis mor- tis Nostre Romam adveniret, seu alii, aut scriptus fuerit, aut ejusdem mortis notitia habita fuerit, statim cardinales in urbe presentes novendiales exequias pro anima Nostra de more inchoarem, et celebremus, ac conclave, et cetera necessariam, et consueu parari facere, atque alios cardinals absentes juxta memoratas Gregori, et Pii praecedessorum constitutiones per decem dies a dixi dicti auntii, seu certe notitie expectare, ipsis vero decem diebus elapsis sequenti die, sive cardinals absentes verecum, sive non, qui presentes fuerint, missum de Spiritu Sancto celebrare, et statim con-
clave ingredi, et sine mora ad electionis negotium procedere, atque alia in dictis constitutionibus expressa facere, et omnino tenere.

§ 7. Sicueque per quosamque judices ordinariorum, et delegatos etiam curarum palatii apostolici auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legislati, sublata eis, et erum cuiuslibet quavis alter indicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, defini debere, ac iritum, et inane, si secus super his a quoquum quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.


CCCLXVI.

Concessio indulgentia plenariae ad instar jubilaei consequenda eis, qui nonnullis expiato plius, ac religiosis operibus ecclesiis ad ordinariorum designandae statutaris diebus visitarent.

Venerabilibus fratribus archiepiscopis, et episcopis status eclesiasticis.

Pius PP. VI.

Venerabiles fratres salutem, et apostolicam benedictionem.

§ 1. Magna, atque immemorialia, venerabiles fratres, divina erga Nos misericordiae, et Clementiae argumenta semper exiterunt, ac nullum quantum tempus fuit, quod non summis illius beneficis fierit cumulativesimum. Verumtamen unum redemptoriam nostrae opus, cuius memoriae hic diebus recolentem, ceterorum beneficiorum, et magnitudinem longissime antecedit, et omnium vis, ac omnem complacitum. In hoc divino, ac maximo inter homines peracto operé
sacramenti altitudo, quod in sacratissima cœna a Christo Domino institutum commemorabimus. Ubi enim clarus erat nos Domini Dei nostri caritatis vis eluus, qui Corpus, ac Sanguinem suum in cibum, ac potum nobis tradidit, ut maximum, ac perpetuum suorum auioris pigius seipsum Nobis relinquueret, et nos in illo, ille in nobis semper remaneret? Unde major divini gratiae abierat in nos influit, et præsentiores ad sustinendum spiritus nostri infirmitatem vires accedat, quam dum ipsi omanis gratiae, et salutis auctori conjungimur, et ejusdem corporis tam quam viva membra inserti in illius quodammodo naturali commutamur. Hos suavisissimos divini amoris, ac summa illius pietatis, ac miserations sensus in omnium animalium venerabilem fraterque, quemadmodum vehementer in Domino vos hortamur, inducere.

$3$. Sed, ut hie vestre sollicitudinis arder opera etiam nostra adjuventur, haec divina misericordiae, bonitatis, et clementiae opportunitate cælestium munerum thesaurorum, quorum dispensatio fidei nostræ commissa est, ad populi vestri utilitatem reserandos decræviam. Dum enim Christi Dominus, qui caput, et magister est nosce, sine misericordiæ divitias, in omnem evadunt, eumdem imitaris nos, ac ejusdem clementiam, et charitatis insitire vestigiis, quantum in Nobis est, quæque possuntis ratione maxime deservit. Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, et Pauli apostolorum eius auctoritate confasi, e ilia ligando, atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet legis constat, universis, et singulis utriusque sexis Christifidelibus in diecesibus vestris degentibus, qui ecclesiæ a nobis designandas a dominica quarta quadragesima, ad dominicanum Palmam annis inclusive, hoc est a die decima proximi mensis martii ad diecm vicesimam quartam, ejusdem mensis saltem visitaverit, itaque per aliquod temporis spatio divn devoe juxta mentem nostram Deum orarerim, nec non fuerit quarta, ac festa sexa, et sabbath alterius hebdomadarum predictarum non obstante quovis indiculo, ac apostolica dispensatione cibis quadragesimalibus uti fuerint, et peccata sua confessi, sanctissimum Eucharistiae sacramento intra idem tempus reverenter sumerint, ac pauperibus aligiam elemosynam, pro ut unicuique suggerat devotio, erogaverint, plenissimam omnium peccato-

**Reservatorius irregularesnes, et interdicti novorum.**

$5$. Non intendimus autem per presentes, sicuti predictorum nostrorum nume in publicumque jubilæi annis intendit, super aliquas irregulatias publicas, vel occulta, nota, defects, incapacitate, seu inabilitate, quorumque contracta dispensare, vel aliosque facultatem tribuere dispensanda, seu habiliandi, et in pristimum statum
restituenti etiam in faro conscientie; neque etiam easdem praesentes is, qui a Nobis vel ab aliquo praebuta, sejude ecclesiasticum et communicantur, suspensae, interdicti fuerint, nisi intra eiusdem jubilaei temporibus satisfacietur, et cum partibus concordaverint, ullo modo sufragari posse, aut debere.

§ 6. Non obstatibus, quibuscumque in contrarium facientibus; quibus omissibus, et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tembris specialibus, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem important men-
tio, seu quevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores pro suf-
ciender expressi, ac formam in eis traditam pro servata habente, ac ipsis specialiter nominati, et expressa ad effec
tum praeissorum deorganum, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem, ut earum
dem praesentium literarum transmittas, seu exemplibus, etiam impressis, manu alicujus notarum publice subscripsis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fidem habebatur, que haberetur ipsis prae
tibus si forent exhibita, vel ostense. Demum apostolicae beneficendam frat
ernalitatem vestris peramens imperi
mur. Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatorum die 26 febrernii mil
disemio septingentesimo octagesimo se-
cundo, pontificatus Nostrorum anno octavo.

CCCLXXVII.

Supprimitur confratermiiates in civit
te Britoniorum existentes, eorumque bona applicatur seminario ecclesiasti
cico dictae civitatis.

Venerabili fratri Francisco Mariae
episcopo Britoniorum.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicae benedictionem.

§ 1. Apostolicae auctoritates, et providentiae partes in utilitatem, et inc
crementum collegiorum, et seminarior
um in quibus adolescentes ad picta-
tem, et sacram doctiorarum studia
efformantur, bonisque moribus imbud
untur salubriter colloquentes esse intelligen
tes non sine ingenti animi Nostrorum
laturia, cum a Nobis petitur, libenter in
terponere, et conferre gestinum, sicut
ad omnipotentis Dei gloriam, earum
dem seminariorum incrementum, et ani
marum salutem in Domino expedire arbitramur.

§ 2. Sane pro ea pastoralis sollici
tudine, ac charitate, qua tua cura
commissionem gerebam jucunditer prosequere
ris, eoque studio, quo pro illis omissis
bus, que ad illius honorem, ac etiam
tempore tempore commodum spectac arbili
gis, exspectare nonnullas quotidians
cultus hujus tui seminarii tum pro mer
cede praefectibus, et ministris sol
enda, tum pro alenda juventute, cum
demum pro illis necessitatis simper
quotidie anio deo major sit suo satis
tempi consensu, ut nisi aliquod opportu
num, ac firmum remedium abhincet
que, quoniam illud cum gravi tue diec
cessis, et praeceptor adolescentum, qui
in sortem Domini sunt vocati, detra
mento brevi clauditur, impediri neuti
quam poterit; Nobis his nec non expo
nere fecisti, quod se confraternalitates lai
cales in ha Nostra civilitate Britoniorum
erat exsistunt, quas cum plures sint,
quam spiritualis fidelium utilis exi
vat, sit interdum, ut alique inter ip
sas publicas applicationibus, ac preci
bus, alisque siin injunctas oneribus pro
nimis exigas confraternitatem numero, prout
decet, interesse, ac respective satisfac
ere minime valent. Quocirca, et ad
divini cultus argumentum, et ad eccle
siasticae disciplinae progressum apod
cos, qui cum sunt vocati adesse human
mundi, homines, qui in mundi sunt,
conversatione, sermonem, ac scientia il
luminare tenentur, pertinere, quatenus
praevia eiusmodi confraternitati
bus suppressione, ac extinctione,
ilium boua, iura, et actiones seminari
practico unionem, et incorpora
mentum, prout usit et incorporari su
mopere desideras; Nobis propter her
militum supplicationem, ut in praeemi
s opportune should et ut infra in
dulgere de benigne apostolica digna
remur.

§ 3. Nos igitur ex injuncto Nobis
supremi pastorum officie paternis illo
rum curis, ac solicitudinibus, qui in
Nostros cooperatores in vinea Sabaoth
sunt delecti, quantumcum Domino pos
sumus, adesse cupicentes, tuisque voitis
nuere volentes, tace a quibusvis ex

Conceussionis
etep
et episcoporum
et episcoporum
et episcoporum
et episcoporum
communicationis, et interdicci, aliisque ecclesiasticis censorius, sententias, et praeclavis quibus modo, et quorumque de causa laeta, si quasque fortiori, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutum fore censentis, supplicationibus suae nominis Nobis humilitatis rectius inclinati, fraternissi utque, de cures fide, integritate, doctrina, ac in rebus generis dexteritate plurimum in Domino confidimus per presentes concludimus, et mandamus, ut tum confirmandatem laicalem sub invocatione, seu titulo consecrationis B. M. V. in ecclesia fratribus ordinis sancti Francisci minorum Conventualium munchiaporum alias, ut asseritur, canonicis erectae, tum etiam alias duas confirmanditates pariter laicas, quarum altera est sub titulo, seu invocatione nominis Jesu, altera vero sub titulo de Rosario in ecclesia fratribus ordinis sancti Dominici predicatorium munchiaporum aquis, ut asseritur canonicis erectae, auctoritate nostrae apostolicae suprascriptae, ac extingcas, et extintas esse decretes, atque declaras.

§ 4. Bona vero mobilia, et immobilia, jura, et actions quemodocumque ad casum tres confirmanditates spectantur, et pertinente episcopali tum seminario auctoritate predicta unias, incorporates, et aducte. Cum autem bona hujusmodi variis missarum asseritis sint gravata, hinc, ut quod non satis aliqua ad confirmandatatem sub invocatione, seu titulo Consecrationis B. M. V., spectantis adueza, ea in postera per dicti episcopali seminarii administratores adimplentur, eaque adimpletur carus, et stupeas harum serie ediceps, et mandamus; quod autem vero bonas ad alias duas confirmanditates sub invocationem nempe nominis Jesu, et subtitulo de Rosario alias spectantis pariter adueza, cum in ecclesia fratribus ordinis sancti Dominici, ut proferatur, eadem confirmanditates erectae existant, hinc, ut praevis tot bonorum redditionum, ac proventura separatione ex cordeum honorem missarum, quanto pro dictionum missarum, aliquo quemodocumque sat esse reputabatur, ea dilectis filiis fratribus ordinis praeciti in hanc causam cum expressa tamen mentione, quod redditis, ac proventus hujusmodi in dictionurorum, ac missarum solutionem cedant, auctoritate predicta applicate, utque concedas, harum serie constitutionis idem, ac declaras; quamvis porro ex suppressionibus, et respective applicationbus, ac incorporationibus hujusmodi alioqu modo concionarem esse videtur, necessario sustentatione ejusdem seminarii, ac pro debitis quidemmissibus aliis, ac dilectis contrahere cogantur, nihilominus cum Tridentinum concilium ob id praecipe seminariorum ecretionem episcopum commendet, ac mandet, ut in eis filiis pauperum alator, quandam incolae, et voluntas semper afferat eis ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservitutibus, quod quidem assegni nequit, nisi hujusmodi collegia sint congruenti determin.

§ 5. Hinc, sicut acceptum, quidem Ioannes Sassi dubius confirmanditibus, quarum altera est sub titulo, seu invocatione nominis Sacramenti, altera sub titulo, seu invocatione B. M. V. de Monte Carmelo insimul mittit in ecclesia parochiali sancti Petri Incontro Iuxta Britannios diocesis canonicis, ut asseritur, erectis bonis annis fructum seminarii circiter octogintaquomodo septem legaverit; hinc vero redditis, eorum praevis cum adiecta omne excidum, in summipositoriis plus acue diciem Eustorum celebrantium, ac commissationibus a confirmandibus impieti sollicit, quarum etiam annis in tua omissime peraceta pastorali visitatione compescere curasti! Nos memoriam dispositionem be. Ioannes Sassi presentibus praeplene, et sufficienter expressa, ac specificata habentes, eidem fructualiter inquisitionem, ut praevis separatione tot bonorum a dicto legato Sassi, quod auctor semi- natum, scutorum quadragintafratum fructum ferat, separatione, divinacione, et dispensione, eadem bona dicto seminario, ea lege, ut deceps in eo nullo sumptu alator puer, vel in civitate, vel diocesis matus alternative eligendus, et dum erit assensus a dioceesi, si aliquis eri puer, qui studium praeserat Deo, et Ecclesia insinuandis de parochia sancti Petri Incontro, est praeceptorius admissi debat, auctoritate predicta unias, incorporates, et respectae nudgetes; utque residuus bonorum predictorum quantitatis administracionem eisdem confirmanditibus, ad hoc ut scuta viginti noveris in satisfactionem onerum missarum, ac scuta decem octo in celebrationem dierum ferialiorum sanctissimi Corporis Christi, et beati Maria virginis de Monte Carmelo, ac in cultum, et ornatum suorum respectae altarium insinuant, concedeas, et indulges. Verum cum missarum omnes a dicto testatore legatur tempestus cultum auctoritatem non praeclergedidor, quibus
Claustra in libris et decretalem romanum.

Declaratio specialis.

elapsis ab hoc onere dicti confratres prorsus soluti, ac exempli sunt, tibi pariter mandamus, ut aliarm eorumdem honorum quantitatem annui redditus scutorum viginti non praecum tunc pro tune cum praecipue erit dictus terminus auctoritate praedicta designe, et seceras, ut e clapsa, illico eider tuo seminaria applicata, et incorporata sit, ut non pro tunc auctoritate apostolica tenore presentium applicamus, et incorporamus.


