752

\[ 26036 \times \frac{8}{2} \]
ANNALES
INGOLSTADIENSIS
ACADEMIAE.

PARS II.
AB ANNO 1572. AD ANNUM 1672.

INCHOARVNT
VALENTINVS ROTMARVS
P. L. ORATORIAE PROFESSOR ORDINARIVS,
ET
IOANNES ENGERDVVS
SS. THEOL. BACC. P. L. AC POESEOS PROFESSOR
ORDINARIVS.

EMENDAVIT, AVXIT, CONTINVAVIT
ET CODICEM DIPLOMATICVM ADIECIT
IOANNES NEPOMVCEVS MEDELER
SS. THEOL. DOCT. SERENISS. ELECT. PALAT. BAV.
CONSIIL. ECCLES. ACTUAL. ACAD. SCIENT. MONAC. SOCVS,
NVPER IN VNVIVERSIT. INGOLST. DIPLOMAT. NVMISMAT. ET
HIST. PATR. PROF. P. O.

INGOLSTADII,
in Bibliopolio Elec. Acad. apud Ioan. Wilhelm. Krull,
ex Typographia Luzenbergeriana, 1782.
REVERENDISSIMIS, EXCELLENTISSIMIS, ILLUSTRISSIMIS AC PERILLUSTRIBVS, PRAENOBILIBVS AC NOBILIBVS
STATVM PROVINCIALIVM
SVP. ET INF. BAVARIAE
DEPVVTATIS INCLVTIS PATRIAE PROcerIBVS, MAECENATIBVS MEIS, AC DOMINIS, DOMINIS
PERQVAM GRATIOSIS.
REVERENDISSIMI,
EXCELLENTISSIMI,
ILLVSTRISSIMI AC PERILLVSTRES,
PRAENOBILES AC NOBILES
DOMINI DOMINI
PERQVAM GRATIOSI!

Post Serenissimum Principem Nostrum,
communem Patriæ Patrem & huius
Vniuersitatis Conseruatorem atque Amplificatorem munificentissimum, Vobis maxime,
Bauariae Proceres Amplissimi, facros esse velim hos Ingolstadiensis Academiae Annales;
quip-
quippe qui ea inprimis omnia continent, quae in antiquissima hac Munrarum fede, inde ab eiusdem exordio, a Religioso, ab Equestris & a Ciuali Ordine, bene utiliterque pro re literaria gesta sunt. Deinde gratam illi repetunt beneficiorum memoriam, quae ab incluto
cluto Collegio Veftro in hoc Patriæ nostræ Athenæum, plurima fane illa ac maxima, ad omnigenarum scientiarum incrementum pro-
manarunt. Denique Annales hi ipsi Veftra potissimum liberalitate in lucem publicam nunc prodeunt, perenne scilicet posteris Ve-
ftri
ftri erga optimas Artes studii monumentum futuri. Ego quidem, quoad mihi vivere aut scribere porro licuerit, Vestram prædicare beneficentiam nunquam cessabo

REVERENDISS. EXCELENTISS.
ILLVSTRISS. REL. REL. DOMI:
NATIONVM VESTRARVM

Seruorum obsequentiffimus
Ioan. Nep. Mederer.
Seruorum obsequentissimi
Ioan. Nep. Mederer.
ANNALES
ACADEMIAE INGOLSTADIENSIS.

SECVLVM II.

ANNO DOMINI M D LXXII.

Rect. CXCI. RHODOLPHVS CLENEK, Saxo, LL. Licentiatus, & S. Theologiae Doctor & Professors &c.

Rect. CXCII. FRIDERICVS COMES IN OETINGEN.

Prorect. Albertus Hungerus, D. Theol. & Professor.

Inscripti 155.

Princeps, PHILIPPPVS Marchio Baeandis &c.

Balbafar Lefch.
Ioan. Adam. ab Hobeneck.
Ioan. Casp. a Meckau, Baro in Krenzen, Autriac.
Vit Wolfg. Panchler.
Bernard. Eisenreich.
Ioan. Iacob. a Lamberg, Barones in Orteneck & Ot-
Raymund. tenstein.

A

Ale.
Alexius, Fugger, Barones in Kirchberg & Weil.
Ioannes, Tenhorn.
Ioan. Sigism. Bucher, Bauar.
Alexand. Fridericus Comes in Oetingen.
Andreas Frankenreuter, Palatin.
Philipp. Eisenberg, Moguntin.
Guilelm. a Taufkirchen.
Michael Maior, Patric. Monac.
Georg. David Lerchenfelder, Straubing.
Caspar. Offenhamer, Burghof.

Nou. Prof. Iulius Priscianensis. Florentinus S. I. Theol.
Ferdinand. Alberus, Oenipontan. S. I. Philos.


Neque hoc pretereundum, tanquam ex rarō quoddam contingentibus, quod inscripti sunt eodem anno, 26. Augusti, tres
tres fratres germani, Ioannes, Michael, Laurentius Hageri, Vberlingensfes, omnes tres Magistri trium Facultatum, primus Iuris, secundus Theologie, tertius Medicinæ, Studiofi, & nunc temporis tres Doctores sunt, ex quibus Theologus Friburgi Briffacorum publice docet, Medicus Lucerna Helvetiorum Medicinam exercet.


M. Valentinus Rotmarus circa initium mensis Maii Professiorum Poefeos in pleno Patrum academicoorum senatu abdicauit; eoquod honorifica eidem conditio Auguiæ Vindelicorum effet oblatæ. Iornus autem Engerdus supplicauit eadem die Senatui, reliquam Rotmari provinciam vt obtineret. Et vero commendatus in eam rem Principi, pauloque poft ab eodem institutus Poetarum Professor, die 19. Iunii solenne lectionum suarum principium fecit.

1572. Scholarium frequentia, quanta multis retro annis nec post
vita est.

Altare summum apud D. Virginem erec tus est, impensis Sereni s. Boiorum Ducis Alberti, cura & opera cum Academico rum, & Reipublicæ Ingolstadianæ, tum vero Magnifici Domini Cancellarii Simonis Eccii, Illustre sane est, magnificum & angustum, quodque aliquot millibus florenorum contit, opus.

* Pictæ tabulæ, quarum complures aram exornant, atque Senatoris Christi & diæœ eiusdem Virginis Matris mysteria exhibent, Mielichii Monachienensis Artificis, manu factæ velut tabulæ.

Die 27. Augusti (id quod in eiusmodi personis illustribus quo est rarius, eo maiore dignum admiratione, eisdemque valde laudabile) progressus est in publicam Philosopheri certaminis aream, Illustri ac generosus Dominus Georgius Comes a Montfort, & in auditorio Canonistaram theses Logicas ex Introducctione Porphyriana, Categoriis Aristoteliciæ, de Interpretatione, ex Prioribus & Posterioribus, in magnæ Studioforum confessu, & Illustriissimi Principis PHILIPPI Marchionis Badenisi & Friderici Comitis Oettingensis, omnibus pene omnium Facultatum Professoribus contra argumentantibus, magna auditories admissione & summo cum honore defendit, Præside M. Paulo Vizano Philosophiæ Professore. Pari ratione & in eadem materia, eodem Præside, & pari cum laude ac admiratione Theses defendit Illustri & Generosus Dominus Ioannes Comes a Montfort, Dominii Georgii frater germanus, 3. die Septembris. Quorum alter nempe Dominus Georgius nunc temporis Pincernæ officio apud augustissimum Imperatorem Dominum RHODOLPHUM II. fungitur, Dominus Ioannes vero Cameræ seu Ludicii Imperialis est Præfes. Habent quod dixant ingenui, & loco exempli fíbi proponant.

* Ioannes Longus Bofcius Medicineæ Doctor Comitibus Montfortii honoris ergo elegantem obtulit orationem, qua memòratam disputatiónem ad posteros commendabat.

* Aliam solennitatem eadem Facultas philosophica die 6. Octobris instituit, cum tricenos ex suis optimarum Artium ac Philosophiæ Doctores publice crearet, atque in his Ioannem Engerdum Neapolitanum Thuringum Poetam Laureatum atque Poësos in Academia nostræ Professorum, & Ioannem Zachariam, Confluentinum S. I. Literarum humaniorum Præceptorem. Interfuere actui huic Illustri Badenii Mar-

Tandem literatura etiam politior in partem venit solennitatis; lectissimus enim adolescentes, Eloquentiae auditor, Ludovicus Pronnerus Monacensis Patritius, Aesfertiones oratorias publice propugnauit, sub prelato Remergi Fabricii Leodiensis, Eloquentiae Professoris ordinarii.

Bodein anno in honorem ordinis philosophici conclutum fuit in Senatu academic, ut in postera liberalium Artium Magistris, ac Philosophiae Doctores in publicis actibus divinito ad ceteris studiorum loco, atque in superioribus subjeliliis Artium Professoris proximi affiderent, eundemque honoris locum in choro, supplicationibus &c. retinuerent, nisi ipsi, pro arbitrio, primariis quibusdam viris honoris caussa cedere vellent.


Theodorus Antonius Peltanus, ex inferiore Germania oriundus, Societatis Iesu &c. anno Domini 1556. cum alius quibusdam Patribus de Societate Iesu, nempe Thoma Lentulio Nouiomageni, Ioanne Cuillonio Infalensi, & Hermanno Tirrelo Nouelianis, Doctoribus Theologis, mensce Augusto ad nostram accedit Academiain, & Graecæ, Habricæque literaturu Professior Ordinarius constituitur. In Theologia omnes gradus, tam Bacallaureatus, quam supremos est adeptus. Anno Domini 1562, mensce Aprili, doctoralia recipit insignia, & in lectione Theologica, Domino Cuillonio, qui ad Concilium Tridentinum proficicerebat, succedit.

Si quis, vel propter ingenii rotunditatem & acumen, vel in disputando, tam in Philosophica, quam Theologica arena subtilitatem & promptitudinem, meretur laudem, certe ille amplissimis dignus est Encomiis; vt interim linguarum cognitionem, quam publicis scriptis & versionibus seu translationibus, & aptissimus, & ornatiissimus toti Ecclesiæ iam fecit testata tam, silentio praeteream.

Atque singularis illa tanti Theologi eruditio eo maiori debet omnibus esse admirationi, quo sierius ad literarum Studia fertur accedisse; adeo vt pene sit præter idem, tot aures in omni scientiarum genere ab illo esse prælustratos. Multas profecto ab illo vigilatas oportet fuille noctes, nec multum temporis, vel diurno somno, vel alis recreationibus contributum, in quo lineam nullam duxerit, eft credibile. Verum labor improbus omnia vincit. Docuit Theologistam ab anno 62. vsque ad annum 74. vt arbitrur, (ad annum 72.) frequentibus in materia Theologica disputationibus habitis. Secelefis poftea Augusti, vt se quieti traderet, quæ etiamnum eiusmodi est, vt cum summa totius Ecclesiæ & Religionis Catholicæ utilitate sit coniuncta.

Præter multas, easque de diversis in Theologia materiis & controversiis Theæs doctissimas, quas in Schola nostra Dominus Peltanus & defendit publice, & typis eulogari, vt ab exteris quoque legerentur, curavit: Congeñit nuper ex diversis auctoribus Graecis & in pulcherrimum ordinem redigit Concilium Ephesinum anteà lacerum, discessum & fparium, nec
nec vnquam vno in corpore, multo minus donatum latinitate, 1572:
vilum; scripsit itin

* Tractatum Theolog. in XV. Capita disintum de tertia & postrema Satis-
factionis parte. De Eleemosynarium vi, vsu, necessitate, partibus &
perifhasibus, ex occasione grauis annone compositum & dispurationum,
atque typis Weissenhornianis editum an, 1572. De Librorum Cano-
De Christi Satisfacione & Maiestate, itemque de nostra Satisfacione
Lib. III. Colon. 1576. De Matrimonio. De Peccato Originis Tracta-
tus 18. De Maiestate Corporis Christi. De Santorum Origine, Ca-
onizatione, Cultu & Invocatione, Reliquis & Imaginibus. De tribus
bonorum operum generibus, Eleemosyna, Ieiunio & Oratione Lib. III.
Ingollst. apud Daud. Sartor. an. 1580. Theologiam Naturalem &
Mysticam. De grecis latina fecit: Andree Cesaree Cappadociae Episco-
pi Commentaria in Apocalypsim. Ingolst. 1574. Synodi Episcoporum
Adea, Lib. IV. periosqui illustrata ac notis. Ingolst. 1576. Septem-
decim gravorum Patrum Homilies in practica Christi Salvatoris fessae.
Ingolst. 1579. Victorum Antiochianum in Marci Evangelium, & Titum
Bochoven in Lucam, qui existant Tomo IV. Bibliothecas magnae
Patrum. Reliquit etiam partum posthumum, Catena gravorum Pa-
trum in Proverbia Salomonis. latine factam; in eadem Proverbia Com-
mentarios ac Paraphrasin; demique Metaphrasin B. Gregorii Thaumatis-
turgi in Ecclesiasten, cum notis suis.

In cathedra Theologica Petriab Jucceffit Iulius Frisicianus, Flo-
rentinus, Societatis IESV. D. Theologus & Professor: vir, vt Rotma-
rus scribit, omni laude dignus, & quod inter ceteras eius virtutes, quas
habet plurimas, excellit, prorsus candidus, & si ictat dicere,

Germanam verfanam Italo sub peitore mentem.

* Ad complementum quasi lubilei academici charactere etiam astrono-
mico signatus est memorabilis hic annus:

Noua quadem in caelo stella per Germaniam visa est, de
qua, Cometane fuerit, an vna ex stellis fixis, quae multitum non
apparuerit annis, an nouiter a DEO creada, an quodcunque de-
nique alius Meteoro, varie inter se disceptarunt Mathematici,
& adhuc sub iudice lis est, tandem rursus disparuit.

M. Hector Wiegmann Augstianus, SS. Theologie Baccal-
laureus Formatus, & Canonicus Wifentlagenis, Parochus
Academicus textus. Promotus in S. Theologie Licentiatum,
auocatur ab Episcopo Patauensis ad Suffraganeatum. Vir ab-
struete & profundae eruditionis, pius & humanus. Reliquit Pa-
rochiam 6. Octob. anno 75.

* Suc-
Succedit sicilicet Wagmannus, Parochus a fundato Spec. Virg. templo vicefimus, Iacobo Fruchtio Bambergensi Suffraganeo, quod superiori anno relatum est.
Ad alteram Ciuitatis nostrae Parochiam Diui sicilicet Mauritii eodem anno promotus est Casparus Francus; vt incepta sicilicet Theologiae studia maiori cum fructu continuaret.

ANNO DOMINI M D LXXIII.

Rect. CXClIII. M. Casparvs FrancH Ortrandus, Ecclesiae Mauritianae Pastor.
Rect. CXClIV. Albertvs Hvngervs, S. Theologiae Doctor & Professlor Ordinarius. II.

Inscripti 164.
Nobiles, Georg. ab Asch, Landishut.
Henric. Rudolph. a Pappenhaim, S. R. I. Mareschall.
heredit.
Servatius Ram, Patric. August.
Ioan. Theodoric. Spet de Zwifalten in Hettingen.
Wilhelmus.
Ioan. Vdalric. Raming a Seeholz, Bau.
Wolfgang Sebaßt. Hochenkircher in Birgen.
Marcus Fuggerus Baro in Kirchberg & Weissenhorn.
Petrus a Weibe, Hanoueran.
Georg. Piringer ab Eckershaim.
Wolfgang Maurit. a Rorbach.
Georg. Wilhelm. a Leonrodt.
Georg. Spet a Sulzburg.
Christoph.
Sebastian. Schenk a Stauffenberg, fratres.
Wermerus.
Albert. Magnus a Maldis, Dom. in Hayerschweda.
Wolfgang Comes in Montfort & c.
Ioan. Wolfgang. Mussel de & in Ermeut.

M. Ioannes Brunner, Physic.

* IV. Pancratius Mottenbach Bambergenensis, Artium Studiofus; postea Consiliarius Episcopi Bambergenensis, ac tandem Decanus Monachii & Praefes Consiliis Ecclesiastici.

Exceftit e viuis circa seftum Purificationis MARIAE ex- excellentissimus vir ac Dominus Adamus Landauus Medicinæ Doctor & Professor, de cuius virtutibus & singularibus tum corporis, tum animi dotibus, quo plura diceremus, eo dicenda reslarent plura. Magna certe cum laude Medicinam apud Ingolstadien- fes docuit, maxima vero felicitate cum intra, tum vero extra muros exercuit, adeo ut parem felicitatem eruditioni & pa- rem eruditionem felicitati coniunctam dixisses. Vir assiduis, raro tristis, semper latus & exporrecta fronte, omnibusque gratissimus. Furtur iam lecto affixus, & morti vicinus dixisse, quod a tribus Principibus in aulas suas vocaretur, a Serenissimo Boiorum Duce Alberti, Reuerendissimo Episcopo Patavienisi, & a summo regum rege DEO; verum fe caelestem sibi eligere aulam, cæterisque præferre:

* Sepultus est apud Patres Franciscanos, hoc cum Epitaphio: D. O M. Adamo Landauo Islebiani D & in hac schola Professori Medicis cuius ne nulla est mortuorum memoria, qui in viuis clarissimum docendo memori- que nomen fuerat coniectus, amici postorum consilii obitum poffu- runt Anno Sal. CIO. IO. LXXII. Die AXV. Febr.
Fumus, bulla, cinis, somni ludentis imago,
Omnia sole sub hoc, eheu! vana omnia vana!


Obiit Reipublicæ Ingolstadianæ quasi quoddam columna Georgius Schoberus, vir Confularis, cuius familia multis annis in ea Republica claruit, summis semper functione honoribus: Reliquit post se præter filias, tres filios Christophorum, Vitum, & Ernfridum (altiis Erafmum lego) ex quibus posteriores duo, Ernfridus quidem adhuc minorennes, Vitus vero maiorennes felicibus iam factis in legum studio progreffibus, Muus se dicantur.

* De Conflito Facultatis Artificium die 20. Maii omnes Philosophiae Auditores mandato publico convocati sunt; illusion præter alia impositsum, vt Phylici simul Ethicam, Logici vero Mathematicam audirent.

Controversia eiusdem Facultatis Artium, de qua superiori anno scribere cepit, cum aliquamdiu ab illis quatuor Legatis Monachiæ effect agitata; hoc anno Ingolstadiun translata est; milii felicet ab Alberto Duce Simon Echius Cancellarius, Wigulius Hundius, Oumphrius Frisingerus & Eraisanus Vindius, qui caulis coram cognoscerent. Cum ne sic quidem omnes tolili difficultates possed viderentur, Paulus Hoffus Provincialis Jesuitarum conflilium fugerit, non expectatum quidem, probatum tamen a Serenilli Principes, ab Echius Cancellario, immo ab omnibus Patribus academicis; feliciter ut Philosophiae ac Pædagogii scholae vna cum Professorebus Jesuitis Monachium transferuntur; Ingolstadii vero omnia ad prifimum statum renoucentur. Res eodem adhaerit anno executioni data; pridie S. Michaelis Reyneri Fabricius Rhetoricæ, & Ferdinandus Alberus Logicae Professores cum reliquis Pædagogii Praeceptoribus, vti & cum suis discipulis, qui de Societate erant, Monachium profecti sunt. Soli duo Professores Theologie in Academia tranquille, ut haecenus, substiterunt.

In vacas iam scholarem philosophicarum cathedras succedere M. Fridericus Martini Dialæcticae & M. Ioannes Prunnerus Phylicæ Professores. Scriptum quoque Vniuerstitatis nomine ad Ioannem Lyreium huius scholae nuper Magistrum, nunc Louanii commorantem, vt in conducendi pro Ingolstadii Academia geminis, vno Philosophiae, altero Oratoriæ Professorebus, fed illis excellentibus, operam suam velit commodare; quod ille diligenter praebuit, cum menfæ mox octobri Georgium Deccanum Valencennenlem, & Ioannem Tor-
INGOLSTAD. PARS II.

ANNO DOMINI M D LXXIII.

Rect. CXCV. PHILIPPVS MARCHIO BADENSIS & Comes in Span-

haum &c.

Rect. CXCVI. CYRIACVS LVTZIVS Medicinæ Doct. & Prof.

Inscripti 161.

Nobiles, \textit{Wilhelm. Danhauser, Bau.}
\textit{Christoph. Stinglhammer, Stutgard.}
\textit{Georg. Hoppinger de Perbang, Bau.}
\textit{Bartholom. Dejider. Baro a Lobkowitz, Bohem.}
\textit{Wolfgang. Chanowsky, Bohem.}
\textit{Philipp. Iac. Rembold, Patric. Auguist.}
\textit{Bernard. Rbelinger, Patric. Auguist.}
\textit{Wiguleus Hund de Lauterbach, in Sulzenmos & Len-
ting.}
\textit{Ioan. Christoph. a Grüen, Palat.}
\textit{Georg. Welder, Vlmenf.}
\textit{Ichbonias Rechlinger a Leder.}
\textit{Bonaunutra} \textit{Furtenbach in RechenSchwandt.}
\textit{Ioannes}
\textit{David Zebentner a Zehentgruob, Patric. Auguist.}
\textit{Ioan. Georg.}
\textit{Ioan. Christoph.} \textit{Herwardi fratres, nobiles Auguistani.}
\textit{Ioan. Conrad.}

Nov. Prof. \textit{Philippus Menselius, Sandseenfs, Medic. Doct. & Prof.}
\textit{M. Thomas Klayber, Weissenhornius Organi Aristot.}
Prof. publ.
\textit{M. Valentin. Rotmarus, Oratoriae.}

Nov. Doct. \textit{Iacob. Gruber, Ingolstadiens.}
\textit{Balbafar Pieffing, Tynhorshof. Bohem.} \textit{Medic.}

B.2 Rectio
A. Rector æturalis PHILIPPVVS Marchio Badensis &c. erat
Princps multis & animi & corporis dotibus ilustris, Schola singulare decus, seu vero ditionis spes vnitca & dulcißima; Religionis Catholicae fundamenta non felicia folum, Renerendo Domino Martino Eifengreinio monstrante, ictit, atque adeo, vt si quando illufrissima eius Cellitudo de controversia aliqua in Religionis Articulis quærebatur, præter ætatem, tempus & lectionis auditæ diuturnitate responderet expeditè: sed etiam ita firma, ut superioribus temporibus irreperat hæredis, ea sub ipsius imperio, auxiliante ac rem totam gubernante Serenissimo Boiorum Duce ALBERTO, sit ex tota eius Cell. ditione profligata, itaque eradicata, vt, illo Principe saluo, non sit facile repullulatura. Aduce cælebs est: DEVS Opt. Max. Illufrissimæ eius Cell. & qæ animo, & qæ sunt corpori salutaria, clementer & beneigne largiatur.


Accessit Academiam Ingolstadianam, vna cum Illufræ & generoso Domino Iacobo Wolfango Comite a Schwanzenburg, & Ioanne Lechle nunc Canonico Friisingeni, Anno Domini 1572, relatus in Album Vniuersitatis, die 23. Martii.

Princps pulcherrimis & corporis & animi virtutumque ornamentis perquam ilustris, humanus & clemens in omnes, præfertim vero Academicis, quamdi nosstram Scholam ilufrstruit; singularem semper exhibuit humanitatem.

Reétto-
Rectoratum & fasces Academicos magnō animo magnāque cum laude geñsit anno 74. quo Dux Iuliacensis Comiti Palatino, qui Neoburgi ad Danubium sedet, filiam elocuit.


Ignauum fecos pecus a presepibus arcet.
Habet ad eam rem Conßiliariorum fœctissimos & aptissimos, qui & ipsi cum sint Æolias caret, & non nisi veram & auitam Ec- cleæ Catholicæ religionem spirent, non patiuntur suo exemplo, Principem aliu, quam Catholicismum cogitare, agere & promouere, adeo vt eius Illustribisse Celle. per se, & luaete natura religionis auitæ amantissimæ, magno sint ad zelum ferventiorem incitamento. Salua igitur eft per eius Illustribisse Cell. ditiones Religio, respirauerit, & foret diuinus cultus, &
quicquid ad pietatis studium attinet: quamquam semper aliqua latent commixa tritico zizania.

De Consiliariis eius Illustriissimae Cel. hoc ipsum gratitudinis ergo tacere non possum, cum elapsa mensa Februario Badenam venissem, absente Principe, ab iis me omni genere humanitatis exceptum, traetatum prolixae ac magnificae, dimissum tandem & honorificentissime & liberalissime. Aedificat sibi princeps, in urbe Badenae super collis sublimitate, magnificam & plane regiam arcem, cuius renouationis initium fecisse dicitur Comes a Schwazenburg.

De Marchionibus Badenibus magnifica scribit Irenicus Ettingenius, de ipso origne, eruditione, & singulari pietate religionisque Catholicae, propter quam & ipsius Pontificibus fuerint chari, & honetissima ab iisdem fint meriti testimonia encomiastique Lib. 3. Exegelios Germaniae, cap. 91. 92. 93. 94. & sequentibus tribus capitibus.


Inter inscriptos I. Bernhardus Wirmitz Syleius, Iuris vtriusque Docet; mortuo apud Ingolstadiensis & apud Franciscanos sepultus est, cum monumento. II. M. Laurentius Schreckenfuchsi, Erasmii Osvaldi Schreckenfuchsi, Mathematici, piae memoriae nostro tempore nemine fecundi, & Professoris Friburgensis
gentis filius: nunc temporis successor parentis Mathesin Friburgi docet.


Qui de eius vita ac virtutibus plura defiderant, luctum Academicum, Ingolstadii impressum, & ter tum Domini Engel-dii, Poëtæ Ingolstadiensis, de re eadem Carmen legant.

Eodem anno, mente Maio, ego Rotmarus ad Oratoriam Facultatis Professionem Augusta euocatus, redii Ingolstadium, & solenne lectionis Principium in praefentia Illustriissimi & Magnifici Domini Rectoris &c. feci.

* Iulius Priscianensis superiore iam anno post Theodorum Peltanum Theologiae explicandæ initium fecerat; interea neque in Facultatem, neque ad Senatum fuerat receptus, ob difficultatem iuramenti, quod requirebatur. Mense tandem Novembri huius anni, cum Serenissimam
mus Dux Albertus Professorum Societatis IESV antiqua academia iuramenta remittet, ad Facultatem facram admittis et Iulius, praefito iuramento, quod iam fere biennio abhinc ex voluntate Serenissimi pro Patribus Societatis speciali quadam formula conditum fuit.

ANNO DOMINI M D LXXV.

Rect. CXCVII. M. Fridericus Martini, Physicus Professor.
Rect. CXLIX. Philippus Menzelius Medicinae Doctor & Professor, de quo plura statueram dicere, sed adulationis crimen obstat.

Inscripti 127.
Nobilis, Ioan. Guili. a Rechberg de Hohenrechberg.
Burhard. a Fraunberg, Can. August.
Ioannes Voigt, Patric. Norimberg.
Ioan. Georg. Reicher a Freihausen, Bau.
Philipp. lac. a Breckendorf.
Andreas Barones a Sternberg, fratres.
Georgius Sebastian. a Königstein.
Christoph. Traner.
Ioan. Christoph. Voeblin a Frickenhausen, fratres.
Carolus Denger ab Eckaw.
Ioan. Adam. Mulfetter a Maurn.
Georg. Fugger, Barones in Kirchberg & Weissenhorn, fratres, Marci Praefecti vrbis Augustanae filii.
Christoph. Vadric. a Knüringen in Creufingen.

Lucas
Lucas Pinellus, Italus S. I. Theol.
* Ex inscriptis praeter memoratos Nobiles ac Professores praecipuam meretur mentionem.

I. M. Ioannes Rutilius Brabantus, vir & in Philosophicis studiis, & in Theologia, in Graecis pariter ac Latinis literis apprimus doctus; unus ex primis Dilinganae Scholae Professoribus. Is mutato eius Scholae statu, in Cenobium Cæsariense fecit, vbi multis annis iuniorum præceptorem egit; nunc temporis Scholam Cathedralem Augustæ regit.

Ex Rutilii officina prodiit, frater Leonards Lauretus Dominicus Stetchelius, & Gallus Stromair, itidem Cænobitæ Cæsarienses, qui eodem inscripti sunt anno. Ex his F. Leonards anno 77. in ipsis feriis Canicularibus Magisterii insignia consecutus est, reliqui duo in Monasterio domi agunt, itidem Magisteriali laures dignissimi. Hoc idcirco adscribo primo, vt maleferiati quidam homines intelligent, præsertim haeretici & Monachorum hostes, literarum Studia, pietatisque exercitium minime apud eos elinguæ, nedum interciddiæ penitus. Quod illi falsæ Cænobitis blaterant calumniatores, cum non tam disciplinam eorumdem attendant, quam bonis & redditibus eorumdem in-hient.

Deinde vt nostræ quoque religionis homines intelligent, quantum & ad religionis incolumitatem, & vitæ integritatem conducat, eos esse doctos, qui alius sunt praepositi. Certe Reverendus & Doctissimus D. Cæsariensis Monasterii Abbas, Valericus Kelle Wifenslaigenfis, quem ego honoris & gratitudinis ergo non poßium præterire, neutiquam tantas in suis excelen-dis Monachis expensas faceret, cum minoribus sumptibus intra Cænobii parietes posdent institui, nisi & ipse doctus & singularis Studiosorum eliet Macenas, nec os aut ventri, sed Divino cultui & Ecclesie, religionique Monachos fieri intelligi- et.

* II. Ioannes Cæselius, Vilseckenfis, per annos octo apud nos Bibliothecarius. Edidit anno 1584. typis Sartorianis Bologna Virorum Principum ac Eruditorum, duabus partibus comprehensa.

Hoc
Hoc anno, mensie Februario, sub Restore Cyriaco Lu-

tio, nocturnus inter Studioles aliquot paucos, & vigilum ag-

tenm conflictus vehemem & ac ris contigit, & quidem ita

gravis, vt licet vigiles & multitudine & armis longe forent su-

periores, cedere tamen loco cogerentur, & Academicorum,

ciniumque implorarent opem. Confossus est vnum ex vigilibus.

Latitarunt aliquandi Studioles, & obfellæe vrbis portæ. Circum-

cellæ ædes, sed iam caute elapsi: Tandem necio quam impru-
denter, quidam ex conflictoribus proditus, ab Academicis est

carceri mancipatus.

Qui creditus est postea autor fuisse cædis, quæstus invenerit

non potuit, tandem mutato habitu, custoditis etiam portis, vrbe

gresitus dicitur: aliis pari ratione custodes secellisseputatur; alii

denique semotis a portis custodibus, vrbem libere & aperte exie-

cunt. Citati ad diem comparuerunt tres: quatuor per conventio-
nem pecuniiis parti lae numerus ddis sunt damnati: autor cædis qui

credebatur, & alter quidam ignoratus immunes fuerunt, quia vbi es-

ten, & qui forent, neciebatur. Exul tamen ab Academia per rele-
gationem declaratus est nullus, neque enim tam facile ad relega-
nem descendunt Academici, & calamitatem addere calamitates est

de misera.

Anno eodem M. Iunio, exceffit e viuis Reverendissimus

& Illustriissimus Princeps ac Dominus IOANNES AEGOLPHUS

a Knöningen ex equestri Sueviræ familia natus, Episcopus August-

anus, cum Episcopatum per biennium administralt, multaque

in eadem Ecclesiae emendatet, heros prudens, magnificus, ci-

vilis & humanus, Principibus viris, præsertim Serenissimo Boi-

orum Duci ALBERTO, cui a Consilii sussit, per quam gratus,

Pontifici Maximo & Imperatori MAXIMILIANO II. felicis me-

morie, vnice commendatus, summis ab iisdem ornatus hono-
ribus, & quod virtutum illius iuculentissimum est testimonium,

lausque summa, non Augustano tantum Episcopatu (id quod

& Pontificis & Caesaris ad Capitulum Augustanum litera, cum

fedes illa OTTHONE mortuo vacaret, testantur) sed longe sub-

limiore & ampliore ab iis dignissimus est iudicatus.

Donavit Academiam Ingolstadianam instruæ Bibliotheca-

ca, quam vel eo nomine maximi facienda, quod cum ipsius

Knö,

Fuit cum in omnes, tum vero in bonarum artium studiorum, & literatos viros liberalissimus, religionës vero Catholicës amantissimus, in cuibus incolarum tuenda, consen tando, promouenda amplificandaque nullis parcellabat sumptibus. Quæ omnium prolixo me explicare sermonem memini, cum superiori anno primus Heroin illi magnifico, iusta oratione, non quidem funebri, sed panegyrica litarem.

Cum Romam inuiferet, summus Pontifex Palatinatus Lateranensis dignitatem (id quod & ab Imperatore factum) eum exornavit. Quorum malevolentis fermonsibus animus ab illo erat averterus, cognita ipsius virtute & bene per specia, maledivos furrones execrati sunt, totoque animo heroem sunt complexi. Nemo vsquam eft repertus, qui illi Episcopalem inuideret dignitatem, nisi forte sunt, quibus omnia in omnibus displexent.

* Plura Rotmarus de Knöringio disserit in Acad. Ingolstæ, Parte VI. pag. 79. & seqq. quæ, quam prolixam etiam sint, ob insignia Optimi huius Principis in hanc Academiam merita, praetereat minime licet. Sic autem ibi scribit:

Inter cæteros, qui ex nobilibus orti parentibus alios excelluere, & ad Episcopalem sunt eueri dignitatem, tanquam vita defuncti feliciter humanis valedixerunt, haud postremum ibi locum vindicat, nec exiguo ornam ento est laudeque nostra Academia Ioannes Hegolphus & Knöringen, ex equestri, longeque nobilissima apud Suevos familia procreatus, cuibus maiores rebus domi forisque fortiter & praecere gestis clariuerunt, tam ciuilibus, quam Ecclesiasticis functi sunt dignitabus. Principibus a conditiis eorum dem geffere vices, & nobilissimas coniugales insignes extitere, propterea quod etiam Baronum permiserentur fanguini.

Multa præclara gestit, heros omnibus virtutum ornamentis iluustris vereque nobilis, longe tamen & præclarior & maiorum ante Episcopalem eius dignitatem, quam cum ad rerum gubernacula effe evertit, tum quia negotiorum premebat moles, itaque in Episcopatu suo Remequam. tunc Ecclesia sintam, tum politicam reperaret constituat, ut tum requireret hominem, omnesque cogitationes ad vnum pene reformationem, nouissimique Reip. constitutionem forent conuertendae, siue quod forte in abletis Sui antecelloris, multi illi videbantur irrepellere errores, seu quod credibilis est, aliam ipsi ac suis cogitationibus rebusque idoneam conceperat repulcicam ideam; tum vero quod valetudini prospera per quam exiguum tempus fortuna concellerat, angustisque eius administrationem circumscripserat terminis.

Nec dubitandum, quin constituta pro suo arbitrio ideaque concepita, repulcicam maxima quæque præstiturus fuilet, nisi Dii tantum heroem nobis inuidiissent, citiusque tum nostra, tum ipiusmet opinione eripuissent; quanquam nec administratio Episcopatus sua caret laude. Quid enim non præstaret laude dignum, qui in laude perpetus viixerat, neque vel humile abiecitumque, vel ferdium illudatunque præstiterat vnquam? Quanquam virtus ipius animi rerum mole vel oppressa concidisse nonnihil, vel exterrita, elanguisce multis bonis videbatur.

Cæterum quo recentior est heros illius apud omnes boas memorias, eo & illi mihi requiores erunt in legendo iudices, & minus ego in probando testibus egebo. Posteaquam Aca-
Academiis nuncium remississet, & quo se a Deo vocatum arbitrabatur, ad Ecclesiasticam totus transmississet Remp. faciscique iam initiaretur ordinibus, ilico etiam ad dignitates Ecclesiasticas promouetur, & primo quidem Scholasticis in Ecclesia Halipolitana, deinde vero in Auguistique Custodis officio honora

Cum vero exterarum quoque nationum recentarum, praecipe vero Italiam inspiciendæ singulæ afferetur desiderio, primo totam pene Italiam visque in urbem perinfrustrat. Romæ non in Cardinalium tantum colloquium & amicitiam vltro admissus (vidi enim, coramque inspexi docilem, humanissimeque Cardinalis HOSII aliorumque ad ipsum ex urbe datas litteras) sed etiam, quod primas felicitatus partes obtinet, summus Pontifex suo fauore ipsum dignatus, patrocinioque, & Comitis Palatini Lateranensis dignitate benignæ exornavit.

Perinfrustrata Roma, Italiamque, Imperatoris quoque aulam inuisit, in qua nemo ex proceribus aulicis tanti vel nominis vel autoritatis vel generis splendoris erat, qui non de Knöringio praecäre sentiret, eius amicitiam exoptaret, contractamque sanità coleret; & ut paucis multa comprehendam, cum libi eximiationem, nominisque celebritatem pepererat, tot amicos fibi cuniuxerat, ut posteris temporibus eius ædes rare praestantis hospitibus carerent. Imperator itidem, ut summus Pontifex,
Comitis Palatini Dignitatem, aliasque immunitates eodem con-
tulit.

Quin & inferiorem Germaniam, ipsumque Belgium visen-
di studio percurrit. Ita diueris Germanie Italiisque perluusra-
tis regionibus, peregrinationibus valedicit, res sua melius con-
stituit, totumque se ad Ecclesiam Dei iuuandam, religionem
conferuandam, propagandamque, bonaque studia promouenda
convertit, hominumque commodis, quantum pro facultatibus
illi liceret, inferuit.

Munificentiam & liberalitatem in eo spectare licebat exi-
miam, peneque viro Principe dignam. Eleemosynis quotidie
panperum sublenabet egesfatem, Studiosos adolescentes Mec-
matibus facultatibusque deslitutos, qui ad ipsius idem, liberal-
itatem, & patrocinium configerant, vel viatico profequaba-
tur, vel maioris relevatubus, neque quenumqu a fe ma-
ustum, nedum inanem, modo honesti speciem preseferre vide-
retur, abire passus est.

Nec minor erat in viros doctos ac præterim Ecclesi-
asticos liberalitas, quos vitro muneribus ad fe alliciebat, & ad
sacram quasi militiam, religionisque defensionem incitabat. Quin
etiam suos in studiis habebat alumnos, quos aliquando Eccle-
sia profuturos sperabat.

Illud vero eximio ac plane regis liberalitatis, magnifi-
cum est exemplum, quod pietatis ergo, in communem Reip.
literatâ salutem, præterim vero Ecclesie, religionisque Ca-
tholicae incolumitatem, amplissam, instructissimamque biblio-
thecam, tum ex libris Domini Henrici Loriti Glareani Historici
insignis comparatas primitus, tum nouorum deinde voluminum
acceptione abunde auctam & locupletatem egregie Ingolstadiana-
e Academiae, cui multis de causis impensae faebebat, viuis do-
nuit, samque omnibus ad communem Studioforum solum pa-
tere voluit.

Addit in super pretiosum variorum monumentorum &
antiquitatum ex diueris materiis fabrefactarum thesaurum, quem
ille minime exiguis sibi comparauerat sumptibus, numismata an-
tiqua ex auro, argento & ære aliquot centum florenorum pre-
cio aestimata: pretiola in solum Sacelli & cultus diuini orna-
menta
menta et clinodia. Denique annuos constituit redditus, qui-bus bibliothecarius ali, & bibliotheca conferuari, augeri et locupletari posset.

Voluit præterea in eo facello annuierarium post festum Diui Martini, cum vigiliis, officio & Oratione fibi fieri, & Professores Vnniusfitatis prandio aliquali refici. Atque ea ipfa donatio (quod certe apud me admiratione minime caret) aut eo ipso die, quo Reuerendiffimus & Illufriffimus Princeps Dominus OTHO Cardinalis & Episcopus Augustanus &c. Romæ obiit, aut non multo ante facta & ratificata, idque Augustæ in ædibus eiusdem Domini Knöringii, præsentibus reuerendis, nobilibus & ampliffimus viris ac dominis Martino Eisengreinio Vicecancellario Ingolstadiensi & Praepofito Patauensi Üetingenifique, ac Rbdolpho Clencbt Saxone Doctore Theologo & Professore, qui eo esse digni aduenerant, & harum lucubrationum autore. Quæ haec tenus a me dīcta sunt, ea omnia ante Episcopalem dignitatem euenere. Nunc ad eius Episcopalem statum transeamus.

Vid. Annal. acad. Pars IV. N. LIII.

Anno Domini 1573. mortuo Cardinali & Episcopo Augustano OTHONE Truckfes a Walpurg, indicetur electioni 18. dies Maii, qui proximus tum erat post festum Trinitatis, ad quem Canonici adefse iubentur omnes. Mirum est dicere, quantus iam tum & multo ante tempore omnium pene Canonicerum, multorumque & quidem præcipuorum Germaniae Principum (te-flata viſaque loquor) ad eligendum Knöringium consensus fuerit, quasi ad eius dignitatem ac honorem non defendendum tantum, sed etiam amplificandum consiprassent.


Itaque 18. die Maii contentu communi & vnanimi totius Collegii Canonicerum, in magno hominum concursu & esper-tatione, legitur Augustanus Episcopus, & supra sumnum eius tem-
A. templi altare collocatus, congrulabunde salutatur. Hic nuncius rursum bonorum omnium videre erat gaudia: Spectatorum, rei-que eventum aude expectantium applausus, subditorum iubilationes, Clericorum in omnibus pene templis exultationes, gratiarumque actiones. Electione per tabellarios, litteras & ve-redarios hac illac nunciata, tum priuata, tum publice Principium ico adstitit gratulationes, & ex ipsa etiam urbe, & ex amplissimo Cardinale Collegio adstitit litterae. Ita nemo erat, qui non maxima quæque de recens electo Episcopo, ut qui ante-hac magnœ, præclaraque præstitit, sibi polliceretur.

Cum primum Episcopatu legitime potitus ad rerum gu-bernacula federet, ico prœvincie fœtum diligenter explo- rat, rationes infpicit, acurateque ipfem subductit, omniaque singulatim perflufrat, ut si quæ Republicam, vel temporeh difficultate, vel aliena administratione, vel quacunque casu acceptisse vulnera, ea maturo, opportuno salubrique lanaret remedio, & quæ integra erant, confirmaret, stabiliretque.

Deinde cum piissimus Princeps Ecclesiae aticam disciplinam nonnihil in Episcopo suo labefatae, consullamque animad-uerteret, non minus eo, quam ad rempublicam politicam, omnem convuertendum animum, omnem cogitationem, laborum & curam ei rei impenndam censet, ut disciplinae vel dissolutæ, vel vacillanti succurreret, quæque in præsum temporum iniuria detorta erant, temporibus, idoneamque adhiberet correcção- nem. Itaque cleri per totam suam Dioecis instituit reformationem, abusus in Ecclesiis tollit, mores deprauat, quantum potest, corrigit, & quo malo piorum honamin animi vehementer etiammam oftenduntur, concubinas facerdotaes, ne cui in posterum malo essent exemplo, proscriptit, & extra fœt prœvin- cine terminos abire iubet.

In vtraque igitur republica, tam Ecclesiasticam, quam ciuili repurganda, instituenda, ornanda & regenda, tanquam in vi-gilia quodam Senatoria prudentissimus Princeps femetipsum con-stituebat, neque vsquam, quamdiu per valetudinem ei licuit, difficilis: imo ne lector quidem affixus in Republica, sua oculos deiecit, vt illa quasi Colonia quædam perpetuis præsidii, custodiis, vigiliis-que munita esset.
In eadem Episcopatus sui administratione, multum duque de vsuris tollendis, abolendisque penitus, elaboravit, quemadmodum libellus de ea re typis eulogatus testatur. Quam rem etiam alii post eum, sed nullo omnino succellu, tentasse dicuntur. Sed libet hoc loci iisdem exclamare ex nostro Episcedio verbis:

Heu nihil inuitis homines fas sidere Diuis,
Qui fuerat longo Preful dignissimus suo,
Dix ille ostensis terris in limine regni
Deficit & primis heros cadit inclytus annis.

Etenim primo statim anno sui regiminis incipit cum adversa valeudine conflictari. Varii erant de ea re hominum sermones & opiniones. Alii caustam morbi in malitiam improbarum mulierum reiiciabant, alii natura adscribebant iracundae; alii alias comminicebant uriones.

Prefuit Episcopatu prudenter, falubriter & fructuose per biennium tantum. Obitus mensa Junio, anno domini 1575. cum summo omnium honorum lucitu.

Succedit ei in Episcopatu, reverendus, notilis & amplissimus vir ac dominus, Marquardus a Berg Praepositus Babenbergenius & Augusianus, quem Deus opt. max. divi incolorem ferneret.


partem confecisse videtur, cum in margine illius Catalogi haec verba legantur: Paulus Aemili. hic finem fecit.

Professores Theologi cursum Theologicum cæperunt hoc anno secundum D. Thomæ Summam docere.

* Ex eodem Theologorum Collegio, atque ab ipsa Academia hoc anno abierunt I. Hieronymus Torres, Hilipanus, ex Catalauniae oppido Montblanc oriundus; qui cum Romæ cursus aliquot Artium, ut vocant, & Philosophiam publice explicavit, Ingolstadium anno 1567. delurus Theologiam per integrum octennium docuit. De eisdem laudibus Ioan. Engerdus in Acad. Ingolstadi. Parte VII. p. 156. b. sequentia adnotat:

Alphonso Pisano in Hispania nato, Doctori Theologo Societatis Iesv, cum anno 1567. hic ad Dilinganam Academia se conferret, illinc ad nos profectus, in Theologica Professione succedit Hieronymus Torrensi, & ipse Hilipanus & Docto Theologus, eisdem Societatis, vir integritate vitae, pietate, humilitate atque eruditione praestantissimus, qui anno eodem in mensa Maio, sub nobili doctissimoque viro, D. Raphaele Nigerardus Iureconsulto, & Vniuertitatis Reoore Magnifico, Albo Academico inscriptus, &lectiones Theologicas feliciter auspicatas, per octo annos hic Theologiam magna cum laude & fructu publice legit. Idem Anno 1569. edidit Confessionem Augustinianam in libros quatuor distributam, & certis capitibus locorum Theologicorum, qui sunt hodie scito dignissimi, comprehensam, & ex omnibus B. Augustini libris in vnum Opus reductam. Anno 1571. Mensie Nouembris transmittit ad Facultatem Theologicam Serenissimus Boiorum Dux ALBERTVS &c. Agendam quandam Ecclesiasticam a Lutheranis quibudam confiscinam, & typis excudam, petiuitque eius illustris. Celsitudo, cum per Doctas & orthodoxas Theologorum informationes efficiendim intelligerer, ne ea Agenda in periclim quaerendum Ecclesiariam concederetur, ut Collegium Theologicum illico transmittam Agendam examinaret, inamque centuram quamprimum sive Serenissimæ Celstaud. transmitteret. Itaque Dominus Hieronymus Torrensi, iubente Collegio, statim generali em istius Agenda confutationem breuem, sed pulcherrimam & utilissimam, facile confecit, eamque cum literis Facultatis fine


Equidem ingenue fateor, me huius viri, Preceptoris mei plurimum obseruandi, lectionibus publicis multum debere; plerasque enim Religionis nostrae partes, quae haec nostrae tempora in controvertiam vocantur, & docte & copiose explicavit. Idem nuper Dilingae Regulas Diui Augustini cum doctissimis Commentariis Vmberti S. Rom. Ecclesiae Cardinalis & Hugonis de S. Platore edidit.

* Obit Dilingae anno 1607, postquam Theologiam annos omnino viginti docuit. In Cathedra Theologica Ingolstadiensi sucesseorem habuit Lucam Pinenium Italum.

Mense Octobri electus est Augustae Tiberii (Ratisbonae) in regem Romanorum RHODOLPHVS ab Habsburg, Archidux Austriae &c. MAXIMILIANI II. Romanorum Imperatoris filius, coronatus 1. die Novembris: in magna & Septemuirorum & Principum Imperii multitudine & gratulatione.


* In autumno eiusdem anni Ioannes Gaikkircherus Iuliacensis, I. V. Doctor a Serenissimo Princepe nostrorum ALBERTO, contra omnem spem suam, atque opinionem, ad publicam & ordinariam Institutionem, extraordinarium vero Codicis cathedram Oeniponto fuit eucatus, vbi in supremo Archiducis Ferdinandi judicio cauflarum patronum haec tenus egerat.
ANNO DOMINI M D LXXVI.

Rect. CXCIX. Ioannes Gailkircher LL. Doctor & Professör, vocatus ad Professionem ex Oeniponte, vbi caussìs clientum in regimine Archiducali patrocinabatur.

Rect. CC. Illustriissimus Princeps Georgivs Lvdivicus Landgrauuis in Leuchtenberg, & Comes in Hals.

Vicerector, Ioannes Gailkircherus LL. Doctor & Professör.

Inscripti 223.

Princeps Georgivs Lvdivicus Landgrauuis Leuchtenbergenfis, Comes in Hals.

Nobil. Christophor.

Ioan. Georg. Gribellì, fratres.

Hectó.

Franciscus Madruciùs, Tridentinus.

Ioan. Wolf. Schnabel a Schönstain.

Ioan. Christoph. Ambshamer a Galzweis.

Ioan. Beckmann, Colonienf.

Wolfg. Adam. a Wirszberg, Can. Wirzburg & Eichstad.

Henric. Conrad, ab Enhaim.

Wilhelm Schurff, Oenipontan.

Philippus Curtius, Oenipontanus.

Ioan. Theodoris, a Stain.

Tobias a Fraunberg.

Ioan. Ernest. a Baumgarten, Barones in Erbach & Ferdinand. Hohenfchvangen.

Ioan. Rut in Bedingen & Collenberg.

Adam a Muckenthal.

Ioannes Notshaf,

Gab. Dionys. de Schellenberg, D. Landgrauio a serv.

Zacharias de Hebenkirchen.

Georg. Conrad de Milen.

Georg. Vlricus ab Ende, Mifnius.

Conrad a Schönsfeld, Bohemus.

Ioan. Crafto a Weitingen, Can. Augus.

Philippus Fuggerus, Baro in Kirchberg & Weissenhorn.

Ioan.
IOAN. CONRAD, AB HABESBERG, SUEVUS.
IOAN. VURBANUS A CIOSEN.
CONSTANTIN, MÜNCHAUER.
HAIMERAM, NOTBAHT.
IOAN. BARO IN WOLKENSTAIN & ROTHENECK.
EBEBARD A LIECHTENSTAIN, CAN. HERBIPOL.

NOU. PROF. ANTONIUS BALDWINUS.
MATHIAS MAYRHOFER.
IOannes HOLONIUS, S. I. ORATOR.

NOU. DOCT. GREGORIUS CIUMPETUS, VBEIRING. MEDIC.

ILLUSTRES ERANT & CELEBRES I. GEORGIVS LVDVICVS LANDGRAVIIUS IN LEUCHTENBERG, COMES IN HIALS &C. PATRE LVDVICICO EX INGENUA HEROINA, MATER MECHTILDE, COMITISSA DE MARCKH & ARNBERG NATUS. AUUS EIS PATERNUS FUIT GEORGIVS LANDGRAVIIUS IN LEUCHTENBERG, QUI ANNO DOMINI 1519. RECTORATUM GEFFIT. ACCEDIT AD ACADEMIAM MENFE AUGUSTO H. A. RECTORATUSS OFFICIO & DIGNITATE MAGNIFICÉ PERFUNCTUS EST ANNO EODEM SEMESTRI HYEMALI. PRECEPTOR EIS IOANNES IEVERLE POLCHINGENGUS BOIUS, INSCRIPTUS ANNO 70. DIE 16. IULII, VIR EREGIE DOCTUS & HUMANITATE ERGA OMNES COMMENDABILIS. II. M. ANTONIUS BALDINUS, & M. MATHIAS MAIRBOFER, SOCIETATIS IESV, & PHILOSOPHICAE PROFESSORES. BALDINUS ABSOLUTO CURSU PHILOSOPHICO, IN IPSO DECANATO ABIIT DIVINGAM AD CONCIEUTIA CAEFLUM PROFEDIONEM. III. M. IOANNES HOLONIUS SOCIETATIS IESV, IN ORATORIA NOFTER COLLEGIA, FACUNDUS & MAGNAE IN HIS ORIGENIS, QUI IAM PER QUINDECIM ANNOS AUT VITRA ORATORIUM EST PROFESSUS.

* Redieri hoc anno ad cursum philosophicum & ad Pedagogium Patres Societatis Iesv: superiori iam anno id petierant Senatores Academiae ab ALBERTO DUCE, cum venationis caufa Ingolstadtum accusaverunt; sed ob Comitia Ratisbonenfis differre negotium oportuit, quod monefe mox Ianuario huius anni refuntum est; virgente maxime CONcilio Eccleiaftico Monacensi. Concertatum aliquandiu de ratione pacis & concordiae in Academia stabiliendae; ac demum in id condicturn est, vt duobus quos Princeps nominaturus effet, Confiliares potestas fieret, cum PAULO Hoffo Prorincia Praepofo pactiones condenendi, in quas Patres academicì omnes conflentirent. Nominate fuere Erasimus VENIDUS & GEORGIUS LAUTHERUS. Conuentum autem est in haec fere capita: Gaudent Patres Societatis cum reli-
quis Philosophiae Professoribus pari iure, etiam suffragii in Senatu Facultatis, in examinibus, in conferendis gradibus, restituanturque cathedris tam Philosophiae quam Pædagogiae, ita tamen, ut liberum sit Scholaribus vel seculares, vel religiosos audire Professores; quia vero apud alterutros curium philosophicum integrum, per triennium selicer, non absolverit, ad Magisterii gradum non admittatur. Liberum sit Studiose et lectionibus Patrum ad illas Secularium tranfire, & viceversum, dum fiat conscio Professor, a cuius lectione rece- dunt. Denique liberi sint Iesus a cura Collegii Georgiani, & ab omni trajectione pecuniarum. Assentium praebuere his pætis Patres academicum omnes; praebuere & Superiorum Societatis. Quare Eisen- greinus, cui, Lautherio & Vendio alibi impeditis, decreti promulgatio commissa erat, per ipsum Vnieriitis Rectorem, & Albertum Humerum, duosque alios ex Academia, Hoffeinum vrgendum curauit, ut ante finem feriarum canicularium nouos Professor adselle iubere- ret; quod ille non liberalius promisit, quam sibielius praebuit; ad- sunt enim paulo post Monachio Baldwinus & Maysorhenus Philosophiae, ac Vitus Leinerus, Petrus Louianus, Fridericus Gaudamus & Ioannes Holonius, Pædagogii Professores.

Inuenere hi cum reliquis fociis nostris, qua recipieruntur, habitationem, eam videlicet, quam Albertus primum quidem Alumnis suis destinatum edificarat; dein vero amplificatum, & religiosus vit- bus accomodatam Societati tradidit, vna cum scolae sacra Colle- gio recens adiutarta, quam ipso hoc anno, Diui Bartholomaei festa die Wolfgangus Holius Suffraganeus Eichstettenis æterno Nomini sub Diu Hieronymi nomine ac patrocinio confessavit. Immigra- runt Patres in nouos aedes die vicevsma mensis Iunii.

Lautherius & Vendius, cum sub extremum autumnum Ingolstä- dium reueri, circa negotia Vnieriitis omnia complanata reperin- fent, in Alumnos, quos Albertus Dux nuper initinerat, sium cur- ram intenderunt. Domus, quam inhabitauerunt tantisper, dum commodior pararetur, coemia eft trans Schutteram annem. Primus au- tem illis Gubernator (Regentem vocant) datus eft Lucas Fiielius, Theologie haétenus Professor, adiunctusque illi Ferdinandus Albertus, magni posuea vir nominis.

Petrus quoque Camillus eodem anno Ingolstadium accessit. Is absoluta iam Marialis fuerit secunda parte, cum librum hunc Alberto Banariæ Principi dedical fet, ut banario etiam prælo, Davides Sar- torius cius ac typographi academici probe excenderetur, ex Ratisbo- nenibus Comitis aduenerat.

Celebrauit Ingolstadii 13. Cal. Sept. nuptias vir omni laude dignissimus, Medicus feliciissimus & amicus ac fautor nostro singularis, Dominus Philippus Menzelius, Medicina Doctor &
& Professior, cum nobili & honestissima, beneque morata Vir-
gine Elisabetha Peisserin, cuius atus fuit Wolfgangus Peisser, Do-
ctor Medicus & Professor. In earum nuptiarum celebratatem, &
Sponii Sponsaque honorem multi eruditi viri iuuenesque,
quasi inter se de certantibus, Epistola scripserunt, icili-
cet, M. Ioannes Engerdus, P. L. & Poesios Professor. M. Mar-
tinus Bremner, Illustrium DD. Wolfgangi Comitis a Montfort, & Mar-
cii Fuggeri Baronis in Kirchberg, Præceptor. M. Casparus Khirch-
mair. F. Ioannes Dominicus Hessus, Franciscanus. M. Hadrianus
Wenger Neapolitanus Franco. Ioannes Georgius Loricbius. Michael
Franckbenmann, David Clostermair. Ego quoque austral inter stre-
pere anser olores. Tot quum ver in vnum Poete, poetarum-
que Principis, & in Phœbi gratiam, protulerat poetas facun-
diffamum. Extat carmen numerale Domini Engerdi eiutmodi:
En nyge stella Canis. Phæbo Venit Inn Vba Virgo
Mensello Conors ELisabetha pLaces.

Obiit 17. die Iulii, doctrinam vir ac Dominus Wolfgangus
Zettelius, Ethicas Professor emeritus, cum multos annos & Diale-
ccticam & Ethicam docuisset, iamque per sexennium Camerarius
officium administravit. Vir historiarum studioissimus, praesertim
vero rerum Bauericarum diligentissimus inquisitor. Bene tum de
Facultate Artistica, tum de tota Academia meritus. Vvlat Deo.

* Coniuges habuit duas; primam Ingolstadiensem, Barbaram Barthiam;
alteram Schrobenhusianam, Margaretam Hereszelinam. In Templo
Academicum prope aram S. Ioannis eius exitat Epitaphium, quo hæc
ipfa continentur. Scripsit Caussæ ruentis Reipublicæ exemplis illustra-
tas, anno 1562. Item Orationem de Rectoratu academico, anno 1567.

Fecimus supra anno 21. Granarii Academicici Erbardis Sam-
pael mentionem. Erant enim circa aut non ita longe post Aca-
demia initium Camerarii & Granarii officia a se inicem diiui-
fa. Sed nescio quam ob causam, vel quod vnus ex iis profusor
rerum Academicarum fuerit, vel quod multitudo imperatorum
Cariam perdidisse in prouerbio dicebatur, vel quod a pluribus
geritur, peius, quam quod ab vno administratur, vel ob mi-
uendos sumptus, vel denique ad Stipendii Camerarii auctionem
(neque enim avaritia nuper est nata) inter se ruribus sunt con-
iuncta, vt idem foget Granarius, qui effet Camerarius. Mor-
tuo

Comitia Imperialia Ratisbonæ sunt habita, & Imperator MAXIMILIANVS semper Augustus extremum clausit diem.

A. 1577.

ANNO DOMINI M D LXXVII.

Reft. CCI. MARCVS FYDGCRVS Baro in Khircherg: admirandæ indolis adolefcentis, præclarque animi & corporis ornamentis illufris.

Vicereft. M. Fridericus Martini Dialecticae Professor.

Reft. CCI. IOANNES BARO in WOLCKHENSTAIN & Rodeneckh.


Inscripti 255.

Nobil. Sigismundus Illung.

Laurentius Gembitius, Polon.

Raphael a Buebenbofen.

Michael Barth, Monacens.

Wenerus a Muckenthal zu Parr, Can. Eichlafad.

Iohan. Adam. a Muckenthal zu Parr.

Iohan. Wolfgang. a Schwarzenstain.

Iohannes Daud a Nusdorff.

CHRISTOPH. Iacobus. // FUGGERI Baron. in Kirchberg & Weifehorn.

WOLFGANG. // Reblinger, fratres.

CAROLUS. // VIT. VDLRICI. Marschalk ab Ebenet, Canonici Herbi-

Sigismund. // polit. & Bamberg, fratres.

WOLFGANG. Franc. a Zeilhofen, Can. Ratisbon.

Iohannes Saffrouius, Pomeranus.

Iohan. Laurent. // STOR ab Ofrach.

CHRISTOPHORUS // WIL.


Wilhelm a Freiburg.
Ioan. Pyrmninius Stor ab Ostrach.
Angel. Ioan. Gaudens  Barones in Madrutsch.
Ludouicus
Eustach. Tifknowiz, Palatinides Smolien Senf.
Vrbn. Stefs a Nustorf, Austriae.
Petrus Knosinski, Baro.

Wilhelm.
Joan. Wolfg.  a Seyholtsdorfs.
Sigismund.
Mart. Bart., Monacensf.
Joan. Alphonse.
Franc Barthol.
Gerhard a Thau, Vienensis.
Rudolph a Schönbrun.
Sigismund. Comes in Montfort &c.
Joan. Frideric.
Joan. Conrad.
Caspar Eifengrein, Stuttgart.
Christian. Barnekaus de Birkholm, Danus.

Bartholomeus Vischerus, SS. Theol. Lic, Prof. CaI. Confe.
& Regens Colleg. Georg.
M. Richardus Haller, S. I. Philof.
M. Balthasar Hagelius Murnauensf. S. I. Prof. Ling. hebraic.

Inter inscriptos numerantur præter antea memoratos I.
Henricus a Mirbach Angeli Ioan. Gaudentii in Madruz Baronis præceptor, qui anno inequente, Menfe Maio, LL. Doctor est creatus. II. Georgius Galicantus eques Lituanus. III. Matthias Coelerus Philosophia & Medicina Doctor. IV. Casparus Eifengrein, magni illius Martini Eifengreini frater, expectationis iuuenis maxime. V. Martinus Has Kirchamensius LL. Doctor.

* VI. Laurentius Gambitus, nobilis Polonus, primum Regis Poloniae Secretarius, tum Episcopus Culmenfis, paulo post Regni Cancellarius factus est. Inde ad Episcopatum Vladislauinem & Pomera-
niae translatus; tandem Archiepiscopus Gnesfennsis, Legatus Natus, Regni Poloniae Primas & primus Princeps eft creatus.

Celebratit nuptias vir clarissimus Ioannes Gaikircherus LL. Doctor & Professlor, cum honestissima Virgine Anna Reisacherin, Sebastiani Reisacherii LL. Doctoris, & alleloris Burckhutiani Ducalis filia, quae anno 79. in fine Aprilis post partum obiit, superflite filiolo, quem pepererat.


Cum Ioannes Prunnerus Lingue hebraices Professor, ante Paf- tor Caluinianus, necfio quibus ex caulis, cum numerofa admodum familia Ingolfadii difcefl litter, atque alius idoneus eius lingue Pra- feflor inuenit haud petit, petierunt Patres academici a Paulo Hoffio, Praepolito provinciali Iefuitarum, vt aptum quendam hebraicam Gram- maticam Magistrum furmittet. Allenfit ille petitioni, & Balthas- vem Hagelium huic labori admmouit.

Capit Collegium Albertinun, feu Conviclus, vt poftea voca- batur, S. Ignatii Martyris, pietate inprimis florere; & furere hi con- viicltores primi in noftra Academia, qui auctore Eifwenreichio in facram Sodalitatem condicerent, Dei, Deiparaque cultui peculiaribus virtu- tum exercitiis augendo institutam; ex qua fubin florentifima illa Con- gregatio, quam dicunt, Academica enata eft.

Vitus eft mente Decembri ardere in ccelo Cometa per alquod feptimanam, doctis viris, vt experientia docuit, atque etiam Regibus & Principibus lethalis. Nobis a meridie apparuit, proiecta ad occafum cauda. Anno
ANNO DOMINI M D LXXVIII.

Reft. CCIII. BARTHOLOMAEVS VISCHERVS, S. Theol. Licent. &c.
Reft. CCIV. WOLFGANGVS COMES IN MONTFORT, Dominus a Brigantio, in Tetnang, Argen & Malsperg.
Vicercitor, vt summo procerum contentu electus & confitutus, ita applaufu maximo perfunctus est officio M. Martinus Brenner, Illufris eius Magnificentia, & Generoforum Marci, Christophori & Iacobi Fuggerorum fratrum germanorum, Baronum in Kbirchberg &c. Preceptor.

Inscripti 202.

Statius
Meffius Berk, Pomeran.
Georg. Adelzhaufen, de Hohenwart.
Wolfg. Sigismund. ab Haunsberg.
Hermannus Peticher, Halberstadt, Sax.
Ioan. Grunsbeck, Gfndernft. Baro.
Ioan. Auftenvadt, Ruremunden. Baro.
Adam Zech, Augufum.

Conrad. I) Fieger, Brixinenfes.
Christopb.
Caro. Wimpfin. Wormatienf.
Wolfgang. I) a Schellenberg.
Henricus
Ioan. Thuringius Reich a Reichenftein.
Egeberth. a Malsburg, Heffus.
Hermannus a Werfabe, Heffus.
Joannes Furer, I) Patricii Norimberg.
Gabriel Paumgartner
Sigismund. Tettelbach ab Onfpach.

E 2
Ioannes, Fieger, Tirolensis.
Georgius
Henricus Rembold, Augustani.
Victor Reblinger
Carolus Obenburger, Vienne.
Ioan. Vidric, Stingibaimer, Abaceni.
Guidobaldus, Comites ab Arch.

In inscriptorum erat numero Heningus Reckershausen Einbeckensis, Saxo, Catholicus, & Canonicus apud D. Virginem Halberstadium, magnæ in iure eruditionis & doctoralis in igniis, si reposceret, dignissimus. Haec idcirco addo, ut Catholicam fidem nondum penitus e Saxonia proligatam, intelligent nostrates.

M. Bartholomeus Scholl, Hochenwartensis, SS. Theologiae Baccalauraeus formatus, Anno 79. creatus, Parocho ab initio Parochiae 22. & Academiae 18. Vir praeter ætatem maturus, & grauis, magnæ & prudentis, humanitatis, & in dicendo facundiae.

*De Schollio plura ad annum 1581.*

Quarto die Maii placide in Christo obdormiuit vir nulli secundus, & Catholicae Religionis columna & asylum, Martinus Esengrein Stuttgardianus, SS. Theologiae Doctotus & Professor, Protonotarius Apostolicus, Comes Palatinus, Sereni. Boiorum Ducis Alberti Consilarius, Praepositus Ecclesiarum Patavien-

nis Cathedralis, & Collegiatus apud veterem Oettingam, Scholæ Ingolstadiansæ Vicecancellarius & Superintendens benignissi-
mus, humanissimus, heros omni exceptione maior, inuictus Reli-
gionis propagator, cui nemo ex haereticis etiam audacissimis & antehanmis vnquam contradicere, aut scriptis eis respon-
dere, nondum illa refutare auus eft, præter vnum Physicum Lieblerum, qui nescio quas aniles effudit nugas, indignus, qui
vel minimis in Catholica Ecclesia scriptoribus matulam porri-
gates. Responsum illi est Philosopho atopho in Oratione funebri
Domini Alberti Hungeri, &c. & pellis leonina ridiculæ illi detræ-
cta vulpeculae.

Quan-

Dicerem de nostro Eifengreinio plura, nisi & nostra rerum eius gestarum, & totius vitæ plena efficit Oratio, & qui post me perorarunt Reuereendi, magnifici & clarissimi viri fere nihil, quod erat singulare, silentio praeterierunt.

* Iuuat huc ea transcribere, quæ Engerdus in Academiæ Ingolstadiæ P. VII. pag. 124. praeter multa alia superius memorata, de Eifengreinio nostro litteris confignavit.

Anno Domini 1575. Sanctissimus Pontifex eundem Eifengreinium primum in Oettingenii Præpositura Insulatum declaravit Præpositum, tum quidem quod eius pietas, Zelus in religione Catholicæ, eiusque defendenda studium ardentissimum, & virtus pulcherrima iam dudum Romæ innotuiflet; tum vero quia ea de re apud Sumnum Pontificem, Serenissimus Princeps Albertus instabat, qui singulari quodam affectu erga eum locum, Prodigis & Miraculis insignem ducebatur. Unde idem Serenissimus Princeps aliquot milie aureorum Insulam ac Pedum fieri curavit, pieque ac religiose liberaliterque ad id Templum D. Marie consecrationem dono dedit; de qua re luculentam D. Ioannis Lonci Bocci, Doctoris Medici ac Professoris, viri clarissimi, orationem, in Septimis Serenissimi Boiorum Ducis Alberti habitam, videre licet.

Cæterum vt nihil est ab omni parte beatum, iam tum atrocissimus hostis podagra cum doctissimo & placidissimo viro conictari cæperat; non tamen ille captum semel stationem desferit, & ne tunc quidem, cum ictu affixus nusquam prodire potest. Non relinquuit Academiam: Non Ecclesiæ Dei, & religionem desferit: Propugnat eam contra impurissima hereticorum ora: Et quæcunque in eiusdem incolumitate, propagationem & incrementum videntur facere, eorum intermittit nihil, ne quidem in summis articulorum doloribus constitutus.
Is ipse morbus, cum in singulos annos magis magisque
increceret, semperque vehementius inuaderet, & iam pene
per triennium lecto affixisset; tandem eo procepsit, vt non fo-
lum totum exhaeret corpus, & ad summam redigeret maciem;
se & ventriculi vires euerteret, continuo praeterit aqua po-
tu accedente, vt ex nobili illa pena, reliquis partibus, aut
parum, aut pene nihil alimenti distribueretur. Itaque non lon-
ge ante finem Aprilis anni 78, ex largissima alii resolutione
fummus virium collapsus est fecatus, adeo vt extremum vite
limitem haud procul asepte, facile intelligeret. Succurrebat &
illud, genio procul dubio suggerente admonenteque propitio,
idem esse tempus, quo superiori anno, aequo lethaliter decu-
buisset.

Referunt eius domestici, quod tum temporis (rideant
licet haretici, & cachinnis excipiunt, quemadmodum omnia
Catholicorum argumenta excipiunt, foluantque scilicet) vnum
tantum viva annum a Deo Opt. Max. precatus sit, & proinde
D. Mariae Virginis in veteri Oetinga votum fecerit, propria
quad res suas nondum compouserat: Nec sane votis precibus-
que ipsius Christus filius cum matre sua fanctissima defuit.

Cum igitur de die in diem vires minuerentur, ea fo-
la, quae Christianum & Catholicum hominem migrationi prox-
mum decent, & requiruntur necessario, cogitare capite, cum
iam anteas res suas ita ordinaret, vt iis nullam amplius cogita-
tionem impendere foret necessum, totumque se ad migrationem
preparat, peccata per Sacerdotem aliquoties expiat, faram-
que percipit Synaxin, ac sacro denique pridie, quam efflaret
animam, inungitur oleo; tandem die quarto inter manus fuorum,
speantibus Reuere ndis Patribus de Societate, Philippo Menzelo
Medico, Sebastiano Franck S. Theologiae Licentiato qui vno die
e Monaco ad eos euocatus aduolatur, & M. Ioanne Engerdo Poe-
fios Professore; item fratre eius Capharo, aiiique domestici,
pie, placide, obdormituroque similis extremum spiritum vna
pene cum voice reddidit.

Prætereunda illa minime videntur, quæ in ipso pene
articulo mortis, vt admiratione dignissima, ita Christianissima,
Catholicissima, pietatis & consolationis plenissima, quæ nos om-
nes-
nesque morientes non mediocriter ad animositatem & constan-
tiam hortari debent, in heroe ists spectare licuit.

Cum summis pridie, quam animam exhalaret, doloribus
affligetur, & pene non cum ipsa confictaretur morte, circum-
stantibus & fortiter ad pugnam caessenda hortantibus, & pra-
fertim suo collocutus Medico; Non horreo mortem, fanum est
cor, fides integra, Deus confirmet. Et paulo ante quam mi-
graret, cum morituro similis decumberet, & Reuerendus Pater
Wendelinus Focekius, Recteur Societatis lefu acclamasset: Ielu fili
David milerere mei; ilico quali reuiviscens subiunxit: Miserere
mei Deus secundum magnam tuam misericordiam; & paulo post:
Nihil postum amplius, cupio dillolui, & effe cum Christo, &
quasdam alias voces bene pieque migrantis indicia certissima.

Cum iam pene oculi morte effent grauati, nec linguam
posset tollere, sentiretque prosul dubio Daemonis intulius, quam
viuus contra hostes & hæreticos defenderat, ad eiusdem sanctæ
Crucis signaculum confugere videbatur.

Hæc fere est totius vitae Eifengreinit seriès & curius, in
qua quid Ecclesiae, & religioni, quid Academiar præfiterit, qua
eidem humanitate & benevolentia præsuerit, si vellem dicere,
materies quidem me non deficeret, fed in eloquentia verba,
fententia & flores oratorii. Dicendum tamen breuiter aliquid,
ne ipius benefacta silentio inuoluisset confulto videar. Iam du-
dum, ac tum quidem, cum Dux Albertus Quintus rerum ef-
fet potitus, non irreperere tantum Lutheranismus in Bauariam,
fed & obfederat eam, itaque pene occuparat, vt proceres qui-
dam rotundis verbis quādam ex Lutheri doctrina penisque de-
prompta fibi concedi, ab illūtrissimo Principe auderent petere.
Nec minus exorbitare Clerus exesperat, ac transuerfiure, fuo-
que malo exemplo (quamadmodum plerunque pro corrupta ho-
minis natura, deteriora citius, quam meliora imitamur) animos
plebeios offendebat.

Erat tum illi Ecclesiaeæ quidam insignis, pietate, vitae
integritate eruditioneque nulli secundus, Ioannes Greffericus, Pro-
feñius Ordinis Dominicani: Is cum omnibus viribus, neruisque
contra iam pullulanâm & pene confirmatum Lutheranismum fe-
fe opponebat, & perpetuo fanissimos dictis & religionis Cathol.
licet doctrina Principis aures personabant, ne forte phaleratis quorumdam dictis, quod timendum tamen non erat, transfuerat rum raperetur. Ut itaque Princeptis ipsis schismaticis & suam in Catholica religione constantiam, invictumque in eadem tua-enda testaretur animum, & iisdem omnem spem alicuius obtinendi præcideret, visitationem per totam Bauariam, & praepue Cleri, unde plurimum videbatur offendösis ad plebem dikanare, prudenter instituit, & præter alios ei negotio Reue- rendum Dominum Georgium Theandrum, Doctorem Theolo- gum, Profeßorem & Pro cancellarium, &c. Anno 1558. Sæ- mestri hyemali praefecit.

Verum ea visitatnne parum aut nihil omnino effectum, demonstratbat euentus, ipsaque hæresis indies magis magisque invalescebat, ut iam benigna respueret medicamenta, & non nisi extrema remedia tanquam morbo extremo viderentur ad- hibenda. Intelligebat hoc cum ceteris quibusdam Dominus Eisengreinius, posteaquam paucis annis totum Bauariæ statum per- didicerat.

Itaque de noua Visitatione instituenda inoptat apud Prin- cipem, nec ipsum Clerum tantum cenlet reformandum, sed etiam secularares, & quoquiscunque de plebe, propterea quod id genus hominum plerunque ad hæreses nousque opiniones est procliue, primumque quasi impete quodam, aut torrens aliquid ruit, visitandos arbitratur, de religione apud omnes status inquirendum, & siquis effent seducti, quocunque labore, si fieri queat, ad meliorem famioreumpque reducendos mentem, sin mi- nus, saluis ipsorum bonis, ne Tyrannis institutat videatur, & Bauaria exclusendos, ne contagio ista latius serpat.

Nec difficulter tam fulubri consilio Serenissimus Prin- ceps annuit, scilicet, quia proprio iam edoctus effet periculo, quænam Lutheranismi natura & effectus, quam ad feditiones & machinationes cruentas, & nulla non audenda scelera ho- minum animos erigeret inflammarentque, & si tuto liceat dice- re, manus subditorum in Domini fui caput armaret.

Ad eam rem promouendam opportuni fœneque accefe- fere autores, adjutoresque nobles quidam in aula Principis vi- ri, quorum pars maior iam dudum abiit, & inter eos haud po-
A. 1578.

...stremas eigit partes, Dominus Simon Thaddeus Eccius, Principis supremaus Cancellarius. Et quoniam Academiae, qua vere Catholica merentur & adhuc sincere obtinent nomen, religionis quasi alyla & propugnacula quaedam esse debent, quibus expugnatis, reliquam proviniam facile expugnari, infectis, inicti posse, iam data nos eventum, & vna Saxonia abunde fatis edocuit, non aliter atque laborante capite, & vel cum Apospexia, vel Epilepsia, vel denique quocunque graviorem cum morbo conflictante totum corpus laborare necessum est, primo omnium Academiam Ingolstadtianam ab hereticis inquinamentis purgandam consuit, excrementaque exportanda. Ejicitur proinde (imo iplimet potius sele eiciunt) vnus & alter atque etiam tertius.