§ 7. Decernentes habes presentia literas, et in eis contenta quomunque semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suoque plenaria, et integros effectus sortiri, et obintere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandcumque spectabit in omnibus, et per omnia pleonissime sufragari, et ab eis respective irrefutabiliter observari: siveque in praemissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos eis fin causarum patalli apo-

stolici auditores judicari, et definiri debere, ac irruit, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignorantur contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus, quatenus opus sit, quorumcumque piorum benefactorum, seu testatorum testamentis, dispositionibus, codicillis, ac ulterius voluntatibus, quas quoddam prœmissa sufficienter, et expresse commutamin, de jure quostio non tollendo, ac de exprimendo vero valore in suppressionibus, unionibus, seu applicationibus, illisque committendis ad partes, vocatis quominus interest, ac aliis nostris, et cancellari aepostolicae regulis, nec non Lateranensis concilii novissime celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permis lati fieri prohibitis, aliisque apostolicis, ac in universalibus, provincialibus, et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinacionibus, nec non contrainatatum, seu sodalirolorum præelectorum etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statuibus, et consuetudinibus; privilegii quoque, indultis, et literis apostolicis superiores, et personae sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoris, aliisque efficacioribus, efficacissimis, ac insolitis clausulis, irritantisque, et aliis decretis in genere, vel in specie, ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis etiam pro illorum sufficiente derogatione de illis, eorumque toto tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generalis idem importantes mentio habenda, aut quevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores presentibus pro plebe, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbo inseritis habentibus, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contractis quibuscumque. Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die vicesima sexta februario millesimo septingentesimo octauagesimo secundo, pontificatus Nostri anno octavo.
CCCLXVIII.

Concessio indulgentiae plemaris, assequendae ab eis qui occasione capitularis generalis celebrandi a canonico regularibus ordines Augustini, aliquam ecclesiam ordinis visitaverint.

Pius PP. VI.

Universis Christifidelibus presentes litteras inspecturis, salutem, et apostolicam benedictionem.

RATIO, e'te

CUM sicut acceptus capitalis generalis canonicerum regularium sanctissimi Salvatoris ordinis sancti Augustini in ecclesia, seu domo sancti Salvatoris canonicerum regularium hosmodi civilissimae Bononiensis propediem benedictum Domino celebrandum sit, Nos, ut optamus plures majori cum fructu flat, et att augodam fidem religionem, et animarum saltem celestibus Ecclesiae thesauris, pia charitate intenti, omnium utriusque sexus Christifidelibus vere ponentibus, et confessis, ac sacra communione reiectis, qui praedictam vel aliquam ex ecclesiis domorum canonicerum regularium sanctissimi Salvatoris ordinis sancti Augustini, ac singulis diebus actualis illius celebrationis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principium concordia, heresum extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaluatione, pias ad Deum preces effuderint, pleneriam semel domumtaxat omnium pecatorum suorum indulgentiam, et remissionem meritariorum in Domino concedecum. Presentibus post celebrationem dicti capituli generalis minime valitatis.

§ 2. Volumus autem, ut si pro imperatione, presentatione, admissione, seu publicatione praeventium aliquid, vel minimum detur, aut sponebatur, oblatum recipiatur presentes nullae sint, utque earumdem praeventium transsumptis, seu exemplis etiam impressis manu aliquis notarii publici subscripsi, et sigillo personae in ecclesiasticis dignitate constituente, vel procuratone generalis dicti ordinis munitis eadem prorsus fides habatur, que habuerint ipsi praeventibus, si fuerint exhibita, vel ostensae. Datum Fulginei sub annulo piscatoris die xvii. februarii MDCCLXXII. pontificatus Nostri anno octavo.

Bull Rom. Tom. PI.

CCCLXIX.


Pius PP. VI.

Ad futurum rei memoriam.


§ 3. Decertentes easdem presenitates litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suasque gratias, ac integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quondamque spectabatur, in omnibus, et per omnium plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabili observari; sicut in premissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos eiusmod causarum palatii apostolici audientes judicari, et defini debere, ac irri tur, et inane, si seque super his a quoquam quavis autoritate, secundo, vel ignoranter contigerit attentari.
Dedication


CCCLXX.

Imminutio fessorum in diecisi Bracharensis.

Venerabilis fratri archiepiscopo Bracharensi.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem, et apostolicam benedictionem.

Preambum.

§ 1. Cum sicut quaedam sunt, ut inquit sanctus Leo magnum, quam multa possunt ratione convelli, ut multa sint, quae aut pro consideratione estaturn, aut pro necessitate rerum opus et tempori, illa semper conditione servata, ut in iis, quae vel dubia fuerint, aut obscura, id se verum sequendum, quod nec praecipit evangeliis contrarium, nec decretis praestorium patrum inventatur adversum: et propter apostolicam hac sancta Sedis pro paterna erga universos Christifideles benigneitate, quoad integrum sibi fuit, consuetit supremam suam in iis aut
patroni, aut tutelaris curialibet loci, pro hominibus ejusdem loci dumtaxat, festivis diebus, in quibus integra maneat praecepti obligatio; in reliquis vero festis sive per hanc sanctam Sedem praeceptis, sive per synodales ejusdem dioecesis constitutiones, sive quacumque alia de causa, etiam in causa voti per maiores suas facti (quod quod hanc partem etiam auctoritate Nostra apostolica per te commutari volumus) praeceptis, praescriptisque, auditu missa, laboriosis suarum artium exercitationibus, servilibusque operibus, sine ullo prorsus conscientiae scrupulo vacare possint auctoritate Nostra apostolica concedas, et indulgeas, permittas, ac statuas, præcipientes, et mandas.

festivalis sacramantio missae sacrificio, et
divinis officiis, quod vehementer cupim-
us, adesse possunt, sed etiam, quia
rusticiis detent laboribus ecclesiis die-
bus tantum festis adeunt, sanctorum
apostolorum, et martyrum, quorum
solvantur superius abrogavimus, me-
rorum servent, et veuenentur, volu-
mus, ac precipimus; ut die vigesima
nona junii, ultra praecipuum sanctorum
Petri, et Pauli apostolorum solens mi-
tem, etiam aliorum apostolorum, et
die vigesima sexta decembris ultra pra-
cipium sancti Stephani festum, etiam
aliorum sanctorum martyrum memo-
ria celebrat. Quare die vigesima no-
na junii in kalendariis ecclesiasticis ita
festum inscribendum erit = Sanctorum
Petri, et Pauli, et commemoratio om-
nium sanctorum apostolorum = ac tam
in officio, quam in missa addatur =
commemoratio de communi aposto-
lorum = die vero vigesima sexta decem-
bris, ita notetur = festum sancti Ste-
phani prothomartyris, et commemo-
ratione omnium sanctorum martyrum =
ac tam in officio, quam in missa ad-
denda erit = commemoratio de com-
mini plurimorum martyrum = Hae

Nos venerabilis frater non minus spiri-
tualiter, quam tempore ad
populi predicati uilitatem honestatem sanc-
endi esse judicavimus, in quo plurimam
solicitudinem, ac vigilantes tuae confi-
dimus; qui illum profecto sedulitatem, stu-
dioque tuoe efficaces, ne quid et divino
culpa detractum videri posset, sed quo
minor festerum diurnum factus est mi-
num et major sit in popularum ani-
mis pietas, fervor, ac devotion. Prorsus
vehementer cupimus, ac in Domino fru-
imentum tuum hartum, ut populus
hosce edendos diligenter carens que ad
justam, legimusque diem festerum celebra-
net nugam, quo oratore,
quae humilitate spiritus adstante san-
cissimo altaris sacrificia, quo studia,
quae frequentia divinis officiis, sacri
conciptionibus, ac christiana doctrice in-
stitutionibus interesse debent, et ne
per eos diez Christi felicem corda gra-
ventur crupula, et ebrietate, ac secula-
ribus cogitationibus, quam diligenter
mam operam dare debebis, ut profas
queque ludrica, et minus religiosa a
publicis locis amoreantur, contra vero
in conspectu sini illa, abundeque sup-
elatumque plurimum possent,
Que quidem non, a perspecta sedu-
litate tua Nobis maxime pollicerur.

Reservatio-
nes, et decli-
ations specia-
exa.

Pius PP. VI.

Ad perpetuum rei memoriam.

Præmissum

§ 1. Inter varias, ac multiplicibus sollicitudines, quas in hisce præsenti difficillimas temporibus pro communis Christianæ religionis utilitate Nostre cura divina providentia comissae dierum, noceque suscipimus, ad eaque quae ad honorem ordinum regularem, qui in Ecclesia Dei ad illius ornamen tum, ac præsidium institutam scire, ut præsidentia praedecessoris nostri fuerint, pertinere digitarum, pro providentia nostræ intueris convertere temere, ut sic eorum opera, ac labor es ad sanctificandum homines, ad parvandum Domno plebe perfectam, ad gloriam Domini nostri Jesu Christi, ut consummationem sanctorum, ut opus ministrii, et ad adisationem corporis Christi facilius, ut utilius impendere valuerat.

§ 2. Quam itaque ad audientiam nostram perseverit, dilectis filios canonicos regulares sanctissimae Salvatoris ordinis sancti Augustini, ut haucus seculi missa condicio, ac temporum fort maligntas, annum annum, ac vicissitudinem satis adeo pertulisse, ut ob immittuntum eadem canonicam, seu monasteriorum numerum, dictas ordo alumnus carerat, et nonis publicius valde extenuatus sit, proindeque quotes antiqua totius ordinis prædicti in sex partes, seu regiones divisio retineatur, quoties pariter sex in modum sint se praeprae dignitates abbatis nempe generalis, procuratoris generalis, et qua
minus ex prorogatione indictionis capi
tuli generalis hujusmodi eorum mun
nus ultra triennium a dictis constitut
ionibus prescriptum protrahi non de
beat, sed ut in capitulo generali ceto
eligantur abbates visitatores, quatuor
nempe pro qualibet triennio, cum em
pressa tamen, ac explicita mentione,
qui nam sit, qui per primum trien
nium quinam, qui per secandum trien
nium dicto officio fungere debent, mo
ta, scientia, et potestate praelici
odinam; sicuti pariter prorogationis
captuli generalis praedictae beneficio
neutque uti abbates de gubernio nun
cupati; sed quod illorum durationem,
quod per dictas constitutiones cave
tur omnino observari distripte manda
mus.

§. 5. Insuper cum sicut accepius,
constitutiones dicti ordinis in capita
lo xxxii. disponent, quod electo ab
batus procuratoris generalis ad defini
torium spectet, sicque reapse fuerit ob
servaturum ad annum usque MDCCXXX.

in quo praevi capituli generalis decre
to, et a congregatio venerabilium
fratrum nostrorum sancta romanæ et
collegiæ cardinalium episcoporum, et
regularem negotios præpositurum die
xxii. septembris ejusdem anni confirm
mato juxta electionis praedictæ ad capiti
tulum general eum delatum; non hinc
non obstante decreto hujusmodi, sic
ut prefertur, confirmato juss electionis
procuratoris generalis ad dictum defini
torium restitutis, iux tamen, ut
in postem tum ad eodem tempus præ
miariam dignitatis dicti ordinis num
merum, quæ, ut prefertur, in præ
senti attenta monasteriorum immuni
tione nimirum multis suat, tunc etiam,
un in monasterii, seu sedibus canonica
libus hujusmodi in nostrum, et sedi
a apostolica temporal et diuönum si
nès unus decretau constituc procuratoris
generalis, qui ad eam spectare
nes dignitatis, munus hujusmodi in
abbatem monasterii sancti Petri in Vin
culis ab eis nostrar urbis pro tempore
existentem conferatur, et a dictum of
ficiun ultra triennium non protraha
tur, nullumque jus abbatis hujusmodi
ad generalatum, prout in præsenti in
nus est positum, acquiratur. Ut aut
en a dicto definatorio dignor reli
giosus in abbate hujusmodi designe
etur, eadem definitione illum inter mul
tos, nulli habita ratione nationalitatis,
qui talis in Domino reputabilis in ab
batem hujusmodi constitutus et de
putatus liberam, et ampliam faculta

§. 6. Ne vero dum secretio dicti
ordinis statui providere studiæ, ex
sui capituli generalis prorogatione de
sexenii in sexennium aliquod damnum
ingeratur, muta, scientia, auctoritate,
et tenore praedictis voluminis, ac de
cessuum, quod in perpetuis futuris
temporibus qualibet triennio in terri
secunda terrae dominice post psichô
surrectionis pro capitularia conventus
habeatur, cui interent tum abbass
generalis, tum etiam dicti abba
ates visitatores; in hisce comitiis por
ro erit designandus, seu eligendus pro
curator generalis, abbas nempex mo
nasterii, seu sedis canonicalis sancti
Petri in Vincoli urbis, aliquum etiam
debutantur abbates de gubernio, eæ
teraque omnia gerentur, qua dum ca
pitulum general qualibet triennio con
cubatur, geri solent. Constituimus
pariter, quod comitia, quae ad formam
dictarum constitutionum caput
xxxv. paragraphum xxvii. singulî annis erant
habenda nisi duabus vicibus deincep
s intra sexennium praedictum indicatur,
anno silicet sequente, et anno quinto
post dictum caput general eæ;
quod si ipse dum tempore praedicta
vel abbatam general, vel alterum ex
lectis visitatoribus viam universæ ca
nis ingredi contingat, quæ in hujus
modi casibus ab ordinacionibus, et con
stitutionibus dicti ordinis prescriptum
fuit, observari omnino mandamus. Ve
rum si obitus abbatis generalis, aut
alterius ex visitatoribus pro secundo
triennio, ut prefertur, electio ante me
morata comitia pro capitularia evne
rit tune, et òc caso, ut in proximis
futuris comitiiia hujusmodi advocatis
abbatis ex generalibus cum eorum
suffragio, tum novus abbas generalis,
qui per triennium duem et singul
mère fungetur, cum etiam novus, seu
novi abbates visitatores respective
deputatur, et a eligantur muta, scientia,
auctoritate, et tenore praesentis statut
mus, ac ordinamus.