* Fuit hos inter Philippus Apianus, Petri filius & in Professione Mathematica succellor; qui cum an., 1566. Mappam Geographicam Bavariae. Opus hodieum æstimatissimum, absoluiflet, occasione memoriae Visitationis, ab Academia nostra difceffit; ac Tubingæ postea eundem disciplinam, cum magna sui nominis celebritate Professor excoluit, ibidem mortuus anno 1589.


Nihil hic dicam de Panthaleone Hudlero Archigrammateo Ingolstadiano, quam ille & suos ciues & Academiam, imo seipsum potius & suam animam multis sefellerit annis (quanquam...
A. 1578. Semper Academicis erat de vulpina mente (spectus) cum vocius tangere, perquam esse periculosum, meo didicerim periculo. Vult seu habent, certe beneficio tum aliorum quorumdam clarissimorum virorum, tum vero opera, studio ac labore Domini Eisenreinii repurgata est, & Ecclesiae pax ac tranquillitas reddita.

Nec minus profecto illius, tum de Ecclesia Dei, tum de Academia nostra bene merendi studium & illud testatur, quod instructissime nostra Bibliotheca non augmentator tantum & locupletator extiterit, sed & primum eius autem suifte tota nouit Academia, vt non tantum viuus, sed etiam mortuus Ecclesia, religionisque Catholicæ & Academiar bonisque literis bene consulareret. Etenim primo non ignorabat, quantum & ornamenti, & utilitatis, & in studiis incrementi, tum ipsiusm Academiar, tum etiam studiose iuventuti ex bene instructis, iisque publicis & omnibus ad accessum patentibus, accederet.

Deinde quoties Boiorum Principum in se beneretera, & singularem Academiar benevolentiam, studium & obseruantiam considerabat (considerabat autem & praedicabat sapientia) nemini se plus debere affirmabat, quam Boiorum Duci ALBERTO, & quam Schola Ingolstadianz.

Cum itaque nunquam suam ab Vniuersitate ornanda & locupletanda cogitationem auocaret, intelllexissetque, pulcher rimam Bibliothecam & vel vnius Henrici Glareani nomine celebrem a Domino Aegolbo a Knorring, Canonico, & summo tum temporis Scholastico Auguflano, apud quem & fide, & auctoritate pollebat plurimum, esse coemptam; primam hic sibi aleam esse iaciendam, periculumque faciendum censuit, nec definit apud eum precibus opportune & importune infarte, donec bibliothecam suam cum opulento & splendidio antiquitatum tesaurro, annuisque infuper constitutis redditibus, Academiar nostra in viuis donaret.

Quo impetrato, cum iam ad nos ea translata effet bibliotheca, & in nostra potestate ac manibus foret, eadem felicitate Magnifici viri ac Domini, Simonis Thaddei Eccii, Boiorum Ducis ALBERTI Cancellarii supremi heredes aggreffius, par tum eo precibus permouit, partim argumentis perfluat. Eisen-
INGOLSTAD. PARS II.

quen, vt eundem Cancellarii locupletissimam bibliothecam, & vel ideo nobilem & Academiae acceptam, magnifice faciendam, quod maior pars ab inuisco religionis Catholicae propagnatore & nostrae Academiae lumine quondam clarissimo erat profecta, virtuo ac libere Vniuersitati in perpetuum sine omni remuneratione concederet, donaretque. Iam vero quid de Reuerendi & Doctorissimi viri ac Domini Rudolphi Clefckii, Saxonis LL. Licentiati, & S. Theologiae Doctoris ac Profeessoris, & Collegii Georgiani Regentis, bonæ recordationis, bibliotheca dicam?


Addte hic & illud æterna memoria dignum, quod idem Eifengreinius de suis bonis duo fatis opima stipendia in Collegio Georgiano fundarit, perpetuam fæc pietatis memoriam in æde D. Mariae Virginis reliquerit, donauerit religiose, legaret Ecclesiæ, pauperum non oblitus: Atque haec silentio a me præteriri neutiquam debebant.
...Ceterum quamdiu Academiae nostrae Serenissimi Ducis loco præfuit, eam omni amore & humanitate est complexus, summa animi moderatione rexit, summa fide protexit, & quod quidam insignis Orator de eo publice perorando dixit, quantum ipsi erat concellum poteftatis, tantum quoque humanitatis cum feueritate quadam temperanter adiunxit, vt hac dignitas & autoritas non superbiz, aut quilibet pro libidine faciendi libertati, sed bonitati & moderationi dederit materiam.

Sed vela contrahenda, & in aliis quoque Scholae nostræ luminibus periculum faciendum. Sepultus est heros ille apud D. Mariam Virginem, in choro ante summum altare, cum ferreo monumento, quod eiulmodi habet inscriptionem.

D. O. M.

Martini Eisengreinii Theologi quicquid mortale fuit & terrenum, hic in terræ parentis gremio depositum, resurrectionis nouissimam expectat placide tupidam.

De te quid sit, amice lector cogita,

Vixit annos 47. menses 4. dies 7.

Obdormiuit in Chrifto III. Non. Maii, Anno salutis humane M. D. LXXVIII.

Sed & alterum perquam magnificum eidem Ioannes Eisengrein LL. Doctor & Canonicus, frater & ex institutione heres illi in Sacello D. Christophori, Altaris initar erigi tuis expendis curavit, quod in summitate eiulmodi habet inscriptionem aureis literis factam:


* Quæ Martinus Eisengreinus typis euloguit, hac fere sunt: Oratio de dignitate jurisprudentie; an. 1555. Conciones polemica, De Caufl tam frequentis Aposlae; De bonis Operibus; De Cerimoniis Catholicis in funeribus; De Reliquiis Sanctorum; De Remifione peccatorum; De Meritis Christi &c., annis 1562. 63. 64. & 65. Orationes de Re...
surrexione Domini; De corrupto Judiciorum vsu; De Insularumur Cur-
hus philosophici ac Pedagogii in Academia Ingolst. De officio boni Pasto-
ris; an. 1566. Purgatorium sex concionibus affersum. Concilium Patrum
ac Doctorum Ecclesiae de Eucharistia, Baptismo infantium, & Suffragis
pro defunctis, an. 1567. Declaratio Capitum quorundam catholicorum de
Fide circa Remissionem peccatorum, an. 1578. De B. Virgine Oettingana,
an. 1571. Vindiciae Maiestatis ac Glorie Christi, an. 1572. De Signo
S. Crucis; Consil in Luc. 2. an. 1574. De Salutacione Angelica, an.
1575. Ecclesia Catholica a Novatorum calumniis vindicata, an. 1576.
Conciones, in Festum Luminum; item in Dominicam Septuagesime, an.
1577. Inter Opera eius posthuma recensentur Confessionale, feu de
Peccatorum Confessione, an. 1579. Postilla Evangeliorum Dominicalium
& Festualium, an. 1583. Missale, feu Precationes. Contemplationes piæ
&c. Exercitii christiani pietatis; De Certitudine Gratiae &c.

Die 17. Maii eiusdem anni subsecutus est Eifengreimium
ad æternam & cælestem patriam. D. Michael Pentziius, D. Theo-
logus & Presbiterus in Vilshofen, qui egregium adversus Schmid-
lum edidit opus, & fatis optimum Collegio Georgiano fundavit
stipendium, vivit longiori & grandiori ætate dignus.

* Stipendium est 50. florenorum: Ius praesentandi competit duabus fe-
nioribus Familiae Benzianæ, in cuius fæorem fundatum est.

Colonie obiit inter historicos nostri tempore clarissimus
F. Laurentius Surius, Carthusianæ Professionis Monachus.

Valedixit rebus humanis Calenbergæ in Brunluiga Re-
erendus vir ac Dominus Rhodolphi Clenckh, Saxo, LL. Licen-
tiatus, & SS. Theologiae Doctor ac Professlor.

* Omnis iis, quæ Rotmarus hoc loco per compendium de Clenkio nar-
rat, ne repetere eadem inutiliter videar, prolixiorum eius viri hi-
storiam ex Engerdo, Acad. Ingolst. Part. VII. pag. 129. b. & seqq.
describam.

Inter bona, quæ in personarum exornationem cadunt,
vim habere nulla videntur habere maiorem, ornamentique ac
laudis plus adferre, quam quantum reperient, & praetertim
salutem nostram, Christianam, & Catholicam religionem, cui-
us agnito bonis omnibus cenfetur suo iure superior; quanquam
t nec cetera, siue corporis, siue fortunæ sunt bona, negligenda
arbitror.

In Clenckhio nostro descriptendo, rudique tantum calamo
delineando, primo quidem occurrit patria, natalisque locus,

F 3  
præ-
præcipue tamen religio Catholica in eo spectanda, quæ tanto plus ad exornationem laudemque Clenkbiœ momenti adsert, quantum ea magis a natali eiusdem loco oppugnata est temper. Natus est Clenkbiœ anno Domini 1528. in Saxonia ex honesta Clenkbiorum familia, & in urbe quidem Archiepiscopali Brema, iam tum deterrimitis Lutheranæ haeresis foribus, non inquinata solum, verum etiam obsfessa penitus, adeo ut nihil Clenkbiœ nostro proclitiœus effet, quam vel nihil omnino de religione Catholica ficiere, vel cognitam negligere, repellereque, & dulci illo haeresiœ & Pandoraœ poculo inebriari. Recte enim, quia quis ille est, dixit: Frangas citius, quam corrigas, quœ in prænum indurere. Et tenacissime nobis dicuntur illa inæmere, quæ teneris annis imbibemus.

Cum primum per primos ætatis annos est licitum, parentum cura bonis est addicitus literis, & posteaquam gravioribus studiis operam locare poterat, patria deferta, Saxoniam vixit Academias, & primo quidem Wittenbergam, tum & nouissimâ in religione opinionibus, ac doctrina, & ipius Herefiarchœ Lutheri nomine celebrem, deinde Lenam Mifnæ, & post Ducum Megapolitanorum Scholam Rhoctochii. Circa annum 1550 cum Poloniae regnum SigismundVS AVGSTVS, vltimus ex lagellonom Prolapia Rex, teneret, Cracouiam studiorum gratia venit, & vel iam tum fundamenta religionis Catholicae habuisse iacta, vel certe ieciffe Cracouiae verisimile est.

Excelluit autem præ cæteris nostrœ Clenkbiœ in linguarum cognitione, in qua, tum propter varietatem, tum excellentiam omnibus doctis merito fuit admirationi, atque in eam rem eo post incumbebant vehemens, posteaquam ad Theologiam tranierat, quo plus ad eius studii cognitionem videbatur conducere. Itaque Græcam literaturam non inflixicter Latine coniunxit: Nec Hebraicœ neque Chaldæœ, nec denique Siriacœ rudis esse voluit.

Cæterum absoluto Philosophiae curriculo, iurisprudentiæ dabat operam, in qua tantos fecit progressus, vt in celeberrima Louanienium Academia Licentiatus titulum consecueretur.

Cum vero deferto iuris studio, totum fe Theologiae ad-dixisset, tum demum Serenissimus Boiorum Dux ALBERTVS,
pie memoriae, Quintus eum in suam tutelam ac patrocinium receptit, & in Schola Louaniensi Theologia operam dantem liberaliter fuissentauit, aluitque.

Anno Domini 1562. cum paulo ante se se Clenckbius Ingolstadium contulisset, 6. Idus Iunii Baccalaureatus gradum in Theologia receptit; Anno vero 1563. pridie Idus Decembris Licentiae titulo insignitus, & ipsis Idibus vesperialem disputationem obiuit; denique postridie Idum eiuodem mensis Doctoralia insignia, in magna totius Scholae frequentia, Procancellario & Promotore Domino Georgio Theandro, est consecutus. Certa eius studii diligentissime illud iustum est vberrimum testimonium, quod in infinito pene lectionis fuerit; praetertim vero in historios, adeo ut nulla pene res in conversationem colloquiaque incideret, de qua non & ille posset aliquid in medium asserre.

De peregrinationibus eius aliquid etiam mihi dicendum videtur. Et quanquam Clenckbius noster non ita heroica esset corporis satura præditus; laborum tamen, aestus & frigoris, famis & fitis erat patientissimus, & durissimum quenquam, qualis Saxonicus est familiaris, & coctu difficillimum cibum deorabat concoquebatque, nec facile ab extrinsecus occurrentibus ladebatur; atque adeo, ita robustam habebat naturam, beneque dispositionem temperamentum, vt aut nunquam, aut certe rariifice cum aduersa conflictaret valetudine, & ego quotiescunque eum adhuc superstitem intuebar oculis, aut etiamnum cogitatione animoque apprehendo & perluistro, illa semper Vergili in memoriam reuocem:

*Non hic Atrida, nec sanguis victor Vlysse, Durum a sitre genus: natos ad flammas primum Deferimus, fremoque gelu duramus & undis.*

Vnde factum, ut cum exterarum quoque vigendarum nationum desiderio flagraret, tum ut diuerfas gentium linguas & mores addisceret, tum etiam, ut antiquitates veterum, quae ex multis hauiisset magistris; coram intueretur, diuertas Europæ partes peragruerit. Perlustrauit totam ferme Germaniam, cui fuos in studiis profectus, omnes rerum suarum felices succedess & honores ac dignitates pene vni debet. Dein-
A. 1578. de asperrimas periculoœfíssimæque in remotissimam & plane bar-
baram Moscowiam peremptavit regiones. Ex turì us tum in comitatu cuiusdam Ducis Lithuaniae, quem Sereníssimus Rex Po-
loniae Sigismundus Augustus, anno 1551. ad Regem Moscowiae-
itarum milit: Immensos laborés in ea profectio nostro exhaust, mo-
lefas & difficultates deuoravit grauifíssimas. Vix tertio quoque 
die ad hospitium est deuentum, & súper niues quandoque ac 
glaciem, stratis & inuolutís tenuibus, quæ secum ferebant, erat 
decumbendum, atque ita plurimæ noctes sub dio translucet sunt. 
In ea quoque profectio videbatur Liouiam, Suecia, Lithua-
niam, Daniam, Angliam, & quæcunque tellus ad Balthicum jacet 
pelagus.

Post id tempus ad studia redit, & primo Gebhardi a 
Walsburg. nunc Reuerendissimi & Illu> frivolmi Principis & Septem-
uiri, & Archiepiscopi Colonieniis præceptorem egit; post eti-
am aliorum Baronum curam habuit, in quorum servitio christia-
nifíssimam & florentissimam quondam regnum Galliarum perfluussit,
as Parrhesias & Tullii Burgundiorum literis operam dedit. In 
Italia vero Bononiac, Senis & Roma militavit. In Germania 
vero inferiori, Sereníssimi Boiorum Ducis sumptibus studio The-
ologico incubuit. Quin etiam Poloniam & Lithuaniam, vt pa-
lo ante indicavi, non obiter inspexit.

Ita Cfrnckebius nofter varias & late diffitas peremptavit na-
tiones, vidit complures, easque diversissimas gentes, multarum-
que didicit lingvas, moresque inspexit, vt non immerito in 
zadiculis sua præbende apud Ingolstadianes illum Homeru ver-
sum, de se suisque peregrinationibus lapidi inscripsit:

\[\text{ΠολυΕων Σκασωρτεων ιδων αςω και νουνεγαν.}
\]

\[\text{Molitorum hominum vidi urbes, & animum cognovi.}\]

Anno Domini 1564. cum Reuerendissimus Præcæps ac Do-
minus Martinvs a Schaumburg Episcopus Aichstadianus in pro-
quincæ suas & Ecclesias religionisque Catholicæ incoluisse, 
in Episcopali suas urbes Collegium extruxisset, & ad proffes-
iones plerisque ex Ingolstadio eocasset, Cfrnckebius quoque, con-
cedente id Sereníssimo Boiorum Duco ALBERTO, &c. Aista-
dium ad recens institutum Collegium regendum, & Præfidis Pro-
feïtorisque in Theologia officium subeundum est acceritus: Vbi etiam
etiam pene per annos sex, quoad Praefidis est functus munere, 1578. Suggerui & Ecclesiastae officio in summo Templo, magno cum Zelo & diligentia praefuit.

Anno vero 1570, cum elapisd mensibus Reuerendus & pietate gravitateque vir praedictissimus, Christianus Kbruper S. Theologicæ Baccalaureus & c. in Suffraganeum Pataviensem eleù tus, Regentia Collegii Georgiani renuntiasset, eodem ex mandato Illustriissimi Ducis subrogatus est Rhodolphus Clenckbius, & simul illi professio Theologica, quam positum vocant, commendantia est: Cui annis insequentibus lectionem Dominicalem de casibus Conscientiae vitro, nullo interueniente stipendio aut emolumento, ipsem adiuinxit.

Et quamquam cum terra marique, tum variis isque plurimis obeundis negotiis immensos pene labores exhausterat, utiam nihil nisi quies & tranquillitas illi spectanda videretur, nec ignoris, quantis fidelibus difficilem, molestis periculo superior in Moscouiam profectum constitisset; nihil tamens territus, in Ecclesiæ Dei & religionis Catholicæ plantationem, propagationem & incolumitatem, alteram profectum & in Moscouiam legationem, ordinante id ina Illustriissimo & Reuerendissimo Cardinale Morone, plenam pericula, & tempore profus incommodo, nondum tranfecta hyeme, obire statuerat. Itaque ad iter omnia iam apparauserat, cum nullo quo fato, aut casu interueniente, inluditum iter est interceptum, magno quidem cum Cienckbi dolore, qui non solum magnam nominis sui celebritatem fidelis positam habebat, sed certissimam etiam felicis rerum omnium succellus spem conceperat.

Anno deinde 1577, cum secunda vice ab Illustriissimo Principio Erico, Duce Brunfuiicensi Catholicæ, in Saxonicam eucaretur, diuudentibus Academicis, invito pene Duce Bauariae, & Episcopo Aichstadiano, fato quodam forte suo, Saxonicum ingreditur iter, & ad Ducem ERICVM Calenbergum properat; Vbi quid profecerit, aut quomodo res eius succeperit, euentus docuit. Certa cum integrum annum & circiter quatuor mensis Ecclesiasten egisset, Ecclefiarn reformare, & religionem propagare omnibus viibus, sed frustra elaborasset; in eleccione denique Archiepiscopi Colonienès, Serenissimi Ducis ERICI G
1578. Legati munere fuisset functus, anno Domini 1578. octauo Iudicium Augusti in festo Divi Sexti Pontificis & Martyris, in arce Calenbergo, animam ei, vnnde acceperat, pie placeaque reddidit: Deus animae defuncti sit propitius.

* Supplere hic nonnulla ex Rotmari Annalibus oportet.


Fuit profecto vir ille magnae lectionis, laboris immensae adeo ut quo plus illi oneris imposuit, eo plus in se recepillet; breuissimi somni & multarum vigilarum. Gratus Academicis, & de Schola nostra bene meritus. Bibliothecam sibi propriis expensis compararat pulcherrimam & refertissimam, qualem apud prinatam perfonam, ne in tota quidem Germania, licet videre: In ea suas habit delicias, voluptatem quaiequit, & quodammodo superbiuit ingenuam.

Eam, cum non male imprudenterque cogitaret, omnes suos succelsum, honores, dignitates, totamque substantiam in clyta Domui Basariciæ & Academia Ingolfadiana fe debere, antequam iter ingredieretur (forte hoc ipsum genio propitio il, li suo distante) viua voce, in pleno Academiae coniilio, Vniueritatit ad pios vufus libere donavit.

Reuerendifimus Episcopus Aichstadianus, ut dolorem, quem ex ipfius morte perciperet, omnibus testatum faceret, & quia animae defuncti bene cuperet esse, curavit illi exequias fiet.
sieri, cum oratione funebri latina, quam Reuerendus Duminus
Petrus Steuartius, S. Theologiae Licentiatuus, & Professor Aichstadianus habuit. Et Ingolstadii itidem est illi cum Oratiove funebri litatum in Collegio Georgiano. Theologi in suo auditorio, college sui charissimi non immemores, dignum defuncto statuerunt monumentum.

* Fundavit Cienkis in Collegio Georgiano duo stipendia, quodlibet ad
quinquaginta florenos. Stipendiarius, quoad eius sieripoteft, et ci-
uis Ingolstadiani filius legitimus; habeat gradum Magisterii, & in-
cliner ad Statum ecclesiasticum. Ius praefentandis fit pene Episco-
pum Eichstettensem, & Senatum ciuicum huiatem, per vices.

Reuerendo & amplissimo viro ac Domino Martino Eiengrein
fubrogatur Sereniss. Principis ALBERTI mandato, in Vi-
cecancellariatu, & Scholae inspexitione, Reuerendus & incom-
parabilis vir, Dominus Albertus Hungerus Sacrae Theologiae Do-
ctor & Professor, Canonicus Aichstadianus & Vicecancellariat-
uus Decimus, in quo pietatemne magis, an eruditionem pul-
cherrimam admirer, sane non intellego. Pari inter se conue-
nisste ratione ac mensura dixeris, in lucem emitiit anno pre-
senti 79. Catholicas preces, ex veterrimis Ecclesiæ Doctotibus
& poetis collectas. Premit adhuc quaestionum admirabilium far-
raginem.

* M. Fridericus Martini Dialectices haetenus Professor, Legum Doctor
hoc anno creatus, lectionem suam dimisit & ab Academia dissestit;
eo felicit ano, ut sibi de conuenienti conditione alibi prounde-
ret. Redid tamen paulo post, & ad annum vist 1597. Iuris pri-
num ciuiles, tum canonici cathedram tenuit. Professorum dialecti-
cam eius loco sucepit M. Hellmarius.

ANNO DOMINI M D LXXIX.

Reet. CCV. Casparvs Francys, S. Theologiae Doctor & Pro-
фессor, Protonotarius, Serenissimi Boiorum Duci
Confiliarius, & Parochus apud Diuum Mauritium.

Reet. CCVI. Ioannes Eiengrein LL. Doctor, & Canonicus Pa-
tuensis, magni illius Martini Eiengreini frater.
ANNALES ACADEMII.

1579. Inscripti 213.


Ioan. Thomas Lefeb.

Henric. Baro a Gumpenberg.

Ioan. Georg. a Seiboltsdorf.

Sigefridus Nunz, Saco.

Ioan. Sebaüt. Rhelinger, Patricii August.

Christophor.

Ioan. Gogolph. Liechtenauer.

Ioan. a Beneckendorf, Marchiacus.

Vespañan. Grangier, Parisiens. Gall.

Renatus

Christophor. a Sterz, Silesius.

Ioannes a Berbisdorf, ex Mifnia.

Georg. a Waltecken, Brunfuiceni.

Vit. Videexc. a Schaumberg, Bauar.

Dominicus de Kema, Leowardien. Fricius.

Ioan. Paul, Veblin, Augustan.

Bernard. Barth, Monacensi.

Ioan. Ludou. a Mindisbouen, Constantiens.

Ioan. de Avintanio, Ratisbonensi.

Casparus,

Philipp. Ludou. Gruebili a Stockaw.


Otto Eifhenreich, S. I. SS. Theol. Licent. & Prof. ac Collegii Albertini Regens.

M. Sebastiani, Hilarius, Dialeet. Prof.

M. Nicolaus Carpentarius Heidelbergen. S. I. Philof.


Ioan. Eisengrein, Can. Paflau.

Inter inscriptos I. Ferdinandus Khuen de Belasi &c. adollecens heroice indolis & Spei optima, Reuerendissimi & Illustribus.
 Ingolstadt. Pars II. 53


II. Christoph. Vdalricus Eisenhainer Monacensis, Cancellarii filius, Mainzburgenis poëta & Wollenzachenfis Praefectus, ac tandem Camerae Aulicæ Præfes.


Tertio Idus Maii Doctoralibus in vtroque iure insigniis aucti & honorati sunt doctissimi & clarissimi viri Fridericus Staphylus, Confillarius Ducalis Monaci, & Ioannes Eifengrein Canonicus Patauensis, nunc temporis Rector, inuictorum Religionis Catholicæ propugnatorum, ille quidem Friderici Staphylis.
1579. filius, hic vero magni illius Martini Eisengreinii frater, promoto-
re clarissimo viro ac Domino Nicolao Euerbardo LL. Doctore & 
Professore.

Die 16. Iunii, cum praecedenti die essent Vesperiati, 
Doctoralia in S. Theologia studio recperunt insignia, Reuer-
rendi & doctissimi viri ac Domini S. Theologiae Licentiati, Bar-
tholomaeus Vischerus, Regens Collegii Georgiani, Caluum confican-
tiae Professor, & Canonicus Ratisbonensis: Ioannes Ertlinus, Ec-
clesiasfes Vorschemi, & Ioannes Baptista Pibelmair Vicarius & 
Suffraganus Ratisbonensis, promotore Reuerendo & amplissi-
mo viro ac Domino Alberto Hungero, Doctore Theologia, & 
Professore, ac Vicecancellario.

Frequens & celebris ille fuit actus, quemadmodum & 
Iurisconsultorum fuerat. Legati interfuere, iuaque praetentia 
illustrarunt, Reuerendi & doctissimi viri, Matthias Oximannus 
vel Saurman Doctor Theologiae Friburgi creatus; Patria Constan-
tienis, nomine Reuerendissimi & Illufrissimi Principis & Epif-
copi Babenpergenis: Wolfgangus Holl, S. Theologiae Doctor, & 
Suffraganus Aichstadianus, loco Reuerendissimi & Illufrissimi 
Principis ibidem: Thomas Gallus D. Theologus, & ad D. Ioannem 
Canonicus Ratisbonae, nomine Reuerendissimi eius Vrbis Epis-
copi. Reuerendi autem Domini Abbatis Caesarienensis loco ade-
grant Religiofi, doctiss. & optimi viri ac Domini, Georgius Fue-
terknecht, Burlarius superior, quem ego honoris, amicitiaeque 
& humanitatis erga me caussa libenter posteritati commendo, 
& M. Leonhardus Lauretus Granarius, vterque Professius ibidem: 
Abbati vero S. Emerani Ratisbonae loco erat Reuerendus & 
doctissimus vir Ioannes Vngenemius D. Theologus, & ibidem ad 
D. Ioannem Canonicus. Suo vero & Ducalis Regiminis Stan-
bingerensis nomine aderat, perquam doctus, prudens, solers, di-
fertissimus, rebusque agendis maxime industrius, & caussarum 
patronus supremus Martinus Semockh, vir ætatis iam grandæ, 
fed quam adhuc leuiter fert & iucunde. Legati denique Vor-
chementes erant viri, eruditione, prudentia, humanitate, om-
sique virtutum genere praefantissimi, Andreas Lechner, vrbis 
Prætor, cum fratre Ioachimo Lechner, & qui nullis sue condi-
tionis, & status hominibus Senatoribusque est secundus, La-


tinis litteris eleganter excultus, & tam in poesi quam in profa
oratione perquam exercitatus, & promptus, Ioannes Koiv, ci
nii & Senator Vorchemius.

In comitatu Straubingenil (stultorum enim plena sunt
omnia, nec folenniora festa conuiuiaque morionibus carent)
erat quidam ludio Leonhardus Callinger, de quo, vt & ille de tam
celebri atque aliquid reportaret, quoddam luti carmen.

* Eodem anno theologici Doctoratus capelliendi licentia data est prater
alios Melchiori Kiefelio, Professori poltea Vienennii, Praeposito ad S.
Stephanum, & Episcopo Neofadieni, ac tandem S. R. E. Cardina-
li; cuiius singularia fata paullum alibi legere est.

Obiit eodem anno 5, die Maii clarissimus & doctissimus
vir ac Dominus Laurentius Stiffanius, LL. Doctor & grææ linguæ
apud Ingolstadienses Professor, qui lucubrationibus, & ver-
sionibus Graecolatiniis toti rei literariz, literatisque est notissimus.

* Scriptit Orationes de laudibus linguæ græca & Isocrates, an. 1564. Con-
uerit e Graeco Gregorium Nyssenum; item Theophylacti Commentari-
um ad Aeta Apostolorum, anum 1567. Eius sepulchrum, quod in æde
D. Virginis visitur, hanc habet inscriptionem: Exuisc Viri Clarissi-
Laurentii Siffani, Brunsfeldii, I. V. Doct. Linguæ Graecæ Professæ, ce-
lebrimi sub hoc saxo reconclita sunt; cuuiæ spirirù Deo vivat. IV.
Maii, anno M. D. LXXIX.

Orta est inter studioos, & plebeios quoddam contentio,
& qui suas volebat partes interponere, pistor quidam forte for-
tuito, ab inicio studiofo est transfixus. Concurrence a ciuibus
ad arma, Studiofo edibus inclusi male a ribaldis tractati futil-
bus, & in quosuis obuios Studiofo, & qui Studiois videbantur
similes faeiitum eft. Fusile aiunt quendam ex ciuibus Ther-
siten, qui campana signum dari ciubus volebat, fcelicet, vt
maetarentur Studiofoi (vera nostrisque visa scribo) quaﬁ egregi-
giam de inermibus paucisque relaturus victoriam. Sanum pro-
fecto Consilium Vulcani, & quod postferitati tradatur, per-
quam dignum. Sed ex vnius imprudentia non debet totus iu-
dicari conuentus, & fallum est illud Vergili: Crimine ab uno —
Disce omnes. Tumultus ille, non fine sanguine alicuim compri-
mendus, cum Subam potatoriam Studioi armata manu occupaf-
fent, & alicuim iam per scalas deturbaffent noctuas, internen-
tu, & prudentia, claris. viri ac Domini Nicolai Euerhardi, de
qua
qua re supra dicitum, & vere nobilis, doctissimi, & prudentiss. 


Succeedit in Regimine defuncto Principi Serenissimus & Optimus Princeps Guilielmus nominis illius quintus, in quo summa maxima virtutum, & paterni animi relucet imago, filius tali parente dignissimus, ætatis sua Anno 31.

Transsit hoc ipso mense Decembri Reuerendissimus, & Illuistrissimus Princeps ac Dominus Martinus Episcopus Aichstadianus, Monacum ad exequis Serenissimi Duci Alberto pada turus, magno, pulchreque cum ornato comitatu, in quo etiam erat Ioannes Jacobus Kuechner Yberlingenfis, (cuius nomen anno 47. in album Vniuerstitatis est relatum) Reuerendissimus eius Cell. vicarius in spiritualibus, Chori S. Wilibaldi Canonicus, & Collegii Episcopalis Aichstadii Praeses & Recto. Recepti idem Ingolstiadi, anno 1559. sub decanatu Reuerendi Patris Ioanni Guillonii, iam tum Vicarius Aichstadianus, in SS. Theologiae
Lauream formatam, conferente eam Reuerendo viro ac Domino Georgio theandro, cum antea de Decimis disputasset publice.


Redit ex Hispania Illustris & generofus D. Georgius Comes a Montfort, eruditione, & omni virtutum genere praüantissimus heros, Imperatoris Augustissimi RHODOLPHI secundi ad potentissimos Reges Hispaniarum & Portugallie Legatus, ab ill. dem Regibus regis muneribus, titulis, honoribusque donatus. Fungitur apud Augustissimum Imperatorem etiamnum Pincernæ officio, quod munus eiam apud MAXIMILIANVM primum, pie memoræ, administravit.

* Mense Februario h. a. Antonius Poffeimius, notum literatis nomen, hac transtit; ac post aliquot dieum moram Pragam diseélit, indeque in Sueciae, pro Summo Pontifice Legatus.

* Cum hoc anno finiuntur Annales Academia Ingolstadiensis Valentinii Rotmarii; qui & ipse anno fequenti 1581. sub versis initium vivere deuevit. Absoluta iam typis Weißenhornianis hocce opere, in edendo Alme Ingolstadiensis Academia Tomo Primo, ad Partem illius sextam, quæ Archipriœcopos & Episçopos complectebatur, profugius erat, cum mori se fentiœns, Ioanni Engerdo Poëticas Profeœlii negotium commissit; vt Tomum illum imprimi isæ æstum, ad finem perdueret. Praetiti Engerdus fideliter, quod agent animam Rotmaro promiserat; atque excedente anno 1584. dictum opus è Typographia Sartoriana in lucem publicam emisit. Optandum fane, vt alterum quoque Tomum, qui reliquarum Facultatum, fariœciæ felicet, Medice & Philosophice, Poëfiores compleci debuerat, æque felici- ter cum literato orbe commünicaret.

ANNO DOMINI M D LXXX.

Rect. CCVII. FERDINANDVS BARO KHVEN a Belafi, in Liechtenberg &c.

Pro.
Rect. CCVIII. Ioannes Dominus in Anstenraedt, Baro in
Falkenburg &c.
Inscripti 223.
Princeps, Alexander, Dux Sluicensis & Copeliensis, Lithuanus,
cum quindecim partim Aulicis, partim famulis.
Nobil, Stanislaus Baro in Rufoscicze, Palatinus Lanciciensis, ex
antiquillima Lascconum familia.
Paulus Baro in Dzialyn, Palat. Cuiau.
Albertus Baro in Ponesham, Palatin. Lanciciensi.
Ioan. Albert. Dichtel, a Tützing, Buar.
Ioan. Melch. Saurzapf a Rorbach, Palat.
Laurent. Paribelli, Ital.
Ioan. Erasm. }  Rhodt, Patrit. Auguft.
Ioan. Frideric. 
Ioan. Vdalric. Liechtenauer.
Christoph.
Conrad. } Peutttinger, Patrit. Auguft.
Claud. Pius. 
Adamus } a Neudeck.
Georg. Sim. 
Albert. Fuggerus, Baro in Kirchberg & Weissenhorn.
Otho Comes a Mansfeld.
Henricus a Wende.
Philipp. ab Adelshausen, Can. Eichstad.
Wolfg. Theodric. Lunus, Buar.
Guilelm. de Schwonga, Sueuus.
Christoph. Köck in Brun & Maurfetten.
Ioan. Rumel. ab Herspruck, Patrit. Norimberg.
Leonard. de Asch, Landishut.
Martin. a Palant, Iuliacenfi.
Nicolaus Savius, Roboretan, Ital.
Andreas Torelli de Villa Vallis telinæ.

Scriptit in eiusdem discellum alterum carmen Ioannes Eisengrein, LL. Doctor, Canonicus Patauensis & tum temporis Schola Recitor &c. quod vna cum meo typis est eulogatum. Princeps eft, vt hoc coronidis loco subiungam, præter eodem extem animis dotibus, & admiranda prudentia valens, vt vere illud Vergilianum de eo poftit dici:

*Ante annos animorum geremus, curamque virilem.*


Quantum ex frequenti, accurataque, vt opinor, matricula Academicæ inspexitione, lecture, reflectioneque obseruare potuit, nisi forte quem locum fessitantius opinione vel praeterierim transfilium, vel imprudentius incogitantiumque inspezerim, nulla omnino Academicæ nostra tempora sufle videoc, quibus plures Poloni, Lithuanique Scholam nostram illuminantur, quam paucis hisce annis proximi. Inter Lithuanos primus (nam

Fuit Lithuanis Princeps, seu Dux magnus (ita enim inscribentur, antequam Lithuania vixit Polonie, & mutata fuerat) nomine Olgerdus, Gediminio parente generis, quem & pace & bellis potestem fuisse, totique Lithuaniae imperasse, cum ex Cognomento Magni Ducis, tum etiam ex eo colligo, quod illi cruenta cum Polonis bella, praëstaque fuerunt, multique captiv Poloni apud eundem detenti. Habebat is complures filios, diris Ethniciorum erroribus, tenebrisque impacatos omnes, velut & ipse Olgerdus, totaque cum eo erat Lithuaniae. Colebant enim eius regionis incolae pro Deo vero varias res, adorabant solem, ignem, stellas, serpentes & quædam alia venerabantur numina idolaque. Cæterum inter fratres, Ol-
Olofirdi filios, vt natu erat pene maximus Lagello, certe fratre Widimiro grandior, ita ceteris quoque ingenio heroico, sapientia, animique fortitudine, praebat facile. Ille cum circa annum 1380. regnum Poloniae vacare, vnamque tantum filiam, nomine Hedwigin ex Ludovico rege Poloniae & Ungarie, & Margaretha Casimiri secundi regis Poloniae filia progenitam (regnum enim Poloniae sepe in muliebre genus, virili deficienti sexu, translatum exeret acquisuis dominos) totius regni hæredem esse reliquit intelligeret, neque ubi rem ipsi, alteriori quodam & prope diuino Spiritu intus excitante, deelle, neque tam oportunam tam opulent um regni acquirendi occasionem praetermittere voluit. Erat autem Polonia iam ante ad Christianam religionem conversa. Missis itaque per fratres suos, tanquam legatos, regii muneribus, facile apud Hedwigin Virginem, iam in reginam Poloniae varcum, apud Matrem Margaretam Ungarie reginam, & reliquis regni Polonici proceres, lagello obtinuit, vt a filia in maritum, a matre in generum, a statibus denique regni in regem & dominum acceptaretur: tum quia Christianæ fidei ac religionis no men erat daturus, captivos restitutus libertati, & Ducatum Lithuanie regno Poloniae in perpetuum vnitur, & vt vocant, incorporaturus: tum etiam, quod status Polonici pene continuis exteriorum nationum incursionibus misere vexati pacatus & quietius sibi policebantur regnum.

Multis ille Lagello, cui in Baptismo Vladislai nomen est impoitum, praecellere geelis & nobilissimis affinitatibus apud suos Lithuanos ac Polonos, tum etiam apud exteram nationem claruit. Postquam enim regina, regnoque Polonico potitus esse feliciter, & vna cum fratribus fisco Baptismatis fonte absolutus, reuerus est in patriam, gentilismum, omnemque Idolotriam sustuliit & exstitravit, templum Idolorum destruxit, nova exerexit, & Vilna, quam est Lithuanie Metropolis, Cathedralam constuit Ecclesiæ, veramque fidem ac religionem in totam Lithuaniam induxit, multis viris religiosis, multisque Episcopis ad eam rem cooperantibus. Inde rebus omnibus bene constitutis, fratre Boleslaw Lithuanien præficit, ipse in Poloniam cum coniuge reuerititur. In Polonia Craccoviensem

Aca-
Academiam, multis quidem ante annis in urbe Casimiria a
Casimiro secundo tentatam inchoatamque, sed non absolutam
perfectamque, quasi de nono erexit, acceretis ex Academia
Praegni Magistris & Doctoriub, qui in recens instituta Schola
profiteruntur. Graue cum Teutonicis fratibus bellum gefit,
tandem senio laboribusque confectus, anno 1437, moritur: re-
liquit post se duos filios, Vladislavm, qui parenti in regno
Polonicæ succedens, eodem Vngarum coniunxit: & Casimirvm
secundo genitum, qui Dux magnus Lithuanie constituitur, &
paulo post, occiso in prælio fratre a Turcis, regnum quoque
Polonicæ adeptus est. Ab hoc ipso Casimiro tertio, rege Po-
loniae, descendent reliqui omnes reges Poloniae, &que se
Sigismundvm Avgstum, Sigismundii filium, nepotem Casimiri,
& Iagelloni pronepote

Nunc ad Vlodimirum deuenio; ei mortuo parente Olgierdo,
in divisione paternarum ditionum Ducatus Kywienis,
Slucenis & Copelienis, contigit. Bellis Princeps ille perquam
inclitus filium vnum genuit Oltechkinem, qui in Baptismo no-
men Alexandri accepit, græcumque Ecclesiam sese addixit. Hinc
græcam professisse apud Lithuanos religionem arbitror, quo in
hunc visque diem perduerat. Huic in Ducatu Sluceni & Co-
pelieni filius Michael succedit, qui Simeonem, vnicum genuit
filium. Ex hoc natus est Principis nostri pronus Simon Dux
Slucenis, ditissimus Princeps & bellicosissimus, qui vixidum an-
num statis suæ decimum octanum egresitus, Tartarorum, ac Tur-
carum duodecim millia prælio superavit, profuguitque felici-
ter. Emigravit ex hominum commercio vnico filio Georgio,
filiaque post se reliquis. Georgivs Dux Slucenis, non minus
ipso parente armis, manuque inclitus, Alexandri Principis
auus, Tartarorum 24000 vno profuguit prælio, genuitque Si-
meonem secundum, qui fine prole decepit, & Georgivm, ex
quò Georgivs, Simeon & Alexander Princeps nofiter sunt
geniti.

Habet profecto Sereniss. Princeps Alexander, in quo,
fi vellet, inre suo non mediocrum posset efferrì, ac præcipue
quidem ratione suæ originis, paternæque familæ, quod a tan-
tis heroibus patrium suæ stirpis ortum trahebat. Et Iagelloni qui-
dem
dem, quia vel in vna ea re euadit simillimus, quod quemadmodum ille adhuc iuuenis ad veri Dei aitionem peruenit, religionem Christianam & Catholicam est amplexus, divinum demique cultum, gentilium confringendis, Deo vero, Christo filio, eiuque matri D. Maris semper Virgini nouis construen
dis templis plantavit, promouit & amplificavit, ita pariter hic noxter Princeps ALEXANDER, abjuratis quibus cuanse fchismat
sis, erroribusque ad verum Christi ouile, & Ecclefsiam Catho
ciam totus transferit, nunquam intermorituram meretur gloriam. Parentem vero multis anteuertit parasangis, quod licet omnium rerum copia & immensis affluebat diuitiis, occasionem tamen, vt opinor, ad Ecclefsi CatholicÆ diuertendi tam amplem, tamque oportunam & plane magnificam nunquam habuerit, quan
tam lingulari Dei beneficio contigilie filio coram aspicimus. Atque id ipsum quanquam non fine propitio Dei pre potentis num
mine euenisse fatemur, Serenissimus tamen Boiorum Dux GVILIEMVS felici suo aupicio primas maximasse in eo negotio partes egit, sufliniuit, & rem promouit. Nam cum menle Aug
gusto, hoc ipso go. anno Serenis, noxter Princeps GVILIEMVS, viua pietatis, cæterarumque paternarum virtutum imago & ex
emplar, non obscuræ ex quibusdam fidei probatae viris intelle
xiflet, & re ipsa coram experiretur, quam bene Principis ALE
XANDRI animus in Religione Catholica innotatus, non nisi vi
teriori progresu, calcarius & confirmatione indigeret, tum propter cætera negotia, tum etiam hanc ob rem, vt eventus docuit, Reuerendifs. & ampliss. Episcopum Aichftadianum MAR
TINVM a Schaumberg, senio canisque, pietate & grauitate vene
randum Principem, ad se Ingolstadium amice ac beneigne in
nitus, vbi tum Princeps GVILIEMVS, non venationis tantum caufa (quanquam & illam non tam oblectatio, quam necelhitas, quam amor in suo Principis eflagitabat) sed etiam, (qua po
tissima illi commorandi caufa fuit) Academis & ciulis Reipub.
in primo fui regiminis ingressu confruendæ gratia, herebat, & qua singulari eff pietate, & in religionem Catholicam Zelo flag
rat ardentissimo, omnem dedit operam, vt Serenis, Princeps ALEXANDER a schismate per eundem Reuerendifs. Episcopum absoluereetur, Ecclefsiæque reftitueretur. Neque difficile fane
erat.
erat, iam ad iter acceperat persuadere. Itaque Princps non
fater Sereniss. Gvilelvmvs ab vtraque parte, quod volebat, 
sine labore impetrauit, resque omnino cessit felicitas. Neque 
certe apud me dubium hic est amplius, quin Princps ALEXAN
der, cum Diis felicibus ad paternos lares aliquando redierit in 
columnis, grandiorque estas ei accesserit, Iagellonis vestigia fit infesturus, 
& quemadmodum ille gentilissimum extirpavit in Lithu
niana, sic ipsiemet quicquid vel temporum diurnitate, iniariae, vel 
incuria pastorum, hominumque malitia in ipsius ditiones aut 
hæresis (late enim illud virus & quam facillum serpit) aut 
schismati irrepsit, omnem moturus fit lapidem, vt illud ipsum 
Paulatim aoleat, tollatue, eradicet, profigetque penitus. 
Nec defunt profecto iam nunc ad eam rem non infalicia au
spicia, initiaque.

Atque hac omnia ad sanguinis paternique generis glo
rium, maioribus cum Principe ALEXANDRO communem perti
nent. Quod si ad generis nobilitatem, affinitates quoque fa
ciunt, non video, quid in hac felicitatis parte Princps ALE
XANDER vel a Deo Opt. Max. omnium bonorum primo & mu
nificat datore, vel a fortuna possit requiris magnifici
tius. Pa
terna stirpis origo pene est regia, in qua & Poloniae & Vin
gariae & Bohemiae recensentur reges. Affines & ipius reges, 
Imperatores, Duces, & Archiduces exsitterunt. CASIMIRIR
tii, Iagellonis filii, coniunx erat ELISABETHA Archiducissa Au
striæ, ALBERTI Romanorum Imperatoris filia, LADISLAVI Vin
garorum regis soror, SIGISMUNDI Imperatoris ex filia neptis, mul
torum & filiorum, qui pene omnes, præter FRIDERICVM Ca
rdinalem, successuus temporibus regno Poloniae sint potiti, & 
filiarum pares, SIGISMUNDI AVGSTI, vltimi ex Iagellonis linea 
apud Polonos, regis auia. Atque hac illi familiae cum Austri
cæ domo est conjunctio: quanquam & SIGISMUNDVS AVGSTVS 
FERDINANDI primi Imperatoris filiam matrimonio fibi copulatam 
habuit. Cum Bauaria vero domo eadem est permixta fami
lia; cum Brandenburgensi, Lignicensi & Stettinensi. Cum enim 
rex CASIMIRVS tertius complures genuisset filias, natu maxima 
HEDWIGIS GEORGIO Ducæ Bauariæ, cognomento DIUTIS, LVDO 
VICI DIUTIS & SCHOLÆ Ingolstadianæ Fundatoris filio, nupfit. SO
PHIA

Verum non tam maiorum insignis, parentumque gloria innitendum, quam propruis nos opertet virtutibus excellere. Et quisquam de ALEXANDRO Duce, tantæ indolis Principe dubitaret, qui pulcherrimum omnium virtutum posuit fundamentum? Omnia pene mihi, habere videtur, qui e tenebris in lucem allertus, veram religionem, & doctrinam Catholicam amplexus est, quam tanquam individuus comes & perpetua pedissequa, omnium virtutum parense & honestatis fons vberimus, sequitur pietas. Ea minime nos transferunt rapit finit, ducit viam veritatis, virtutis & honestatis, morumque est magistra longe doctissima. Hac inquam Princeps ALEXANDER stipatus, communitusque, maxima quæque venturis temporibus præstabit. Cui tanquam adinica quædam & instrumenta accedunt, tam corporis, quam fortunæ bona pulcherrima, quæ sive adeo non invidere illi Superi, ut parens ipsius merito Diutis cognomento potuisse appellari. Habet Sereniss. eius Cellitudo in suo committatu egregios quoddam viros, praecipue vero Ioannem Dziewiezkiem, ex nobili & equestri familia natum, praefectum aulae, morumque magistrum, & M. Nicolaum Romanum, Preceptorem in honefis literis, viros Catholicos, piissimosque, quorum consilii ·i paruerit, ut paret maxime, opinionem & spem de se conceptam minime fallet. DEVS Opt. Max. pater Meriti, cordiarum, tantum Principem, tam bene natum, educatumque, tam pie institutum, clementer protegat, & in Ecclesiae religionisque Catholicæ & subditorum eiusdem incolumitatem, quam
A. 1580. diutissime sernet incolumem, & in omne bonum opus adu-geat.

* Sed neque geminos huius anni Illustres ac magnificos Rectores præterire nobis licet, Ferdinandum Khuenum & Ioanm Anfleradium; quippe qui inde ab anno 1578, quo inscripti sunt, ita fere probarunt Academiam, vt concordibus Patrum suffragis, & laeto Scholaram aplaudu Rectores Vnieritatis fuerint electi.

Erat Khuenum adolescens heroice omnino indolis & spei optime. Parentes eis et illustris & generolus Dominus Iacobus Khuem Baro &c. eques auratus, Salisburgenlis Archipiscopatus Camerarius hereditarius, summus Capitaneus & pretector in Mildorf & Mitterfil &c. habet matrimonio sibi coniunctam Elisabetham, ex illustri Baronom a Thaunhaufen familia natam, quæ vnicum hunc ex Iacobo Khuem Barone &c. superstitem habet filium; de familia Thaunhaufen vide supra (1443.) Claruit Khuenum familia iam multis annis in FERDINANDI primi Imperatoris, & adhuc claret in eiusdem nepotum aula, & si celebritatis haberet parum, vt plurimum semper haberit, sit vno Archipiscopo Salisburgenli, Ioanne Iacobou Khuem, nostri Magnifici Domini Rectoris FERDINANDI parentis fratrem claruillet, de quo totaque familia dicere plura, nisi res ipsa per se loqueretur.


I. Dominus Otho Comes a Mansfeld, cuius maiores domis forisque, pacis bellique studiis, tamque Ecclesiasticis, quam politicas dignitatis clarese. Iple vero Comes Otho non minorem rerum maximarum spem de se exhibet, pulcherrimis multarum virtutum ornamentis commendabilis, magni animi heros, & tam eruditione, humanitateque, quam nobilitate & generis
ris splendore excellens. Praeceptore vtitur M. Laurentio Finch-
tusio Lipfenii, viro humanissimo, doctissimoque.

II. Joachimus Denichius Bruxellenfis, poltea I. V. Doctor & Professlor,
de quo alias his in Annalibus cum laude fiet mentio. III. Stephanus
Nebelmaier Monacensis, Parochus posthac Straubinganus, ac denique Suf-
fraganeus Ratisbonensis. IV. Melchior Hartli Allingenfis, qui ingref-
sus Societatem Jesu, praeipue in eadem munia obiit, ut Rectoris
atque etiam Provincialis. V. Georgius Stoebus Braunsbergenfis Pru-
tenus, SS. Theologiae Baccalaureus, anno 1585. creatus Epifcopus La-
antinus.

Ex natione polonica praeter eos, qui ad aulam Ducis Sluagenfis
pertinent, utra duodeno vnico hoc anno ad Vnuerfitatem noftram
accelerare; ut adeo vna cum illis, qui ex prioribus annis apud nos
restituerunt, ad quadranginta cum primi, tum inferioris ordinis nobiles
Poloni in Athenae boico numerati fuerint.

Sereniffimus Dux nofter Gvilelmvs, quem mense Augufto hujus
anni Ingolstadium diuertiffe paulo ante memorauit, cauflam, quam sub
initium eunquam anni feripto propofuerat Vnuerfitati, nunc coram in
arce agiati voluit, vocatis in eum finem Alberto Hungero Procancel-
lario, Othoni Efpenreichio Decano theologicae Facultatis, & Cafparo
Lago Iurium Doctor & Professor. De Vfuris, feu Censibus, ut vo-
cant, Carolinus erat quæftio; probarine illorum vfu, an damnari de-
beret. Cum vero Doctorum Ingolstadium ea super re fententiæ
concordes hand effent, atque ipse Dux Gvilelmvs, qua erat pieta-
te, in rigidiorem potius partem inclinarer, Romam delata est caufa
ad Pontificem; qui animorum tranquillitati confulturus, peculiarem
in curia fua congrefylum inftituui, atque ad eundem, Gregorium quo-
que de Valentin Ingolftadio euocari iuuit. Ventilata est quæftio in ve-
ramque partem magna contentionem. Pronuntiatum est denique iuxta
Gregorium de Valentin; fculicet permitti posse Census Carolinos abfque
piaculo, ii certi explicatus, conditionesque adiungantur. Reddict Va-
lenitia frequenti anno Ingolftadium.

ANNO DOMINI M D LXXXI.

Rect. CCIX. Bartholomaevs Scholl, Parochus ad D. Virg. &c,
Rect. CCX. Stanislaus Bartho a Rvsoeczie in Borislawice,
Dambroua, Cazimierz, Polonus.
Inscripti 215.
A.

Nobil.

Arnolph. a Belfeld, Can. Spirenf.
Ioan. Casp. a Neunekh, Sueus.
Parauincinus Mazorus, Vulturienfes.
Fabricius Lauizarius, Wunibald. Miller de Zweyraden.
Venturas Fucius, Tiurnas.
David Welfer, Patrit. Auguft.
Ladislaus, Barones a Terringen, fratres.
Iacobus, Balthasar a Gleinitz.
Ioan. Christoph. a Weferfetten, Can. Eichfadt, & Eluacenf.
Philippus, Ioan. Hector, a Freyberg.
Ioan. Volkerus...
Bartholom. Schrenk a Nozingen.
Stanislaus, Erafimus, Herborth, Baro a Fulsthain &c. (Fulzin)
Ioan. Christoph. a Rendorf.
Ladislaus, Stenko Adelbert, Popel a Lobkowitz, fratres.
Wenceslaus, Christoph. Baro Naruszewicz.
Petrus Lyppensky a Tein.

Neu. Prof. Robertus Turnerus, Anglus, Phil. & Theol. Doctòr,
ac Professor Rhetor. & Moral.
M. Georg. Phederus, S. I. Prof. Mathæf.

* Præ reliquis ad hunc iterum annum memorandi veniunt duo magnifici
Vniueritatis Rectores; ac primo quidem loco Bartholomeus Schollius
cuius vitam ac laudes Engerdus Acad. Ingolf. Parte VII. pag. 170. & seqq. prolixe descript ; eaque narratione operi suo colophonem
imponit.

Anno jubilæo 1550. in die S. Magni, 8. Idus Sept. qui
tum incidit in Feriam quintam, Ingresitus est in hanc mortalitás
vitæ lucem Bartholomeus Scholl, ex Parentibus Guilielmo Schollio
&
& Anna Forsterina, legiteme honesteque natus, ortu Hohenwart-
tenfis Bauarieus; Est autem Hochowartum locus Bauarie cele-
bris, qui ab Auentino in Annalibus Boiorum lib. 2. Alta Specu-
& Summontorium vocatur; olim Arx munitissima, vnde quam la-
tissime quoquovertum prospectus patet, ac prīncipibus suis plu-
rimum nobilitāta; Hinc enim oriunda est Diui Conradi Pontific-
cis Constantienfis Mater. Nunc vero est oppidum, quod Bar-
rio amne ad decimum ab Ingolitadio lapidem alluitur, & Cen-
bium fæminarum, quod Orsulphus Tetrarcha Boiorum locupletif-
simus, & Wildruda filii Rapotonis & Hemne (tēste eodem Auen-
tino lib. 5. & 7.) sacratis condidere Virginibus, & in hunc vi-
quē diem Diuorum offibus sacratissimum, a frequenti populo sup-
plicandi gratia crebro viisitatur. Equidem in ea fum opinione,
locum natalem in multis aliquod singulare pietatis atque virtu-
tis indicium praelucere.

Schollius ergo nofier, puer admodum, indole bona pra-
ditus, a Patrō suo, viro clarissimo, D. Hieronymo Scholtip Theo-
logo, liberaliter educabatur, & prima literarum rudimenta fau-
tē iaciebat Schwatzii, in Comitatu Tyrolienī, loco propter 
res metallicas, argentum, æs, nobiles lapides, ac potissimum 
Magnetem & Malachitem, qui ex montibus ibi copiose efflo-
diuntur, in Germania notissimo. Sæpissime profecto me ex D. 
Scholliio, cuius honestissimo conuictu vltra biennium, & literata 
familiaritate vtra decennium libenter vērus hum, audire me-
mini, se mente gratissima, quod ad optimarum literarum stu-
dia animum adiecerit, & quicquid in iis profecerit, Patrō 
suo debere. Fuit autem Hieronymus illius Patrōus, vir sacra li-
beralique doctrina excultus, Sacerdos optimus, & Concipono-
tor diertissimus, qui cum primo ad D. Mauritium Augusta 
Vindeliorum Canonicus, ac deinde in Kauffpeurn Imperiali 
ciuitate Ecclesiaepest multis nominibus effet celebratus; illinc a 
D. Ferdinando, Romanorum Imperatore pientissimo, Schwa-
tziu vocabatur, ibique Parochi atque Conciponatoris officium 
summa cum laude, auditorumque fructu vigilantem administravit, 
& stipendio & muneribus ex Aula Caesareæ Maiestatis dignissi-
me honoratus.


Ne vero studii humanioribus aliquanto longius occuparetur, anno 1570. Ingolstadium ad celeberrimum optimarum artium domicilium venit, inscriptus in Academiam Ma-

vio Chiaensi, literaturae Graecae Professore, viro optimo atque
doctissimo, cui & ego duobus poeto memibus, cum Pallaviac huc
me contuleram, 5. Cal. Octob, nomen meum dedi. Hic vi-
tra biennium nos ambo, Philosophiae curriculo faciliter absolu-
to, vna cum aliis duodecim Candidatis, pridie Nonar. Octobr.,
anno 1572, liberalium artium Magistri, ac Philosophiae Doctores
publice solenniterque fuimus inaugurati; quemadmodum & ante
fut initiio eiusdem anni, Philosophiae, & post anno 1579,
Theol. Baccalaurei vna lumus creati. Porro Monacum Schol-
lion reverlo Magnificus D. Hantius filios suos eoldem, quos
supra nominavi, in fide & disciplinam rursus commisit,
quos cum per alios integros annos (duos) non minus fideler
atque antea ingenuis artibus innotellet, anno 1574, mente fax-
tili, ad nostras Athenas rediit, & facris se totum literis con-
secravit: anno enim sequenti jubilaeo Sacerdos Eyftadii rite or-
dinatus, fera secunda Palchatis in æde D. Mauritii factorum
Primitias celebrait.

Postquam vero Scholius nostrer per integrum sere annum
diligenti Cooperatoris officio ad S. Mauritium perfunctus effet,
eodem adhuc anno jubilaeo ad Parochiam in Hospitali, ob egregi-
gias suas virtutes & doctrinam, facile et promotus: Quam
spartam ille tam laudabiliter exornavit, vt anno 1578. 11. Calend.
Iun. ad augustissimam Christianæ Virginis ædem Parochus & Ec-
clesiastes Academicus legitime confrmaretur; vir præter æta-
tem maturus & gravii, magnæ prudentiæ, humanitatis, & in
dicendo facundia, & in concionando eruditionis.

 Verum enimuero, vt publicum aliquod eruditionis spe-
cimen Parochus nostra edaret, anno 1579. 3. Non. Iunii difficil-
limas de Sacrosanctæ Mille sacrificio Theles iple vna cum Re-
erendis atque doctissimis viris, D. Ioanne Dietmaro, Monaste-
rii Fürstenfeldentis, ordinis Cisterciensis Professo, iam SS. Theo-
logiæ Licentiato; Et D Sebastiano Pollingero ad splendidas expe-
 dctato conditiones, erudite propugnauit, & simul cum ilidem
Theologiae Baccalaureus Formatus factus est.

Prioide, cum Senatus Academicus singularem morum &
judicii grauitatem in hoc viro vberiam cognosceret; Anno
1580.

Favit ille calum atque terras tuens & regens Deus, vt Bartholomeus Schollius nofiter (qui iam a S. D. N. Gregorio Papa XIII. confirmatus est Episcopus Dariensis, & Suffraganeus Frisingensis, quamprimum rite confecrandus) tantæ dignitati tantoque muneri laudastihi praebet, vitam longissimam eamque salua & nullis affliciis moribus ducat, & denique vita fruatur tempiterna; quam, vt vna cum S. Calitibus idem Deus Opt. Max. & mihi, & omnibus Catholicæ Romanæque Ecclesiae membris fidelibus clementissime donet, omni animi subiectione ac veneratione, ad extremum vique vitæ spiritum precari non defitam: Summae Dei Trini & Vnius Maiestati ut laus, honor, gloria & gratiarum actio in secula seculorum, Amen. Fiat, fiat.

* His verbis concludit Engerus Tomam I. Acad. Ingolst, quem hoc ipso anno 1581. in lucem edidit. Superfuit tamen nonnulla ex eius libro, vt de Andrea Fabricio Franciscano, quæ paulo post; & de Alberto Hungero, ac Gregorio de Valenlia, quæ suo tempore referemus; prout licet rerum ordo potulabit.

* Rectore hyemalis Illustri ac Magnificus D. Stanislaus Baro in Rusoexieze &c. cum ante finitum Reectoratus semestre, fuorum voluntate in Italian abire iubetur, Magistratum academicum in pleno Patrum Senatu depositi; Casparo autem Franco Prorectori onus regendae Academiam iunetum eff ad ordinarium vique electionis tempus.

* Ex incriptis memoriam nostram præcipue meretur I. Ioannes Christophorus a Westerfetten Canonicus Eichstadianus & Eluacenfis, ac fummus poetae viruifque huius Ecclesiae Praefatus; & tandem no-
INGOLSTAD. PARS II.

no 1612. Episcopus Eichstettensis. Plura de codem ad annum 1637. 
quo vita functus est. II. Ioannes Benedìtus Abbas Benedictoburanus,
qui cum ab omnibus totius Bavariae Abbatibus Ordinis Benedicti
eleitus suillet, vt omnium nomine aegeret cum Serenitis. Duce eius-
que Conflariatis in negotio Seminarii, pro Religiosis iunioribus ad
studia mittendis, Ingolstadii erigendi, hoc anno ad Academiam nostram
inuifile, eique suum nomen honoris caufia dedisse videtur. Vid.
Annal. Acad. P. IV. Num. LV. pag. 356. III. M. Leonardus Zin-
decker, poftea Iurium Docto & Profeflor, Affeflor Spirenis Came-
rae, ac tandem Cancellarius Landishutanus, IV. M. Ca/par. Tor-
rentinus Mindelthalimenfis Sueus, primum Antonii Welferi Præ-
ceptore, ac eius itinerum per Galliam ac Italiam focius & moderat-
ior; dein I. V. Docto & deignatus SS. Canonum Profeflor Ingol-
fadii; poft Theologiae Licentiatus & Ecclefae Frifingenfis Cano-
nicus; demum anno 188. Iesuita, & Serenitis. Bavariae Ducu Gvi-
lilemo a fuis confifionibus. V. Hieronymus Auerbachius, I. V.
Docto, Conflariatis Ducalis aulicus, & Frifingenfis Cancellarius.
VI. Ioannes Hackerus Egingenfis, poftea SS. Theologiae Docto &
Profeflor Friburgi.

* VII. Gotfridus Fabricius Ord. S. Franc. Alumnus, de quo die 21. Iun-
nii h. a. venerunt ad Academiam literæ Serenitis. Ducis Gviilemi,
vt publice theologicas haberet lefiones. Iuuat virum hunc fingu-
Iarem ex Eengerdo, pag. 166. b. penitus nofle.

Quanquam fane plurima de hoc viro omni laude cumula-
to prolique dici poiffit; ne tamen etiamnum hac vita commo-
rantem nimis, qua in os laudare videar, breuiter laeto laborio- 
um illius vitae curriculum hic percenfebo.

Gotfridus Fabricius Leodii Eburonum, Nobili populofoque
Germaniae vrbe, cum aliis laudibus multis illufrtri, tum veroiam
etiam Rm. Smique Praeulis ERNESTI, Comitis Palatini Rhini,
& vtriusque Bavariae Ducis praenientia ac dominatione percelebri,
honesto loco inter fuis, in mente Octobr. anno 1520. natus fuit.
Puer admodum, cum vix annos sex natus effet, auunculorum
maioris ac minoris, quorum vterque nominabatur Gotfridus Fab-
ricius, & Leodii amplo S. Pauli Canonicatu ftruebantur, viri
praexlra eruditione atque doctrina ornati, studio & diligenti-
literas discrea cepit: Auunculus enim maior illum adoptavit
( quemadmodum etiam Summus Pontifex, PIVS Secundus, antea
Aeneas Siluius Picohominus Serenitis vocatus, PAVLVM Secundum,
EVGENII Quartii ex fiorore nepotem) ac Fabricius cognomen im-
K

po-
1581. posuit illi, qui Matius a Patre aloqui vocaretur. Neque vero vel id ætatis, propter summam ingenii docilitatem, immaturum cenlebat, qui & primis litterarum rudimentis & paulatim politioribus disciplinis animum exerceret. Celeriter vero omnibus artibus, quibus puerilis ætas imbuì soleat, ita profectit, apud instituti Hieronymiani Societatem, quæ ea tempestate percelebris erat, vt æquales suos omnes doctrinae laude longe praestaret; ex his autem generoßissimum quemque imitandi cupiditate incenderet. Ineunte ætate, cum in Patria Latinis & Graecis litteris effecit exercitus, Louanium ad celeberrimum optimarum disciplinarum domicilium, benignitate Auunciæ maiorís vel potius Parentis mitibus est, vbi cum earum rerum cognoscendarum magnó studió teneretur, quæ a Philosophis tractantur, breui temporis spatium tantum in illis studiis profectit, vt adolefcentis nonum egredientis decimum septimum ætatis annum Philosophiae Magister, magna cum admiratione Præceptorum, crearetur.

Vitus est Præceptoribus longe clarissimus, atque eruditissimus, trilinguis Collegii Basiliacian Professóribus celeberrimis; in lingua Latina Conradus Coclenius, qui Scholia in Officia Ciceronis, & alia in lucem edidit; in Graeca Rutgero Retsio; in Hebræa Andrea Baleno; in Oratoris literis Hadriano Barlando, plurimis scriptis celeberrimo; in Philosophia florentibus Amplissimis Episcopis, doctissimisque viris, Franciscus Sonnio, Cornelius Iansensio, & Judoco Rauenstein a Tito.

Ne vero talium rerum studium eum longius a severeordinibus disciplinis abducere, lus ciüile dictandum fübi profopusit, & paucis annis in eo studio consumptis, virumque lúris insignia facile est promeritus. Atqui vitus est Præceptoribus præter alios Gabriele Madæo, viro eloquentissimo, Ioanne Hajo & Dominico Teneramundano, celebribus lúris interpretibus.

Neque vero hoc non in magna illius laude ponendum exístimò, quod Louaniì non linguas modó ac Philosophiam, verum etiam lus publice docuerit, & nihilominus interea, cum ingenio acri & vehementi præditus esset, in quamcunque partem se dedisset, atque omnium disciplinarum & linguarum capaci, príuato studio mirificam in sacrís litteris fecerit progressiònem.
Anno igitur 1545. cum ingenti Christianæ pietatis amore flagraret, Louanii in Diui Francisci familiam voluit adoptari, sacraque Theologia tanto studio tantisque ingenii viribus incumbuit, vt ab eo tempore visque ad annum 1566. & Mechlinii & Louanii sacras literas eximias cum laude sit professus.

Id temporis Louanii ad summum decus feliciter euefta erant studia literarum sacrarum, fundato iam insigni illo Pontificio ad sacra percolenda studia Collegio a Pont. Max. Hadriano Sexto, Imperatoris Caroli Quinti Præceptore exquisitissimo; vnde tamquam ex equo Troiano prodiere Ioannes Tiedo a Turnhout, Iacobus Latomus & Ranerus Tapperus ab Enchilia, cancellarius; a quisbus insigniter excultus est Ioannes Hasselius, qui diem clausit extremum in Concilio Tridentino, & Iudocus Tiletanus: Quibus operam studiosissimi discipuli nauasit Gottfridus noftrus: Adiunctus nihilosceius Episcopis Gandamsi; Cornello Iannfienio, Ruremundensi, Guilielmo Lindano, & Augustino Hunaeo. Quorum omnium Theologiae Doctorum longe clarissima extant librorum monumenta.

Cum vero anno Domini 1566. tumultus maximis turbinibus ac fluctibus Reipub. in Belgio cepificant moueri, & Religionibus consecrati homines atque Theologi vix visque periculo effent-vacui; Pater Gottfridus, tam difficili rerum tempestat ecedens, non solum Complutentem, fed & alias Hispanias, & in reditu Gallias Academias sedulo perfluauit.

In quot autem & quanta pericula ad hoc visque tempus Senex incidentem, memorandum hoc temporis nihil est. Aestimare vero licebit ex tot insignis discipulis & fratris, qui pro Religione Catholica fortissime constantissimeque mortem oppeterunt. Vt nihil dicatur de tot librorum omnis generis increddibili iactura.

His ergo periculorum turbinibus huc illuc exagitatus, Hispaniam, Galliam, Germaniam, Italiam est emensus, & bis inuisit Vtbe Romam. A Ministro denique generali Oenipontum ad Serenissimum Archiducem Aufoz, Ferdinandum mil- fus, illinc praecipua fratris sui germani, Andrea Fabricii, Doctoris Theologii, opera & inquisitione Monacum a Serenissimo Boiorum Duce, Guilielmo, benigne est vocatus, vt in hac alma.
Ingolstadiensi Academia sacras publice doceret literas, vbi iam SS. Apostolorum Acta docte fractuofoque dilucidat.

Sed prob dolor, quemadmodum omnia in hoc exiguovitate curriculo sunt fluxa & caduca, Gotfridus nostro fapiius desiderata optataque charissimi fratriis Andree confuetudine atque familiaritate diu frui non potuit: Huius enim ipsius anni proximo vere vitam cum morte pie tranquilleque commutavit Andreas ille Fabricius, Doctore Theologus, & vir omni pietate, virtute doctrinaque excellentissimus, cuius manibus bene feliciterque precamur: Is, cum a Gotfrido nostro aliisque Preceptoriibus eruditissimis & Philosophiam & Theologiam accurate diciplaret, ac Religionis ergo Vrbem inuigere apud animum propofuisse, ab Illufriflimo Principi, Augustano Cardinale Orthone, benigniflimo literarum Patrono, Cardinali Alexandrino; ab Alexandrino, Summo Pontifici Pio Quinto; a Summo Pontifice, Catholico Boiorum Ducis, ALBERTO diligentiiflimo commendatus; ab ALBERTO denique ERNESTI filii moderarum conflitutus, Sereniffimae Celiitudinis eius & Consiliarium, & per lexennium Romae Oratorem fideliflimo adextrerrimeque peregit.

Quam mirifica vero eruditione Andreas fuerit praeditus, & quam præclare de Catholica Ecclesiae promereri temper fluerit; tum ex multis insignibus ipsius laboribus, tum vel maxime ex doctiflimis eius libris perpictue licet videre; Collegit enim Harmoniam Confessionis Augustane, adiecit CAROLI V. Cataris potentiflimorumque Principum & doctiflimorum hominum de ea iudiciis, eamque Colonie, anno 1573. typis euulgat; item anno 1569. lephte, Tragediam novam ex sacra Iudicum Historia defumptam; item Antuerpia anno Domini 1572. Quaftiones & Annotationes in Catechifnum Romanum ex decreto Concilii Tridentini editum: Quin etiam, cum lecto affixus extreme decumberet, ac pene iam desperata valetudine affligetur; nihilominus elegantès verificulos meditatatur, & pulcherrimam Tragediam, cui Titulus est Roboam Rebellans, confcribat, quam Deo volente breui, vt fpero, in lucem editam legamus.

Atqui Sereniffimus Bauariae Dux ALBERTVS, praeclara sempiternaque memoria digniflimus, non tantum magnis honoribus Andreae illum liberaliter affecit; sed & ampliffima Ecclefiæ
INGOLSTAD. PARS II. 77

Collegiatiæ Præpositura apud veterem Oetingam (vbi vetustissimum, sanctissimum atque miraculius innumerabilibus longe clarissimum beatæ Marïæ Virginis Sacellum sacris peregrinationibus frequentissime inuituit) munifice donuit.

Hæc strictim de Gottfrido nostro percurrere volui, qui annis & meritis in Catholicam Religionem, Rempublicam literariam, & familyam S. Francisci grauissimus, non tolum per totum vitæ spatium maximis perfunctus est laboribus, vt, qui & Leodii & aliis in locis, Latine, Gallice, Belgiceque fuerit concionatus; verum etiam peregrinando, legendo, docendo, scribendoque plurimos suffiniti labores, & adhuc in seneátute ingrauelcenti non cessat sustinerer: Deus remunerator omnium bonorum largissimus, optimo Gottfrido, post hanc vitam mortalem, immortalem futurae vitae coronam mifericorditer largiri dignetur, Amen.


* In Parochia academica Bartholomæo Schollio substitutus est Sebastianus Pollingerus.

---

ANNO DOMINI M D LXXXII. 1582.

Rect. CCXI. Casparvs Francvs, SS. Theol. Doct. &c. III.
Rect. CCXII. Vitvs Schobervs, Ingolstadiensis, I. V. Doctor, & Inft. Prof. extraord.

Inscripti 215.
   Constantin.
   Troianvs. Barones Fuggert, Ioan. Iacobi filii.
   Matthias

K 3

Ioan.
Ioan. Georg. \textit{Westaever, fratres.}
Ioan Ioachim. \textit{Ehem, Patrit. August.}
Matthaeus Ehem, Patrit. August.
Engelbert. Theodorici, Baro a Wolkenstein.
Ioan. Bapt. \textit{Barones a Schneberg.}
Ferdinand.
Henric. Abraham. ab Einödel.
Hardouicus a Dassel, Saxo.
Carol. Gaudent. Baro a Madrutz, renou.
Carolus, \textit{Roth, Patrit. August. Fratres.}
Hugo Ant.
Ernestus \textit{Raming a Seeholzen.}
Albertus.
Burkhard. ab Hersberg, Sueuus.
Chrístoph. Friderici, a Berfaldt, Allmongouius. \textit{(Perfall)}
Ioannes Liechtenauer, I. V. Doct. renou.
Wolfg. Adam. Schetzel ab Hermanisperg & Thurma, 
Patauient.
Erasmus Hermart, Patrit. August.
Franc. Iacob. de Fladé, ex Archiepilcop. Treuir.
Ernestus Donner a Truppach, Flander.
Ioan. Iacob. Liechtenauer.
Carol. Villinger Baro a Schoneberg.
Otto Forstenhauser.
Iustus a Schamberg, Saxo.
Ioan. Melch. \textit{Iltjung, Patrit. August.}
Chrístophor.

\textit{Nov. Prof. Matthias Maybofer, S. I. SS. Theol. Licent. & Prof.}
\textit{Vitus Schobier, Ingolstäd. I. V. Doct. & Inft. Prof. extraord.}

\textit{Ex inscriptis, præter memoratos nobiles Academiae alumnos, commendari posteris meretur Sebastianus Dietrich, Winsthemius Wurtzenbergensis, I. V. Doctor & Collegii Georgiani posse Regens, ac denique Societatis Jesu Religiosus.}

\textit{Venit hoc anno Ingolstadium Matthiae Archidux Caesarii Frater, ex Comitiis Augustanis redux, secundo Danubio Vi-}
Viennam descensurus. Exhibuit Academia omnes, quos tanto 1582. Hospitii debeat, honores; quos ille singulares suae centemi, pe-
ne dicierim familiaritate, abunde compensavit. Perlustravit
omnia Vlud apud nos digna, ac praecipe nouum Pedagogium &
Albertinum Collegium, quod Serenissimi Ducis Gvildemlmi mu-
nificentia amplum & magnificum tunc extruebatur.

In Facultate theolosica Martio menle mutatio quædam
accidit; decessit enim e cathedra theologiae Otho Eiefenreichius Co-
legii Albertini Regens, & succedorem nactus est Matthium May-
erhoferum. Philosophia haecen tus, nunc Theologiae Professorem &
Licentiatum, quo gradu honoris nuper ab Alberto Hungero Pro-
cancellario fuerat ornatus. Abiit Eiefenreichius Monachium, Co-
legii Societatis Iesu ibi Rectorem futurum. Hoc de viro Ioannes
Engerus Acad. Ingolst. P. VII. pag. 159. b. sequientia adnotavit:

"P. Otho Eiefenreich, SS. Theol. Licentiatus, qui anno
1565. 9. Cal. Sept. a Reverendo viro D. Christiano Krippero in-
scriptus est Matriculae Universitatis hoc nomine, Otho Eifen-
reich de Weilbach Nobilis; Nunc vero Pater est Societatis Iesv,
Theologus, ac Theologiae Professor in hunc vique diem or-
dinarius, qui per aliquot annos Pedagogii Ingolstadiani Pra-
fectum, & Regement Albertini Collegii vigilantissimum egit.

Ex hoc certe, tanquam ex illustri speculo, vera elu-
cet nobilitas, dum claritatem genesis excellentia pieta-
tis, virtutis atque eruditionis excellens superat: Que madmodum &
frater eius, Reuerendus in Christo Pater ac Dominus, D.
Albertus Eiefenreich, Prepositus Vndenstorfensis, vir omnino
et industrius, literarum amantium, præterque opinionem
doctrior, & pene, quod admiratione dignum, autel[a]xerat:
Non enim illi (pace tanti optimarum disciplinarum Patroni
dicerim) quod aliis multis contigit, iuuentutem in litteris &
inter literatos confumere: Inscriptus etiam tam tum De-
canus dignissimus Albo Studiosorum, anno 1571. 5. Cal. Quin-
til. sub Rectoreatu D. Iacobi Feuchttii Theologi, & postea Suffra-
ganei Bambergensis.