§. 7. Decernentes casdem presen
tes literas perpetuo firmas, validas, et
efficaces eternæ, et fore, usque sub
orios, et integros effectus sortiri, et ob
titere, ac ab omnibus, et singulis, ad quos
nunc spectat, et spectare poterit quo
codolibet pleiissim® suffragari, et in
violabite observari et ampliari; sique
et non alter per quacunque judicis
ordinarii, et delegatis etiam causa
rum palatii apostolici auditores, et ejus
dem Sanctæ Romææ Ecclesiæ cardinalis atiam de latere legatos, ac sanctæ Sedis nuncios judicari, et definiiri debere, ac irritum, et inane, si secois super his a quovis quavis autoritate secenter, vel ignarantem contemptur atemptari.

§ 8. Non obtantibus memorati Sexti pp. V. praedecessoris, aliisque constitutionibus, et ordinationibus apostolici, nec non ordinis predicti atiam juramento, confirmacione apostolica, vel quavis firmitate alia roborisatis statutis, et consuetudiniibus; privilegioque, indulgiti, et literis apostoliciis superioribus, et personis, sub quibuscumque tenoribus, et formis, et cum quibusdem atiam derogatoriarum derogatoriorum, alisque efficacioribus efficacissimis, ac inolitius clausulis iritutibusque, et allis decretis in generis, vel in specie, ac allis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis etiam de illis, cum quibusque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, nec quevis alia expressio habenda, aut quavis alia exquitis forma ad hoc servanda foret, iliumen tenores presentibus pro pleno, et sufficienter expressa, ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansus, ad præmissorum effectum bae vice dumtaxat specialiter, et expressa derog amis, caeterisque contrarioris quibuscumque. Datum Ferrariae sub annulo pictoris die nona martii millésimo septingentesimo octauagesimo secundo, pontificius Nostri anno octavo.

CCCLXXXIII.

Confirmandur nullula decreta, seu statuta pro servando quadrupartita alternativa in electione magistrorum generalium ordinis beate Mariæ de Mercede Redemptionis Captivorum.

Pius PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Pastoralis officii Nobis licet immittis divina dispensatione communicatur exercere jugiter satagentes, ea, quae ad æqualitatem, pacem, et tranquillitatem inter personos presentium divinis obsequiis sub suavi religionis invel mancipatis firmandam, conservandumque, provide, ac prudente disposita, et statu faci noscumt, apostolicae Nostre auctoritatis munimine, dum id a Nobis petitur, libent animo roborum.

§ 2. Nuper siquidem pro parte diiecti filii Martini de Torres moderni magistri generalis fratrum ordinis beate Mariae virginis de Mercede redemptionis captivorum nuncupatorum expositionum Nobis fuit, quod cum alius laticis recordationis Clemens pp. XII. praedecessor Nester per bo. me. Vincentium archiepiscopum Seleucensem tunc summum, et Sedis apostolicae in regnis Hispaniarum nuncium inuestiri capitulum generali ordinis predicti anno MDCCXXXII. celebrato, quod in posterum stucuretur, ut aditius nequosam pateret ad magisterium generali ei provincie, quæ illud, aedepa fuisset, nisi post peractas tres electiones de illis aliis provincriarum dicti ordinis, ita ut provinciae, quæ in immediato sexennio magisterio hujusmodi gavisca fuisset, sine voce passiva ad sequentia tria capitula generalia coocurreret, quod quidem dicti Clementis praedecessoris monstrum ignorantis de causis effectu caritin, donec in novissimo eusdem ordinis generali capitulo anno MDCCCLXXVI. praesidet Nostro, et apostolicae Sedis nuncio Tolleti habito nonnulla stabilita sunt decreta, quæ provinciarum omnium predicti ordinis commodis æquali tum dicti magisterii generalis cum aliorum honorum distributioni, paci denique, et tranquillitati, ac regulari observantia favendis, nec non particularium religiosis virtutibus, meritisque remunerandis aprimne conductura visa fuerunt, quorum tenor talis est, qui sequitur.

§ 4. II. Item praepit definitioribus, tam generalibus, quam provincialisibus, ut auctoritate ipsius ab ordinis constitutionibus attributæ sancto tumantur: atque conservent; generalis ordinis magistrum, ut in gravibus, arduisque negotiis, quod ordinis constitutiones moneant sententiam putarum definitiorum generalis roget: absentionem quidem scriptu, eorum vero, qui in domo sue residentiae commorantur, voce, expositione clare, et distincte nec tota, audisque, atque lectis eorum sustagris, justa ea decernant, quod condacribus visum fieret. Patribus provinciales praepit, ut duo ex definitioribus provinciae pene se in eadem domo commorari cognit ad disseriendam, et finienda graviora negotia in provinciâ ocurreret; et quoniam in Aragoniae provincia sapient et exercet.
gistro generali super his electionibus defecerat, aut ejus approbationem, vel suffragium exposcere teneantur, unam eligendorum idoneitatem, ingenuum, virtutem praeculuis habentes.

§ 11. Ut in posterum decretum, si

§ 12. Ut omnia superius statuta circa distributionem praemiorum, magisteriorum, praeceptationum, legendarum, praedicationum, in Insima provinciae edem jure serventur: nec non ea omnia, quae feliciori ipsa- rum gubernationi conducibili fore videantur, inploando regiam protectionem, si opus fuerit.

§ 13. Ut de catero serventur ordinis constitutiones, atque si quod dubium circa eorum aliquam subordini: contingent laudabilem, ac legitimam provinciarum praxim sequendum esse decernit.


§ 15. Cum autem sicut edem ex- positio subjugebat, ut hujusmodi statutum, seu decretum serventur exactius, et firmius subsistat, apostolica confirmationis Nostre patrocinio communiter summopere desidera; Nobis propteris humiliter supplicari faciit, ut sibi in praemissis opportune providere, et ut infra indulgère de benignitate apostolica dignarentur.


§ 18. Non obstantis constitutionibus, et ordinatioinibus apostolici, nec non dicit ordinis etiam juramento, confirmazione apostolica, vel quavis firmative alla roboratis statutis, et consuetudiniibus; privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicae superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriorum derogatoris, aliisque efficaciaeobis efficacissimis, ac insolitis claruitibus, irrotationibus, et aliis decretis in genere, vel in specie ac alius in contrarium quoromodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum inser-
tis habentes, illis alias in suo robore permaneun; ad premiisorum effectum 
fac vice dumtaxat specialiter, et 
expressa derogamus, ceterisque contrariis 
quibuscunque. Datum Ferrarae sub 
namulo piscatoris dic nona martii millesimo 
septingentesimo octogesimo secundo, 
pontificatus Nostrorum anno octavo.

CCCLXXIV.

Declarantur capita IX. et XIII. instruc-
tionis Benedictinæ super immunitate 
eclesiastica.

Pius PP. VI.

Ad perpetuum rei memoriam.

Premiam

§. 1. Ea est infirmitatis humanae 
misera conditio, ut rare contingat, quæ 
hujus seculi sunt; tamen scilicet, tam pruden-
ter constitutæ, quæ brevi declarandæ 
aetatem habent, etiam interdum 
pepitam reformari expectant, quod 
profecto in instructio-
ne a bona memoriae Benedicto pp. XVII. 
praedecessore Nostro ad componentas, 
shedandaquæ nonnullas controversias, ac 
dissensiones super libertatem ecclesiastica-
em, ac materiae beneficiae inter minis-
istros hujus apostolicae sanctæ Sedis ex 
una, et officiales, ac ministros claræ 
memorie Carolii Emmanuei, dum vi-
xit, Sardinie regis illustris ex altera 
partibus vigente confecta, et ad archie-
piscopos, et episcopos in dictis temporibus 
ipsi Carolo Emmanueli regis 
subiectis existentibus transmissa even-
nisse constat.

Temor copiulii 

§. 2. Siquidem sicut Nobis super 
pro parte carissimis in Christo filii No-
stri Victori Amadei ejusdem Sardinie 
regis illustris, expositum fuit, inter 
multa, quæ pro bona jurisdictionis, et 
immunitatis ecclesiasticæ a memorato 
Benedicto praedecessore Nostro conven-
tum suum, in paragrapho non ejusdem 
instructioœs sic disponitur: Essendo pur 
troppo cresciuta la malizia degli uomini, 
diusnomeno i cattivi contro l'espressa 
tenzione de' sacri canoni, e delle 
costruzioni apostoliche facoltà di com-
mettere delitti al posto condigio 
alle chiese, ed a luoghi immuni, non 
goderanno per l'avvenire del beneficio 
dell'asilo tutti i seguenti.

Declarantur cui 
beneficiarum

§. 3. Gli omicidi, non solo se
nelle muraglie, o rubano tanta quantità; per la qual cosa meritano secondo le leggi comuni, o municipali la morte. Così parimenti coloro, che in tempo di notte sotto nome di corte, o con falsi pretesti d'esser ministri della giustizia si fan no aprire dagli abitatori le porte delle case, ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all'onestà delle donne di detta casa. I falsificatori di cedole, ossiano fedì di credito, o di altre scritture di pubblici baschi, come altresì coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali in prescindere dalla pubblica fede esigono denaro da altri depositato ne' pubblici baschi. I mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di essere falliti nascondono il loro avere in frode de' loro creditori. I reggi tesori, ed i percuttori generali, i quali tenevano, o ricevendo danaro regio dagli inferiori, o da altri debitori della regia camera per trasmetterlo alla cassa generale, commettono farto, o falsità in somma, che abbia luogo la pena ordinaria; così pure il cassiere maggiore, e gli ufficiali, ed ministri de' pubblici baschi, che rubano da quelli il danaro in tanta quantità, che perciò debbono soggiacere alla stessa pena ordinaria. I conservatori dei pegni, e gli altri ufficiali, e ministri de' pubblici mouti, che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena, e per ultimo coloro, i quali essendo pubblici cassieri delle università rubano il danaro dalla cassa pubblica nella stessa notabilmente, e punibile quantità. Tutti i delinquenti, o rei di delitto di lata maestà, nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo per quello, che appartiene ad offese personali fatte a ministri, ed ufficiali per ragione del loro officio debbono intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offo personale, e non verbale a quelli ministri, ed a quelli ufficiali, che amministrano giustizia, ed esercitano giurisdizione, comunicata loro immediatamente dal sovrano, e non già dagli utulti padroni, e baroni de' luoghi. Coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla chiesa, o da qualsivoglia altro luogo immu ne. Coloro, che lasso nelle chiese, che nei simitiri, o in qualunque altro luogo immuno commettono omicidi, mutazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui de' rei comunali intrapese sanguinosi, aut triremiuntum, come altresì coloro, che usciti dalle sud dette chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti; coloro, che si abusano del confugo anche per la prima volta, si estraggono da quello d'ordine del vescovo, e d'ordine del medesimo si trasportino in altra chiesa, pel qual trasporto non possano essere molestati dalla curia secolare, sub paenis violatae immunitatis, e s'intimi loro, che abusandosi del confugo per la seconda volta, sarà dichiarato dal vescovo, che non godeano più terrena sorta d'immunità ecclesiastica, ed affinchè da' vescovi possa farsi speditamente una tal dichiarazione sarà da sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, affinchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far uso, scrivere in Roma per ottenervi.

§ 4. Acciò in paragrafo decimo tertio sic constituitur: Appartenendo, conforme di sopra si è detto, al vescovo di dichiarare, se il reo goda, o non goda del beneficio dell'immunità, e do vendo, come pure di sopra si è detto, lo stesso vescovo, al termine di un mese dal di che gli sarà stato conseguito il processo dal giudice laico proferire la detta sentenza; inoltre potendo dar il caso, che nel predetto mese non si proferisca dal vescovo la sentenza, o che nella discussione di queste cause ad istanza, o del fisco ecclesiastico, o del fisco laico sia d'uopo l'ordinare, che s'impiagi il processo, o che si faccia un nuovo processo acciò la giustizia abbia libero il suo corso, e non sia esposta alle frequenti mutazioni de' giudici; la Santità di Nostro signore deputa monsignor arcivescovo di Torino dando ogni facoltà opportuna, e necessaria per decidere la causa, se non sarà stata decisa dal vescovo dentro il mese stabilito, come pure in caso di qualche differenza, che insorga per ordinare l'impiagazione del processo, o confessione del nuovo. Deputa pure, e dà le facoltà opportune, e necessarie al predetto monsignor arcivescovo, acciò possa ricevere le appellanze dal giudicato del vescovo sopra il punto dell'immunità locale, costituendolo giudice nella detta materia di seconda istanza; e trattandosi di sentenza proferita dal predetto monsignor arcivescovo di Torino, da cui una delle parti volesse richiamare, o che la sentenza non fosse stata da esso proferita dentro il mese, o che in una causa pendente avanti di lui fossero sorte qualche differenza, circa l'impiagare il processo, o farne un nuovo; il tutto si divolga al vescovo di Sa-
luzzo, cui Sua Beattitudine conferisce tutte le facoltà opportune, e necessarie per essere giudice di seconda istanza in questi casi, come pure al vescovo d'Uzza in caso di vacanza, e d'impe- dimento dell'arcivescovo di Torino, o del vescovo di Saluzzo. =

§ 5. Cum autem sicut eadem ex- positio sub juncta ex praesentio par- grapho nono dubitari possit, utrum rei violenti viti illata in publicam au- toritatem eximientes et justitiae man- bus detentos delinquentes immunitatis ecclesiasticae beneficii frui, ac gaude- re debent, ac etiam non satis dare in praesentio paragapho decimo tergo pre- videatur causas, in qua causa de, ac su- per beneficio immunitati ecclesiastici reorum ad ecclesiam congregantium ad archiepiscopum Taurinensem devolu- luta, ex quo episcopum justa dictam instructionem iudex praece instantiae in praescriptum mensem nonulam pro- tulerit sententiam, licet a sententia archiepiscopi Taurinensis, quasi esset iud- ex praece instantiae ad episcopos, vel Salutarianum, vel Ipporegiensem appellare eodem prorsus modo, quo num archiepi- copus Taurinensis est jude praece instantiae dispositio, et alteri pariter casu non consular, in quo archiepi- copus Taurinensis jude praece instantiae existent in praescriptum mensem, nihil per sententiam declarans causa ad predictos episcopos in judices appella- tions, ut praefecer, designatos devol- vatur, num parti succumbentes altera competat appellatio. Nobis propriae humilitat supplicari fecerum, ut in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica digne- marumer.