Hae eo libertius atque copiosius scribo, ut Nobili ge-
genere nati adolescentes magis magisque ad virtutem & doctri-

nam
A. "nam cupideque sequuntur."

Alli duo Doctores Theologi ad tempus Augustam Vindelorum, Gregorius silicet de Valentin & Paulus Vizanus; ille vt apud Cardinalem Madrazium latine, hic vt co-ram Italis, maiori numero ob Imperii Comitia Augustae præsen-tibus, italice concionaretur.

Hoc denique anno Caspar Eisengreinius, quem haec trans nulla Martini atque Ioannis fratrum Germanorum exempla, nulla eorumdem monita a Luther abstrahere poterant, Ecclesiae Romane fe adiunxit, atque eius obedientem filium fe posthac futu-rum publica professione iuravit. Quod esti Dillingae factum fut-erit, ad honorandos tamen Martini nostri Eisengreinii manes his in Annalibus enarrare non dubitaui.

ANNO DOMINI M D LXXXIII.

Rect. CCXIII. Angelvs Gaudentius Baro a Madrvtz, Do-minus in Aui & Brentoni &c.

Prorect. Vitus Schober I. V. Doct. &c.

Rect. CCXIV. Gvilielmvs Everhardus, I. V. Doct. & Prof. Coniliarius Ducalis.

Inscripti 216.

Nobil. Guntherus Ferdinand. a Freiberg.

Christoph a Götzensgrien.

Sebast. Schenk a Stauffenberg, renou.

Wilhelm. Comes ab Oettingen.

Otto Henric. Baro in Graueneck.

Ioannes a Molart, Baro in Reinegg & Droßendorf, 

Austriac.

Ioan. Thomas de Pirring.

Ioan. Conrad. a Badmann, Sueuus.

Hortenfius Locatellus, Foroiuilieni.

Ioan. Iacob ab Haideck.

Ioan. Adam. de Rorbach.

Ioan.
Joan. Iacob. Soll ab Aichberg, Tirol.
Hermannus a Goire Baro in Paisch, Dominus in Villior, Bruin & Andremont.
Theodor, a Berge, Can. Hildeshem.
Wilhelm ab Vienbain de Ramstain.
Ioannes Herbor de Fulstain in Friedzelow &c.
Christoph. Hartmaiab ab Haunsperg.
Adam. Reimold, Patria. Auguit.
Adam. Harandi, a Pollitz, Bohem.
Stanislaus Klinisky, Poloni.
Ioannes Sernii.
Joan. Felix Herbor de Fulstain &c.
Georg. Roth de Schreckentain, Sueuus.
Gerhard Fuxius, Westphal.
Bernard. Schenk a Staufenberg, Dominus in Amertingen & Zirthaim.
Wildhans a Neeneck, Sueuus.
Conrad. a Rechberg, Sueuus.
Abraham. Guettratte in Buechstain.
Herdanus Ernest, a Worbis.
Henric. Rutenus, Baro a Blaven, Dominus in Greiz, Kranichfeld, Sleiz & Lowenstein.
Gunterus a Binaw in Eslerberg.
Andreas Sylvius, Herbipolens. S. I. Philos. Prof,
Angelus Gaudentius Baro a Madritz, cum superiori anno, post expletum in Academia nostra quinquennium, de nouo nomen suum Albo Vnuiervitatis inscriptiffet, in vernhuius anni electione Rector honorarius salutatus est. Floret Madritziorum familia apud Atheinos, numeratque viros complures ecclesiatificis dignitatibus insignes, & rei militaris scientia claros.
Inter inscriptos hoc anno suere nonnulli, qui precipueram quandam nominis celebritatem aut secum ad nos attererunt.
A.
1583. aut posthac confecuti sunt. I. Ioannes & Felix Herbori de Fuentis, seu Fustini, ille Nicolai, Camerarii terræ Halliciensis, hic Ioannis Castellani Sanacencis & Capitanei Præmislensis filius. II. Con-
radus a Rechberg, nobilis Suevus, postea Baro & Comes, ac Sum-
mus Bauariæ Praefectus. III. Henricus Rutenus (Reusii) medius
natu, Baro de Blauen, ex illußtrissima ac potentissima hodie Co-
mitum de Reus familia. IV. Christophorus Gewoldus Iurium studio-
sus, patria Ambergensis Palatinus, ut in matricula academia
distincte notatur. Quod ipse in dedicatione Partis III. Metropo-
ulis Salisburgensis Offrofrancum se appellet, videtur ex seis il-
lius confuetudine fecilet, cum & Gaspur Scoppius, quem omnes
Nouoforensem Palatinum dicunt, Francum se scribat. Fuit vero
Gewoldus Serenissimi postea Bauariæ Ducis Consiliarius, Archi-
arius, atque intimus Secretarius; quem tanto labentius hic refe-
ro, quo illuстрiora eius sunt merita, cum erga communem pa-
triam, tum erga publicam rem literariam. Vid. an. 1621, quo
apud nos obit. V. Marquardus Haabensteinius Bruxellenensis, &
ipse Iurium studiosus, qui postea I. V. Docto, & Episcopi pri-
num Augustani, deinde Spirenis Consiliarius intimus, ac Vi-
cecancellarius factus est.

Facultas etiam Medica duos accepit insignes alumnos,
Edmundum Hollymnum Eboracensem Anglum, & Albertum Menze-
lum, Philippi filium, ambos postea Medicinæ Doctores, & in
hac Vniueritate Professores, de quibus suo tempore.

Dedit Academia nostra eodem anno Ordini lefuitarum
egregium Tyronem Georgium Mayerum, gentem Boium, domo Rhai-
nenfem, iam tum trium, praeter vernaculam, linguarem peri-
tum, Romanæ scilicet, Graecæ & Hebraicæ; quarum specimi-
na proflius praebet in Opusculis græcis ac hebraicis a
se editis. Cum facrum novæ Legis Instrumentum ex latino heb-
raicum fecisset, eius recognoscendi causa Romam profectus, ibi-
dem anno 1623, vivendi ēnem fecit.

Denique prætermittendus haud ess, qui ad diem 13. De-
cembris h. a. albo academicō inscripsit legitur, Iacobus Middend-
dorpius, famulus Dni. a Worbis Nobilis Saxonis ac Legum studiō.
Addidit in margine matricula academicae posterior quædam ma-
num ad nomen Middendorpi hæc verba; I. V. D. SS. Theol. Lcus.
Acade.


ANNO DOMINI M D LXXXIV.

Rect. CCXV. LADISLAVS L. B. DE TOERRING, in Stein & Per- tenstein &c.
Prorect. Sebastianus Helmarus, I. V. Doctor, Feudorum & Dia- lectices Professior.
Inscripti 176.
Nobil. Maximilian. Schenk a Stauffenberg.

L 2
A.

1584.

Euerhardus a Freyberg.
Adam a Falkenberg.
Otho de Riedheim, Can. Eichstäd. & August.
Rabanus a Liebenstein.
Wilhelm a Wernau, Can. Euacens.
Joan Conrad, a Vborburg.
Hieronym. Sior, Suevus.
Georg. Werner, de & in Rabenstein.
Joan, Keck a Schwarzbach, Pragen.
Henric. Eilsenbamer, supremit Cancellarii Bauar. filius.
Andreas Baro a Roszelecz, Abbas Bleczewienis, Episco-
copi Polnauienis Coadiutor.
Vittorinus Sienienski, Baro a Sieno.
Hieronymus Im Hoff, Patrit. August.
Daniel } de Schietere, Flandri.
Joannes )
Victor Augustus a Trenbach, Bauar.
Joan, Iacob, a Prasberg, Suevus.

Nou. Prof. Petrus Steuartius, Leodien. SS. Theol. Doct. & S.
Script. Prof.
Paulus Vizanus S. I. SS. Theol. Doct. & Prof.

Die 12. mensis Martii obiit Casparus Francus Art. & SS.
Theol. Doct., ac Prof, ad D. Mauritium Parochus; cuius vita
historiam ad annum vfque 1581. Ioannes Engerdus, testis coeunus
Acad. Ingolft. P. VIII. pag. 143. b. & ieqq. his verbis descriptit:
``Etfi sane quam plurima de praecelaris virtutibus atque
egregiis D. Caspari Franci, Doctoris Theologi, laboribus com-
memorari potiunt: Verumtamen, cum de viro clarissimo, eti-
amnum in hac vita commoranti, mihi sit dicendum, ne ali-
quid suribus dare videar, neu in afflictionis suspicionem
fortasse veniam; ea tantum breuiter hic scribenda existimo,
quæ publice patent, & nota fere sunt omnibus.

``Na-
INGOLSTAD. PARS II. 85

"Natus est igitur Caspar Frank 4. Non. Novemb. in Fec. 1584.

...fro omnium Animarum, Anno 1543. in ciuitate Misniae Or-

trandi, (vbi Parens eius Ludimoderatum agebat) atque

a teneris, (vt Graeci dicunt) vnguiricus inter Lutheranos edu-
catus, cum laete hæresim luxit: Ideoque non, vt Arrius,

Macedonius, Nejtorius & alia Blasphemorum turba, ex animo

dannatam viam elegerat, sed peccauerat seductus, & vt

Paulus, ignoranter Ecclesiæ Dei & Romanam primamque

fedem persecutus erat, omnino exstirpans bene se agere,

& recta se incedere vis; neque vero suæ meritis alius erat obie-

ctum, quam publica viiltitas & amor veri: Quare singuli Dei di-

fensione, qui dedit velle & perficere, anno 1566. Ingol-

stadium, iam tum Philosophia Magister, venit, & aliquandiu

in edibus D. Eutengremii commoratus, ac sanctissimis Religionis

Catholicæ mysteriis, tum diligentius & affidus SS. Ecclesiæ Pat-

rum lectione, tum frequentibus Theologorum colloquii ins-

butus, errores agnitus ultro abiecit, atque immensa Dei

folium benignitate ad fidem & vnitatem sanctæ Romanæ &

Apostolice Ecclesiæ, exemplo D. Augustini, Catholicæ Re-

ligionis Propugnatoris acerrimi & sanctissimi, totum te con-
tulit; ea animi sinceritate atque fide insecutus, vt contemptus

paternis minis, & quæ ab Hæreticis imminebant pericu-

lis, ore se calamoque opponeret hæresibus, & omne potius

capitis fortunaeque discrimen subire vellet, quam extra dul-
crosis Ecclesiæ Catholicæ gremium erare.

Ingolstadii igitur in matriculam Academiae, Rectore

Raphaeli Nangarda, ludeconfulto celeberrimo, in mente Maiio

anno 1567. inscriptus, & per sesquialterum annum Theolo-
gicis studiis operam nauans affidum, esse cælicullas converteri-

nus fæ causas in publicum edidit.

Neque his contentus, vt ardentem singularemque il-

liu Zelum, & ex animo factam converteri nomnes aperte

perspicerent, non tantum pro viribus vulnera, quæ ini-

xerat veritati, curare est annixus, sed etiam, vt et in fabu-

lis, sagitta, qua vulnerauerat, attulit opem: feu vt canit Ec-

clesiæ, medelam inde tuit, hostis vnde læserat. Quocirca,

anno 1568. Ingolstadii 8. Cal. Febr. in ipsa festa D. Pauli con-
nerfionis luce, habita prius eleganti oratione ab eximio Ora-
tore & Theologo, D. Martino Eifengreinio, qua tanquam spi-
ritualis Pater filio, quem Christo ante generauerat, summa
letitia congratulabatur; proulutis genibus ante R. D. Suf-
fraganeum in habitu Pontificali sedentem, publicam Catho-
licae fidei Professionem iuxta Bullam S. D. N. Pii Papae III.
in augustissima Duiæ Mariae Virginis æde ingenue fecit, ve-
requa seque ab haeresi ad Catholicam redisse viam, re ipsa &
viva declaravit voce: Idque præsentibus Serenissimi Boiorum
Ducis Alberti Legato, D. Georgio Neupceck, Abbate Schiren-
fi, viro doctissimo & optimarum literarum Patrono optimo;
Item Reuerendissimi Episcoi Eyffettensis Legato, R. D. Le-
onhardo Hallero, Reuerendissime illius Celsitudinis Suffraga-
neo, & D. Ioanne Iacobo Kubnoro, Vicario in Spiritualibus
generali, qui doctissimam ibi concionem habuit.

Edita igitur fidei Professione, Sacramentum confirmati-
onis signumque Christi in fronte, tanquam fede pudoris,
ne Christi opprobrium Christianus, & tanquam nosus miles
exercitus erubesceret, sed animum fumeret viriliter contra ho-
Tes pugnandi, fuccepit, adeoque paulo post detecto capite
vitaque redimito suggeritum alacri animo concendere, lux-
que conversionis caussas, vt, quod corde crederet ad iusti-
tiam, ore ad salutem publice conferretur, Latinae & elegantii
oratione latius explicare non dubitauit. Ediderunt tum eti-
am magna voluntate fidei Professionem complures alii viri
Nobiles & Excellentissimi; nimirum D. Ioannes Eglphus a Knö-
ing, Patrinus tum fætus D. Capari, postea Episcopus Au-
gustanus, de quo supra ad an. 1575. D. Martinus Eifengrein
Theologus & Praepositus; D. Georgius Lautherius, Docteur Theo-
logus, & Aurelius Concionator, iam Monaci ad D. Virginis
Praepositus vigilantisimus, qui Professionem illam ex imo
corde & clara praelegebat voce; D. Ioannes Greffenicus, Do-
minicanus, Ducis Bavariae Theologus & Concionator; Qui
omnes tres honoris ergo conlixerant. Alii demum Ingol-
štadienses Theologie Doctores ac Professores; Theodorus Pel-
tanus, Hieronymus Torrensis; & Collegii Eyffettiani Praeses, Do
Ingolstadt. Pars II. 87

"chor Rhodolphus Cenklus; Item plures alii tum Sacerdotes, tum
sacerarum litterarum Studioi.

Cum igitur inter tremendum illud Mille Sacrificium,
"R. D. Suffraganeus sancta corporis Christi Eucharistia D. Fran-
cum salutariter paenitet, Episcopalem etiam benedictionem im-
petitum; fuit Actus ille celebris, in praetentia totius Aca-
demici Senatorum, Praefecti Urbis, Ducatium Consiliariorum,
& ciuitatis Senatorum, adeoque frequenti Spectatorum ca-
tu, & congratulatione, & publice affixa carminibus, pie ac
folemniter abolultus.

Hunc insuper solennem Actum Catholicus Princeps
Albertus, quæ insignis Serenissimæ Cælitudinis eis erga pi-
os & literatos fuit liberalitas, in Monasterio Franciscanorum
splendidus conuiuis clericorum exornuit.

Eodem anno 12. Calend. April. in festo S. Benedicti
Abbatis Sacerdos Eyfadii, rite ac legitime ordinatus; Et
paulo post in aulam a Serenissimo Bauariae Duce vocatus, in
Comitatam Hagensem, in quem antea, viuente Comite La-
dislae (Fraunbergio) &c. dilemmiandæ Lutheræ peftis gratia
venerat, iterum ablegatus fuit; In quo pia moderatione &
singulari prudentia ad auitam Catholicamque Religionem oure
seductas, adeo fideliter redixit, vt omnibus abituratis erro-
ribus, in breui temporis Ipatrio, omnes Sacrofanctam Eucha-
ristiam sub una specie Catholicæ accipient.

Interea quoque, vt non modo doctrina, sed etiam
officio Sacerdotalia perficere munus, ex Comitatu vocatus,
Monac. 5. Cal. Quintil. qui in 2. Dominicum Trinitatis inci-
dit, apud Franciscanos primo tremendum illud Mille Sacrifi-
cium DEO Opt. Max. obtulit, praesentibus Serenissimis vtri-
ulque Bauariae Ducibus, Alberto Patre, Wilhelmo, Fer-
dando & Ernesto filiis, Illustissimo Princepe Philiberto,
Marchione Badenii, Philippo parente, aliisque Illustissimis Per-
sonis. Item Reuerendi Immi Episcopi Eysytemenis Legato & Vi-
cario in Spiritualibus generali, D. Ioanne Iacobo Kuechnero Theo-
logo. Item D. Ioanne Egolpho a Kuöringen, Herbipoleni & Au-
guttano Canonico; & D. Martino Eijengrein, qui in maxima ho-
minum frequentia & congratulationem virtutis atque erudicio-
nis
nis plenam habuit concionem; aliisque Confiariis, Nobilibus
& amplissimis.

Cum igitur res, in Comitatu Hagenfi tam feliciter pro-
ceppisset, non tantum Francis ille diligentes, in Aula & vrbe
Monascenti, apud D. Virginem, habuit Conciones; verum
etiam Confiarii Ecclesiasaticis a Serenissimo & Catholico
Principe alicius, & Prepositura in Ramfau donatus, hinc in-
de per Bauariam multis in locis pie doceque concionando,
erantres in viam veritatis proprio exemplo & doctrina re-
uocando, nutantes in auth Religione confirmando, vtilem
& salutarem Ecclesiæ praefitit operam: duos quoque Ger-
manos fratres suis, D. Christororum, & M. Anaftaium, In-
golfadii mecum suprema Philosophiae Laurea conditorum
(quorum ille Leobi sub Serenissimo & Catholico Archiduce
Austriae Carolo, Parochum atque Concionatorem Catholi-
cum, non fine magno fructu, agit; hic vero Salisburgi Iusti-
tiae cauflarum patrocinio, non fine laude, fungitur) ex erro-
rum tenebris ad veram Evangelii lucem reduxit, & Christo
lucifécit.

Posthaec 9. Calend. Martii, anno 1571. ad insignem
D. Mauritii apud Ingolfadientes Parochiam promovit, vt
incepta Theologia studia fructuosius continuaret; Nobili Am-
plissimoque viro, D. Martino Eifengrein, Theologo & Eccle-
siasae grauiissimo, succedit, tantaque dignitate & fructu Sparg-
tam suam ornavit, vt sequenti statim anno a Senatu Acad-
emico Magnificent Almæ hujus Universitatis Rector primo,
& anno 1579. secundo, & hoc anno 1581. Prorector fuerit
electus.

Neque vero hoc non in magna gloria & laude po-
nendum est, quod vir ille excellenti memoria thesaurum op-
timorum rerum abundans, tam præclare in sanctis Theologiae
studuis fuerit hic verlatus, vt a pio D. Eifengreinii obitu, anno
1578. sacrarum literarum Professor in Collegium Theologicum
successus, Decanus officium eodem anno fideliter adminis-
stravit, & iterum hoc anno 1581. laudabiler administravit;
Doctor certe Theologus in contrariis Religioni Catholicae
refutandis & exclusendis exercitatissimus; Excitatus enim
...
anno 1575. sacri Iubilæi gratia, cum Italian & urbe inui
ser, adeoque Sanctissimum Pontificem, Patrem Patris, vt
Sedi sacrofanæ, quæ ad salutem gremium illi benignæ aper-
neraret, pietatem atque devotionem suam recte comprobaret,
venerari institueret; 14. Calend. April. in præclarissima Se-
narum Vrbe, & gloriae scientiarum matre, & celeberrima
Academia SS. Theologiae Doctòr, tum ex meritis Christianæ
Reipub. cumulate exhibitis, tum aliis etiam probatis, vir-
tutis & doctrinae examinibus publice ac solenniter inaugura-
tus, & Romæ deinde a Summo Pontifici GREGORIO Papa XIII.
Protonotariatus Apostolicæ & Aula Lateranensis Comitatu,
proprio Sanctiatis illius motu est creatus.

"Quam benignæ vero & humaniter in Vrbe, tum a Re-
uerendissimo Illustriissimo Duce Boïorum, ERNESTO, iam
Episcopo Leodiensi Amplissimo, tum Illustriissimo Principibus,
STANISLAO, Cardinale Varmieni, IOANNE FRANCISCO Com-
mendono Comensi, alisque Cardinalibus fuerit exceptus; &
Germani Romæ luculente viderunt, & Magnus ille Hosius in
elegantibus literis, quas ad ALBERTVM Bauariae Ducem de-
dit, aperte testatur. Has autem, cum mirificas Catholicae Prin-
cipis ALBERTI landes mirifice praedecent, in tempore tamen at-
que dignissimam tanti heroïs memoriam, hic optimo iure in-
ferendas putauri.

Serienissimo Principi, Domino ALBERTO, Superiores & inferioris
Bauariae Ducii, Palatino Rheni &c. Domino suo observandissimo,
Serienissime Princeps, Vential in Vrbem D. Gasparus Franc
Theologus, multis mibi nominibus fuit vehementer commendatus. Gra-
tum enim erat, rosam iisam ex pungentibus spinis generatam, & tam
fauem odorem in Ecclesia Christi reddentem cognoscere, presentemque
apud Sæculam Sedem hanc Apostolicam intueri, pro qua ille propriis Pa-
rentibus desideratis, quoduis vitæ fortunarumque discrimine adhibe partam
se esse offerit: quo vel solo nomine, non potui hominem non amicissi-
me excipere, & quibus hoc tempore potui humanitatis officiiis complecti;
cum presertim id ipsam etiam suis mibi literis mandare Celsis. Vefra,
cui hoc nomine plurimum etiam atque etiam gratulator, quod eis generis
viros gratia sua liberalitateque prosequatur, quorum cura cogitationesque
omnes, cum in judiis iuvanda Christianæ religiosis consuevissent, ad
M

Ex. Vestra

Sertor additis.


Quod superest, ut lectoribus aliquanto dilucidius apparet, quot & quantos labores D. Franci pro Catholica religione fortiter propaganda haecenus exhauserit, & quotidie exauriatur, quam denique præclare de Christiæ Repub. etiam nunc mereri strenueat: Tractatus & libellos eius iam typis in lucem editos, quibus adversarialorum præstigias vere, neque elegantem minus diffipavit, huc ascribere opera pretium exsistimai.

Catalogus Laborum, qui opera Domini Caspari Franci ad vsnum & incoluitatem Ecclesiæ ac Religionis Catholicae, in lucem proderunt, typiscs sunt exulgati.

I., Dilucida expostio inultissimarum causarum, quibus M. Casparus Francus grauiissime commotus, a noua Luteranorum Seetæ ad sanctam Catholicae & Romanam Ecclesiæ se convertit, ac DEI Opt. Max. benignitate, ad extremum vtque vitæ spiritum, in materno illius gremio, constanter perseue-rare firmiter proposuit, cuius sane exemplum omnes alii, qui

he-
INGOLSTAD. PARS II. 91

"haereses detestati, in æternum condemnari nolunt, salutaris
ter sequi debent: Vna cum explicatione praecipuorum dog-
matum, quæ hac nostra ætate in controuersiam & deceitna-
tionem vocantur. Ingolstadii edita, anno 1568. & tertio re-
cusa.

II. Breuis & pia institutio de puro verbo Dei, & clau-
ra S. Evangelii luce, quæ in vnius tempore terrarum orbe efful-
sit; iam vero in hac extrema mundi tempæstate ab Hæreti-
cis peruerse deprauatur: Vna cum refutatione duorum Scrip-
torum, quæ Iacobus Andrea Schmidelinus & Ioannes Celestinianus,
contra iustissimas causas M. Caspari Franci conversionis, in
publicum ediderunt. Excusa Ingolstadii, anno 1570. & recu-
la anno sequenti.

III. Tabula Catholicæ & Hæreticæ Confessionis, quæ
Monaci, Ingolstadii & Nifflæ in Silesia prædixit.

IV. Tractatus de ordinaria, legitima & Apostolica voca-
tione Sacerdotum & Concionatorum, in quo non minus
vere, quam docte respondetur ad quaestionem illam: An Pa-
pistici, aut Lutherani Caluinianique Concionatores rite ac
legitime vocati sint, & Sacramentum Eucharistia confecrare
posint. Item apud quos Christiani verae Christi Carnis veri-
que fanguinis participes fieri queant. Editus Ingolstadii, an-
no 1571.

V. Tractatus consolatorius, doctrina, institutione
Christianæ pietatis & patientia per quam refertur, ad Catho-
licos in Banaria Christianos, ne publicis quorundam Hære-
ticorum Predicamentum scriptis & conunitis commoti, veram
Evangelianamque Religionem perfide deferant. Editus Monac-
ci, anno 1571.

VI. Passionale, in quo singulari diligentia collecte,
& pulchris facrisque imaginibus & picturis expresse sunt pra-
cipue veteris ac novi instrumenti Historiæ; vna cum vtrui-
que concordantiae. Editum Monaci, anno 1572.

VII. Concio Catholica de salutari meditazione passio-
nis ac mortis Dni. nostri leui Christi. Ingolstadii, anno 1573.

IX. Prodromus in defensionem Libelli, de legitima &
ordinaria vocatione Catholiconorum Sacerdotum & Ecclesiastarum,
A. 1584. in quo per ludices omni exceptione majores manifeste declaratur, quam siète & fallaciter Georgius Nigrinus, Lutheranus Practicador, & alii sui similes Doctrinam, Fidem, & Confessiorem antiquorum & Apostolicae Doctrinae tribuant & arrogent. Ingolfadii, anno 1573.

IX. Hypoprodromus pro defensione Tractatus de legitima vocazione Ecclesiæ ministrorum, in quo ex sacra Scriptura, & approbatis SS. Patrum testimonios, contra Georgium Nigrinum affectur, vbi inter tot secentas miere disiectas Catholicæ Ecclesiæ & Evangelicae doctrinae inuenienda, & corpus & linguæ Christi in Eucharistia sumendus sit. Ingolfadii, anno 1575.

X. Stratologia, seu Velitatio cauillationum Georgii Nigrini contra Prudorum M. Caspari Franci, in quo vere dilucide declaratur, adhuc ratum esse firmiterque confitebatur, Georgium Nigrinum, Lutheranum Buccinatorem vna cum suis Confectionistis, de vera & antiqua veterum Ecclesiæ Doctorum fide ac doctrina falce & fallaciter gloriari, illorumque scripta perperam corrumpere, Ingolfadii, anno 1575.

XI. Caspari Franci de extremito, viilini & Hierarchico Ecclesiæ Catholicæ sacerdoto, aduersus Haereticorum ignomina ex sacra Scriptura & orthodoxis Patribus Affertio. Colonie, anno 1575.

XII. Concio, an homo Catholicus bona conscientia, & absque passionis Christi laæione Indulgentiis, qua hinc inde ab Episcopis promulgatur, vti & frui posset Ingolfadii, anno 1576.

XIII. Catalogus Haereticorum, hoc est Elenchus Algebraic de vitis, Scætis & dogmatibus omnium Haereticorum, qui ab Apostolorum ad nostra æque temporae, & veterum, & recentium authorum monumentis proditi sunt. Ingolfadii anno 1576.

XIV. Explicatio totius historiae Passionis & Mortis Domini nostri Iesu Christi, ex quatuor Evangelistis collecta, in qua præcipua partes Catholicæ Religionis, salutares meditationes, doctrinæ, consolationes & sacra prafigurationes continentur & tractantur. Ingolfadii anno 1577.
XV. " Oratio funebris in obitum D. Martini Eifengreini. Ingolstadii, anno 1578.

XVI. " Concio Catholica de gloriae & triumphali Domini nostri Iesu Christi ascensione, de seffione Filii DEI ad dextram Patris, de summa Christi hominis & DEI Maiestate, & hypostastica divinae humanaeque nature unione, contra impium Iacobi Andree Schmidelini sermonem Wittenberga in festo Ascensionis, de Diuinitate, Omnipotentia & Ubiquitate Corporis Christi habitum, ac publice typis exculum. Edita Ingolstadii, anno 1578.

XVII. " Fundamentum Catholicae Fidei, in quo sexaginta tres cauæ comprehenduntur, cur vniueri & singuli Christi fideles Catholicae Chrihsanæ & Romanæ Ecclesiae visque ad extremum vitæ spiritum constanter adherere obligentur; vna cum refutatione calumniarum Doctoris Iacobi Andree Schmidelini & aliorum Concordistorum. Ingolstadii anno 1578.

HXX. " Duae Conciones de Catholico nomine & instituto; in quibus primo tractatur, quid Catholicum sit, & qui illo nomine sint vocandi: Deinde, vtrum nomen Catholico Paptistarum, aut Lutheranorum potius doctrinam refutet atque infringat, pro defensione Catholicae Ecclesiae ac Fidei, contra contumeliosam cuiusdam Hereticorum sermone, conscriptæ & editæ. Ingolstadii, anno 1581.

IXX. " Oratio Apologetica pro defensione professonis orthodoxae Fidei, iuxta decretum Concilii Tridentini editæ, de diuinis Apostoliciæ & Ecclesiasticis traditionibus, deæ earum sacraæ & authority, aduersus delectabiles & putidos Hereticorum, preseritam Martini Chemnitii, errores atque calumnias. Ingolstadii, anno 1581.

XX. " Concio Catholica in festo Nativityatis D. Marz Virginis habita, quod Christus fit verus, promissus & exhibitus Meffias ac Redemptor mundi; & quid de ordinaria Epipcoporum successione credendum & sientendum sit; vna cum Catalogo Romanorum Pontificum, & aliorum Germaniarum Epipcoporum, in quo ostenditur, Ecclesiam Romanam a Ide Apo-

XXI. Christiana Concio de Ieiunio quadragesimali. Ingolstadtii, 1582.


XXIII. Defensio atque Explicatio sacri eceumenici Concilii Tridentini. Ingolstadtii, anno 1583.

XXIV. Oratio de Catholicco nomine sancte Christi Ecclesie insigni & nota verissima, recitata in Catholicca Ingolstadiensi Academia, anno 1584.

Huius demum iubius anni 1584. initio cum grandissimis morbis, pertinaci scilicet catarrho & prolixia hydropere conflitari capit; quibus etiam die 13. Martii succubuit, omnibus mortality sacramentis rite munitus, ac rebus quoque temporalibus mature dispositis; ex quibus perparum fane, eti frugalissime tempererit, hæredibus reliquit; cum plerique vivus pauperibus distribuerit; ac praecipue amplissimam suam & optimorum librorationem numero ac varietatem insignem Bibliothecam Patribus Franciscanis, alius alia, testamento legavit. Sepultus est in Templo S. Mauritii; vbi in die Funeris Orationem habuit Robertus Turnerus Theol. Prof. & Colleg. Georg. Regens; in die depositionis septimo ac trigesimo pertoarunt Bartholomeus Viscelerus & Albertus Hungerus, ambo SS. Theol. Doctores & Professores. His in Ecclesia Mauritania peractis ad Dies etiam Virginis, in templo scilicet academico, solennes exequiae celebrata sunt, quas Ioannes Engerdus Poeta Laureatus, ac literarum humaniorum Professor elegantes oratione exornavit. Lucem demortuo Franco exhibitum, Oraciones scilicet ac Carmina funebris idem Engerdus sequenti anno typis editum, Christophoro Franco Leobi apud Styros Parocho, Caspari nostri germano fratris dedicavit. Fridericus Martinus Cod. Prof. ac Sebastianus Pollingerus Parochus academicus, quos Testamenti tui curatores Francus voluerat, duo monumenta ac epitaphia in templo S. Mauritii magnis impensis defuncto ponenda curaret; vnum in pariete templi marmori inscriptum, hoc tenore:

V*
VERITAS VINCIT.

Reuerendo, Nobili& Magnifico Viro D. Casparo Franco Or-
trando Misnio, Philos. SS. Theol. Doctori Ac Professori Ordinar.
Protonot. Apostol. C. Mauritiane Huic Ecclésie Paróchus Per XII. Annos
Vigilantissimo, Fidei Catholice Propugnatorii Magnanimo, Plurimusque
Scriptis Aduersus Hereticos Nostris SECULI In Lucem Editis Longe Late-
quæ Clarissimo. IV. Id. Mart. In Fefto S. Gregorii Pape Anno Salutis
C/.I. C. XXCIV. Aetatis Sue XII. Mense V. Die XI. In Chrifi Pie
Defuncto Monumentum Hoc Ex Testamento Executores Fratresque Ha-
tedes Pofuerunt.

Alterum ipsi sepulcrati lapidi incisum:

D. O. M.

D. Casparus Francus Ortrandus Artium C Theologie Docto-
que Professor, Necevit Pontonot. Apostol. Aet Patfors Huic Aedis Vigilan-
Ille patrem & patrimum, confanguineosque reliquens
Pre veteri duxit Religione nihil.

Facultas theologica sequenti elogio, publice in Schola
Theologorum affixo, Collegam suam honoravit: Casparus Fran-
cus SS. Theologie Dotor, Professor & Parochus ad D. Mauritium, tam
constans Ecclesie, fidelium Romane propugnator, quam acer ante fuit
Luiberi sedator. Postquam enim agitis erroribus, ad vere Ecclesie
gremium se recepit, eandem fylm, scriptisque egregie vindidavit. Omen
fuit magni quondam futuri virt, Patronum Albertum Bauaret Ducem,
Patrinum Ioannem Aegolphum Knöringerum Episcopum Augustanum, Fi-
dei Magiftrum Martinum Elfgrein, C. Cardinalem Hojum amicum ba-

Pædagogio Wilhelmino suprema hoc anno manus imposita,
& Septembri mente non fine pompa in illud immigratum est. Sex
illum cnotat auditoris, amplis & elegantibus; quibus aula ace-
dit gemina, vna minor, maior altera, eaque magnifica, rei diuin-
æ, concionibus, Orationibus, ludisque theatralibus deffinita.
Interfuere celebratì, ac primo præcipue sacro, quod ea in aula
habebatur, Principes, quibus in vicina venatione seque recebant.
Dux ipse Gwillemvs, & Coniux Renata, Ferdinandvs frater,
Maximillana foror, Maximilianvs filius, Philippvs Lydovicvs
Qux Neoburgicus, cum Coniuge Anna Ducisluicenfibilia, Mar-

TI-
A. 1584. tinus denique Schaumbergius Eichstetensium Antistes; qui omnes sumo apud Patres Societatis prandio, in dicta-mox aula Tragādiam, de Absalone, spectarunt illorum honoribus exhibitam.

Ad consuerandam Sereniss. Fundatoris memoriam supra portam eius adficii hæc lapide incita est inscripto:

D. O. M.

GVILIELM. V. ALB. V. F. GVIL. IV. N. Pietatis, omni-
numque heroicarum virtutum Hæres, Palatinus Rheni Comes, Vtr. Boio-
aris Dux, Maiorum suorum sempiterne memoriae Principum imitator,
maximo Provincie commodo, catholicae Religionis amplificande studio,
Gymnajanum hoc atque Collegium Societatis IESV ad iuentes tem, bonarum
Artium disciplinis instituendum ac regendam, eximia liberitate a fun-
damentis exadiscandum curavit, Anno Christi MCIC.XXXII. GREGO-
RII XIII, Pont. XI. RVDOLPHI II. Rom. Imp. VII.

Mense octobri Rector Vniuerstitatis electus est Robertus
Turnerus; quod ille munus sicut init init subplaudente potius quam suffra-
gante Senatu, ita gebeit male spei bono fruitu, boni omnis malo eventu.
Quæ quidem verba Tomo II. Matricula academica leguntur:
quid illis autem subit, non intelligo; nisi forte ad illud tem-
pus alludant, quo Turnerus Serenissimi Ducis nostrī gratia ex-
cidit, atque ab Academia discessit. Hoc vero ipso anno ad Facultatem theologicae receptus est Turnerus, & lectio Casum
Conscientia, vnacum regimine Collegii Georgiani edem committis;
quod vtrumque munus Bartholomeus Vischerus edem anno di-
mitebat, ad officium Vicarii Generalis Ratisbonam euocatus. Hoc
hunc in modum scriptit:

"Bartholomeus Vischerus in Arce Bavarie Eck sta non pro-
cul a Deckendorfio, vbi Parenis eius Albertus Prefectum age-
bat fidelifimum, anno altero post bellum Smalcaldicum vel
Germanicum (1548.) . feria festa ante sacratissimum corporis
Christi Redemptoris nostri setum natus est.

Cum vero Pater eius perquam prudens in filio egre-
giam quandam & praclarum indolem elle cognosceret, pri-
mis literarum rudimentis Deckendorf & Strubingæ puerum

... in-
INGOLSTAD. PARS II. 97

informari voluit, qui postea adolescens Monacum missus est, studiis humanitatis ibi gnauerit incubuit.

Anno autem 1568. ad maiores animi caœssendos cultus, huc Ingolstadium venit, 11. Calend. Quintil. in Album florentissimae Academiae relatus a Magnifico Domino Rectore Alberto Hungero, &c. sub cuius felici administrazione Studiiorum numerus vehementer augebatur, & eorum centum ac sexaginta quatuor inferiebantur.


Cum vero Senatus Academicus sapienter intelligeret, Dominum Vischerum acri & maturo judicio multum pollere; Iulii ac Generote Domino, D. Ioanni a Wolckentstein & Rodeneck Baroni, concordibus omnium Patrum Academico- rum suffragis Rectori electo, Praeorum, vna mente & ore, in festo Dini Luce, anno eodem, adiungebat: Neque onus illi tantum imponendum. sed & honorem ampliendum adhibendum, considerate exitimauit. Quocirca eum, anno

N 1578.


Quam frequens & celebris ille actus in Academia nostra fuerit, Valentinius Rotmarus, piae memoriae, in Annalibus suis prolixius descripsit.

Sed paucis verbis ad reliqua progrediari: Quarto post mentè Theologicè Decanatus officio Vfcherus, Doctor Theologiae honoratus, antequam illud resignaret, anno 1580. sub finem Aprilis electus est in Magnificum Academiae Rectorem, vnamini Patrum confensus & Scholarium appauitus maximo, Illustris ac Generosus Dominus, D. Ferdinandus Khuem a Belaji in Liechtenberg & Gartenau, Liber Baro in Novo Lempach, nec non Archiepiscopatus Salisburgenis Camerarius hereditarius, adolescens corporis & animi dotibus ornatisimus, & ob easdem cunctis gratissimus; cumque a sua Dominatione Academica negotia per aliquam mallet tractare, in Vicereftorem datus est nofter D. Vfcherus, qui in Album Studioforum illo Semestri 136. nomina receptit, onusque susceptum laudate sufstituit.

Hac igitur de D. Bartholomeo Vfchero, viro optimo atque doctissimo, summamim commemorare volui, qui ob egregia pietatis ac doctrinæ specimen merito dignus est indicatus, tum a S. D. N. Gregorio Papa XII. vt Cathedralis Ecclesiæ Ratisponensiis Canonicea benigne demonstravit, tum a Serenissimo Catholicoque Boiorum Duce, Gyulielmo, administrationi Collegii Georgiani, ac Professioni cauam concinentii, in hac Alma Academica clementissime praeficeretur.

Quanta autem cura & diligentia, quanta fidelitate atque industria, quanto denique fructu & fidelitate Vfcherus no-
INGOLSTAD. PARS II.

„nofter vtrumque administrat munus, liquido sère omnibus patet: Vt enim de ceteris taceam, sub hoc Regente, V:\n\nscbero Serenissimus Boiorum Dix Gulielmvs Magnificentissi-
mum atque Amplissimum Collegium regalibus impennis extru-
it, & Collegio Georgiano commodissime adiungit, quod Deo Opt. Max. alpirante perpetuum pietatis, virtutis atque eru-
ditionis estit domicilium.

„Faxit Deus misericors, vt tam munificent Princes
Religioni Catholicae & ciili literarizeque Reipub. diutissime
salus & incolmis viuat; nofter etiam Viscberus pro sua in
Collegium Georgianum fide ac meritis præmia recipiat sempi-
terna, Amen.

Vtraque parochialis Ecclesia nonos hoc anno Rectores
accept; & Mauritania quidem, mortuo Casparo Franco, Petrum
Stevartum Leodiensem SS. Theol. Doctorem & Professorem nuper
constitutum; Academia vero ad D. Virginem, Laurentium
Eyszehipum SS. Theol. Baccalaureum, postquam scilicet Sebastia-
nus Pollingerus Herbipolim discessit, ad gerendum ibi Suffraganei
munus, sub titulo Episcopi Salonen sis.

ANNO DOMINI MD LXXXV. A.

S. Script. Prof. Protonot. Apostol. & ad D. Maur-
ritium Parochus.

Rect. CCXVIII. Idem Stevartivs &c.
Inscripti 213.

Guilelm. Ioannes a Barstett, fratres.
Joachim. Anton. a Sigershouen.
Stanisl. Wapowski Baro de Radocihoncze.
Joannes Auriollot, Parisiens.
Nicolaus N 2.

A. 1585.

Fri-
Fridericus Ligsalz, Patrit. Monacens.
Ioannes Falinsky, Barones a Falino.
Samuel Vdalric, a Stotzingen, Vilmens.
Philipp. Adam. a Freyberg, Suevi.
Joan. Adam. a Freyberg, Suevi.
Wolfg. Iulius a Puring.
Wolfg. Ernic. a Puring.
Georgius Comites ab Helffenstain, Barones in Gundell.
Probenius fingens, fratres.
N. Isalouetzki Baro de Buczaz, Palatiniudes Ruffiae.
cum tribus aliis nobilibus Polonis.
Bernard Bertus a Freyberg.
Wolfg. Carol. a Muckenbal.
Carpl. Christoph. Lasser a Lasserek.
Wolfgang. Carol. Gafriz a Tornbach, Moravus.
Carpl. Christoph. Baro Thucinski.
Hartmann. a Than, Can. Herbigol.
Ioan. Iacob. Wefler, Augustan.

Ioannes Perius S. I. Physic. Prof.

Petrus Stewartius menfe Aprili Vniversitatis Rectu electus,
pro altero quoque semestri hoc in munere confirmatus est; quod
inde ab anno 1474 post Ioannem Mainbergerum nemini contigit.
Habuit & illud singulare Stewartius Recto, quod primus omnium
stipendio 50. florornorum gaudere ceperit pro Magistratus
academi administrature, quam hacenus profus erat gratuia.

Ex inscriptis hoc anno precipue memrandus est Georgi-
us Comes ab Helffenstain, postea Cameræ Imperialis Praeses.

Mense Ianuarii obiit Ioannes Lonesus Boctius Brabantinus,
Medic. Doct. & Prof. Euocatus hic a Serenissimo ALBERTO

Du.
Duce venerat ad Academiam anno 1560, a Viro clarissimo Galeno, fundo Vniueritate presulentus. Ipsum viginti quinque annos hanc partam insigniter ornuit; atque ex his nonnullis tradendae etiam Mathesi impedidit. Laudatur pallerum vs selectus Medicine scriptor, et in omni literarum genere excellens, praecepue in lingua greca; cuius cognitione antiquiores fere omnes apud nos Medicinæ Professores inprimis valebant. Monumentum, quod in Templo academico magnificum habet, paucis faste ne verbis elegantissimum exhibet laudis ac vitae compendium: Mors Iannæ Vitæ.


Mene Septembris grauis sive cauella in Vniueritate nostræ, sive in Philosophica potius Facultate acta est: adfuere Serenissimi Ducis nomine Viri clarissimi Adamus Vetterus, Liech tenuerus & Licentiatus Millerus, uta cum Secretario quodam; qui cum in ædes Hieronymi Sattleri, ubi factum dixerantur, Professores omnes academicos cum Notario Hasnere conuocaissent.

Sub autumnum huius anni novum Collegium pro Alumnis Ducalisibus, aliisque extraneis, qui illis iungi conuietus vel- lent, absoluto est, atque sub S. Ignatii Martyris nomine & patrocinio incolii cæptum. Coniunctum est amplissimum hoc edificium cum novo Pedagogio, exhibente speciem magnificam ac Ducis Guilelmi liberalitate promis dignam. Regens nunc Domus constituta est Mathias Mayerhoferus, super Theologiae Professore, quam tamen catedram iam anteà Paulo Visano reli- querat.

ANNO DOMINI M D LXXXVI.

Reæt. CCXIX. Guilelmuvs Everhardvs, I V. Dott. & Prof. II.
Reæt. CCXX. Albertus Hungervs, SS. Theol. Dott. & Prof.
Procancell. Vniuer. Canonicvs Eichstad. &
Passau. Parochus in Engelbrechtsmünster. III.

Inscripti 208.
Principes. PHILIPPVS
   CAROLVS.
   CHRISTOPH. GUSTAV.
   CAROLVS. \ March. Badenses, Com. Span-
   IOANNES CAROLVS hemienl.

Nobil. Carolus Comes Oettingenius.
   Ferdinand, Baro a Maxbrain.
   Alexander ab Haslang, poetae Praefect. Abensberg, ac
demum supremus Mareschallus.
   Georg. Guilelm. a Mueckenthal.
   Philipp. Jac, a Sittinchaufen.
   Ferd. Egolph. a Rauchenberg.
   Christoph. Bartholom. a Rolling.
   Ioan. Philipp a Rodenstein.
   Ioan. Jac. a Fronberg.
   Ioan. Sinzenhofer.
   Ioan. Bapt. Rex ab Hofenfelden, Vienmien.
   Carol. Brans a Wolbach.
   Albert. Gerard. a Luschwitz, Bohem.
   Ioan. Georg. \ ab Helbendorf.
   Battbassan.
   Martin Gereon Baro a Lyczko, cum aliis nobil. Polon.
   Alexander \ Comites in Schlaub & Misob, fratres.
   Ioan. Carol. \
   Bernard. ab Flz.
   Ernest. Frederic. a Niemitz, Silesius.
   Richaldus a Riuvis, Dominus de Hoers.
   Cyrus Comes de Portia.
   Ioan. Truchfessius Baro.
   Ferd. a Freyberg, poetae Can. Bamberg, Ratisbon. &
   Eluanct.
   Deodatus de Marteau.
   David. Kölderer.
A. 1586.

Ioan. Georg. a Gutenberg.
Ioan. Rudolph. a Sunnenberg, Lucernenf.
Ioan. Georg. a Carolzach.
Carol a Berlo, Can. Leodienf.
Christoph. a Landeberg, Würtenbergenf.
Rudolph.
Philipp. Cohensel de Profech, Carthus.
Ioseph. Vintler a Plätsch, Tirolenf.
Ioan. Plachy a Strebinitz, Bohemus.
Carolus, Im Hof, Patrit. August.
Constantin.

Wolfg. Vadricus Eihnler (Vlner) a Diepurg, Moguntinus.

Nov. Prof. Calparus Hellius, Aichacenl. I. V. Doct. & Prof.
Ioannes Vischerus, Ingolstadtienf. I. V. Doct. & Prof.
postea Berchtesgadenfus, ac demum Burghusius
nun Cancellariu.

Michael Eiselin, Gamundianus Sueuns, S. I. Prof. Log.


Serenissimi Christophorius Augustvs, Carolvs & Io-

annes Carolvs, Marchiones Bavarìæ, hic in eodem anno

attentes eodem anno scholas nostras cum memoratis Bauariæ Ducibus ornatuent, cumque Hi pro-
proprias in ciuitate haberent ades, Illi locum fii inter Con-
viictores Collegii S. Ignatii Mart. degerunt.
Eodem in Collegio diuersabantur hoc tempore iunenes
Religiosi fere triceni, qui ex variis Bavariae Monasteriis studi-
orum causa huc confluerant.
Ex alis Academiae alumnis speciatim memorandus ven-
it Wilhelmus Iocher, Longauius, ex Archiepiscopatu Salisburgen-
si, postea Assessor Spirensis, Serenissimi Ducis Bavariae Consul-
lariius intimus & Prefectus in Dachau.
Die 10. Martii Commissarii Monacenses, quos anno su-
periore ad Academiam delegatos diximus, petierunt ratione
fii exhiberi, primum Vniuersitatis, tum Facultatis Artium, ac
Collegii Georgiani; quas omnes cum minus bene constitutas
deprehenderent, arrestum, vt Ieti appellant, prounciarunt in
D. Lagum, Camerarium Vniuersitatis, M. Scherelium, Camer-
arium Facultatis Artium, & Robertum Turnerum, Collegii Geor-
giani Regement.
Eodem in Collegio Georgiano congregata est die 7. No-
uembris Facultas Philosophica, ac cum queralis varias a D. Re-
gente & ab Alumnis propofitas intellectiflet; frequentia condi-
dit statuta. 1. Vt Collegium mox sub initium noctis claude-
retur, nec ante ortum lucis aperiretur, ea prouis raftone,
qua portæ ciuitatis claudi solent atque referatur. 2. Vt arma
singuli tradant Regenti; vt faceflant ludi, alex, & compotatio-
nes intempefliue. 3. Vt D. Regenti eiusque Vicario plus ho-
moris in posterrum defeiratur. His menfe Decembri addita sunt
alia quedam ad oceonomiam spectantia.

ANNO DOMINI M D LXXXVII.

Reict. CCXII. Ioannes Vischerus I. V. Doct. & Prof.
Reict. CCXXXII. Lavrentius Landauus, Medic. Doct. & Prof.
Inscripti 207.
Nobil. Leo Notibaft a Weifenstein.

Otto
Otto Henric. a Frarking.
Henricus  Neuburger.
Vrbanus
Joan. Blajus Kunigisfelder, Bauar.
Sebald Müller von Zweyraden, Willibaldi, Viri Consularis Ingolfadi. filius.
Georgius,
Vdahiricus
Henric. Firley Baro de Dambrowicia, cum tribus alii
Nobil. Polon.
Joan. Henric.  Pizleri, nobil. a Malchersdorf.
Joan. Caspar.
Albert. a Memmingen.
Octavian.  Barones Prouana, Capitanei Petszmens
Samuel  cum tribus alii.
Michael,
Georgius
Philipp. Iac.
Reinhard.
Christoph.
Wolhelm. Schleib, Landishutanus.
Wolfg. Henric.
Samuel. a Liechtenstain, Francones.
Georg. Henric.
Davit.
Hieronym. Relinger, Patrit. August.
Casp. Sigismund. Larchenfelder a Kefering.
Christoph. Iac. de Peham, Monacens.
Ioan. Zbinko Baro ab Hafenburg in Budin, Bohem.
Casp. a Neubauen.
Henric. Hannibal a Muckenthal.
Ferdinand. Baro a Wolkenstein.
Conrad. Baro a Bemmelberg & c.
Christoph. Rapp, Liuonius.
Ioan. Henric. a Neubausen.
ad D. Virg. Parochus.
Andreas Fachmeus, Foroliiensi. I. V. D. & Cod. Prof.
Ioan. Christoph. Silberborn, S. I. Mathel. Prof. & Col-
legii S. Ignat. M. Regens.
Ioaehimus Rhetius, S. I. Prof. Ethnic.

Die 12. Maii Doctor Steuartius disputationem instituit
theologicam, quam tres Bauariae Principes Philipppvs, Ferdi-
andvs & Carolvs praefentia sua illustrarunt; duo vero natu
maiores etiam argumentando omni postiterati memorabilem red-
diderunt; non solum enim e memoria disputarunt, auctultante
magna studioforum corona, quod in tam tenera etate (maxi-
mus enim natu, Philipppvs, Episcopus iam tum Ratisbonensis,
nonnisi undecim annorum erat) summa laude erat dignissimum;
se admirabilem etiam adhibuerunt animi libertatem, actionis-
que elegantiam, adeo, ut nulla praecipitatio, habitatio nulla,
nulla repetitio fuerit notata. Et cum multa inter singulas ar-
gumentationes a Præside & respondente admirancerunt, nullius
metus, nullius curæ aut follicitudinis significacionem dederunt
vnumquam. Paulo post eadem cum gloria disputarunt ex Philo-
phia, cum vix duas ante horas argumentum edificandum acce-
piissent. Perorarunt idem Principes in aula noua Pedagogii
de laudibus Duæ Mariae Virginis; praefentibus maximo numero
Studiofis, visisque aliis illumfribus. Affirmant teftes illorum temp-
orum libri, nemenem, nifi qui iplius interfuilet, crediturum
fuiffe, quam eleganter hac omnia, quamque digne a Princi-
pibus sint gesta.

Mense Septembri Monachium renovati sunt Serenissimi
Principes Philipppvs, Ferdinandyvs & Carolvs; priores qui-
dem duo post biennium reeditur; Carolvs vero post aliquot
septimanas inter brachia Serenissimorum Parentum spiritum Deo
redditurus; obit enim die 27. Octobris eiusdem anni, in Monte
sancto Andecensi sepultus.
1587. Ne tamen Scholae nostrae splendor, qui ex memoratorum Principum virtute ac sedulitate multum increuerat, ex eorumendum discessu quidquam deperderet, MAXIMILIANI Principis natu maximi aduentus effecit. Hunc mentem OCTOBRIS VRILIO buses Parense pergere Ingolstadium iussit, ut Rhetoricem pri- num, dein Dialectices scientiam erudiretur. Verum hoc de Princeipe plura per fecuturum deinceptis quadrienniis.

Matthias Maierhoferus duobus abhinc annis Collegii Wilhelmini Regens constitutus, hoc anno ad lectionem theologiam redidit, Doctor in eadem Facultate die I. Iulii a Gregorio de Valentinia renunciatus. Collegio in eius locum prae sale iulius Christophorus Silberbornius Matheleos Professor, qui ceteros inter conditores numeratuit Religiosos varios omnino quadraginta. Ethicæ disciplinae cathedram primus hoc anno ex Patribus Societatis tenuit Ioachimus Rhetius.

munere Regentis Collegii Georgiani Turnero succedit Sixtus Pa-
cherus SS. Theol. Licent.

Bibliotheca Knöringiana seu Academica hoc anno in Col-
legium vetus, hoc est in ipsas Vniversitatis zdes translata est. Hac autem eius translationis causa suit & occaio: Sacellum S. Hieronymi, quod hodie vestibulum est Templi S. Crucis, angu-
flius videbatur Patribus Societatis, quam vt confuetis eorum
functionibus facris sufficeret. Cum igitur de area cogitaretur
pro novo exstruendo templo, non occurrit aptior, quam vbi
Knöringiana, quam dixi, Bibliotheca stabat. Patres academicici,
cum eorum super ea re consensus exquireretur, amice repo-
suerunt, se haud illunter eum locum cessuros lesuitis, si
Princeps aut alius quispiam suis sumentibus in ipso Collegio vete-
ri locum feruandis libris idoneum præpararet. Et vero susce-
pit in se Princeps hocce oneris; illumque ipsam aditii par-
tem, quam olim Collegiati, vt vocabant, Professores, & nu-
per, ante exstruendum licicet nonum Collegium Patres Socie-
tis incoluerant, in formam, atque ad vsum Bibliothecæ acco-
modari iussit. Sic caeca Templi S. Crucis, quod hodieum
viitor, structura; iploque D. Hieronymi fefto die primus in
fundamenta lapsi est demilius, haud fine confuetis ceremoniis,
quas Principis iussu ac nomine Ioachimus Fuggerus & Liechtenauis
obierunt. Senatus civicus fecit Patribus copiam novo templo
quinque pedum spatium ex via publica adiiciendi, vt latius he-
ret atque capacius.

Iacobus Gretserus Markdorfensis, magnum postea Academ-
ienstrælumen, díputauit mente Nouembri ex vniuerfa Theo-
logia præfide Gregorio de Valentina, præsente Serenillimo Princi-
pe Maximiliano, qui & alios omnes actus publicos sua presen-
tia illustrauit. Edidere Theologi nostri varias hoc anno, doctif-
simasque Commentationes; De reali Christi in Eucharistia presen-
tia; De legitimo Eucharistie vsu sub altera tantum specie; De Indul-
gentiis; De natura & vsu Theologiae pretium scholastica; De tribus
peccatorum generibus.
ANNO DOMINI MD LXXXVIII.


Rect. CCXIV. PETRVS STEVARTIVS, SS. Theol. Doct. & Prof.

Paroch. ad D. Mauricius, III.

Inscripti 194.

Nobil. Ioh. Christoph. a Marolding in Hornbach.
Ferdinand.
Ioh. Sigism. Gartner a Machtenhouen & Dellersdorf.
Ferdinand.
Albertus Barones a Terring in Stein & Bertenstein.
Balthasar a Raunach, Salisburgensis.
Philipp. a Raistenstein, Franconensi.
Sigismund. a Wolfsfur, Can. Constantiens.
Adam a Werdenstein.
Ioh. Iacob. Schad de Mittelbibrach in Haselbach.
Georg. Fridericus, de Haurois.
Georg. Fuggerus, Baro in Kirchberg & Weissenhorn,
Iacobus filius.
Ioh. Christoph. a Wanga, Tirolensis.
Vdalricus
Ioh. Iacob. a Reinach, in Münstrol prope Mümpelgard.
Fridericus a Muckenthal in Baar Rainenf.
Philippus Welfer.
Otto Henrici.
Marcus Sitticus Comes ab Embs, Can. Salisbury.
Frideric. a Brand, nobilis ex Blaensteini in Palatinatu.
Ioan. a Neuhaus.
Vitus.
Ioan. Christoph. a Siberecker de Sighartstein.
Abrahamus.
Philippus a Stein.
Henricus Anselmus, Anglus.
Christoph. a Gemming, Can. Augost.
Ioan. Frideric. Comes a Schwarzenberg, Can. Passau,
Christoph. Comes a Schwarzenberg.

& Prof.
Iacobus Gretscherus, Markdorfenf. S. I. Phil. Prof.
& Ling. Ἑβρ. Prof.

Ex illüstribus huius anni Academicis duo præcipue occasiunt, posterorum memoria, non tam ob generis antiquissimi claritatem, quam propria in Rempublicam ciuilem atque ecclésiasticam merita dignitatem, I. Albertus Baro a Törresing in Stein & Bertenstein, Canonicus postea Salisburgenfs ac Ratisbonensfs, & huius demum Ecclesiae ab anno 1613, ad annum velque 1649, Episcopus. II. Marcus Sitticus ab Embs, siue Hohenembs, Canonicus Salisburgenfs, nepos S. Caroli Borromaei, Contantienfs postea Ecclesiae summus Prepositus, ac Salisburgenfs denique Archiepiscopus ab anno 1612, ad 1619. III. His merito subiungimus insignem Iuris cultorem Benedictum Carpzoum Brandenburgensem; qui absoluto iam Iuris dicendi curriculo in Francoarmenti, quæ ad Viadrum est, & Wittenbergensi Academiis, præcipue Germaniae Universitates, atque in his nostram Ingolstadensem hoc anno inuiuit; Procellor dein Iurium Wittenbergae, ac
demum Dresdæ Cancellarius factus. Filium reliquit cognominem, jurisconsultum primi nominis, ac scriptis editis clarissimum.


Circa Feftum D. Lucæ tres Philosophiae Professorum folenne lectionem fuerant principium habuere; Jacobus ficiicit Crescherus, qui loco Baltafaris Hagelii cursum Philosophicum auspicebat; Christophorus Marianus, qui Ethicam, auditore Principio Maximiiano, ac linguam graecam; & Georgius Schrottelius, qui Dialecticam & linguam Sacram docere celerant.

Pancratium Metzschennbachium, nullis tum quidem sacris ordinibus initiatum; qui promittere tamen stipulata manu debut, se illos prima quaque occasione suscepturum. Decreuit item eadem die, nullum deinceps ad Licentia Gradum admittendum fore, qui duplex examen non subiit; vnum particulare ac rigidum, in quo sententia ferretur de examinato admittingo vel reiiciendo; alterum quasi publicum & lenius, quo finito candidatus approbaretur, publiceque mox in ipso examinis loco, in fluba, quam vocant, senatoria, Licentiatus crearetur.

Plures hoc iterum anno disputationes Theologi nostrii, atque etiam Philosophi in lucem publicam ediderunt; veluti, De Satisfactione, Gregorius de Valentia; De rerum Domino, Matthias Maierboerus; De rebus meteorologicis, atque alteram De Metallis, & Lapidibus, Balthasar Hagelius; denique De primis rerum principiis, Michael Eifelius, respondentem Comite quodam Polono.

ANNO DOMINI M D LXXXIX. A. 1589.

Rect. CCXXV. Ioannes Baro ab Hasenburg, Dominus in Budin &c.


Prorect. Petrus Steuartius &c.

Inscripti 217.

Nobil.

Henric. a Stein.

Ioan. Philipp. a Nippenburg.


Ioan. Christoph. a Nankreit, Can. Bamberg.


Ioachim. Mareebalcus a Pappenheim.

Ioan. Rudolph. a Preysing.

Henricus a Knoring.

Ioan. Leonard. Rosenbusch, Bauar.
A.
1589.

Vladic Baro a Spaur & Valhör.
Ferdinand.
Casparus
Melchior
Henricus
Casparus
Balthasar
Gabriel Han, Silesius.
Anton. Comes a Montfort, Sereinis. Philippus & Ferdinandi Aula praefectus.
pot Comitem Montfortium Aula praefectus.
Ioachim Lanty a Denteville, Lotharing. Ephebi
Sixtus Lienekama, Friulius
Hieronymus Welser, Augsft.
Lucas a Wolfort, Brigantinus.
Ioan. Iacob. Müllstetter a Maurn.

Michael Lederius, Austriacus, S. I. Phil. & Ling.
sacr. Prof.
Petrus Bacherius, Antuerpian, S. I. Phil. Prof.


Prof. & Paroch, ad D. Virg.
Georgius Brucherus,
Ioannes Hylin,
Tobias Heindschel,
Sebastian, Manzius,

Primum in fastis academicis locum hoc iterum anno tribuimus Serenissimis Bauariz Principibus Philippo Ratibonenfii Episcopo, & Ferdinando fratri, qui menle lannario Ingolstadtium rediere, humaniori litterarum operam porro daturi; in quibus adeo profeceret, vt eodem adhuc anno publicis typis varias qustiones ponerent, de quibus in ichola Humanitatis erant disputaturi, veluti de arte conscribendarum epistolarium, de arte metrica, de graeca lingua, de Officiis Ciceronis &c.

Prin-
Princeps MAXIMILIANVS fratrum natu maximus, quique 1589.
sextum ac decimum agebat etatis annum, seueriores iam tum
disciplinas colebat. Ethicae ac Matheos auditor anno superio-
ri esse speraret; hoc anno, quantum luris valeret scientia, ge-
mino maxime ostendit argumento, cum scilicet binis disputa-
tionibus, quas Iurium Professor Hellius instituit, non otiosus a-
ditor, sed acer ac ingeniosus disputator sselebit.

Confecrationem noui templi Patrum Societatis lideh
Serenissimi Principes non tantum celebriorem reddiderunt lua
prevention, sed multo magis sanctissimis modistis ac pietatis ex-
emplis, quibus omnes ac singulos illius folennitatis actus or-
narat. Illud singulare, quod FERDINANDVS natu minimus, duo-
decim tunc annorum, iplo die, quo Patribus epulum dederant
Principes, finitis prangio ac Vesperis elegantem orationem,
svra actionis dignitate ad frequentissimam concionem in novo
templo habuerit.

Pari fere cum splendore peracta est Laurentii Eifzephii
ac quatuor aliorum promotio in Doctores Theologiae; inter-
fuerunt enim illi actui tres Principes Bauariae MAXIMILIANVS,
PHILIPPIVS & FERDINANDVS fratres, Marchio Badenis CHRISTO-
PHORVS GUSTAVVS, Comites & Barones quamplurimi, Suffra-
ganeus Bambergenfis, & tres Abbates.

Nihil tamen folennius ad hunc annum, nihil Annalibus
academicis dignius habemus, quam illum diei 18. Oetobris actio-
nem; cum scilicet Serenissimus ac Reuerendiss. Princeps PHILIP-
PVs, diuina prouidentia confirmatus Episcopus Ratisbonensis,
Dux Bauarie & Comes Palatinus Rheni &c. Rectoris Vniuer-
sitatis munus acceptare clementissime dignatus est. Tota me-
morabilis huius eleclionis, vti & abdicationis historia viinis co-
loribus depicta est in limine Tomi III. Matriculae Vniueritatatis,
vbi hec verba leguntur adscripta: Ad menis Oetobris diem XVII.,
anni M. D. LXXXIX. cuntis Senatorum suffragis salutabar fiorentissi-
me huius Academic Reector Philippus, diuina prouidentia confirmatus Epis-
copus Ratisbon. Bauarie Dux, ingressus etatis annum XIV. Procuratio-
nem porro causarum forensum Sereniss. meus Pares, Princeps Guiel-
mus, certis de caujis a me ac Dno. LicentiatQ Quirino Leonino Gel-
drlio, Canonico Ratisbon, Coniiario, Theologo ac Preceptore nostro in

P 2

Do.
1589. Doctorem Steuartium Leodium, Prepostum Apostolorum Colonie, Profes-

sorem hic publicum & Parochum Mauritianum transferri voluit.

Ab initio huius nostrri Restoratus Maximianus & Ferdinandus

Comites pal. Rhent, Vitr. Bauarie Duces, met fratres dilectissimi ac

Christophorus Gustavus, Marchio Badenis, Ingolstadtii per triennium fere

spatium, causa studiorum versabantur. VIII. vero Id. Febr. an 1590.

superuenit Ferdinandus Sereniss. Archiducis Caroli Aufrici, Ducis Bur-
gundiae, Styriæ, Carinthiae, Carniolæ &c. auunculi nostrri honorandissi-
mí Princeps primogenitus. Similiter insequentes albo studioforum nomi-

De Archiduce FERDINANDO ad annum fequentem.

Quirinus Leoninus, cuius paulo ante mentio inieéta est,
hoc ipso anno nomen suum albo dedit academico. Natus hic

Bomelius in Geldria (alibi Buscoducenfis Belgæ scribitor) ac

Artium & Theologiae gradibus iam insignitus, præceptor datus

est memoratis Bauarie Principibus, quorum adolecentiam ad-

mirabili prudentia & dexteritate regebat. In facrum Canonicus

cororum Collegium Ratisbonæ cooptatus, Decani, Prepostitique

Ecclesiae Cathedralis, Protonotarii Apostolici, ac Palatini Co-

mitis titulis fulsit, Episcopis idem fuit Ecclesiae, Boiscisque Du-
cibus a confiliis. Anno 1600. in idem Ecclesiam fundavit apud

anos, donavitque Seminarium quoddam Clericorum, sub nomi-

ne D. Hieronymi, quod hodie datum perdurat: viuunt enim ex

ea fundatione sex septemue Alumni, ab S. Hieronymo dicti

(primitus duodeni fuere) qui aliquando ædes habuere propri-

as; subin tamen in Wilhelminum, ac nostri temporibus in

Albertinum Collegium sunt translati. Quirinianæ fundationis 

monumentum perpetuum marmorea exhibet tabula, quæ hodie 

Seminario S. Francisci Xauerii præfixa conspicuit, in signum 

videlicet obligationis, quam habet domus Xauriana, ex rude-

ribus Seminarii Hieronymitani ex parte saltum constructa, Alum-
nos Quirinianos hospitio recipiendi, si quo Cæsu in Conuictu 

S. Ignatii M. feu Collegio Wilhelmino subsistere non possint, 

Dicti autem monumenti sequens est inscriptionem: SEMINARIVM. CLE-

RICORVM. S. H. Q. VIVVS. INSTITVIT. FVND. DOT. QUIRINVS 

LEONINVS. BELGA. T. D. PROTONOTARIVS. SEDIS. APOSTOL.

EPISCOPATVS. RATISBON, PRAEFOSIT. ARCHIBR. VICARIVS GENEA.

Inter inscriptos hoc anno memorandi I. Duo Quirini Leo-
nini agnati, Hieronymus & Ioannes Arnoldus de Raedt, Bommelien-
es Geldrii, ille turium postea apud nos Professore, hic Serenit-
simi Ernesti Electoris Colonienis in Episcopatu Triflingensi Con-
flusharius, II. Henricus a Knöting, Augustanus primum Canon-
icus, tum Episcopus ab anno 1598. ad annum 1646. quo lon-
giitimo regimini sui tempore multis magnisque poëllhonibus, in Allmangouia precipue Ecclesiæ suam auxit.

Die 20. mensis Martii in medio Philosophiæ curfu morte sublatus est Ioannes Perius Physicus Professore, vir optimus, & propter sinceritatem morum omnibus carissimus.

Collegii Georgiani Regens pro Sexto Pachero constitui-
tus est Sebastianus Dietericus Acronianus, de quo ad an. 1591. redibit sermo.

Dissertationes iterum complures in lucem publicam ty-
pis enulgate sunt: Vna philosophica de Demonstratione, a Iacobo Gretschero; tres theologicae, de Restituntione, de Voto, de Iramento, a Maierbofero; quibus accessit quarta, de Voluntate Dei, a Geor-
gio Euerhardo. Gregorius de Valentina scriptit Examen mysteriorum Calui-
misticij; idemque cum mensae Octobri ad dies aliquot Dilingam ecurrillet, Lauingæ cum Doctore Hailbrunnero de fructu bono-
rum Operum publice disputauit.

ANNO DOMINI M D'XC. A. 1590.


Inscripti 221. P 3
A.

1590. Princeps.

Ferdinandus, Archidux Austriæ &c.

Georg. Caspar. ab Orpientze.
Ioan. Sigismund. Stingelbeymer.
Albert. Zernoza, Cubicularii.
Eustach. Offenbeymer.
Friederich Schrottenbach.
Christoph. Damiad Vrstenbeck.
Ioan. Franc. Herzencraft.
Ferdinand. Muckenthaler.
Caspar Brainiczky.
Christoph Guilielm. Parsperger.
Hypolit. Wunle.
Ioan. & Carol. Schrottenbach.
Ioan. Philipp. Jonas a Mittelsdorf.
Octavian. de Albertis, Landishut.
Ioan Bapt. de Schwarzenburg.
Wolfgang. Wilhelm. Tahendorfer, de Obernmitterhofen & Winkelhaim.

Ioan. Rythynsky de Wierzno, Barones poloni.
Ioan. Sobatzky, de Sobotho.
Ioan. Goretzky de laiometz.
Christoph. a Brandis, Tirolens.
Ant. Christoph.
Leonard. Christoph.
Christoph. a Braitten Landenberg, Sueuus.
Ioan. Georg. a Weichs in Weichs, Dasing & Griesbach.
Ioan. Christoph.
Ioan. Albert. a Seyboltsdorf in Schenkenaw & Hersteftanus.
Stephanus gertshausen, fratres.
Albert. Welser, Bauarus, Praefecti Pfaffenhof filius.
Ioan. Vitus Barones a Törring, Dni. in Dilsling.
Daniel Lomaratus, a Domaratz, Pol.

A. 1590.

Albertus a Mackenthal.

Joan. Wilhelm. a earfperg.

Ioan. Qivald, Goret, a Seeburg.


Vdalricus Comes in Oettingen.

Joan. Rudolph. } Barones Kbuen, fratres.

Joan. Degenhard. }

Caspar a Most, Lucerneni.

Ioan. Pfffer, Lucerneni.

Balthasar Barth.

Ioan. Georg a Rossass.

Ioan. Csp. } ab Oberstein.

Ioannes

Wolfg. Christoph. a Baumgarten de Fraunstein.

Georg. a Hoonrod, Saxo.

Ioan. } Gizyra, Barones poloni.

Nicol.

Christoph. Traskowitz, Capitan. Lanzelii, Baro.

Gerard. Sigism. a Loeschwitz, Franco.

Ioan. Adam. a Wolffstein, Baro in superiori Sulzbürg.

Ioan. Vdaltrec. a Wung.


& Prof.


Hubertus Gipabius, Burell. Geldrius, I. V. Doct. &

Prof.

Rupert. Reindelius, Passauensis. S. I. Philos. Prof.


Prof.


Grac. Prof.

Ad anni huius initium Schola Ingolstadianus eum con-

secuta est splendorem, quem, nescio, an villa in orbe Vniver-

sitatis quoniam habuit: acceffit sicilect ad tres Serenissimos Ba-

uariz Principes & Marchionem Badensem, Academiz nostros

alum-

Amisimus vero frequenti octobri mense alia duo Academiam sidera, PHILIPPO & FERDINANDVMO Bauariz Duces, qui Coloniam petierunt Vbiorum, moraturi illic statuto a Canonibus tempore, quippe qui recens inter Canonicos archicathedrales illius Ecclesiae aßumi fuere. Pridie inuitati ad aulam Gymnasia, comparuerunt perhumaniter; vbi Magistrorum vnum dierumt oratiuncula grates egit pro illustrissimis industria & egregii profectus exemplis, quae frequentando scholas, disputando, personas etiam in scena repreßantando vniuerfa inuentuti imitaenda crebro propofueru. Magistrorum alius carmen propempticum subiunxit, quo & faustum iter digredientibus, & incolumem Coloniam moram, & felicem in patriam reditum est precatus.

Refliterunt igitur in Academia CHRISTOPHORVS GVSTAVVS Marchio Badenis, MAXIMILIANVS Dux Bauariz & FERDINANDVS Archidux; atque hic quidem, cum Humanitatis, vt dicitum, effet auditor, in festo Nativitatis Christi post vespertas in aula Gymnasia longum carmen e memoria publice recitavit, præsentibus, quos dixi, Principibus, Rectore Magnifico, Profectibus academiciis, & Praefidii Praefetto Domino a Polweil & c.

Hae
Hac in Academia nostra gloria subitus nos lucus occupavit; obit enim in ipsa octava festiss Corporis Christi Martiius SCHAUMBERGIUS S. R. I. Princeps & Episcopus Eichstetten, Virtuositatis Cancellarius VI. Princeps laudatissimus, & Dux Bauariae in primis carus, a quibus sepe Monachium Ingolstadtumque est invitatus. Nos exequis Eiusdem celebramus die 11. Iulii in aede D. Virginis. Successor Eisdem datus est CASPARVS SECKENDORFIUS, Cancellarius Academiae VII.

Inter recens Academiae adscriptos, multi hoc anno insignesque viri ac iuvenes: I. Stephanus a Seyboldsdorf friingenis postea Episcopus ab anno 1612. ad 1618. II. Albertus a Muckenthal postea Eques Melitenis, commendator Mogunt. & Sereinis, Ducis Bauar. ALBERTI Magister Stabuli. III. Henricus CANJNUS Noviomagensis I. V. Doctor, Petri Cantii Theologi quandam nostrae ex fratre nepos: Hic Iurium scientiam in Louaniensi Academia edoctus, die 9. Febr. ad lectionem Canonom in hac nostra Vniuerstitate auctus interea est, quasi ad capiendum de illius habilitate experimentum. Mense dein Iulio, cum de accommodanda his prouinciae pronunciatione vocis admonitus est, in annum integrum Iuris canonici Professor constitutos est, promitfo trecentorum florenorum stipendio. Anno sequenti, adiectis aliis centum florensis, ad Facultatem consultiissimam receptus, atque in omnes Canonom Professoris praerogatiis immittitus est. IV. Ioachimus Denichius Bruxellensis, iam ante decennium albo nostro inscriptus, hoc demum anno, die 24 Maii, ordinarius Institutionum Professoris designatus est, hoc quidem conditione, vt eius voceret, Doctor Lagus, lectione iuridica & media annua pensionis parte cederet, centum videlicet florensis; quibus aliis centum additi, noui Professoris stipendium facerent; quod tamen altero mox anno ad trecentos auctum est. V. Hubertus GIPHANUS Burenensis Geldrius inae Novembri ad Iuris civilis cathedram ea conditione admissus est, liquide & in religione, (Lutherum enim ecutus fuerat) & in reliquis omnibus fecundum Vniuervitatis statura viuere veller. Docuerat antea GIPHANUS Philosophiam Argentorati, Altorlii vero iurisprudentiam, iamque editis etiam libris inter eruditos notus. VI. Conradus Rittershajius, elegantior Philosophus, necio, an Ietus.
Annal. Acad.

1590.

Grauior. Hic absolufo iam apud Helmstadienses atque Altor-
finos luris curriculo, Giphaniun secutus, ad nostrum hcc anno
Academiam accedit, Pachium etiam nostrum auditurus. An-
no sequenti Basileae luris Doctor, ac paulo post institutionem
Imperialium Professor Altorfi facultas est; vbi & anno 1613-
obit, relieto filio Nicolao, qui & iiple magnum inter eruditos
nomen sibi comparuit. VII. Raymundus Mindererus Augustanus,
magni postea nominis Medicus, atque editis etiam libros clarus.

Ex Professorum nostrorum numero mors vnum die 26.
Januarii in flore etatis eripuit Guilelrum Euerhardum, Nicolai fi-
lium, per annos septem lirium Professorum.

E theologica Facultate abiit Laurentius Eiszephius Casuum
Conscientiae Professor, & Parochus academicus, ad Suffraga-
nei manus Eichstadum vocatus, impetrata prius veniam a Sere-
nis. Duce nostro, cuius quondam alumnus fuerat. Conferenc-
tas est Episcopus Philadelphiansis in Dominica leterare, quaque
fuit prima dies Aprilis. Casus Conscientiae eius loco profiteri
capit Christophorus Marianus, Ethices antehac Professor; Parochi-
am vero D. Virginis administrandam fultepit Ioannes Rispelius
Monacensis, SS. Theol. Licentiatus, Parochus, inde a consili-
tuta illa Ecclesia XXV. academicus vero XXI.