§ 6. Nos igitur qui nihil curaram impiens, quem ut justitia, et pac se se invicem osculatur, libertique animo, omniibus causis occurrimus, qua compositas, ac sedata dissatis- cias inter sanctuarium, et imperiam res- taurare possent, et pis ejusdem Vi- ctorii Amadei regis votis quantum cum Domino possamus, favorabili anno- re volentes, motu proprio, ex certa scientia ac natura deliberatione nostris deque apostolicae potestatis plenitudo quaod praeinsertum paragaphum no- num, quod deinceps rei violentae ex- positionis delinquuntium et manibus publica potestatis ecclesiasticae immunitatis beneficio non gaudelent, sed quod sub dispositione dicti paragaphi nona instructionis Beneficientiae comprehensi sint, decernimus, ac declaramus, ac pro majori securitate, et intelligentia, motu, scientia, deliberatione, et potes- tatis plenitudo paribus statuimus eadem paragapho hanc super premisisse No- stram voluntatem esse adiicendam =

Che per toglieire li disperarri, che si so- no eccitati fra li ministri di sua maestà, ed alcuni delle curie ecclesiasti- che de' reali domini. Sua Santità di- chiara, che il delitto di violenta estra- zione di un delinquente dalle mani del- la giustizia si consideri in appresso fra gli eccitati, e come tale compreso sot- to la disposizione dell'articolo uno del- l'istruzione pontificia, e conseguente- mente, che tutti li re del ile delitto non possano in avvenire godere del be- neficio dell'asilo ecclesiastico =

§ 7. Quod paragraphum porro de ciunum tertium totum id, quod in eo dispositio legitur in caso, quo archiepi- copus Taurinensis sit iudex praece instantiae in causa immunitatis ecclesiasticae, de qua in dicto paragapho ad casum etiam, in quo ad eundem archiepiscopum Taurinensem caus- sa de hac super immunitate ecclesiastica, ex defectu sententiae intra mensem probata ab episcopo prima instan- tie sit devoluta justa legem dicti pa- ragraphi extensum, ac ampliamus; innum quatenus archiepiscopus Tauri- nensis in causa predicta in prima in- stantia coram ipso vertentibus intra pre- scriptum mensem, ut praefecer, senten- tiam non proferret, tum cum ad episcopos aut Salutarianum, aut Ipporegiensem cause cognosso justa totius mo- morae instructionis disposita devolve- retur, ac proinde post alterius senten- tiam para succumbens appellationis beneficio defraudata esse, quod in eadem instructione nullus jude appella- tions in hoc casu designatur, hanc parti appellante liberum esse, alterum ex archiepiscopis, et episcopis in ditio- bus temporalibus eadem Victorio Am- adeo regis subjectis existentibus in judeicem appellationis eligendam, motu, scienc- tia, deliberatione, et plenitudine, pa- riter estatua, et declaramus.

§ 8. Declenerentes hase praeterent li- teras, firmas, validas, et efficaces exi- stere, et fore; suoque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabat ple- nissime suffragari; sicque in premisis per quoscumque iudices ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii apo- stolici auditores judicari, et delecti de-
here; ac irritum, et inane si secur super his a quogum quavis auctoritate scienter, vel ignarantior contenderit attenuari.


CCLXXV.

Exempto monasterii monialium civitatis Cordubensis ordinis Predicato-rum a jurisdictione fratum ejusdem ordinis, cum subjectione episcopo Cordubensi.

Pius PP. VI.

Ad futurum rei memoriam.

§ 1. Quieti, et tranquillitati prudenter virumque, qua ad celestis aegri nuptias vocate, spretis mandis illecebris, divini Nominis obsequiis se se ancipiamut, patera charitate consu- lore cupiente, sublimum principum votis ilicenter animumus, ac pastoralis officii partes in id interponere non prætermittimus, scuti expedire in Domino arbitramur.

§ 2. Nuper siquidem pro parte carissimi in Christo filii Nostri Karoli Hispocrum regis catholici Nobis expositionum fuit, nuper a dilectis in Christo filiibus postrema, et monialibus monasterii sanctissimi Crucifixi civitatis Cordubensi ordinis fratum Praedicatorum sibi significamentum suisse, quod cum ipse sub gubernio, ac administratione magni prioris conventus sancti Pauli Cordubensis diaconis, ac magni provincialis Vandaliae fratum ordinis pra- dicti de presenti existente, quasi eorum numerum secern tantum, ac in trans- sacris temporebus in tresdecim consi-stit, ni universum a fratibus convenit, et ordinis praedicatorum tam spirituale illarum regimen in verbum Dei evangelizandum, et sacramentalibus confessionibus excipiendo, cum eis temporales honorum ejusdem monasterii administratione subnexit distantis, ac exiguitas numeri fratum, dicti conventus causis adeo despicitur, ut quod ex in-de, et spiritualla suarum animarum de-trimentum, et regularia disciplinae in-missio, et annui demum census dicti monasterii prejudicium profutur, om- nino necessarium sit.

§ 5. Qua de re idem Karolus rex catholicus pro sua extimia, ac sancti singulares pietate, ut tempore, et spiritualli præciipse eundem monialium utilitati efficacter consuletur, dictum monasterium a superioritate, gubernio, et regimine fratum ordinis Praedicatorum eximi, et liberati, illusque curam, regimen, ac jurisdictionem episcopo Cordubensi pro temporre existenti, per Nostrum plerumque desiderat.


cum semper pro omnibus Christifide-
libus simus impense solliciti, tun max-
ime corum; et cogitationem omnibus
intendimus, ubi de illis agitur, qui in
sortem Domini vocati ad sacra religio-
nis ministeria peragenda institui debent,
et erudiri. Ita clericorum seminaria tam
pio, ac utili huic operi destinata, qua-
rum uberti fructus in vacuo Sabaoth in
dies redundant, gratie nostre favori-
mus libenter prosequimur, et ad co-
rum incrementum magis, magisque
promovendum proo simus, et libere-
rales.

§ 2. Exponi siquidem Nobis nu-
per fecerunt dilecti filii officiales, et
confratres confraternitas sub invoca-
tione s. Andrea apostoli civitatis Pisa-
rensis, quod tu, ut religiosae Pisauren-
sis juventutis educationis a genitoribus ne-
gleta pastorali soletia prospecieres, vix ad
Pisaurensem ecclesiam regendam trans-
latus, eo animum, et cogitationem
obtem con늘isti, ut seminariam re-
struaretur, et in ampliorum forni
redigueret, sed muni ad opus admo-
ta, deficiente pecunia, id perficiere non
potuisti: attamen ne providum tum
consilium suo defundaretur effectu, ex-
dem confraternitas, ut consultum esse
incepti adiisse prosecutioni, et juvent-
tuis educatione contractum tibi obtulit
sequitur ut sub conditionibus, nemo
ipsa pro unica vice tibi eidem prelato
mille scuta monete Romanae in fabri-
cam seminarii ergodam, sine oecra
restitucionis, servato tamen in suo fa-
vorem jure nominandi aliumun non
in dicto seminario gratis alendam sine
praebidicio ejusdem seminarii, cum a
nominationibus ab episcopo pro tempore
facienda sua subtrahatur, et illa in
compensationem mille scutorum praef-
torum cedatur.

§ 3. Ut autem mille scutorum hu-
iusmodi tradito sequestrat, debet dicta
confraternitas consum constitutire, pro
cujus extinctione paratum se offert ad
deponenda quotannis centum scuta si-
millia ex superexistantibus aneuis reddi-
tibus hisce unum et quiuaginta scuto-
rum, quod despositum etiam de præte-
rivo fieri convexit in extinctionem al-
orum debitorum in presens non ex-
cdentium summam mille septingentorum
scutorum; juxta attestationem ratioci-
natoris, licet in præteritum debitus
esse decem mille scutorum; reliqua
vero centum quiuaginta scuta impend-
denda esse decrevit in manutentionem
de quiuaginta in quinquennium de-
rum, vel trium quinlearum in alio se

Proximo

§ 1. In maximis universae Ecclesi-
siae Nobis, licet imparibus meritis, di-
vina missione commissae sollicitudini-
nibus, et curis non ultimam locum
obiect illa, que adolescentiam instruc-
tionem respici, ex qua totius vitæ
confirmatio pendit, et disciplina, cum
juxta saec. Scriptura oracula; adol-
scentis quæ via inesperit, etiam cum se-
nuerit, non recedat ab ea: qua de re

Venerabilis frater episcopo Pisaurense.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicam benedictionem

De Republica et omnibus auctoritate scientiarum, vel ignoranter contineret attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicius, nec non ordines, et monasterii hujusmodi etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quaeris firmata alia robuster statutis, et consecutio quipsque, in ductiis, et literis apostolicius superioribus, et personis sub quibuscunque tenorebus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatorum derogatorius, alisque efficiendiis, efficacissimos, ac insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis decretis in genere, vel in specie, ac aliis in contrarium præmissorum quo-
modobiet concessis, approbatis, et
innovatis. Quibus omnibus, et singu-
laribus illorum tenores præsen
tibus pro plebe, et sufficienter expressis, ac de ver-
bo ad verbum inseris habentes, illis
alia in suo robore permansoris, ad præ-
missorum effectum, hoc vice dumtaxat
specialiter, et expresse derogamin,
ceterisque contrariis quibuscumque. Datum
Vienne in Austria sub annulo piscata
ris die 18. aprilis millesimo septim
geantesimo octagesimo secundo, pontificatus Nostri anno octavo.

CCCLXXVI.

Conformatio conventionis initia ab epi-
scope Pisaurense, et confraternitate
s. Andreae apostoli ejusdem civilitate
super solutione scutorum mille ero-
gandorum pro fabrica seminarii, et
jure nominandi aliumun in ipso se-
minario.

Venerabilis fratre episcopo Pisaurense.

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicam benedictionem

§ 1. In maximis universae Ecclesi-
siae Nobis, licet imparibus meritis, di-
vina missione commissae sollicitudi-
nibus, et curis non ultimam locum
obiect illa, que adolescentiam instruc-
tionem respici, ex qua totius vitæ
confirmatio pendet, et disciplina, cum
juxta saec. Scriptura oracula; adol-
scentis quæ via inesperit, etiam cum se-
nuerit, non recedat ab ea: qua de re

monasteris monialium in civitate Pisauensi existentibus, constituta etiam pro eadem congrua dote consequenda, sive vitam clausalem ducere, sive in seculo subiere velit, aliisque sub pactis, et conditionibus, prout in instrumento xxiiii octobris MDCCCLXXXI, de super confecto, cujus tenorem praesentibus pro expresso haberis volumus, ubi minus continetur.


Pius PP. VI.

Bull. Rom. Tom. VI.
alisque constitutionibus, et ordinatio-
nibus apostolicis, ac dictae cappelle
etam juramento, confirmatione apo-
stolica, vel quavis firmitate alia robo-
ratis statutis, et consuetudinibus, ca-
terisque contrariss quibuscumque. Da-
tum Monachii sub annulo piscatoris
die 30 aprilis 1582, pontificatus No-
stri anno octavo.

CCCLXXVIII.

Indultum militibus militaris ordinis sa-
citii Georgii martyris Bavariae clerica-
li characteri insitutis utendi habitu
praelatitio.

Pius PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Quoniam inter militares
equestres ordines, qui ad catholicam
religionem jurandum, et ab iniuricis
stranum defendendar instituti sunt,
equestris militiae ordio honorem in-
temerrat Deiparae virginis Mariae sub
invocacione, et protectione beati Geo-
riri martyris a bo: me Karlo Alberto
duce Bavariae, et Sacri Romani Im-
perti, dum vixit, princepe, erectus, et
apostolica autoritatis confirmatis insig-
nem retinet locum, libet animo in
am devenimus sententiam, nemum sex
nobium viros in ecclesiastica dignitate
constitutos ad sacra officia, quae in e-
celesia dicti ordinis obesa sunt, ju-
xta tenorem literarum apostolarum in
simili forma Brevis a felicis recordation-
is Benedicto pp. XIV. die vi. octobris
MDCCLXII. expediturum deputatos, sed
etiam ab omnibus dictae ordinis militis
clericae militiam sequentes novis ho-
noribus, praerogativis, privilegiis accu-
mulare, ut hisce gratia devicti, quae
ad christiana religionem tuteam, ac pro-
pagationem spectare dignoscantur, al-
crioribus, ac promptiribus studiis cu-
rent.

§ 2. Nos igitur militis ordinis prae-
dicti, qui clericae militis sequen-
tur novi, et ampliori praerogativa exor-
nare, et donare voluntes, eorumque sin-
gulares personas a quibus pro commu-
nicationibus, et interdicti, alisque ecle-
siasticis censuris, scutentiiis, et penis
quavis modo, et quacunque de causa

latis, si quas forte incurrerint, huic
sanctum rei gratia absolutos, et ab-
busus fore censes, suppliantibus
orum nomine Nobis humiliatus por-
cris inclusi, ut diecepse perpetuis fu-
turis temporibus omnes militis dicto or-
dinis tum sex officia ecclesiastica pra-
dicia obtinens, tum etiam aliis, qui
eclesiasticam militiam sequuntur habi-
tum palaebum, est deservens talae
rem oblongam cum maniello violaci
coloris gestare, eoque mit cao omn-
ibus praerogativis, privilegiis, gratis,
ac praemeiannis, quibus praebae No-
stri domestici uotatur, fruent, et
Gaudent, ac uti, frui, et gaudere pas-
sunt, vel poternt in futurum liberat,
ac licite possint, et valent autorita-
ta apostolica tenore presentium conce-
dimus, et indulgemus; ac in supe-
dero etiam filio moderno, et pro tempo
ere existentia ecclesiae dicti ordinis prae-
posito praebet habitum palaebum hu-
usmodi superpelliceoquo quoque vulgo
recette deleceri pleiwm, et liberam
faculatem tribuimus, et imperiam:
ecque, et eorum quemlibet desuper à
quoque impediri, vel mole-tari multo-
tius posse, ac irritum, et inane, si
seus super his a quoque quavis an-
Ctoritate scieret, vel ignotaret conti-
geret attenui decernit.

§ 3. Non obstantibus fel. rec. Be-
nedicti pp. XIV. praedecessoris Nostr
er super divisione materialem, alisque
apostolicis, ac in universibis, pro-
vincialibusque, et syodoibilis concilii
editis generalibus, vel specialibus con-
stitutionibus, et ordinationibus, nec non
dictii ordinis etiam juramento, confir-
matione apostolica, vel quavis firma-
tate alia roboratis statutis, et consuetu-
dinibus, characterisque contrariss quibus-
comunque. Datum Monachii sub annulo
piscatoris die trigesima aprili millesimi
mo septingentesimo octagesimo secun-
do, pontificatus Nostris anno octavo.
GCCLXXIX.

Erectio sedis episcopalis de Iivza.

Pius PP. VI.

Pius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Inestabili Dei benignitas super universam terram admirabilis, qua fideles suos clementer prospeciens, quaque miserationes in eis satis spargere desiderams non semel se demonstrat magno propter. Hoc vero potissimum nostris hisce eventi temporibus, ut quod post tot armorum cursum et inculus illorum partim erat peroptatum, tamen per eximium catholicae praelium studio, et per praeorbis postpositas commoditates, patiemurque dilectionem, nec singularem regiam principum pie tatem, et precipium erga subditos suos amorem habemus dubitatum prompte sit consequenturam. Nos itaque hujusmodi fretis auxilii, quod eisdem regalibus principibus, ispisque catholicae praesulis gratiam, ac orthodoxae religionis valde proficuum fore speramus, exequi non praetermittimus, prout arbitratur nos Domini utilitati convenire.

§ 2. Cum itaque Nobis dilectus filius Hieronymus dux de Grimaldi charissimi in Christo fili nostri Caroli Hispaniarum regis catholicci apud Nos, et Sedem apostolicam orator, mandato, et nomine ipsius Caroli regis expediretur, incolas insularum de Iivza et de Formentera vulgo nuncupaturarum Tarraconensi dieceesis non semel enixis precibus id a se postulasse, quod jam pridem apud clara memoria praedecessores Hispaniarum reges se pene numero asseque conservaverunt, nemo ut in his locis una episcopalis sedes constituatur, cujus antiquitate ad animam salutem pertinet praesentia, auctoritate, vigilantiaque sua curare possent. Allata hujusce eorum desiderii causa tales sunt, ut quemadmodum dicti Caroli regis, ita presenti animam nostrum commovero vere subrepiternat.

§ 3. Etenim per Mediterraneum mare a Gaditanio freto venientibus pri meae occurrerunt insulae, quae archiepiscopo Tarraconensi subsumi. Hinc majora fons, et origo. Nam longos ininterjici maris tractus valde formidolosus est navigantium non modo propter tempesitates unde crebra naufragia exerciuntur, sed etiam propter praedonum inpe tus, vimp, et excursiones. Inde fit ut archiepiscopi Tarraconenses, quamvis optaverint, tamen pertinuerint a multo tempore committere se itineri valde periculo, ut ad hanc regis sui partem, et visendum, et alendam accedent.

§ 4. Hac autem eorum longinquitas, et absentia in causa est, quod a vero insularum incolae multos ad salutem subsidiis non sine gravi animarum et mororum et detrimento destinuatur. Siquidem eorum plerique utriusque sexus, et cujuscumque actatis sine confirmationis sacramento moriuntur; clerici populi mores si minus compositi aut corrupti sint non comprimuntur satis, aut eniandum, si probi et honesti, non habent unde in melius possint assequi; sed hae fortasse leviors, illud gravissimum est non adesse, qui pro sua auctoritate speculatur, et pro videat an de rebus fidei orthodoxae sacrarum ritibus, et casernonialis, an de iis quae ad salutem spectant satis atque ut par est incola insustentur, an deique in omnibus etiam vivendi sit ratio quam catholicum hominum deceat.

§ 5. Praesens archiepiscopus Tarraconensis non modo a principio archiepiscopatus sui, sed etiam superius libenterque consensit praetulam insularum a sua archidiecesi sejunctioni prout ab instrumentis patet; idemque testatus est annus redditus, qui inde sibi proveniebant ab quinquaginta millia septingenta quingenta regalia, et triginta maravedis moneta de Velloni ascendere.

§ 6. Novit quoque dictus Carolus rex insulam de Iivza longitudinis viginti tria, latitudinis quaquadecim, circuitu vero numerae octoginta millia passuum. In ea oppidum est primarium quod haecetus villa de Iivza nuncupatum fuit, modo tamen de consilio regis camerarii rex ipsa civitatibus nominis et honore honestavit. In ipsa quendam nobiles numerantur familiae vel saltam pro nobilibus habentur. Tota insula in septem dividitur partes seu pragos, quos illi quartones vacant: universalis biennium leges recensentur domus, incolae duodecim mille septingenti, ut septem pagi totidem sunt ecclesiae, filiales tamen et dependentes ad unica ecclesia parochialis, quae est in oppido sub titulo sancte Marie Majoris; in quo exstet praeterea ordinis fratrum Praedicatorum nuncupatorium conobium monialium ordinis sancte Augustini; collegium extinque et supravisse societatis Jesu, et tria oratoria.
Bullarium Romanum

supPLICATE, quotannis erectionem hum
juamodi, alias infra excerpta concedere
diagramemur.

5. Nos igitur religiosa di
culi regis desideria posseque volentes
motu proprio, et ex certa scientia, de
apostolice potestas plenitudo ab ar
die episcopatu Tarraconensi predictas
duas insulas de Ivisa et de Formentera
de consensu venerabilis fratri nostri mo

dentiarchiepiscopi Tarraconensis ad ef
tecum in dicta insula de Ivisa unum
episcopatum erigendi desuper prae
apostolica auctoritate tenere praesentium
perpetuo dismembratum et separatum
ac predictum archidiaconatum sancti
Rufinii nuncupatum dictae metropolis
tiae ecclesiae per obitum, ut praefatur,
vacantem, nec post parochialem ec
csiam praeposituram nuncupatam prae
dicant per liberam dimissionem dicti
Joseph filii in manibus ordinarior loci
sponte factum, seu in eius die manibus
de proximo ad effectum infrascriptae ere
ctionis faciendum etiam vacatorem, seu
vacatorem, sive presbiteri, sive alio qui
dest, aut ex aliis quorumcumque
personis archidiaconatum predictum per
resignationem dicti Joannis, et quod
parochialem ecclesiam predictam per
singularis, vel aliam liberam dimissio
nem dicti Josephi, vel quorumvis alii
rum de illo, et illa in dicta curia vel
extra eam etiam coram notarii publici
et testibus sponte factas, aut quod paro
chialem ecclesiam predictam cons
stitutionem recolendâ mem. Joannis pa
pae XX prædecessoris Nostrique inci
dit Excelsis vel tam quod illam quan
archidiaconatum predictum asseguio
nem alterius beneficii ecclesiasticis qua
vis auctoritate collati, et quod paro
chialem ecclesiam predictam, non tam
per obitum vacat, etiam si tanto temp
e poter vacaverat, quod eorum collatio ju
xta Lateranensis statuta consili ad Se
dem apostolicam legitem devoluta; di
cusque archidiaconus, ac parochialis
cia praedicta dispositione apostolice
specialiter reservatus, seu reservata ex
stat, et super eo et ea inter aliquos lis,
cujus statum prescntibus habeti volumus
pro expresso pendent indecisa, dumm
sium omnium pertinentium non sit
in eo, seu ea aliqui specialiter jus qua
sum cum illis annexis, ac omnibus
uribus, et pertinentiis suis quod dictum
archidiaconatum, et qui etiam dimissio
dictae hujusmodi sit facienda; et admi
tenda, ex nunc prout ex tunc, et contra
illorumque respectivae titulum collati
i, ute quod ex nunc ille collatius

Descriptur amplitudo temp
r ergendi in cathedrales.

Supprinitur archidiana
tum ecclesiae
Tarraconensis, fin
nque hinc novo
o episcopalis
i, nec cura pra
spatiatur cura

praedictam.

5. In metropolitana Tar
nconensi per obitum quondam Joa
a ante annum Domini 1777
extra Romanam curiam defuncti vacare
archidiaconatum sancti Fructuosi nunc
, qui inibi non tamen post pon
tificalem major, sed quarta dignitas ex
stit; itaque percommodum et saluberr
mum foret archidiaconatum hujusmo
di supprimere et extinguere, ejusque re
ditus perpetuo assignable, et a
ovato novo capitolo instituire, et dotando.

Denique cura dilectus etiam filius Jo
sephus Bertran praepositus cum cura
animatorum in laudata parochialis ecclesi
de Ivisa parativas sit, dummodo alia
sib i conferatur praebenda dictam paro
chialem ecclesiam praeposituram nunc
pum tam utro dimitere, ut illius re
titus in nova cathedralis communem
perpetuo cedant. Ideo ipse Carolus
rex omnis in se recepti provident, ut dicit
Josephus res rationeque in tuto esse pos
sint. Hinc itaque causa et rationibus
permotus dicitus Carolus rex pro suis
constant in Deum pietate, et in populo
sib i subjectos amore, ac studio et re chri
stiana religiose esse putavit incolumar
predictorum precum apud Nos iure,
et patrocinari, ut constituta ibidem episcop
poli cathedra tot, tantisque multa rem
edium opportunum affutur. Hinc dicit
Hieronimus dux de Grimaldi ad tra
mites ibi viso regis approbati
sibique transmisse instructionis, nomine
predicti Caroli regis Nobis humili
t
cere liber, et licite possit, et debeat cum sede, mensa, aliqua insignis episcopalius, nec non praeminentissimus, honoribus, privilegiis, immunitatibus, et gratiae spiritualibus, et temporalibus, reali-
bus, et mixtis, quibus cathedrales ecclesiasticum regnum Hispaniarum huiusmodi similiter de jure, vel consuetu-
tudine, aut speciali privilegio, seu indulto apostolico, aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, potiri, et gaudere poterunt de apostolica potestas plenitudine, eadem apostolica auctoritate etiam perpetuo respectivae erigendum, et institutum, ac sic erectam, et institutam suffraganeam archiepiscopiam Tarracosen-
sum, eique metropolitico jure perpetuo subjectam declarandas.

§ 11. Ac prae dicata duae insulas de
Iviza et de Formentera a diccesi Tar-
raconensi per Nos, ut praefertur, dismem-
bratae, et separatae, ac communes et singu-
lae utriusque sexus, et in eis respective
degentes personas et incolas tam laicos
quam clericos, presbyteros beneficiatos,
ac religiosos canonicos status, gradus,
onordinis, et conditionis existent ab
ordinaria (non tamen metropolitica)
jurisdictione, potestate, et superio ritate
moderni et pro tempore existentis ar-
chiepiscopiae Tarracosenis dicta auctorita-
tate perpetuo quoque disjungimus et eximimus; nec non prae dicata
villam de Iviza in civitatem, ut praefert,
t, in episcopalium sedem per Nos, ut
praefertur, erectam; nec non sic etiam per
Nos, ut praefertur, dismembratae et se-
paratae insulam de Formentera, et in
eis mun, et pro tempore respective
de gentes personas supra expressa di-
cite ecclesiae episcopali de Iviza, illusi-
quae futuro episcopio pro suis civita-
te, territorio, diocrum, et popula-
io; ita quod licet personae eodem ex-
clesia de Iviza pro Nos, ut praefert-
etur, erectae, et institutae tam mun, ac
primae illius ereclionem, et institutio
huiusmodi, quam deinceps pro
temore quomodolibet pastoris soli-
tio auctoritate praestiente pro se,
vel alium, seu alias eum nomine ve-
ram, resaltem, actualam, et corporalem
positionem, seu quasi reginae spiritualis,
e omni modo juris dic-
cesani in dicta civitate de Iviza, ac in
codem territorium per Nos, ut praefertur,
dismembratae, et separat prorsus auctor-
tate liber apprehendere, et
prehensam perpetuo retinere ejusdem
moderni, et pro tempore existentis ar-
chiepiscopiae Tarracosenis, vel cujus-
avis alius licentia desuper minime requi-
sita apostolica auctoritate predicta similitur perpetuo assignamus, et respecte subicius.