Die 25. Aprilis eiusdem anni conuenere Theologi no-
stri ac Iurisconsulti, ut audirent Doctorum Petreum, qui nomi-
ne & auctoritate Serenis. Ducis nostris in cauda maleficarum,
seque sagarum, quas vocant, varias questiones proponebat, ad
quas responderi sibi communibus illorum suffragiis petebat. In
conuentu sequeasis diei, cum singulis, quid de propitis ques-
tionebusvideretur, in commune consuisset, Gregorio de Va-
letia committebatur negatum, utiusque Facultatis nomine vt
scriptum quoddam conficeret. Quod cum illa præstitisset, die
28. eiusdem mensis in pleno omnium consensu, præsente etiam
Petrone, praeclatum, omniumque sententia probatum, & ad Prin-
cipem transmissum est. Sub finem Septembris missa sunt deo-
dem argumento a Serenissimo Duco ad Facultatem theologico-
cam literam, ut scriptum vernaculum conficeret, quo malefica-
orum technæ, sceleris grauitas, pæne &c. deprehenderunt. Fa-
cultatis consentiunt rogatus est Christophorus Marianus, ut sermo
nem, quem superiori āstate in Templo S. Mauritii de eadem materia habuerat, petitioni Serenissimi Principis accommodaret.

Iacobus Gretcherus geminas hoc anno instituit Disputatio-nes philosophicas, quarum altera præcipue memorabilis est, quod defendentium partam satisnuerint tres ex præcipuis Bauariæ Monasteriiis Religioï; Ambroïus Mandlackerus O. S. B. ex Sanct-emmeramiano, Matthias Hirschauferus euid. Ord. ex Benedicto-burano, & Ioannes Molitor ex Scheftlariensi. Francisci quoque huiores, qui anno superiore Academiam deferuerant, Do-ctore priuato vī, Gotthardo scilicet Montino Italo, Professorēs iterant publicos, tam Philosophos, quam Theologos audire cæ-perunt. Quatuor inter candidatos, quos fībi hoc anno Patres Societatis ex nostra Academia selegere, memorandus præcipue venit Wolfgangus Schönslederus Monacensis, latinæ postea ac grecæ literatūræ magnum decus, quod editi ab ipso libri teantur.
Ioannes Lac.  Remboldt, Patrit. Auguf.  
Carolus,  
Georgius a Sandizell.  
Carol. Fuchs, Tirolent.  
Euerhard.  
Ioan. Guilem.  
Gebbhard Truchfes, Baro inWalpurch.  
Nicol. Füger, Tirolent.  
Guilem. a Waldstain, L. B. a Waldstain in Branna & Stiepanitz, Bohem.  
Wenceslaus a Fließenbach, Bohem.  
Georgius  
Ioan. Adam.  Barones a Campenberg, fratres.  
Ioan. Paul. a Liechtenstein, Tirol.  
Franc. de Vienne Baro de Clerautz.  
Ioan. Albert. a Wolfstein, Baro in superiori Sulzbürg & Bierbaum.  
Hieronym. a Rockenbraun, Trident.  
Ericus Finkler ab Aichhausen.  
Ioan. Phric. Spett a Zwifalten.  
Marcellius,  
Acanus,  
Kitel. Wolfg. a Stain.  
Ioan. Baro Sobieksrski de Sobieksrsko.  
Ioan. Tuicus de Tuiczna, Can. Olomucenf.  
Ioannes,  
Pauloult de Paulouicz, Morau, fratres.  
Stanislaus  
Wenceslaus Kamiensky, de Kamienieca, Silefius.  
Nom. Prof. Ioannes Riepelius, Monacenf. Paroch. ad D. Virg. SS.  
Theol. Prof.  
Ioannes Salturus, Duzingan. Bauar. S. I. Phil. Prof.  
Ad
Ad huius anni initium, die videlicet 23. Ianuarii Vn
aerfitas conuiuio magnifico exceptit Serenissimos Principes Ma
ximilianum Ducem Bauerio, Institutionum Iuris ac Ethica
studioam, & Ferdinandum Archiducom Humanitatis audito
rem in edibus Schoberine vidue. Interfuere Patres academici
omnes, ac prater hos Rudolfus a Polveli Praefidii Praefectus, Fied
beckius Questor ducalis Monacensis, Praetor vrbis & Senatores
principii. Soluto prandio Principibus gratias egit in ipso con
uiuio loco Vitus Schoberus Iurium Professor, cui nomine Princip
pum respondit D. Ficklerus, Serenissimi Maximilianii Praeceptor
domesticus.

Idem Princeps Maximilianvs, cum quadriennio fere
Ingolstadii eslat commoratus, ac Iurisprudentiam domi Praecep
tore Ficklero magnae probitatis ac doctrinae vire, Ethicam vero
in publica Academia schola eximio cum profectu didicisset,
die 3. Aprilis Monachium redidit, adhibendus ficipet a Sereniss
imo Guilielmo Patre arcanis consultationibus, audiendis, di
cendisque sententiis, & tractandis grauisimis quibulque nego
tiis. Verum nemo dolenter magis Maximilian abitum ferebat,
quam Ferdinandvs Archidux; ficipet cum indolis fimilitudo,
ac par virtutis studium intimam ambos inter amicitiam funda
set, ægre ab se inuicem auelebantur. Sed nuerat fibi dili
gentissimus Princeps Ferdinandvs ex suis studis doloris leu
mentum eruere; cum enim ex Poesi ad Rhetoricam non fine
publico diligentia præmio ascendisset, ter omnino, in totidem
ficipet principuis Sauratoris nostri celebritatis coram cata
Vnineritate exquiste prorfus declamavit. Cunque prater ora
toriam artem Institutiones etiam Dialecticæ publicis in lectio
nibus audiret, dedit & huius facultatis specimen perquam egre
gium, cum propoffas de Modis differenti thefes, quæ publice in
Academia diputabantur, argumentando oppugnauit summam cum
laude, & omnium auditorum voluptate.

Ex magno inscriptorum numero speciatim notari meren
tur I. Conradus Agricola Wengnis, & Ioannes Hülsius Landishut
anus, ambo hic ad specifam Virginem postea Parochi. II.
Xifius Schneiderus, alias Sartorius Onoldinus Franco, ab Alberto
Hungero, cognato suo ad religionem catholicam conueritus, ac
Q. 3

Ca.

Ad Facultatem theologicam duo recepti sunt noui Professoris, Ioannes scilicet Riepelius, Parochus academicus ad lectionem Theologiae scholasticae, sub ea quidem conditione, si satiasfaceret muneri huic & expectationi de se conceptae; & Christophorus Marianus, Ethicus antehac Professor, ad Theologiam caelestiam, vt vocant. Fuit is primus e Patribus Societatis, cui haec lectio tradita est a Serenissimo Duca Guilielmo: tres habuit lectiones quaisque habuebat, & quartae loco instituit repetitionem, magno auditorum emolumento.

Gregorius de Valenti iulus est hoc anno Serenissimum Ducem Guilielmum comitari, ad thermas Wurttembergicas proficiscentem; vbi aliquoties praefentibus Principibus cum Praeconibus lutheranis disputauerat. Mirum, quam sollicitate religiosissimus Dux omni occasioni inuigilauerit praedicando, propagandoque veritatem catholicam.


Floruit hoc praeclipe anno Collegium Wilhelminum, quod centenos omnino & triginta conuictores numeravit.
ANNO DOMINI M'DCXCII.

Rect. CCXXXI. Petrus Steurtivs &c. V.
Rect. CCXXXII. Ioan. Frideric. Comes A Schwarzenberg

Prorect. Petrus Steurtivs &c.
Inscripti 235.

Nobil. Nicol. Christoph. Komorowski, Comites poloni, cum
Petrus — aliis quatuor ad eorum familiam pertinentibus.
Ioan Ladislaus Barones Burggrafi a Dobna.
Fridericus Barones de Hrugwitz, Morau.
Caspar. a Fittefenbach, Bohem.
Valentin. Ioannes, Bohem.
Stanislaus Rimer, Cracoueni.

Petrus Retff a Mide & Willarsee, Friburgen.
Ioan. Emeram. ab Eck.
Ioan. Vdalric. a Königseck.
Ioan. Frideric. Hundbis a Waldrams.
Eleriadus Baro a Vergy, Comes a Champlite.
Carol. Emanuel de Marmier, Comes de Sallenoue, Baro de Marlem, Burgund.

Scipio Collaltiet, Sancti Saluatoris Comes,
Fridericus a Saliche, Grifo.
Ioan. Christop. Clofen ab Arnsdorf & Gendolfing,
Marquard. a Schwendi.
Euerbardus a Schwendi.
Ioan. Vdalric. Ilfung.
Ioan. Wolfg. Haunold a Mörwang.
Christoph. Viebeck in Habellipach & Hamhausen.
Ioan. Wolfg. filii Questoris Monaceni.
Petrus Recordin, Tirolensi.
Bartholom. Rüiner a Zinnendorf.
Christoph. Recordin a Neyn, Tirolensi.
Andreas Paulus Pouragelet a Madian, Lotharing.
Ioannes.
Ioan. Felix Schertel a Binfwang.
Ioan. Thomas Cored, Tirolensi.
Christoph. Fugger, Ottaviani Comitis filius.
Sebastian. Saurzapf ab Holstein, Palat.
Rudolph. Wink, Olnabrigenf.
& Prof.
Cornel. Adriansten, Antwerpienf, S. I. Prof. Mathel.
& Ling. Hebr.
Ioan. Leinberer, Markdorfensi. S. I. Prof. Dialeet.
Grac.
Adam. Higinius, Anglus, S. I. Prof. Log.

FERDINANDVS Archidux eadem felicitate in rhetoricis ac dialethicis hoc anno perrexit, qua superiore exeperat. In die sacro Pentecostes iterum declamavit præsente tota Academia. Finita Oratione sex adolescentes geniorum habitu Oratorem carmine faphico ad musica instrumenta cantato exceperunt, laudarunt, & tertum ex floribus vernalibus eius capiti impofuerunt. Dici non potest, quo affete Gymnaei adolescentes hunc suum luuentis Principem prosecuti sint, quamuis ab illo vt stemmatis maieftate, ita diligentia, granitate morum, obseruantia & pietate superari fe cernerent. Dies erat 13. lunii, D. Ferdinando sacra, cum in schola Rhetorices ta petibus & affixis paffim emblematis ornata, nobiliissimi ex singulis claffibus adolescentes comparare, qui Serenissimum Archiducem carminibus, oratione, atque etiam musica fallutarunt. Illud singulare est, quod sub tempus autunnale, quo iuxta morum
rem Gymnasiæ annui progreßus tentamina institui solabant, Ipsæ 1592. quoque FERDINANDVS Archidux tribus examinatoribus sístere se voluerit, atque ita ex rhetoris dialecticisque præceptionibus respondiderit promte ac integre per horæ fatium, vt suís condiscipulis præmium strictissimo iure præcipuerit; quod Eídem publico in theatro datum fuit magno cum laudum praecónio & omnium spectantium approbatione. Talis cum effet FERDINAN-

DVS Princeps, circa fæsta Lucalia auspicas et studia feuerio-

ra; & quidem publicis lectionibus collegia politica sibi duxit audienda sub REINERUS Fabricio ab Oratorio ad Ethicam translato; priuatóm vero Mathein Præceptore Christophoro Silberbornio Col-

legii Wilhelmini Regente hoc & sequenti anno didicit. Domi exercitaciones repetitionum & disputationum non omísit; quam ad rem e Collegio Societatis submitti sibi voluit quosdam Phi-

losophiae studiosos, quibuscum concertaret: fuit in eo numero præter alios ADAMUS TANNERUS, clarus postea in hac Vniueritate Theologiae Professore.

Floruit vero reliquam etiam Pædagogium inprimis nobilitate; numeravit enim Barones quindicim & quatuor Comites, e quorum numero vnum sibi Academia delegit, Rectoris dignitate condecorandum, IOANNES Feilicet FRIDERICUM COMITEM SCHWARZENBERGIUM &c. Ceteros inter præcipue memorandi I. IOANNES Stuberus Lipeltshofeniæ ex ditione Eichsfetteni, Imperialium postea Institutionum apud nos Professore. II. BERNARDUS Mosmiller Prækenfis duorum Schwenoriom Præceptor, postea I. V. Doctor & Sereniss. Bau. Duci Consiliarius; inde trans-

latus ad Consilium interim Com. Palat. Duci Neuburgi. eius etiam Vice-Cancellarius fuit; demum ab ipso IMP. FERDINAN-

do ad Consiliarii munus vocatus.

Gregorius de Valentia scriptoribus differtius, a publicis hoc anno lectionibus celatuit; in eius vero locum ad docendi munus sufféctius est IACOBUS Gretscherus, Theologiae Licentiatus eodem anno creatus cum PETRO Bacherio, qui hinc Dilingam abit ad Theologiam explicandam, & IOANNE Cholino Georgiani Colle-

gii Regente.
ANNO DOMINI MDXCIII.

Rect. CCCCXXXIII. HENRICVS CANISIVS I. V. D. &c. II.
Rect. CCCCXIV. PETRVS STEVARTVS SS. Theol. D. &c. VI.
Inscripti 256.

Princeps, ALBERTVS DUX Bauariæ, Sereniss. GVIL. filius.
Nobil. Ioan. Christop. a Parsberg.
Otho Henric. Balduinus a Leen (de Leonibus) Badensis.
Vitus Krel a Grimmenstain, Augustan.
Ioan. Gregor. Heydenbücher a Kaufringen,
Philipp. Greissenklauv a Volrad.
Fabiutius Mattheus, Foroluienf.
Andreas Vrjus, Foroluienf.
Balthasar Carit, Ballanenc. Ital. fratres.
Franciscus Carit, Ballanenc. Ital. fratres.
Ioan. Ludovic. Traner, Landishtut.
Iacobus Cuberti, Norman.
Georgius Claudius Grulardus, Monuilleus, Norman.
Andreas Carolus Meurier.
Philibert Nicolus Vrjus Comes de Blagai.
Ioan. Ludovic. a Knöring.
Georg. Frideric. a Mosmann, Onolzbacenf.
Georg. Hund a Lauterbach.
Ioan. Christop. Krufig, Phorcenc.
Wolfgang Henric. a Sirgenstein, Acronian.
Wolfgang Christop. Oettinger a Camereck.
Carol. Fuggerus Baro in Kirchberg & Weissenhorn
Philippi senior. filius.
Georg. ab Eipelbach, Haslingenf. frigius.
Ioannes Fuggeri, Barones in Kirchberg & Weif-
Hieronym. Tenhorn, Iacobi filii.
Franc. a Lemath, Monasterienf.
Ioan. Christop. Zobel a Gibellatt.
INGOLSTAD. PARS II. 131

Anton. Gatinoy, Lotharing.
Michael, fratres Korniatky, Barones poloni, cum
Constantin, 4. nobil. famulis.
Alexander
Ioan. Christoph. Lutz a Ristansdorf.
Martin. Ludovic. a Remchingen.
Leonard. Im Hoff, Patrit. Auguft.
Ioan. Frideric. a Salis, Grifo.
Wolfg. Hofer ab Vrfarn & Romeck.

Alphonsub Comes a Portia.
Carolus a Freyberg.
Wilhelm. Leo a Recchberg &c.
Ioan. Philipp. a Gregersdorf.
Ioan. Gebbard. a Ratsenried.
Wolfg. Simon a Römeratal.
Carolus a Ranceourt.
Ioan. Georg. Dänzel.
Bernard. ab Aidenbrugh, cognom. Feldbrugh, clefiaeticor.
Iodocus ab Au.
Nicaf. Otto Henric.
Carol. Confc.

Circa verni ieiunii initium h. a. singularis quaedam Religionis nostræ cerimonia Ingolstadtii peracta est: Ioannes Boghe- tinus Serenissimi Archiducis FERDINANDI Præceptor & Theologus, Epilcopus Tergestinus nuper designatus, ipfa Dominica

R 2
A. Innuocuit, in Templo S. Crucis, confuetis ritibus Episcopus in-
unctus & consecratus est. Aderant huic actui, seu praeerant
potius tres Episcopi suffraganei, Eichstettenis scilicet, Ratis-
bonensis & Augstianus, quorum prior ea occasione facros mi-
nores Ordines contulit nobili ac generoso adolescenti Ioanni
Pourceleto (al. Pourdeleto) Lotharingo, Gubernatoris Tullensis fi-
lio; Confirmationis vero Sacramentum generoso & illustri ado-
lescente Otoni Henrico Comiti de Schwarzenberg, Vicedomini Strau-
beningensis filio, cui ipsem est Serenisi, Archidux Patrini officium
praedictum.

Sub autumnum huius anni Ratisbonam prosectus Seren-
ist, Archidux, Philippi ibi Episcopum, & Ferdinandum
 eius fratem, Bavariae Duces, nuper in patriam reueros, fa-
lutaturum. Redit dein mente Octobri cum his ipsis ad Aca-
demiam, accedente etiam fratre eorum natu minimo Alberti,
qui Grammaticam publice frequentavit, praeceptore simul vius
domestico Georgio Iobstio Norico, Serenisti, Ducis Gvili. Consilia-
rio aulico. Philippi & Ferdinandum privato audire curium
philosophicum cæperunt Matthis Maylio praeceptore, quis bis
diebus singulis e Collegio Societatis in arcem descendit.
Frequenter tamen fabbatinis, vt vocant, disputationibus interflue-
re, quemadmodum & alis solennioribus concertationibus.
Pri-
squam tamen lux erDITIONis publicum speciem darent, quod
deinceps frequenter & cum eximia laude, Philosophorumque
omnia ingenti gratulatione factitatur, repetendo, disputan-
doque in Collegio Societatis diligenter offereretur.

Habuiimus vero paulo post aduentum Serenisi. Bau.
Prin-
cipium sacram quamdam solennitatem, qua saltem ex parte Aca-
demiam attingit. Atulerant secum Colonlii Philippi & Fer-
dinandi pretofum SS. Reliquiarum thesaurum, de corpori-
bis maxime SS. Martyrum Treuirensi. & S. Vrflae & soc. M.M.
Magnam illarum partem Dux Gvilielmvs huius S. Crucis tem-
plo donavit. Ipsa igitur D. Vrflae festa die in illud illatæ sunt
solenni supplicatione, quam quatuor nostri Principes, & Patres
academici, cum Aulici & nobilissimis quibusque permixti co-
mitabantur, faces manu preferentes. Porta a re lacra Ba-
uari
uari Principes Serenissimum inprimis Archiducem, dein viros alios auctoritate præcipuos splendidissimo consilio exceptionem.

Serenissimus Princeps MAXIMILIANUS cum hoc anno peregrinas lufraret provincias, aequo Pragam inprimis, deinde Romam, ac denique Lotharingiam inuicet, volente GULIELMO Patre, GREGORIO de Valentia veteranum apud nos Theologiae Professorem comitem habuit; qui tamen post quartum fere mensem ad nos reuerent est.

Referunt aetá Vniuersitatis ad hunc annum, hebraicarum literarum cognitionem, quaæ ab aliquot annis fere neglecta incaerat ob auditorum paucitatem, magna cepisse incrementa; cum duodeci ex securaribus Theologiae auditoribus magno arduo ad illud studi genum animum applicarent, ac breui tempore procellus facerent non pænitendos, opera maxime Georgii Mayeri, qui eam Letctionem hoc anno pro Cornelio Adriani suscepsit. Hic nempe est Mayerus ille, Rana Bauariae oppido oriundus, quem an. 1583 et Schola nostra ad Patres Societatis transluisse scripti. Ad linguam quoque Graecam non parum adiumenti attulit Opus Institutionum Grammaticarum, a Jacobo Greifhoro in gratiam iuuentutis eodem anno editum.

Rigoris scholaasticorum exemplum sane luculentum edidere hoc anno Patres academicici, in concilio pleno die 11. Septembris congregati, cum inter alia concluderent, ut singulis mentibus convenirent quattuor Facultatum Decani, vocatosque, qui negligentiores in quauis disciplina inuenti fussent, primo monerent; dein, ni fide emendarent, coniicerent in carcerem; denique expellerent ab Academia. Actum praeterea de antiquo iure Facultatis Artificiæ; cum enim quereretur Decanus, multidatam carmina imprimi sine suo præcìtu, responsum est a Concilio, id deinceps non ferendum, sed monendos esse, puniendosque Typographos, si quidquam in posterum sine debita licentia imprimerent auderent.

Eodem anno per clementissimum Serenissimi Ducis decretem liberata est Facultas Philosophica a speciali cura inspexitione Collegii Georgiani, quæ haecenus eodem incubuerat, & a qua eximi supplici libello petierat. Translata vero est ea specialis inspectio in totam Vniuersitatem, referuato tamen.
A.

1594.

ANNO DOMINI M DC XLIV.


Prorect. Petrus Steuartius &c.


Inscripti 309.


Ioan. Ludovic. a Pienzenau, in Fortenöck & Altenpeurn.

Ioan. Christopb. a Preysing in Huebenstein, postea Vicedom. Landishut.

Christopb. Recordin a Nein, Tirolens.

Georg. Berchtold. ab Almenbofen.

Ludovic. de Honfencourt, Parisin.

Georg. Guileim. de Hegnenberg, fratres.

Ioan. Frideric.

Ioan. Albin. Schlick, Comes a Pauffian, Baro de Weiskirch, Dominus in Duppau & Falkenaw.

Beatus a Schauenburg.

Melchior a Schauenburg.

Samuel Stettner, Viennens. Austriac.

Nicolaus Papky, Saxo.
Albert. a Lerchenfeld.
Christoph.
Georg. Vogelmeyer.
Ferdinand. Meurier.
Ioan. Bapt. Grossischbedel, Ratisbonenf.
Wilhelm. Preissing a Preissing.
Gregor. Bornemiffa, Transylvan.
Christoph. ab Am in Newhausen, Can. Auguft.
Iacob. Reibling, Patrit. Auguft.
Ioan. Vdatrie. a Zeilhofen.
Hugo ab Halweil.
Hermannus Salburger ab Achberg, Austriac.
Ioan. Henric.
Ioachim. von der Oßen, Pomeran.
Ioan. Adam. Riederer, Austriac. fratres.
Georg. Agathus.
Ioan. Iac. Ilfung, Patrit. Auguft.
Carol. Ernest. a Linden.
Ioan. Bernard. Hellenberger a Mostorf.
Inter incriptos, qui solito plures fuere huc anno, præcipui sunt l. Sixtus Wernerus Vogt de Alten - Sumerau &c. Episcopus postea Constantiensis, quam tamen dignitatem duobus tantum annis tenuit, prematura morte ereptus anno 1628. II. Leo Menzelius, Philippo nostri filius, postea Theologiae apud nos Profellor, & Vniuerfitatis Procancellarius. III. Bartholomeus Richel, Salmerftettenfis, postea Sereniss. Ducis Maximilianus Viccancellarius.
Venerati sumus hoc anno Viros Principes complures, qui scilicet ad Imperii Comitia Ratisbonam profeecturi haec transibant. Fuit hos inter Sereniss. Dux Würtenbergicus; qui cum non Academiam tantum, sed ipsas quoque Pedagogii scholas lastrare dignaretur, a nobili quodam adeo facto, in aula Gymnasti carmine honorario salutatus est, quod ille humanitas exhibet genus summom per probatur, dilaudavitque.

Ad eadem Comitia ex nostra etiam Vniueritate abierunt Gregorius de Valutia, & Christophorus Marianus; quorum ille latino tenero, magno tempore concurru Procerum, & in ipsius Legati Apostolici praebentia; hic in templo D. Pauli lingua vernacula concionatus est. Gaspar etiam Torrentinus, quem superiore primum anno lectioni Cauum Conscience admodum diximus, Academiz valedixit, euocatus Monachium, ut Serenissimo Ducici GVILIELMO a sacr is confessedionibus esset. In eius cathedram succedat Andreas Sylius.


Illud quoque ad hunc annum mentione dignum, quod ex Serenissimi Principis nostrri voluntate, & Episcopi confensu factum sit, ut ducenti floreni annui ex censibus S. Salvatoris in Betthbrun applicarentur Seminario pauperum studioforum, qui ad statum ecclesiasticum aspirat; ut Dialctica, & difficiliorum Caueum scientia imbuti, praefici aliquando poftint porochis tenioribus. Collati praeterea ad eundem finem a piis hominibus floreni circiter sexcenti, & ad censum expoliti lunt nomine pauperum Scholasticorum Facultatis Artium.

Circa finem huius anni venerunt ad Archiducem FERDI- NANDVM littere a Serepisima Eiusdem matre, quibus iubebatur Vni-
Vniuerstatem Ingolstadiensem relinquere, & in Styriam rener-
ti. Quantum constringati sunt hoc nuncio Academici, tantun-
dem mox laborare coeperunt, vt exquisita quodam ratione
amansissimo Principi valedicerent. Hunc igitur in finem die 21.
Decembris post peractam rem faciam in aula Gymnasi, pro-
cessiere in medium selestit quidam ex prima nobilitate adolescen-
tes, perfonis in dramatis formam tribuitis. Primus apposita
ad eum diem orationem habuit Georgius Conradus Baro a Törring.
Tum octo alii Epheborum habitu varia recitabant carmina:
Ioannes Valericus Ulping in Kuneberg victoriam de Turcis oma-
batur, capite haftili inixo: Ioannes Vitus Baro a Törring palnam
preferens perpetuam optabit pacem: Sigismundus Baro a Törring
honoris & gloriae pondus debat insignia: Christophorus Baro Fuggerus
cornu copiae ostensans precabatur honorum omnium abundan-
tiam: Christophorus Comes a Schwarzenberg praebito ense ac cruce
hontabatur ad feruorem pietatis: Georgius Sigismundus Baro Fuchs
a Fuchsberg libella & ense amorem iustitiae insinuabat: Georgius
Baro a Gumpenberg corde conixo victoriam cupiditatum ostende-
bat: Carolus Baro Fuggerus libello & ense zelum secundum scientiam
demonstrabat. Denique duo alii genios celestes induit
Propempticon decantabant. Placuit Principi ac circumfusa corona ac
ingiosa & valedicendi noua species. Scripta sunt etiam, ty-
pisque edita sic dicta Quinquennalia, ad honorandam sicilicet
quinquennalem apud nos Serenissimi Archiducis commoratio-
nem; affixa item omnis generis Emblemata, pictorum simul &
Poetarum luminibus ornamentisque venustae distinca: ex qui-
bus, quae primas ferre videbantur, Principi obiata; quae ille
cum multis Quinquennaliis exemplaribus secum asportavit, in-
cundam fibi, vt aiebat, Ingolstadienium memoriam, ex eorum
intuitu, perpetuo renouaturus. Hae cum die 21. Decembris,
in ipso sicilicet seisto D. Thomae Apostoli peracta fuissent,
postdie ex urbe & ab Academia discessit Archidux Ferdinandus
Principium gloria, & totius Imperii Germanici spec.

Nec vero absens etiam addicitiim animum Vniuersi-
tati Ingolstadiensi deesse passius est benevolentissimus Princeps:
transmutil enim eidem Gracio, in sui memoriam, ingens ex ar-
gento plocum auro obductum, & in formam maritimæ triremis

vifen-
visendo opere elaboratum. Nec ipsa temporis diurnitatis hic
Principis affectus elanguit; anno enim 1623. die 28. Febr. cum
ob Imperii Comitia, iam Cæsar sicolitum, Ratisbonae verifaretur,
diploma edidit, quod inclut Facultati iuridice privilegium, ius
& auctoritatem Comitium Palati tribuit (vid. Annal. Acad. P.
IV. Num. LXVIII. pag. 384) his vsum verbis de Academia Ingolstadiensi: Vbi adolescentiam quoque nostram nos olim excolluiffe be-
igno animo affectu recordamus.

Quanta autem hæc cunque sint voluntatis nobis addicti-
simae monumenta, multo tamen sunt illustriosa virtutum exem-
pla, quæ prælens exhibitus, quorumque nonnulla superioribus
annis retulimus, alia hic subneætemus. Toto, quo Gymnasiae
frequentavit FERDINANDVS, triennii & sex mensium spatio, quo-
ties res sacra dominicis festisque diebus in aula Gymnasiae pro
ceteris habebatur discipulis, eidem & Ipse summa cum reueren-
tia interfuit. Poetæ vero, cum ad Academiam transfisset, in
D. Mauriti temple religionibus suis vacabat, quod illud suis
ædibus effet vicinus. Ad vesperas, vt vocamus, in templum
S. Crucis, & illis finitis in Collegium Societatis ventitare sole-
bat, vbi dein communi cum Patribus confortio, vel mufca,
vel fermocinatone se recreabat, id tamen diligentem offuerans,
vt signo pro more Patribus ad finem colloquii dato, sibi quo-
que finiendum exiliumaret, interrupto etiam, nec ad finem per-
duéto cantu; ne sicolitum domesticum Patrum ordinem turbaret.
Huic dein S. Crucis templo suam præcipue munificentiam im-
pendit, cum mille aureos hungaricos, quos Austriae anterioris
Ordines ad agenda hilarius bacchanalia submiserant, xodiando
nouo altari regia profeéto liberalitate attribuit. Habemus etiam
summa Illius literarii in rebus diligentia lingualaria quædam
specimina: penam scholasticum a Magistro dictari solutum elu-
cubrare magna solertia, quin propria manu elegantem descriptum
offerre conueuerat. Scientiarum omnium tam fuit amans &
cupidus, vt ne pandere quidem, quamdui Ingolstadii fuit,
asque literatorum confortio, atque eruditionis quali condi-
mento voluerit. Viros Academiam doctissimos præclarissimos-
que, Petrum Steuartium, Iurisconsultos complures, & ex Patri-
bus Societatis Richardum Hallerum Collegii Rectorem, poetæ Re-
ginæ
INGOLSTAD. PARS II. 139

... HISPANIARUM Confessarum, Gregorium de Valentina, quem ob scientiae famam sepius in Academia legentem auduit, & Iacobum denique Grefcherum iam tum editis libris clarum, voluit prandenti sibi adesse, vt eorum conversatione atque optimis moribus, prudentissimisque sermonibus iucunde erudiretur. Habuit vero & domi suo viros piissimos doctissimosque, a quibus ad omnem scientiam perinde ac virtutem educaretur, Ioan-nem Sicilicet Bogherium Collegii quondam Germanici Romæ alumnun, Tergestina nuper, ut narratum est, Insula ornatum; Fridericum ex antiquissima Seinsheimiorum, nunc Principum Schwarzenbergiorum familia; & Balbafarem Schrottenbachium nobilem Sty-rrium, quem precepue inuenio a pietate & religione laudatum. His igitur scientiis instructum, his formatum moribus, his virtutibus exornatum, post quinque fere integros in hac catholica Boiorum Vniuersitate exactos annos die 22. Decembris mæsti dimilius Ferdinandvm Archiducem Austriæ, Caroli Archiducis lineæ Styriæ filium, postea Imperatorem Romanorum eo nomine secvndvm, cuius deinde fana quo illustrior per totum orbem extitit, tanto nos magis gloriamur, eum nobis obtigiisse alumnun, qualem nullâ orbis Academia educavit.

Die 22. lun. h. s. quam inopinate tam lucentole obiit Albertus Welser Logice Studiosus, nobilis Bauarus, Monachio oriundus, Prefecti Pfaffenhofensis filius, virtute & pietate quam genere nobilior. Hic ardentioribus solis caloribus incitatus, & aquarum preterlabentium refrigeratione illectus, a suis clam (nihil maii periculique sulpicans) se subducens, Danubioque natandi peritiae ignarus se incaute credens, aquis suffocatus est. Tandem quarto post mortem eius die sub aquis latens honorum humanum opera inuentus in cœmterio D. Virginis Feldkircheni honorifice est sepultus.

ANNO DOMINI M D XCV. A. 1595.

Reæ. CcXXXVII. Albertvs HVNGERVS &c. V.
Reæ. CcXXXVIII. HENRICVS CANISIVS &c. III.
1595. Inscripti 206.

Nobiles, Theobaldus Auer a Dobell.

Iac. Christoph. Haug a Deslingen.

Franciscus Paffempire, alias Beisslein. Barones in Harnel.

Ioannes auff & Hermouille. Lotharingi, cum Praefecto

Ioannes auff aula, Præceptore & quatuor famulis.

Ioannes

Ioan. luct. & Brackbauer de Waldsee.

Ioannes Sapieba, Lithuanus.

Cuno a Graefstein, Treuir.


Bamberg, & Herbipol.

Philipp. Christoph. Echter de Mespelbrunn.

Adolph. Guilielm. Echter de Mespelbrunn,

Meichior a Lucham, Can., Bamberg.

Rochus Crollalanza de Plura.

Steph. Cuno a Loenitz.

Ioan. Georg. a Neukirchen, Viennei.

Ioan. Sdenko Baro a Sternberg, Bohemus.


Frideric. Rechliner, Patrit. August.


Ferdinand. Füeger ab Hirsberg, Tirolenf.

Ioan. Ernst. a Stainburg, Tirolenf.

Andreas Haydenreich de Pidenegg, Tirolenf.

Ioan. Michael Recchberg ab Hohenrechberg.


Anton. Weferus, Augustan. S. I. Prof. Phil.

Wolfgangus Starkius, Oenipontan. S. I. Prof. Eloquent.


Ioannes Riepelius, Monacenf. Paroch. acad. &c.


Pancrat. Motzenbach, Bambergenf.

Matthias Ebersperger,

Vitus Erreter, Achacenf. Paroch.

Ioannes Pitus, Angius.
Inter inscriptos fuere I. Casparus Schopp, seu vt ipse se se dixit, Gaspar Scoppius, Francus, h. e. Nouoforesis Palatinius, vt eruditi fere conlentunt. Cur Scoppium & Gervoldus, hic Ambergenus, ille Nouoforesis, Francus le scripserint, nullam in uemo conveniementem rationem, nisi illam fortassis, quod Nordgouia, cuius magnam partem hodiernus superior Palatinatus comicit, aliquando Franci Orientali acceperit. Nobilem fuile Scoppium, quem se pallim iactauit, nullum apparet in nostro inscriptorum catalogo velligium: potius contrarium inde probatur, quod nonnifi viginti numeros, vt reliqui de plebe, pro inscriptione persolverit. Idem vero quam acer dein criticus euaterit; quam multos (bonos malosque) scripserit libros; quam miranda fatorum serie plerasque Europè provincias peragrat, notum est per orbem; nec puto a nobis eius vitae historiarum expectari, quod aliquod in Academia nostra tempus egret. Vnum, illutorum hominis huius singularis characteri, adscribere lubet anecdoton: cum junior quaedam vidua ciuis academica, ob mali exempli vitam increpita, ac convictores etiam suos dimittere ellet iussa, vnum maxime Scoppius, Iurium Studiofus, illam defendendam fulcepit. II. Georgius Wimpl, Landshutanus, postea Regiminis Straubingani Cancellarius. III. Ioannes Georgius Prucklaeber, Rainensis Bauanus, postea Iurium apud nos Professor.

Die 28. Aprilis Universitatis nostræ Cancellarius CASPARVS Seckendorfus, Episcopus Eichstettenensis, Princeps modestissimus ac religiosissimus, ad superos, quod speramus, abiit, & quem integro iam biennio Codiutorem habuerat, succellorem reliquit IOANNEM CONRADVM ex nobilissima Baronum familia de Gemmingen, Vniversitatis Cancellarium VIII.

Serinllimi Principes Bauariae PHILIPPVS & FERDINANDVS, antequam & ipsi ab Academia sua discederent, progresu ac scientz specimen a GVILIELMO Patre publica disputatone in Academia edere iussi sunt, quamuis domi duntaxat suæ sub privato Matthias Maylii magisterio Philosophiam didicissent. Descenderunt mente Iulio in arenam singuli; ac primus quidem die 15. dixit mensis Sereniss. PHILIPPVS. Conuenerunt eo die Professorum omnes cum Rectore in arce, atque inde prælatis sceptris.

Octobri demum mensis, absoluta biennii, vt vocant, residentia, discesserunt a nobis ambo Principes; PHILIPVS quidem Ratisbonam, ad suam Æclicet Ecclesiæ; FERDINANDVS Coloniam, vbi cum nuper totius Collegii cathedralis conuenit & CLEMENTIS VIII. approbatione ERNESTVS Patruus suum in Archidieceæ Vbiorem Adiutorem nominauerat. Remanife igitur Ingoltaddii folus iam Princeps ALBERTVS filiorum GVILIEL- MIII Ducis natu postremus; qui dum frequentare perrexit Gym- naliuim nostrum academicum, tam crebra simul edidit pietatis &
& religionis exempla, vt quæ mirabamur in fratribus, in vno hoc Principe nunc collecta viderentur.


Ab artistica Facultate actum est Septembri mentis de reftaurando Beneficio S. Catharinae, quod multis iam annis ob maiorum incuriam facerdote caruerat, cuiuque redditus magna ex parte fuerant amissi. Renovata igitur est fundatio, substitutique alii census pro amissis, ex ærario Facultatis; consectæ item literæ in huius rei confirmationem, Reverendi Fabricii tunc Decani, & Viti Schoberi Universtitatis ac Facultatis Artium Camerarii manu & sigillo communitæ, quæ hodieum apud diētam Facultatem asseruauit.


Collegii quoque Wilhelmii Regens Christopborus Silber-bornius a munere fuso abitit, succedere relicto Henrico Gaugenrie-žero, sub cuius regimine Dux GVILIELMVNVS alumnos dimittit, quos
A. 1595. quos haec tenus ex ærario suo aluerat; quod tot expensa illud

nium granare viderentur.


Ioannes Leinberer Rhetorices atque dialeûticas ab aliquot

inde annis Procellor, reliœa Academia in Transylvanian abiiit,
sanctiores ibi labores in missione apostolica lucepturus.

Memoriae caufa notare hic iuuat, circa id temporis Ecleìsiam Collegiatam Mosorugenfem Landishutum translatum fuifite; quam ad rem Serenissimus Dux Gulielmus Theologorum nostrorum consiliim expetit.

ANNO DOMINI M D XCVI.

Rect. CCXXXIX. IOANNEs RIEPELIUS, Monacens. SS. Theol.

Doçt. & Prof. ad D. V. Parochus. II.

Rect. CCXL. IOANNEs FIGGERVS Baro a Kirchberg, Dominus

in Babenhausen.

Prorect. Ioannes Riepelius &c.

Inscripti 230.

Nobiles, Ioan. Albert. a Dandorf (forte Dondorf) Monachienf.

Ioannes a Bredow, Marchiaceus.

Georg. Ludovic. a Neubauen.