§ 12. Mensæ autem episcopali de Irvia per Nos, ut praefertur, erecte pro illius dote et congrus, ac sufficienti futuri episcopi de Irvia substantiatione, ac onerum predicto episcopo de Irvia pro tempore existentibus pro tempore incumbentiium supportatione providere volentes, attento consensu predicti moderni archiepiscopi Tarraconensis desuper, ut praefertur, praetio summa quinquaginta duorum millium septingentorum quinque regalium, et triginta maravedis monetae de Yello, quam exceptis binis insulis retrait hicus modernus archiepiscopus Tarraconensis integritate, et sine illa diminutione; ita quod ille eidem futuro et pro tempore existenti episcopo de Irvia dictam summan exigere, insamque sic exactam percipere, levare, ac in suos, et dictae mensae episcopalis, ut praefertur, erecte usus, et ut intem convertere, cujusvis licentia desuper minime requisita eadem apostolica auctoritate partitum perpetuo assignamus, utque statuimus. Futura vero mensae capitalis dictae cathedralis ecclesiae de Irvia per Nos, ut praefertur, erecte pro illius fundo et dote dierum archidioconatus, et cantoratus, ac predictorum sex canonicatuum, totidemque praebendarum per Nos, ut praefertur, erectorum et erecturarum, aforumque ministeriorum manuallione omnes et singulos dicti archidioconatus per Nos, ut praefertur, suppressi et extinti, ac predicte parochialis ecclesiae etiam per Nos in eventum predictum suppressae et extintae, et septuaginta octo perpetuo simplicium, et personam residentiam non requirendum beneficiarum ecclesiasticorum forsan omnium, sed partim illorum vacantiun, aut vocaturion in diversis ecclesiis diocesis Tarraconensis respective existentium, non tamen illorum ex quinquaginta duobus beneficiis ecclesiasticis, in recentibus concordatis comprehensorum pravia tamen, ex nunc seu ex nunc, prout ex tunc, et contra illorum, et cuiuslibet eorum respective tituli collatissi suppressione, et extinzione respectively functionis, redditis, et proveniunt supportatis tamen per futurum capitulum ejusdem cathedralis ecclesiae de Irvia per Nos, ut praefertur, erecte, et institutæ illorum respective ocribis, sique sit, nec non summan novem millium triginta quinque regalium, et de cem maravedis monetae illorum partium, quam populos dicit villæ de Irvia, in civitatem, ut praefertur, declarate, et per Nos in episcopalem sedem, ut praefertur, erecte, pro hujusmodi dotatione assignat; ita quod etiam iiceat futurum et pro tempore existentibus archidiaconos, et cantori, ac sex canonicis dictæ cathedralis ecclesiae de Irvia, per Nos ut praefertur erecte, et institutæ eorum, ac dictæ mensae capitularis nomine, dicti archidiaconatus per Nos, ut praefertur, suppressi, et extinti, ac predictæ parochialis ecclesiae, etiam per Nos in eventum predictum, ut praefertur, suppressa et extinta, et septuaginta octo beneficiarum istorum, etiam per Nos, ut praefertur, suppressorum, et extintorum respective honorum, terum, propriata, actionum, jurium, obvationum et emolumentorum quorumcumque respective verum, realmem, actualum, et corporalem possessioem per se, vel alium, seu alios, eorum ac dictæ mensæ capitularis respective nominibus propria auctoritate libere apprehendere, et apprehensam etiam perpetuam rei ne esse, illorumque respective functionis, redditis, et proveniunt, obvationes, et emolumenta quaequecumque, etiam summan predictam eisdem futurum, et pro tempore existentibus archidiacono, et cantori, ac sex canonicis predictis ab eodem populo dicate villæ de Irvia in civitatem, ut praefertur, declarate, et per Nos in episcopalem sedem, ut praefertur, erecte assignatum respective pericipe, exigere, levare, ac bona, res, et proprietates hujusmodi locare, dislocare, arrendare, administrare, ac in eorum, et cujuslibet eorum respective usus, et utitationem convertere, diocesan loci, et cujusvis alterius licentia desuper minime requisita eadem apostolica auctoritate perpetuo quoque applicamus et assignamus.

§ 15. Ulteriorum vero dispositionem, et dotationem dignitatum, canonicatuum, praebendarum, et beneficiorum ecclesiasticorum, ac officiorum quorumcumque, prout dicturum insulorum populum, ejusque eorum, et ecclesiasticæ discipline profectum requirere contingat, arbitrio episcopi de Irvia pro tempore existentis, praevo tamen regis catholici, ejusque successorum Hispaniarum regnum catholicorum consensu pari apostolica auctoritate reservamur, et quoties cantoratorum, ac canonicarum, magistariam et penitentiariam, ac alias de gratia ut praefertur, respective numquam duas præbendas per Nos, ut praefertur ecretum, ac erecta, et erecta in quatuor annis mensibus ordinario loci reservatis.
Pius PP. Sextus


§ 15. Ac etiam quoties dictam sedem episcopalem de Ivaze per Nos, ut praefertur, erectæ, et instituta consumitis, capitulum dictae cathedrales ecclesiae de Ivaze per Nos, ut praefertur, erectæ, et instituta, quo in omnibus, et per omni justa formam a predicto concilio Tridentino prescri-
cumque ratione etiam per Sedem apostolicam predictam etiam consistorialiter derogari posse, nec derogatum esse censeri nisi ipsius Caroli regis, eiusque successorum Hispanicarum regum praefectorum ad id expressus accedat assensus, et si aliter quovis modo derogaretur, derogationes ipsae cum inde sequentes quibuscumque nullius roboris, vel momenti fore, ac de etero quascumque collationes, et provisiones de dicta dignitatis post pontificalem majori, ac cantoratu ac canonici tibus, et præbendis praedicatis per Nos, ut prefertur, erectis, et institutis, ac de cappellaniis praedictis, alisque beneficiis, et officiis hujusmodi dicta ordinaria auctoritate erigendis hujusmodi abaque praevia ipsius Caroli regis, eiusque successorum Hispanicarum regum praefectorum præsentatione, aut consensu pro tempore quomodolibet factas nullas, et invalidas, ac irri lus, et innanes esse, nullique suffragari debere, nec per cas cuiquam jus acquiri, vel etiam coloratum titulum possidendi tribui posses.

§ 17. Ac easdem presentes semper, et perpetuo validas, et efiaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus, et singulis ad quos munr spectat, et pro tempore spectabil quomodolibet in futurum firmer, et inviolabiliter observari debere, ac nullo quovis tempore ex quo cumque capite, vel qualibet causa quantumvis juridica, et legitima, pia, et privilegiata, etiam ex eo quod causa propter quas easdem presentes emana sunt adducta, verificata, et justificata non fuerint de subreationibus, vel obreptionibus, aut nullatibus, vel invaliditatis vitio, aut intentionis Nos træ, vel quipiam alio quantumvis magno, substantiali, substantialissimo, inexsectato, inexsectabiliter, ac speciale, et individuam, ac expressam mentionem requirentem defectut, seu etiam ex eo quod in praesiosis, eorumque aliquo solemni tate, et quasvis alia servanda, et adimplenda, serrata, et adimpleta non fuerint, aut ex quocumque alio capite de jure, vel facto seu statuto, vel consuetudine aliqua resultante, seu etiam enormis, enormissimis, totalique lesionis, aut quocumque alio colore, praetextu, aliqua ratione, vel causa etiam quantumvis justa, rationabilis, legitima, juridica, pia, privilegiata, etiam tali que ad effectum validissimiar praemissorum necessario expressenda for et, aut quod de voluntate Nostræ, et alii superiori expressis nullibi apparet, seu alias probati possent, notarii, impregnarii, invalidarii, retractarii, in ius, vel controversiam vocari, ad iudicandum, et terminos ius reduci, aut adversis illas restitutionis in iustam, aperitio nis oris, reductionis ad iudicium, et terminorum ius, aut aliud quodcumque ius, vel facti, aut grattae, vel justitiae remedium impetrari, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudo paribus concesso, aut impe trato, vel emanato quem piam uti, seu se iurari in iudicium, vel extra illud possesse, nec easdem presentes sub quibusvis simulibus, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificatio nibus, derogationibus, alisque contrarioris dispositionibus per quascumque litteras, et constitutiones apostolicae, aut cancellariae apostolicae prædictae regulas quodcumque etiam in crassum assumptionis Nostræ, et successorum Nos træ Romanorum pontificum ad summum apostolatus apicem etiam motu, scientia, et potestatis plenitudo similibus, etiam consistorialiter ex quibuslibet causis, et sub quibuscumque verborum expressionibus, tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, etiam in eis de easdem praebentibus, carumque to tenore, ac data specialis mentio fiat editas, et imposerum edendas comprehendi, sed etiam semper, et omne no illis excipi, et quibus illis emana bunt tories in pristinum, et validissimum statum restitutis, repotitis, et plenarie reintegratas fore, et esse.

§ 18. Sicque, et non alias per quocumque jucdes ordinarios, vel delegato quavis auctoritate fugentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, et ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinales etiam de latere legatos, vicelegatos, dictæque Sedia nuncius prædictos, aliosque quoscumque quavis auctoritate, potestate, facultate, prærogativa, ac privilegiorum, ac honore, et praeminentia fulgentibus, sublatis eius, et eorum cui fuit quavis aliter judicandi, et interpretandn facultate, et auctoritate in quocumque judicando, et in quacumque instauria judicari, et de obliteri debere, irrituante, et insae se necus super his a quo quomque quavis auctoritate scienter, vel ignoraouter contigerit attentari. Ac demum ad hoc, ut praemissa omnia sic per Nos, ut praedictur, disposita juxta præsimma dicti Caroli regis vota perpetuo, felicissime successu suos sortiri valent effectus motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus personae in dignitate episcopali constitutis ab eodem Carolo rege nominandis, seu cuicim-
que alteri ecclesiasticæ persona in ejus locum sufficiendæ ipsi tamen Carolo regi gratæ, et acceptæ per præsentas committimus, et eadem apostolica auctoritate mandamus, ut ipsi vi delictæ persona in dignitate episcopali, ut prefectur constituta, et ab eodem Carolo rege nominanda, seu quevis alia ecclesiastica persona in ejus locum sufficiendæ ipsi Carolo regi gratæ, et acceptæ easdem præsentas debita execu tio qui demandet, aequæ ab omnibus, et singulis ad quos spectat, et pertinet observari faciat.


§ 20. Non obstentibus Nobis, et Domino cancellarie apostolice prædictæ regulis de jure quibus non tollendo, ac de applicationibus ad partes transmittendis, ac de exprimendo in eis vero annuo beneficiorum ecclesiasticorum valore, nec non Lateranensis concilii aversissime celebrati uniones perpetuas nisi in causis a jure permisseris fieri, et ab ecclesia membra distinguiri, ac dividere prohibentis, alisque etiam in synodalibus, provincialibus, generalibus, et universalibus conciliales editis, vel edendis specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus apostolici, privilegias quoque, indultis, et litteris apostolicis quibusvis superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatorius, alisque efficaciogibus, efficacissimi, et insoliti clausulis, ac irritantibus, et alios decretis in genere, vel in specie, etiam motu, scientia, et potentissime plenitudine paribus concessis, et concedendis, quibus omnibus, et singulis etiam si pro illorum sufficienti derogatione alius de illis, eorumque totis tenoribus specialibus, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales, idem importantes mentio, seu quevis alia expressio habendæ, aut aliqua alia etiam exquisita forma ad hoc servanda fore tenesre hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omissa, et forma illius tradita observata etiam inseri forent eisdem presentibus, pro plene, et sufficienter expressis, et inseris habentes illis alias in suo robore permansurus latissime, et plenissime ad præmissorum validissimam effectum speciei aliter, et expresse, nec non opportuno et va lide hac vice dumtaxat motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus ha rum serie derogandum, cæteris contra riis quibuscumque.


§ 22. Nulli ergo omnino hominum liceat haæ paginam Nostreæ dismembrationis, separationis, suppressionis, extirpationis, erectionis, insti 

---

Fide habeat de transumptis.
Bullarium Romanum

498

tationis, declarationis, disjunctionis, exceptionis, assumptionis, subjectio- 

nis, statuti, applicationis, concession- 
nis, indultii, decreti, reservationis, commis- 

sionis, mandati, facultatis, imparti- 
tionis, derogationis, et voluntatis in- 
fringere, vel et auso tenerario contrai- 

tre: si quis autem hoc attentare pre- 
sumptserit, indignationem omnipo
dentis Dei, ac beatorurn Petri, et Pauli apo- 
stolorum ejus ac novit incurrurur. 

Datum Romae de speciali mandato No- 
stro anno millesimo septingentesimo se- 
cundo pridie kalendas maii pontificatus Nostri anno octavo.

CCCLXXX.

Erectio provinciae S. Felicis Valesii or- 
dinis fratrunc saeculissimae Trinitatis 
redemptionis captivorum.

Dilecto filio moderno ministro generali 
ordinis fratrunc sanae Trinitatis 
redemptionis captivorum excalculatorum 
uncupatorum.

Pias PP. VI.

Dilecte filio salutem 

et apostolicam benedictionem.

§ 1. Expono Nobis nuper fecisti, 

quod multis nesaebitus, Nobisque co- 
gnitis de causa recto ordinis tui guber- 
nio, ac administratione, regularitatem ob- 
servantium omnino necessarium sit, ut 
ex collegio Leopolisieni, ex conventu 
sancti Nicolai extra muros Leopoli, 
e conventu Tommasoliensi, et conventu 
Stanisloviensi, et residentia Burstine- 
so, ex ex residentia Mellantiensi, qui 
omnes conventus, seu residentiae ad 
sum partem ordinem spectant, nova 
provincia cum titulo sancti Felicis Va- 
lesii constituturas. Nobis propterea ha- 
militer supplicari fecisti, ut ibi in 
premissis opportune providere, et ut 
infra indulgere de benignitate apostolica 
dignarumur.

§ 2. Nos igitur bono, ac regulari 
ordinis tui discipline consultere volen- 
tes, teque a quibusvis excommunicationis, 
et interdicti, alienisque ecclesiasti- 
cis censoris, senenitis, et praelis qua-

vis modo, et quacumque de causa la-

tis, si quis forte incurreristi, hujus tan-

tum rei gratia absolventes, et absolutum 
fore censes modi supplicationibus 

iniciati, discreti tue per pres-

sentes committimus, ac mandamus, ut 
practicis sex convenias, seu residenti-
tias a provincia, seu provinciis dici tui 
ordinis, quibus de presenti uniti, ac 
annexi referiuntur, auctoritate Nostri 
apostolica separas, atque disjungas, et 
ex eis, ut supra disjunctis, et dismem- 

bratis novum distinctum ejusdem ordi- 

nis provinciam sub titulo, ac invoca-
tione sancti Felicis Valesii dixit aucto-

ritate erigas, et instituas. Praeterea tibi 
provincialem ministrum, quorum de
definitores provinciales, redemptorem, 
procureorem provinciae, duos definitores 
generales, nec non superiores locales 
justumque conventus, seu residenti-
tias dicte provinciae sic noveret erecta 

ad tempus solutum in suis officis du-

ratus, hac prima vice eligendi, seu 
deputandi plenam, et amplam facul-
tatem harum serie adem auctoritate 
tribulmus, et imperiur.

§ 3. Non obstantibus constitutio-
nibus, et ordinationibus apostolici, 
nec non quatenus opus sit, ordinis, 
et provinciaram, ac conventum hujus-

modi etiam juramento, confirmatione 
apostolica, vel quavis firmata 
alia roboratis statutis, et consuetudini-
bus; privilegiis quoque, indultis, et 
litteris apostolica superiores, et perso-
nis sub quibuscumque tenoribus, et 
formis, ac cum quibusvis etiam derogato-
riarum derogatoris, aliisque efficaci-
coribus, efficacissimis, ac insoliti 
clausulis, irritantibusque, et aliiis de-
cretis in genere, vel in specie, ac 
alii in contrarium quomodolibet con-
cessis, approbatis, et innovatis. Qui-

bus omnibus, et singularis illorum ten-

ores præsentibus pro plebe, et sufi-

ficienter expressis, ac de verbo ad 
verbam inseritis habentes, illis alias in sua 
robore permaneas, ad praemissorum ef-
fec tum, hac vice dumtaxat, speciali-
ter, et expresso derogamus, ceteris-
que contrariis quibuscumque. Datum 

Votum sub anno picatorii, die vice-

simae sexta maii millesimo septingenti-
simo octagesimo secundo, pontificatus 
Nostri anno octavo.

Datum a diis 

Anno VIII. 

26. maii

1781
CCCLXXXI.

Elec. s. Anne in patronam civitatis, et diocesis s. Pauli in America Lusitana.

Pius PP. VI.

Ad futuram rei memoriam.


Loco Signi

L. card. Archinto praefectus
C. Airoldi S. R. C. secret.


§ 2. Cum autem sicut memorati elorare, ac universitas, et homines Nobis subinde exspectantur, ipsi decreta huissimodi, quo firmis substatu, apostolicæ confirmationis Nostre patrocinio communi ad prædictam pluram desiderent. Nos specialem ipsius exponentiambas gratiam fecere volentes, et eorum singulaires personas a quibusvis excommunicationis, et interdicti, alisque ecclesiasticis censuris, senationibus, et pasinis quovis modo, et quacumque de causa fatis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et ab

Bull Rom. Tom. FI.

solutos fore censentes, supputationibus eorum nomine Nobis humiliter porrectis inclinatis, decreta praescriptione auctoritate apostolica tenere praesentium approbamus, et confirmamus, illique inviolabilis apostolice firmatis robur adicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate memorata congregations cardinallis.

CCCLXXXII.

Confirmatur unio nonnullorum honorum favore duorum hospitalium loci Valreciæ Vasionensis diocesis facta.

Pius PP. VI.

Ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias pro parte ditionum filiorum consularum, ac universitatis, et hominum loci Valreciæ Vasionensis diocesis, non nunc tectorum duorum hospitii, quorum alterum generali, infirmorum alterum cumcuratur, congregationi venerabilium fratrum Nostrorum Sanctæ Romanae Ecclesiae cardinalium aegotos, et consultationibus civitatis Avensionensis, et comitis Veynasis præpositi exposito, venerabiler fratrem Karolum Franciscum episcopum Vasionensem, in executorum nostrorum rescripti die xxvii mensis decembris elapsi annis MDCCLXXII, ex

Q q q 2
pediti, et per eum dicto Karolo FranciscO episcofo exhibiti, nonnullas res, et bona in inventario praeie coniecto descripta memoratissimus hospitalibus solo certis pactis, et conditionibus per sumum decretum die ultima januarii currentis annus edita, universae, et incorporasse; subinde actem hujusce facti serie per eodem proposita generali consilio in dicto loco die ix. insequentis mensis februario habito, idem consilium cussis suffragis unionem, et applicationem hujusmodi acceptasse, et dilectos priter filios cognominatos d’Alaçon nempe patrem, etiuque autem in alma urbe degentes deputasse ad hoc, ut eritimes cardinalium congregationis pro obitinae apostolicae adprobatione instrumenti super unionem, et applicatione hujusmodi una conscripptioni supplicare, cujus quidem instrumento non est, qui sequitur, videlicet.


Primeramente, che per prevenire gli inconvenienti della unione de’ detti due spedali, e perchè reciprocamente l’uno l’altro non s’incomodino allorchè vi sarà questione di edificare, si disporranno coll’approvazione dello stesso monsignor vescovo, e suoi successori le fab
Pius PP. Sextus

briche in modo, che le due case saranno affatto separate l'una dall'altra, e non potranno avere alcuna comunicazione fra loro, e niente s'incombe

deranno.

Item che mediante la remissione suddetta dei beni di S. Antonio, li detti due spedali saranno dichiarati, e riconosciuti ora, e nell'avvenire opere pie ecclesiastiche, quantunque amministrate da rettori ecclesiastici, e laici, sotto l'autorità di monsignor vescovo, che riserva a se, ed a suoi successori tutta la superiorità, e giurisdizione sulli detti due spedali, che gli compete sopra tutte le opere pie della sua diocesi: che relativamente a detti signori amministratori non potranno in avvenire dare esecuzione a veruna deliberazione tendente a fare prestiti, alienazioni de' fondi urbani, e rustici, fabbriche, e altre spese straordinarie senza la previa approvazione in iscritto di monsignor vescovo, e suoi successori, sotto la pena di nullità, o di dovere render conto i detti signori amministratori a loro proprio, e privato nome, e che sì uniformeranno in tutto il resto al diritto, che compete a vescovi sulle opere pie ecclesiastiche delle loro diocesi.

Item, che nel termine di tre mesi sarà reso conto a monsignor vescovo della somma di duemila lire mandate ultimamente al sig. avvocato Alanson in Roma, ordinandosi ciò nella lettera dell'omo sig. card. Pallavicini diretta a monsig. vescovo in data del 3 ottobre 1781.

Item, che li detti spedali adempiranno, e saranno tenuti a tutti, ed qualssiasi pensi imposti sopra i beni di S. Antonio, faranno soddisfare tutte le fondazioni, pagheranno al sig. Champagne ultimo individuo della detta casa la pensione vitalizia di 900 lire assegnatagli, il di cui primo semestre deve cadere il 4 marzo prossimo, e soddisferanno dall'altra parte a tutti gli altri obblighi, de' quali i beni di S. Antonio sono, e saranno gravati nell'avvenire.


Ed affinché le presenti siano note ai signori rettori de' due spedali monsignor vescovo ha ordinato, che se ne debba spedire copia da noi segretario cancelliere vescovile, o dal nostro sostituto, che monsignor vescovo deputa a questo effetto, a ciascuno del collegio di detti spedali congregati, e saranno passate a quelli dello spedale de' pochi infermi le carte, titoli, e documenti descritti nel suddetto inventario, delle quali carte, e titoli si obbligheranno nella stessa deliberazione, in cui si accetterà la richiesta unione sotto le condizioni sopra espresse. Ordinaendo per ragione delle sopradette cose tutte le providienze richieste, e necessarie. Dato a Vaison nel nostro palazzo vescovile l'anno, e giorno suddetto col nostro segno e sigillo della nostra cancelleria = Carlo Francesco vescovo di Vaison = Giraudy segretario cancelliere.

Io sottoscritto ho fedelmente tradotto il verbo ad vernum dal Francese nell'Italico il presente istromento. La fede etc. questo di 12 giugno 1782.

= Felice Alessandri =

§ 3. Hinc eadem sacra congregatio edictit decreatum tenoris sequentium, nempe = Sacra congregatio eminentissimorum, et reversadissimorum S. R. E. cardinalium negotiis; et consultationibus civitatis Avenionensis, comitatusque Venasysini praepositis, visis facultatis apostolici de mandato ssini dominii Nosiris Pii pp. VI. per epistolam secretaria status diei 12 novembris 1777. riuo episcopo Vasionensi traditis, nec non visis videntis, ac omnibus materiis consideratis, praecipitur instrumentum applicationis domus, ecclesiae, hunc, ac saevo, cum reedite, jux uto comnicos regulares ordinis hospitalis sancti Antonii de s. Antonio denominatis spectantur, a dicto riuo episcopo Vasionensi in virum dictarum apostolorum facultatem factae favere tantum hospitali generalis, quarum hospitalis infirmorum Vareacti Vasionensis dieceis, eadem apostolica autoritatis ejusdem ssini dominii Nosiris Pii pp. sexti juxta illius teuorem, formam, et continentiam approbavit, atque confirmavit; omnique, et singular in praefato instrumento contenta, et expressa omnino exequitur, ac observari mandavit, contrariis quibus
cumque non obstantibus. Datum ex e迪bus Vaticani haec die 5. juni 1782.

L. card. Pallavicinus prefectus

Loco F. M. Luzi secretarius


§ 6. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec non universitatis, et hospitalium predictorum etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statuis, et consolationibus, privilegiis quoque, indultis, et literis apostolici superio-

CCLXXXIII.

Imminutio festorum in dieceesi Aveirense.

Venerabili fratri episcopo Aveirense

Pius PP. VI.

Venerabilis frater salutem,

et apostolicam benedictionem

§ 1. Cum, sicut quaedam sunt, ut lugit sanctus Leo Magnus, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sint, quae aut pro consideratione statuam, aut pro necessitate rerum ouporteat tempore, illa semper conditione servata, et in se, quae vel dubia fuerint, aut obscura, id novissimum sequendum, quod nec praecipit evangelicum contrarium, nec decretis sanctorum patrum inventum adversum: ea propter apostolica haec sancta Sedes pro paterna erga universos Christifideles henitigente, quoad integrum sibi futurum, conservavit supremum suum in iis interponere auctoritatem, quae ceteraque ad majus divinis cultum incrementum prescripta, aut per frigescemt in omnibus cordibus charitatem ad olim, luxuriamque convertuntur, aut ob rerum ad vitam tradendum necessarium inopiam, non sine conscientia aurem contemnuntur.

§ 2. Quoniam autem, sicut pro parte tua Nobis exposition fuit, eidem
fraterruit tue in tua diocesi Aveirensi adeo excrewrent calamitates, et angustiae proper præsentium temporum infortunia; ut miseri illius habitatores, incola, et præsertim ii, qui in sudore vultus sui panem comedunt, perspicissime cognatur (quamvis animo invito) diez festos neglegere, operibusque mechanicis se ad adducere pro pane lucrando, idque eo facilius contigit ebc excrement die runm fester innumerum; ac præterea Nobis humiliiter supplicatum fuit, ut in præmissis opportune providere, et ut infra indulgere de benigne apostolica dignaremur.

§ 3. Nos itaque, qui Christifidelibus quantum cum Domino possumus, salutare remedium potius ad aeternam salvatem comparandam, et humanam vitam honeste sustinendam adhibere, quam per seueriores Ecclesiae disciplinae rigorem ad desperationem inopes adducere cupimus, dicitos incolas specialibus gratis, et favoribus prosequi volentes, et eorum singulares personas e quibus excommunicationiis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis, et peccatis quovis modo, et quacumque ut causa falsis, si quas forte incurrerint, hujus tantum re gratia absolventes, et absolutus fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati: fraternitati tuae per præsentum committimus, et mandamus quatenus constito tibi de narratis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus in prædicta tua Aveirensi diecensi existentibus, ut deinceps, exceptis omnibus diebus dominicis, nec non Natalis Domini Nostri Jesu Christi, et sequentis sancti Stephani, Circumcisionis, Epiphaniae, Paschatis resurrectionis, et sequentis Pentecostes, et sequentis, ac Corporis Christi, Ascensionis, sancti Ioannis Baptistae, sancti Josephi, ac sanctorum Petri, et Pauli, et Jacobi apostolorum, nec non commemorationis omnium sanctorum; praeter quinque dicitis Beate Marie virginis immaculatae, salicet Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis, et Conceptionis, nec non sancti patrodi, aut titulares cujuslibet loci dumtaxat festivis diebus, in quibus integra maestus præcepti obligatio. In reliquæ vero festis, sive per hanc sanctoram Sedem præceptis, sive per synodales ejusdem diecensis constitutiones, sive quacumque alia de causa, etiam ex causa vori per majores suos facti (quod quod hanc partem etiam auctoritate Nostri apostolica per te commutari volumus) præceptis, praescriptisque, audità missa.
Bullarium Romanum

CCCLXXXIV.

Supressio, ac nova assignatio nonnullarum portionum, seu praestimoniarius super fructibus nonnullarum parochialium Lisbonensis, et aliarum dioecenum.

Pius Episcopus
Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

Præium

§ 1. Laudabile regia potestate fulgentium personarum obsequium, atque filialis reverentiae specimen erga Nos, et apostolicæ Sedem semel ac iterum perspectum pontificia commendatione. Nos praesentem ea nonnulla quum movemur, quæ a Nobis prædem ad eam instantiam pro reperendis subditorum personis iudula ministerio ampliationis concessa eximetur, recognitioque, in postera insurgo poterunt, incommodis libantiissime cum a Nobis petitur, revocare, et nove rerum ordine denuo elargiri, prout aequitas suadet, regumque ipserum pieitas ac religio postulat, et Nos id Domino conscipiamur convenire.

Teneor præsentem juramentum a rege Portugalliae et Algarbionum pro obigendae assignatione portionum super fructibus parochialium fra vore infantia regi.

§ 2. Cum itaque carissimis in Christo filius Noster Petrus Portugalliae, et Algarbionum rex fideissimus alias Nobis experserit, ipsum uti administratorem donum, et status Portugalliae regi infantiae privilege gaudere praestans ad nominis parochiales ecclesias, que ut acceperimus, de regio jurapatrimonatus ex fundatione, vel donatione existant, super quarum respective fructibus, redditibus, et proventibus certa portiones, seu praestationes annuae personis eidem regio infantis gratias, et acceptis ab eodem distribuendae, et assignandae apostolicae decreti, alias concessis remuneratione cum indulgo eadem regio infantis pro tempore existentiae, eadem apostolicae decreti concessae, quod portionibus, seu praestationibus hujusmodi ex personis illis percipientibus quovis modo cessationibus, durante cessatione hujusmodi, illarum respective fructus, eadem regii infantis favorem cedere debeat. Cumque ex tunc dictus Petrus rex fideissimus perpectum habet, portiones, seu praestationes prædictas unionem sufficientes esse nesum ad nobles personas eadem regio infantis heveias instar eorum conditiones, et merita sui magni, et grati animi si-

§ 4. Cum autem sicut dictus Petrus rex Nobis super exponi fecit, ante predictarum apostolicarum literarum exequionem compertum fuerit, posteriorum parochialium ecclesiarum hujusmodi respective fructus, redditus, et proventus certos ad summas superius, et in dictis hujusrespective tuis expressus non ascendere,

et hand parum minores existere, propterque nisi illorum respective recto-ribus congruae certae, ut infra, constituentur, et assignentur, multa dubia, et controversiae inter dictos rectores, et personas hujusmodi portiones, seu præstaciones predictas pecuniæ, orientant; ideoque dicitus Petrus rex ad hujusmodi inconveniencia evitanda, et ad hoc, ut dictarum posteriorum parochialium ecclesiarum rectores predicti de eorum respective congrus certa praeter stoice incoreta reddentur indemnes, Nobis de simili predictae Marci Francisci reginae fidelissimae approbatione supplevaverit, quatenus eisdem rectorum in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaramur.

per alius de Crasto Daire abbatitae etiam munenpat. Lamacensis, cujas ad octingentorum. Ac aliam centum, et octingentur duorum ducatorum auri hojusmodi, et juliorn quindecim dicte monetae super alius de Maceira de Cambra, cujas ad quingentorum et quindecim. Ac aliam centum et duorum ducatorum auri similium, et juliorn quindecim ejusdem monetae super alius de Capello, cujas ad ducentorum et triginta duorum. Ac aliam centum et septuaginta unus ducatorum auri parium, et juliorn septem dice monetae cum dimidio alterius juli similis super alius de Roge, cujas ad quadrigentorum et sexaginta. Ac aliam centum et viginti quinque ducatorum auri hojusmodi, et juliorn duodecim dice monetae cum dimidio alterius juli similis super alius de Caregosa Aveirensis, cujas ad ducentorum, et nonaginta. Ac aliam centum et septuaginta unus ducatorum auri parium, et juliorn septem monetae predictae cum dimido alterius juli similis super alius de Arosen, cujas ad quingentorum, et nonaginta. Ac reliquam respective congruas certas dictis stolae incertis non comprehensis, quae ad esacem respective rectores spectare debebant. Centum, et quattuordecim ducatorum auri hojusmodi, et juliorn quinque monetae predictae super reliqua posteriorum parochialium ecclesiarum de Forenae respective abbatire nuncupat, respective locorum Colimbrisiensis respective dioecesis cujas, et illis forsan respective annexorum, respective fructus, redditius, et provenieas certis tantum ad ducentorum, et nonaginta ducatorum auri de camera secundum communem estimationem valorem annuum circiter ascendunt, unicoque ex predictis rectoribus dieta apostolica auctoritate earudem tenore presentium perpetuo etiam respective constitutibus, et assignamus; e x superexstantibus vero diciturum posteriorum parochialium ecclesiarum respective fructibus, redditiibus, et provenientibus predictis duo inter se equalis summe super de Beuelles Lisbonense. Et duo etiam inter se equalis summe praestimonia super de Crasto Daire Lamacensis predictarum respective dioecesarum. Ac super uniusquequaque reliquarum posteriorum parochialium ecclesiarum hojusmodi respective fructibus, redditiibus, et provenientibus predictis superexstantibus omnium praestimionum arbitrrio dicti regit infantiis, ejusque status, et dominus hojusmodi successorum pro tempore existentium personis nobilibus sibi gra-

 Clausula subita n. 54 et decrea-
 tum iritans.

§ 6. Nec non easdem presentes li-
 teras semper, et perpetuo validas, et
 efficaces esse, et fore, susque plena-
 rios, et integros effectus sortiri, et ob-
 tinere, ac ab omnibus, ad quos nunc
 spectat, et pro tempore quandocunque
 spectabit in futuro firmiter, et inviola-
biliter observari debere; sicque, et non
 alias per quoscumque judices ordinarios,
 vel delegatos quavis auctoritate fungentes,
 etiam causarum patiit apostolici audito-
 ores, ac Sancta Romane Ecclesiae car-
diales, etiam de latere legatos, vice-
 legatos, dictaque Sedis nuncios judica-
 ri, et defini debere, et si secus super
 his a quorum quavis auctoritate scienc-
ter, vel ignoranter contigieti attentari,
 irritum, et inane decorum.

§ 7. Non obstatibus, quatenus
 opus sit, Nos, et cancellari apostolice
 regula de jure quasitio non tollendo, ac
 quaeus etiam opus sit, constitutione pli
 memoriae Beodieti pp. XIII praedece-
soris Nosri parochiales ecclesias pen-
 sionibus gravari prohibente, alisque
 etiam in synodalibus, provincialibus,
 generalibus, et universalibus concilii
 editis, vel edendis specialibus, vel gen-
 eralibus constitutibus, et ordinatio-
 nibus apostolici, privilegios quoque, in-
dultis, et litteris apostolici qibusvis
 superioribus, et personis in genere,
 vel in specie, aut alias in contrarium
 praeissorum quomodolibet forsou con-
 cessis, approbais, confirmatis, et in-
 novatis. Quibus omnibus, et singu-
 laris etiam pro illorum sufficiente de-
roratione alias de illis, eorumque totis
 tenoribus specialis, specifica, expres-
sa, et individua, ac de verbo ad ver-
bum, non autem per clausulas gene-
 rales idem importantes mentio, seu
 quavis aita expressio habenda, aut ali-
qua alia etiam exquisita forma ad hoc servanda foret, teneres huissusmodi ac si de velo ad verbum, nihil petitus oraisso, et forma in illis tradita obs- servata, etiam inserti forent, presentibus pro pleno, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alius in suo ro- bore permanens latissime, et plenissime hac vice dumtaxat ad praemiso- rum validissimum effectum specialiber, et expresser, nec non opportune, et valide harum quoque serie derogat- um, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Similiter autem volumus, quod ubi ad quos vel de jure, aut in vim contractum, vel de concedendae posteriorum parochialium ecclesiarum, aut appellatorum majorum mancipata- rum dumtaxat, ac sacerdorum reparationes spectat etiam ad forum ejusdem primodicti praecedetius unditiis apo- stolici facere tenentur. Injuncto insur- per onere personas presbiteriorum pre- dictis respective pecuniarum, illis vero cessantibus, predicto Petre regi fide- lisimo, ejusque regio pro tempore existentis, ad quos inter illorum fractus spectare debemint, ut prefererr, dictus congruus predictis respective rectoribus integre perseveranti juxta modum, quo alia presbiterie, quod- idem Petrum rex fidelissimus administrat, constat referentur, et juxta quem commenda trium ordinum militarium Christi, ac sancti Benedicti de Avis, et sancti Jacobi apostolicae an- ciliaritatem erecte fuerant. Ac preterea etiam volumus, quod in eventum, in quem parochiales ecclesiae posteriores ad nomi- nationem regii infantis pro tempore existentis a Sede apostolica conferri contin- guit, illarum respective fractus certi superius expressi, non obstante abdi- catione, seu separatione huissusmodi, dimiserunt non possint.


CCCLXXXV.

Conceduntur nonnulla privilegia sociis commissarii visitatoris aggregaturum tertii ordinis sancti Francisci Lisbo- nensis.

Pius PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum Nos alias per Nastris in simili forma Brevis die xii. febru- rii MDCCCLXXII. expeditas literas precibus dilicti filii Joannis Petri de Melo sacerdotis principalis patriarchalis eccle- sie Lisbonensis, qui est modernus minister aggregatorm utrasque sexus tertii ordinis sectato sancti Francisci ejusdem civitatis Lisbonensis annundo gratibus ejusdem tertii ordinis congrega- tionis sancti Francisci in regioni Por- tugalliae et Algabariae existentiis, qui per senetram continum munere comissarii visitatoris eorumdem aggrega- torum, quorum practicatores essent, functi sunt, privilegia, exemptiones, praerogativas definitiorum, si per duode- cum annos privilegia ex-provincialium, quatenus vero ex-definitiorum, vel defini- res in theologia, vel lectorum jubilati esse, dum per septennium extenuerint, ex-provincialium privilegia cum voto in capitulo provinciali intitul laborum, quos officii huissusmodi causa suscipere tenentur, acceptitatem apostolicae concer- serimus, ac indulserimus, prout in di- citis lienis uberiori contractur.


§ 3. Nos igitur ejusdem expositionis precibus annullare volentes, ac sin- golator dicitorum sociorum personas a quibus excommunicationis, suspensions, et interdicti, aliases ecclesie- sticas censuris, sententias, et praesidis quo- vis modo, et quacumque de causa ha- tis, si quas vortur incurrert, huissus- tantum rei gratia absolverentes, et absolu- lutos fore censerentes, supplicationibus

Bull Rom. Tom. VI.


§ 5. Non obstante in quibusvis capitulis generalibus, aut provincialibus, ac apostolici constitutionibus, et ordinationibus, nec non dicti ordinis, et provinciae etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmande alia robortis stantis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis apostolici superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriam derogatoris, alisque efficiendoribus, efficacissimis, ac insolitis clausulis, irris tantibusque, et alius decreto in genere, vel in specie, ac alius in contratium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis, illorum tenores presentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alios in suo robore manumansis, ad praemissorum effectum, haec vice dumtaxat, specialiter, et exprimere derogans, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub anulo piscatoris, die decima sexta juli millesimo septingentesimo octagésimo secundo, pontificatus nostrum anno octavo.

---

GCCLXXXVI.

Imminutio festorum in diecesi Leyrensi.

Venerabilis fratri episcopo Leyrensi,

Pius PP. VI.

Venerabilis frater
Salutem, et apostolica beneficientium.

§ 1. Cum, sicut quaedam sunt, ratio conceptionis inquit sanctus Leo magnus, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sicut, quasi aut pro consideratione aetatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari, illa semper conditione servata, ut in iis, quae vel dubia fuerint, aut obscura, id nostermiss sequendum, quod nec praecipit evangeliis contrae, nec decreta sanctorum patrum invenerator adversum; en propter apostolica haec sancta Sedes pro paterna erga universes Christifideles benevolentia, quoad integritati fuit, consuevit supervenire quam in ita auctoritate interponere, quae auctorisationem ad majus divini cultus incrementum prescripta, aut per frigescenem in nonnullorum cordibus charitatem ad otium, luxuriamque convertentur, aut ob rerum ad vitam traducendam necessariarum iopiam, non sine conscientia angere contemnuntur.

§ 2. Quoniam autem, sicut pro parte tua Nobis expositum fuit, eidem
fraternitati tuae inauctit in tua diocese
Leiensi adeo exceverunt calamitates,
et angustiae propter prasentem temporum infortuniam,
ut miseri illius habitatores, incolaeque, et praeestim iu,
qui iu sudore virtus sui panem comedunt;
perseverisse cognatut (quadris animo invito) dies festos negligeer,
operibusque mechanicis esse addicere pro pane lucrando, idque eo facilius contiguit ob excretem dierum fustorum numerum,
ac propterea Nobis humiliter supplicatum fuit, ut in praemissis oportunem providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica digam.

§ 3. Nos itaque, qui Christifidelibus
quorum cum Domino possimus,
salutem remedium potius ad externam salutem comparandam, et humanam vitam honeste substinentem adhibere,
quom per severiorum ecclesiasticum disciplinam, rigorem ad desperationem hinc adcuparem cupimus,
dicitis incolae specialibus gratias, et favoribus prosequere volentes,
et eorum singulares personas a quibus excommunicatio,
et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiae, et peccatis quovis modo,
et quacunque de causa latis, si quas forte incurritis, hujus tantum re gratia absolverentes, et absolutas fore consententes, hujusmodi supplicationibus inclinati: fraternitatis tuae praestantes committimus, ac mandamus, quatenus consilio tibi de narratis, omnibus atque sexus Christifidelibus in praestita tua diocese Leiensi existentibus, ut deinceps exceptis omnibus debus domicianis, nec non inlati Domini Nostri Jesu Christi, et sequenti sancti Stephani, Circumcisionis, Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, et sequenti,
ac Corporis Christi, Ascensioninis, sancti Ioannis Baptista, sancti Joseph, ac sanctorum Petri, et Pauli, et Iacobii apostolorum, nec non commemorationis omnium sanctorum; praeterea quique dicatis beate Marie virgini immaculatae, scilicet Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis, et Conceptionis, nec non sanctorum patronorum, aut totaferis cujuslibet loci dumtaxat, festivis diebus, in quibus integra maneat praecipui obligatio: in reliquis vero festis sive per hanc sanctam Sedem prae scriptis, sive per synodales eujusdem diocesis constitutiones, sive quacumque alia de causa etiam ex causa voti per maiores suos facti (quod quadum hanc partem etiam auctoritate Nostri apostolica per te communicari volumus) praecipsum.