Hector a Wifentbau.

Ioan. Georg. Comes in Hobenzollern, Sigmaringen & Vö-

ringen, Dominus in Saigerloch & Wehrstein,

S. R. I. Camerar. hereditarius.

Christofph. Rudolph. Keller a Schleiten,

Ioachim
Ioachim Budde, Pomeran.
Ludovic. a Brand, Pleyenstein.
Philipp. a Wisenthaw.
Severinus, Welsfer, Patrit. August.
Ioan. Bapt.
Ioan. Werner, Wilpis a Sibenburg.
Carolus a Kienburg, Kieneck & Newkirchen.
Erhard. a Muckenthal in Hechlenacker.
Traianus Fugger Baro in Kirchberg &c. renou.
Ioan. Nouobradski a Kolovrat, Barones in Schlissen.
Zeno II, burg & Epalka.
Georg. Frideric. a Greilshaim, Franc.
Carol. Rott, Patrit. August.
Guiellem. Fugger L. B. a Kirchberg & Weissenhorn,
Severini filius.
Maximil. Fuggeri, Barones in Kirchberg & Weissen- 
horn, Domini in Babenhausen, D.
Iacobus, Rectoris fratres.
Iacobus
Maximil. de Trapp a Pilen, Curburg & Schwanburg,
Georgius 
hereditarii Praefecti Tirolis.
Ernust
Carolo,
Alphonsus
Comites a Lodron, fratres.


Cal. Conic.
Adamus Tannerus, Oenipontan. S. I. Prof. Ling. Hebr.
Ioachim Meglinus, Abbatiscellenf. S. I. Prof. Rhet.

Præsenté ALBERTO Principe non poterat non florere
Gymnashium nostrum academicum; præter complures enim alios
Nobiles, nouendecim omnino Barones in illo numerabantur.
Sodales etiam minoris, quam vocant, Congregationis, cum Se-
reniss. ALBERTVS pio eorum cœtui fe adiungeret, honorario
dramate illum diem celebrarunt, Albertum Magnum exhibentes
Diuæ Virginis magisterio eruditum.
A. 1596.

E pluribus variorum Ordinum Religiosis, qui partim ad Gymnarium nostrum, partim ad Academiam accesseré, duo præcipue occurrunt hoc anno, quorum nomina merito his in annalibus celebramus; Hieronymus fcilicet Feyri, Professus ad S. Emeranum Ratisbonæ, ac ibidem postea Abbas; & Carolus Stengelius Augusta, ad S. Vdalricum ibidem Professus, Abbas postea Anhaltanos, ob plurima atque eruditissima, quæ edidit, opera immortalis aude poterét memória dignissima.

Georgius Luerhardus, Theologæ Caluisticæ Professor, hoc anno Ratisbonam emocatus est ad Sereniss. Principem Philippum, vt Illius conscientia moderator esset, & Theologus, atque comes etiam in pia peregrinatione ad famam in Helvetia Ereum. Calum conscientiam letădo a Duce Gvilelmo demandata est Vito Michaeli, SS. Theologæ Licentiatum nuper creatum, & Collegii Georgiani Regenti. Georgius Maius Lingua Hebræica Professor, de quo supra, hoc anno Romam didessit, Adae mo Tannero in eius locum sucedente.

Petit hoc anno Abbatisa quædam a Typographo nostro Edero, vent Librum Revelacionum S. Mechtildis typis academicis recuderet. Re ad Facultatem Theologicam delata, nequam il-la Edero hanc licentiam. Ex quo certe intelligimus, sollicitè semper maiorem nostros causis, ne qua ex re, quam innocua etiam alius videretur, religio maculam contraheret.

In anni huius historia præterire non possum tristissimum quoddam exemplum, in studio nostro nostris quodam, ad aliquor, vt putò, instructionem editum. Graffabatur in vrbis societas, seu collusio potius male feriatorium quorumdam inuenit, qui se Brenneros, i.e. Vltores dicebant. Erat hos inter qua legis statutum, vt modo hunc, modo illum inopinato aduentu opprimentes teda ardente vel faumitus flagrantibus eiusmodi corporis admostris tamdiu vrgerent, dum symposium suis funtibus instituendum promitteret. His nobilis Westphalus Gerarodus Lebenburgiis felle adiunxerat, iuuenis ingenii florens & corporis dotibus. Contigit vt postridie festum Luminum ea incendiario turba Gerardo flammas intentaret. Quid ageret fatale leges obstricibus? condidit: accumbitur, estur, bibernur in multum noctem sine modimperatore. Demum ipsa ebrietas som-
num suadet. Difcedunt locii: Gerardus iam solus in museo relictus ad quietem detraetis vestibus se parat: sed sopore simul & mero victus, in mensam dormitabantus renovuitur, cubito innixus, solaque sububula induitus. Huc ab ardente candela inflammati, ita momento temporis ignem propaguit, vt mifer toto corpore nil nisi ignis esset; vixque tandem expegereret, toto corpore miserandum in modum iam vitulatus; cumque fat cito induitum abirecere nequiret, humi lese voluituit, vt vel sic graffantem flameam suffocaret: sed incallum omnia. Integra clamore simul & strepitu domestici excitati accurrunt, multisque referatis foribus, tum conclaue plenum fumo, ipsumque inuenem vndique ab igne corrupsum reperient, tanto ob spectaculi inolentiam pauorem percussi, propius vt accedere vix auderent. Accedunt tamen, ignisque in tenui fuisse tam conffantis & durabilis vim, quibus illicit, modis extinguunt, ac inuenem prsefenti quidem exitio eripuint, ita tamen vt octauum post diem eadem fere, qua in calamitatem inciderat hora, animam exhalarit, acutissimos interea, quos insigni tamen patientia pertulit, dolores perpeius, tanquam castiganda liberiores vires a Deo immislos. Illud singulare, quod sumpsete ad facultianda rite extremo sacramenta prepararet, famulo suo to tum peccatorum suorum, quem ipse scribere haud poterat, catalogum scribendum dictavit, ne quid fortissis ex sola memoria recensentem fugeret.
Wiguleus a Rorbach & Sandelzenhausen.
Mauritius
Georg. Stengel a Neuhaus & Rambach, Ingolstadtien.
Georg. Poissel ex Azenzell.
Carol. Raiser de Raifenberg.
Gerard. Ioan. a Lefschwitz.
Ioan. Kreczwitz, Silesius.
Wilhelmus Fraislisch.
Maximilian.
Wolfgang. Christoph. a Westernach.
Wilhelm. Guido von, Baro Mediolanensis.
Fadalricus Baro a Spauere.
Christoph. Simon a Thunn, Tirol.
Philipp. ab Helmsät, Bischofshemien.
Gustelms. Kellner a Zinnendorf.
Christoph. a Wifentbau, Franco.
Franciscus Barone Fuggeri, Othamani filii.
Ferdinand.
Bernardus istad.
Conradus a Schaumburg.
Ioan. Krastm.
Blajus Kuen Barones a Belafi.
Carolus Franciscus de Main, Leodiensis.
Ioan. Wilhelm. Traunier, Salisburg.
Ioan. Henric. de Bungart, Iuliacensis.
Iaacus a Burgstorf.
Ioan. Adam, a Pfördt, Alfata.
Ioan. Iacob. Im Hoff, Augustan.
Ioan. Bapt.
Ioan. a Pfeffenhausen.
Ioan. Philipp. Hundt.

Nou. Prof. Hugo Rott, Augustan. S. I. Philo.

Nou.

Raymund. Minderer, Medec.

Leonard. Selmayr.


Iulio mente huius anni Iurium cathedram & Academiam reliquit, quam per decennium eruditione editisque scriptis ornauerat, Andreas Fachelinus Foroliiuenus. Invitus scilicet a magno Heturiae Duce ad Pifanam Academiem, amore ni falsor, Italica fuerat tam facilis confiniet; caussam enim abitus aliam non reperio: stipendium certe apud nos habuit tantum, quantum ante ipsum nullo, post ipsum vix alius; mille scilicet florenos, grandem illo tempore fummam. Fuit vero Fachelinus eximiae in superos pietatis, quod Acta Sodalitatis academicae non vno ostendunt loco; & eruditionis non vulgaris, quod eius scripta testantur. Simon Vivus Pisloris callidum ei artificium in exscribendis, allegandisque non satis fideliter auctoris obiicit; ab aliis tamen vindicatur ac multum dilaudatur. Celebriores eius opera sunt Controvcrs. Iuris illufr, Tom. III. De Possessioni.
A. 1597. bus & Iure accrescendi, 1589. De Testamentis ordinandis, Prescrip-
tionibus, & Iure Feudorum, 1592. De Probationibus & Presumptioni-
bis, 1591. De acquiranda, reiunenda & amittenda Possessione; item
de legitima, 1593. De Paefis, 1594. De Collationibus, 1595. Se-
lepte ex variis Doctorum Commentariis QQ. illustratis, 1597.

Discessit circa idem tempus Friburgum Briggsio Friderici
Martini, Philosophiae primum, tum Iuris apud nos Professor.
Scriptis de Obligationibus, earum speciebus & effectibus in genere; De
Testamentis ordinandis, 1581. De Viscapionibus; de Privilegiis Cle-
ricorum, 1582. De Restitutione in integrum, 1583. De Jurisdictione
secularium ludicum; de Legatis: de Fideicommissis, 1584. De Triplex
Homicidio, 1585. De Juramento, 1587. De Constitutionibus circa
interpret. Cap. I. & II. Extrait. De Bello, Duello, & quod ex his
sequitur, Homicidio; de Foraeudinum, 1589. De Iure Consium, Frib.
Brisg, 1604. &c.

De Cyraco Lutzius Medic. Doct. & Prof. quem biennio
abhis a Turcis captum scripsi, memorant ad hunc annum Acta
theologicae Facultatis, eum licentiam petiffi, typis excudendi
ea, quæ Mellettis quidam, Patriarcha Alexandrinus, de rebus
fidei Anglicano cuidam Legato Constantinopolii respondens dif-
feruit; ideo illam maturo confilio fuifile negatum in conuentu
Collegii theologici die 15. Martii celebrato.

Convictores S. Michaelis, qui haëstenus GUILLELMI Du-
cis munificentia Monachii vixerant, mente Martio huius anni,
cum omni, qua vû fuerant, fuppellecìle Incolam trium
translati.

Die 21. Decembris h. a. ex hac vita deceffit Friburgi
Nuithonum Petrus Canisius, Theologus ex Societate IESV, olim Pro-
фессor & Religionis Catholicæ infastrator, Vir sanctissimus, qua verba
funt Petri Steuartii in actis Decanicos theologici Facultatis. Ego,
quam prolixiam etiam tanti virti merita laudationem peterent,
nihil hic addam, nisi Elogium eidem a theologis nostris die
22. Iunii, Steuartii Decano, decreturn: Petrus Canisius Neomagenis
e Geldria, SS. Theologio Doctor, primus e Germaniis Societatis IESV
Religiosis: ob insignem animi moderationem, conscientiam ac prudentiam
a summis ad summa non raro missius, vocatus, posulatus a GUILLELMO
IV. Bavaria Duce ad hanc Academiam, in qua Professoris Theologi,
Procancellarii & Recltoris munere functus, ab OTHONE Cardinale Episcopo Augsbutano ad S. Concilium Fridentinum; a CAROLO V. Imperatore in causa Religiosis Vrmatam; ab Imperatore FERDINANDO Augsbutam atque ad Episcopatum Viennalem, quem recusavit; a PIO IV. Pontifice Maximo ad idem in Germania, Poloniaque propagan-
dam, non tantum coacionibus affiduis, sed variis etiam libris pro fide & pietate editis ubique rem Catholicam promouit. Tandem admir-
abilem sanitatis opinionem consecutus Friburgh Helvetiorum innocen-
tem animam Deo reddidit anno 1597. etatis 77. Plura de Viro hoc meritiimmo legere est apud Matthæum Raderum & Franciscum Sacchinum, qui eius vitam, virtutes & res gestas singularis volumine conscripturas. Qui Vniuerlatitas nostræ conco-
tus fuerint apud summum Pontificem, ut Venerabilis hic quondam noftri, Rector, Procancellarius & Professior Beatorum num-
mero adscriberetur, ad annum 1729. pluribus memorabitur. Scripfit Petrus Caniurus summam Doctrine Christianae, an. 1554. qui primus liber est a Patribus Societatis editus, varie posthaec au-
crus atque illustratus. Commentar. de Verbi Dei corruptelis, Tom. II. quorum prior de S. Precursoris Domini Ioannis Baptiste, Historia Evang-
elica prodit Dilingæ an. 1571. posterior de Beatissima Maria Vir-
gine, Ingolstadii 1577. Notas in Evangelicas Lectiones, Tom. II. Frib. Helu, 1591. Exercitamenta Christiana pietaatis, Antwerp. Ma-
nuale Catholiceorum, Ingolst. 1587. Enchiridion Itinerantium, Ant-
werpiae 1599. Palestra nominis Catholici, Duaci 1599. Praetica Ca-
techismi, Colon. Martyrologium, Diling. 1562. Conccione in 4. Do-
mnicas Adventus & Natalem Domini. Librum de Confeffione & Com-
munione. Vitae SS. Beatæ & Fridolini primorum Helvetiae Aposto-
lorum, Frib. Helu. 1590. Vitam & Exercitamenta pietaatis B. Ni-
colai Eremite. Edidit Sleetae D. Hieronymi Epiftolas, Lib. III. Lo-
mani 1573. Leontis Pape Opera omnia, Colon. Cyrilli Alexandrini Opera tom. II. Colon. Scripfit præterea Librum Confeffionum exem-
plo S. Augustini; Epiftolas complures ad Laurentium Surium; item alias ad Episcopum Mindensem & Ducem Prusiuscensem &c.
ANNO DOMINI M D XCVIII.

Rect. CCXLIII. HENRICVS CANISIVS &c. IV.
Rect. CCXLIV. IOANNES NOVOHRADSKI A KOLOWRAT, Baro in Schillingenburg & Epalka &c.

Prorect. Henricus Canisius.

Inscripti 256.

Principes, ALEXANDER, J Duci Zaslouie, fratres.

CONSTANTINVS,

Nobili, Marquard. a Freyberg, Can. Herbipol. & Salzb. 
Bamberg. & Herbipol.

Ioan. Erbard. Echter a Meßelbrunn, prioris frater.
Ioan. Wolfgang. a Bodemann, fratres.
Ioan. Simon

Ioannes Weßlon, Angli.
Hieronym. Præfens

Seuerin. Fugger, Baro a Kirchberg & Weissenhorn, Se-

Ernfrid.
Ernicus fratres.
Paulus
Ludovic. a, Batmanni, Nobili in Gaspach, Traitecke &c.

Georgius Aufriaci.

Wilhelm. a Königsfeld, Can. Frising.

Gregor.
Sebaä. a Fugger, ab Hirsperg & Schadensfain, fratres.

Wilhelm.

Fabius Vicecomes Borromeus, Mediolanensis.
Ioannes Rajnus ex Comitibus Rabinoruni.

Franciscus de Salazar, Cancellarii Mediolanensis.

Carolus

Ioan. Jac.

Ioan. Bapt.

Marcus

Rembold, Patric. Augusti

Iacob.
INGOLSTAD. PARS II.

Iacob. Marus, Patrit. August.
Martin. a Seekendorf, Can. Eichstett.
Ioan. Theodoric. ab Halberstadt.
Stanislaus Paris a Parisow, Baro Polonus.
Ludovicus du Moncel, Rothomagens.
Paulus in der Maur, Tirol.
Ioan. Iacob. Seeman a Maugern, Tirol.
Ioan. Georg.
Albert, Georg.
Alexander. Mlotziewski, Barones Poloni, The-
Christophor. aururii Reg. Pol. filii.
Ioan. Beldszy, Baro Polon. cum Nobilibus aliis.
Ioan. Bapt. Cignardus, Mediolanensi.
Georg. Christoph. a Gaisperg, Austriac.
Henric. de Beauvau, Baro Lotharing.
Philipp. Rudolph. Comes in Liechtenstein, Baro in Ka-
stelkhorn & Rungstain, Dominus in Etschegels-
burg &c. Tirol.
Berchtold. a Wolkenstein, Baro a Trosburg, & Nienhaus-
fen, Tirolensis.
Ludovic. l’Argentier a Vancemain, Baro a Chapelaine,
Gallus.
Ioan. Georg. Renner ab Almendingen.
Petrus Procop. Almsky a magna Velnia, Baro Polon.
Mattheus C教bius Sanctæ Crucis, Tridentin.
Leonard. Hönigls, Tirolensis. S. I. Phil.

Memorabilis est huius anni dies quarta Februarii, qua
Sereniss. Dux Gvilliamvs sele regimine provinciarum suarum
abdicanit, & illarum cura atque administratione in filium Ma-
ximilianum translata foli iam Deo seruire constituit. Vix-
dum facta hac rerum mutatione ingens Aulum Boicam luéus
affixit. Philippvs Cardinalis & Episcopus Ratisbonensis, ille
quondam nostrer Illustreissimus Alumnus & Vniuerstatis Rector
U Magui-

Collegium etiam theologicum amisti hoc anno virum celebrati pallam nominis & veteranum Professorem, Gregorium de Valentia, qui die 14. Febr. hinc dixerat, Romanum a Presposito Generali Societatis euocatus, ut in gravissimis coram Pontifice disputationibus de Auxiliis Gratiae suam & ipte sententiam exponeret. Sereniiss. Dux Maximilianus, vbi id competit, Gregorium Monachi transeit in Italian voluit, & clementissime exceptum, equis, famulo ac liberali infuper vivico instruxit, virum scilicet de Academia fui, de Bauria & Religione per viginti quatuor annos optime meritum. In Elogio, quod illi Facultas theologica scriptit, habemus & vitæ & laudum summam: Gregorius de Valentia e Societate IESV, Methymnenis Hispanus, S. Theologiae Doctor, inter Theologos sui temporis nulli secundus, Parisiis vehementer expetitus, a Stephano Regis Polonie diu positi suntus, praecipuum Academiae decus, in qua annos viginti quatuor commoratus, cum S. Theologiam sedecim annis magno auditorum plausu & frui secundiimis eruditionis propagatione docuiisset, atque interim in omni controversiarum genere contra hæreticos quam multis compluribus libris editis non-
quam non vi


Catalogus Librorum, quos D. Gregorius de Valentina typis in lucem edidit.

I. De discernenda humanorum contrafluum iustitia & injustitia, Disputatione Theologica habita in Academia Ingolstadiensi, Preaside Gregorio de Valentina, Societatis IESV, respondentem Paulo Vizano. Ingolstadii anno 1577.

III. De excellenti divinae gratiae natura, & satis, que ad eam tum obtinendum tum conservandum requiritur, desque ipsius admirabili efficacia Disputatio &c. Respondente M. Petro Stenartio Eysbadii Professore. Ingolstadii, anno 1577.

IV. Apologeticus de Idololatria, adversus impium libellum Iacobi Herbrandi, qui nuper disputationem de eodem argumento Ingolstadii, contra Sclavorum contumeliam propugnamin oppugnare auxus est. Ingolstadii, anno 1579.

V. Conflutatio calumniarum, quas Herbrandus Spongia quadem sua complexus est, & in Apologeticum de Idololatria nuper Ingolstadii editum, leuier ac petulans effudit Auctore Gregorio de Valentia &c. Ingolstadii, anno 1579.


VIII. De sacrosancto Missæ sacrificio contra impium Disputationem Tubingæ nuper a Iacobob Herbrando propugnamin, atque adeo contra peruerossimam Lutheri, Kemnittii aliorumque novatorum doctrinam, Tractatus &c. Ingolstadii, anno 1580.

IX. Explicatione verarum caussarum, cur Iacobus Herbrandus Luthe rani Seelæ in Schola Tubingensi Professor, susceptum de Idololatria certamen prosequi recusauerit, cum refutatione falsarum, quas sibi pretexuit &c. Ingolst. 1580.

X. De Idololatria contra Scclavorum contumelias Disputationem unacum Apologeticum adversus Iacobum Herbrandum Lutheranum, Ingolst. 1580.

XI. Apologia de SS. Missæ sacrificio, adversus caullionem le uiffimas Iacobi Herbrandi Lutherani, contra Tractatum de eodem argumento superiori anno Ingolstadii editum &c. Ingolst. 1581.

XII.
XII. Refutatio Apologie Iacobi Herbrandi Lutherani, de caufis, cur susceptum de idololatria certamen deservere instituerit, &c. In- 
golst. 1581.

"Dum hoc scribo (ita pergit Egerdus) quidam Collegae:
rum meorum significavit mihi, ab eodem D. Gregorio eruditis,
simam disputationem de praedestinatione Dilingæ, antequam
illinc huc veniret, typis exculam esse. Hæc igitur paucæ,
& ea summamim de P. Gregorio, vtro praecaria eruditione &
doctrina ornatissimo scribere volui: Non enim tantum alte-
rius testimonio est laudatus, sed eruditis suis scriptis laudes
meretur amplissimas.

Longum effet speciatim omnia recensere, quæ Gregorius
S. I. Nathanaelis Sotulii pag. 309.

Eadem Facultati Theologicæ atque simul Academiz va-
ledixit Vitus Michael Caflum Cons cientie per duos annos Pro-
fessor, & Collegii Georgiani Regens, promotus scilicet ad pin-
guem Parochiam Hofkirchenfem in Dioecesi Pallaviensi. De-
creto Collegii theologici, vt Petrus Stewatius in actis Decanici,
refert, scriptum est ad Sereniss. Principem, vt lectionis Caflum
iterum Societatis Patres prehicerentur, a quibus scilicet bien-
nio abhinc ad memoratum Vitum Michaelen tran fierat. Confen-
tiente Serenissimo Caflus proferi cepit Mathias Maylius, nuper
Sereniss. Bavariz. Principum in Philosophia Præceptor, & anno
proxime elapto Theologicæ in Academia Dilingana Professor.
In regendo Collegio Georgiano suffectus est Vitæ Michaelis Ioan-
nes Dechlerus Mindelhemienfis.

A die 20. Octobris h. a. cepta iterum est tradì Dialec-
tica in Collegio veteri, sicut olim fiebat. Scilicet anno 1591.
in renounatione studiorum translata illa fuerat cum Academicis-
orum consensu ad Gymnasium; idque propter Sereniss. Archiducem
Ferdinandum, cui Rhetorices tum ac simul Dialecticas
auditori molefsum sufflet e Gymnasio quotidie itare ad Aca-
demiam.

Venerunt eodem anno missi à Sereniss. Maximiliano
Duce Commissarii ad expediendi quædam negotia academica.
Apud hos Facultas Artistica, incertum a quibus, aut quibus
U 3 in
A. 1598. in capitibus accusata est. Renatus Monachium Commissariis, non lice optime caussa Facultatis apud Principem videtur fuissæ acta; aduenerunt enim mente Novembri literæ Sereniss. Ducis, die 12. eiusdem pleno in Senatu lectæ, in quibus, præter alia ad totam Academiam spectantia, tres Facultatis Artificiæ Inspectores sunt constituti, tres scilicet Seniores ex triplici Professorum Collegio; Hungerus Theologus, Lagus Ictus, & Menzelius Medicus; horumque loco, si vel ob valetudinem, vel ob aliam caussam suo munere fungi non possent, Steuartius ac Denichius; qui omnes simul etiam Collegio Georgiano ita sunt praefecti, vt fine illorum consenfu Regens eiusdem Collegii nihil deinceps attentaret, quod alicuius momenti effet. Videbantur hæc certe non sine quaedam Facultatis Artium labo fieri: convirtitur itaque & ipsa ad Serenissimum, explicatque rerum caussas & ordinem; idque mente adhuc Decembri eiusdem anni obtinet, vt missis nouis ad Academiam Clementissimæ litteræ decreta priora abrogarentur, & demandata nuper senioribus trium Facultatum Professoribus inspectio ad solum Collegium Georgianum restringeretur. Aliud quoque elapit Novembri decretem, quo lectio Oratoriz in Collegio veteri quot diebus haberis debet, eodem tempore renovatum, & ea Cathedra Gymnasio seruata est.

ANO DOMINI M D XCI

Rect. CCXLV. PETRVS STEVARTVS &c. VIII.
Rect. CCXLVI. HIERONYM. ARNOLD. RATHIVS I. V. Doct. &
Init. Prof. II.

Inscripti 147.
Nobiles ; Ioan. Woguleus ab E in Weichs.
Ioan. Ortolph. de Sandazell in Edelzhausen.
Ferdinand. a Becking, Monacenf.
Alexander de Pbn, Lombardus.
Albert. Zistinsky,
Adam. Wlbranovsky,
Vitus Zacharias
Ioan Sigismund, Riederer.
Carol. Ludowic.
Carolus lörger in Tollet, Roppach & Stauf, L. B. in
Kriipbach, Dominus in Pernstein, Scharntstein &
Guilelm. Loysel, Brugel.
Carolus Baro a Thabenberg de Anrolzmünfter.

Ioannes Mannhart, Emaingenf S. I. Log.

Melchior Grieffel.
Melchior Eyrelius Inchenhof, Paroch. Scherding.

Theol.

Vigefima quarta Aprilis cum Ioannes Baro de Kollowrat
priemissa oratione Rectoris officium deposuit et, succedens legit-
time electus est Illufrissimus Princeps ALEXANDER Dux Zaslo-
utz, qui vna cum fratre natu minore CONSTANTINOAudiorum
gratia sup nos verlabatur; verum cum ille rectoralem digni-
tatem publice deprecaretur, substitutus eodem est PETRUS STE-
wartius Parochus Mauritianus, Principia antea Prorector desig-
natus.

Sere-

Bodem anno Octobri mense Romani Theologi de Societate Iesu missurunt Librum quendam de Efficacia divinae Gratiae ad Facultatem nostram Theologicam, idem per Decanum supplicantem, vt illum, si itavideretur, approaret, ac nominis subscriptione suam singuli sentientiam firmaret. Probatum est scriptum illud concordibus votis, & damnata opinio contraria, cuius nempe refutationem liber continebat. Subscripsiere Petrus Steuartius Rektor, Albertus Hungerus Procancellarius, Michael Eiselius Decanus, & Iacobus Greischers.

Huberto Giphanium, Rurenis Geldrius, I. V. D. & Professor Codicis ordinarius, quem anno 1590. Altdorfo ad nostram Academiam accepsit diximus, hoc ano eadem reliquit, ad Casaris Rvdolfi II. aulam enocatus; Eiusdem Commissarii ac Referendarius futurus; quo in munere anno 1604. Praga obiisse scribitur. Hoc de viro eruditorum varia est sententia; sunt qui Giphanium ad alia vique extollunt, tenquam summum Philologum ac Iurisconsultum; sunt alii, qui plagii...
eundem accusant, & multa in eius scriptis carpunt. De eius religione certum est, fuisse ambulatoriam; cum enim apud Ba-
tauos Reformatam, apud Argentinenses & Altorhianos Lutheran-
am professus efflet, apud nos Catholicam praeberebat, in qua & mortuus fuisse dicitur. Vxorem habuit Margaretam Ioannis
Marbachii Theologi Lutherani filiam; qua, dum ipse nobiscum erat, Norimberge degens inde aliquoties ad maritum inuicem
Scriptum Giphanii Collegetanea & Indicem in Lucretium; Scholia bre-
via in Homerum; Observationes in latinam linguam singulares; Com-
mentarium in 10. libros Ethicorum Aristotelis; Commentarium in Politi-
corum opus Aristotelis; Commentarium in Institutionum Libros IV; Commentarium de Imperatore Iustiniano; Indicem historicam Revum Ro-
manarum; Oeconomiam Iuris methodicam; Disputationem de aitomibus
Emti & Venditi; Tractatum de Renunciationibus, cum conjilis aliquot
illastrium Academiaum; Commentarium in Tit. ff. de Reg. F.: Commen-
tarium in Titulos Digestorum & Codicis; Antinomias Iuris Feudalis, seu
Disputationes ex eius praelationibus desumptas; Praelectionem Iuris exerci-
tiun a Collegio Ictorum Ingolstah, institutum; Disputationem de Magis,
Venezicis, Maleficis &c.

Habuit Facultas Artistica cum Giphanio non leuem con-
trouerfiun, superiorniam captam, & hoc demum anno, ali-
quot ante mentibus, quam hinc abiret, in celebri conuenent &
pleno Patrum Academicorum conselvi per viam compromissi,
vt loquuntur, compositant. Anno 1598. circa annum Canicula-
rium, Giphanius privatur, ac inicia Facultate Artistica Philo-
sophiae Magistrum creauerat Ioannem Lindnruem Alsatam, Phy-
sicae per tres menses audirem, Cæfareum pretendentis privile-
gium. Sæpe rogatus, vt illud exhiberet, litem ad menlem vlo-
que Martium huius anni ambiguis feronibus protractit. Tan-
dem a Senatu academico hæc iata est sententia, & Giphanio per
Albertum Hungerum Procanellarium denunciata; feicicet, vt nun-
quam posthac talem actum promotionis in quacunque Faculta-
te hic exerceret; salvo etiam in hoc causa iure Sereniss. Princi-
pis Bauaric & Episcopi Eichstadiani. Adiecla etiam admoni-
tio, vt si in futurum alios alibi promouere intendat, non pro-
moueat in Religione suspectos; quemadmodum nuper Ratisbo-
nae fecisset. Ad hæc Giphanius stipulata manu promisit Magni-

X

fico
1599.  

A.  

Hic nunc D. Prorectori Henrico Canio, se hoc pronunciato contentum fore, ea tamen conditione, ut Caesaris Maiestatis iuri nihil inde praediici fiat.  

Post septem, quos in Philosophica Facultate consummatum annos, abit demum Ingolstadio Cornelius Adrianiensis Antwerpianus, Romam vocatus ad Collegium Germanicum.  

Ad alteram vitam migravit Christophorus Silberbornius per plures annos Matheseos apud nos Professor & Collegii Albertini Regens; quod munus tanta cum dexteritate gestit, ut post vnius, quo ab eodem deceperat, anni 'patium revocatus iterum fuerit, quasi vnus ipse ad conferendum recentia tum domus honorem sufficeret.  


ANNO DOMINI M DC.

A.  

1600.  

Rect. CCXLVII. Petrus Stevartius &c. IX.  

Rect. CCXLVIII. Henricus Canisius &c. V.  

Inscripti 201.  

Samuel Sangusko, Baro in Kowal & Smolain.
Alexander Tyskowitz Palatin, Prestienl, Baro Polon.
Carol. Philipp. a Welden, fratres.
Otho Henric. Ioan. Wilhelm. a Rorbach.
Ioannes Fuggerus, Marci filius.
Ioan. Wilhelm. a Königeck.
Ioan. Baro a Bemelberg & Hohenburg.
Georg. Christoph. a Preysing.
Henricus Ioan. Pac, Comes in Kiwacice, Polon. cum aliis duobus nobilibus.
Enricus.
Ioachim.
Ferdinandus
Maximilianus. Hund a Lending & Steinach.
Wiguleus Rudolph.
Georg. Federl a Pürk, Pfreimdenf.
Wilhelm.
Ferdinand. ab Haunsterg.
Rudolph. a Gemmingen.
Iacob. Barones a Thurn, Bauari.
Georg.
Carolus Tanofsky a Ionsdorf, Silefius.

Nou. Prof. Hugo Rott, Auguftan. S. I. Prof. Cal.
Ioannes Thannenmayr, S. I. Log.
Iacobus Keller, S. I. Phyf.

Notandum quoque venit consilium Theologicum, quod ibi Christophorus Baro de Mairsburg a nostra Universitate expetit; scilicet, an liceret quosdam suos subditos catholicos permutare cum aliis heterodoxis; ita vt tum hi, tum illi cum Domino suo cogerentur & religionem mutaret. Responsorium illi est, non licere.

Hoc anno abrogata est ordinaria lectio Dialectica, cum consensus Sereniss. Principis MAXIMILIANI.

ANNO DOMINI M DC I.


Reft. CCL. Petrvs Stevartivs &c. X.

Inscripti 321.

Nobiles, Christoph. Rechlinger, Patrit. August.
Guilelmus, Viebeck, Monacenses, Theodori Viebeckii ab Ioan. Albert. Haimhauten &c. filii.
Wielhelmus a Köckrith, Saxo.
Stanislaus Laszczky, Baro Polon.
Philibert, de Bois, Pragenf.
Ioannes Konopacki, Barones Polon.

Georgius, Christoph. Tomicki, Baro Pol.
Ernestus Comes in Oetting, Guilelmi filius.
Carolus ab Exdorf, renou.
Ingolstadt. Pars II. 165

A. 1601.

Iodocus Martin. Debitz, Silef.
Africanus de Bassompierre, al. Bettstain, Baro in Haruel & Hermouille, Lotharing.
Ioan. Adam a Muggenthal.
Casp. Mauriti. a Thierbamb.
Philipp. Iaco o.
Franc. Wilhelm. Comes in Haag, Sereniff. Ducis Ferdi-
nandi filius.
Ioan. Christoph. a Tyrbaim, nobilis puer Comitis in Haag.
Estetus Ioan. a Stabiberg, Oenipont.
Rudolphus Comes ab Helfenstain.
Wolfgang. Theodoric, Schenk a Stauffenbarg, Can. Her-
bipol.
Ioan. Wolfg. Luz a Rilsmandorf, Straubing.

Ioannes Steber, I. V. Doct. & Prof.
Ioannes Brutscher, S. I. Obersdorf. Sueu. Prof. Phil.


Vergilius Maurer, Paroch & Decan. Aichenf.

Hoc anno mensie Novembri Ingolstadium venit Ferdi-
nandus Gonzaga, Ducis Mantuanii & Montisferratensis. Vincenti
I. filius cum honesto admodum comitatu. Officii caula Nobili-

les aliquot, & Equites Ducis Neobergenisc eum comitabantur,

fed hi in vrbeb intromissi non sunt. Illustri. Principem salu-
taui magnif. D. Rector cum duobus ex PP. acad. Denicho ni-

mirum, & Canijo, quos eodem die vna cum reliquis Professori-

bus ad prandium invitauit. Dum Collegium Ignatianum inuife-

ret, exceptus est perbreui Dialogo a Comitibus, & nobilibus

Gymnasii Acad. Alumnis. Berchtoldus etiam Baro a Wolckenstein

eiusdem honoribus oratiunculam peroruit; cumque illis die-

bus quendam Iuris Doctorem ab Henr. Canijo creari continge-

ret, Dux quoque Mantuanus cum suis aulicis eum actum illu-

stravit. Incidit hac occasione dubitatio; num a Rectore Vniu.

pri-
prius locus Principi cedendus est? Consultus propteram Serenissimus Dux nostro Maximilianus respondit: Principem prae-
cedere debere. Visitauit subin Collegium vetum & Bibliothec-
am; lectionem quoque physicam, & logicam, quin alienando
etiam Theologicam audiet. Haec cum primo fere octiduo ef-
sent acta, nondum ipse, neque ex eius comitatu quisquam Al-
bo Academic omen dederat, immo ne postea quidem inscri-
bi volebat, quod Patribus acad, vehementer disiplicuit, atque
idipsum etiam Monachium perscriptere, quo mens Decembri
Dux ipse discessit, vocatus a Parente Duce, qui ex Hungaria
ob inualetudinem redux illac transibat, paulopolt tamen In-
golfadium reverent, atque priuatum Praeceptore Valentino Eisen-
barto Logicam didicit.

Incipitimus vero eodem anno alium illuustrissimum Aca-
demicum Franc. Wilhelmm Comitem in Haag, communius dictum
a Wurtemberg, Sen. Ferdinandi vtr. Bau. Ducis Filium, Praepo-
situm postea Oetingæ veteris, qui cum Osvaldo Frickio Praecep-
tore, nobili Ephebo, & famulo ad Scholam nostram millius in
Collegio Conuictorum habitavit, vbi altero post audentum die
recepto tum apud Academicos ritu depositus est. Anno 1611.
Romam abit in Collegium Germanicum; atque anno dein 1626.
factus est Episcopus Olahbrugenius.

E Collegio nostro Theol. euocati mens NOUENMBII sunt
Albertus Hungerus, & Iacobus Gretscherus ad Colloquium Ratisbo-
nense, quod Catholicos inter Theologos, & Lutheranos Docto-
res instinuendum curauerunt Sereniss. Dux Maximilianus, &
Philippus Lvdovicus Dux Neoburgicus. Aderant ex parte
Lutheranorum, qui doctiliimi tunc habebantur, ex omni Palat-
natino, Saxonia, Marchia Brandenburgica, & Wurttembergia
Theologi, quorum et numero a Principe Collocutores (sic Dispu-
tantes appellare placuit) designati sunt Iacobus Hailbrunerus, &
Aegidius Hannius. Ex catholicis prater duo Professores nostros,
constitutos nempe a Duce Maximiliano Collocutores, aderan-
tanquam testes & consultores Georg. Lautherius, Eccl. Colleg. ad
Hannemannus ad D. Petrum Monachii Decanus, Canonicus pari-
ter Friisingæ, & Adamus Tannerus, qui exgotanti dein Gretschero
est
eft suffectus. Multi etiam ex studiois nostris Ratisbonam proficiscebantur. De successo huius Colloquiui multa vtrique fuerent scripta, que longum nimis foret enarrare. Mihi vnum sufficit pro Catholicis argumentum, quod nimiram WOLFG. WILHELMVS Ducis Neuburg. filius ac Hæres Colloquio praefens, ab illo tempore animum ad Catholicam Sacram convertit, atque eadem demum palam sit amplexus.


ANNO DOMINI M DC II.

Rect. CCLI. BERCHTOLDVS Baro de WOLKENSTEIN in Trossburg & Neunhausen, Tirolensi.

Prorect. Petrus Steuartius &c.

Rect. CCLII. Ioan. ERENEST. FyGGERVS Baro in Kirchberg & Weißenhorn, CHRISTOPHORI filius, Ioannis nepos.

Prorect. Henricus Canfius &c.

Inscripti 164.

Princeps, FERDINANDVS Gonzaga, Mantua & Montisferrati Dux, Prior Baruli &c.


Iulius Fugacina. Rudolphus a Gebeck, nobiles puere.


Sebastian. Ioan. Carol.


Ioan. Virgil. Schleich, Landshut. fratres.


Ioan. Sigismund. zen. Ioan. Raimund, a Neubausen.

Ioan. Sigward. a Schwabach, Bauar.

Augu-
INGOLSTAD. PARS II.  


Apri-

Illustres inter Alumnos hoc anno Academia adscriptos in primitis memorandus est Carolus, Ludov. Ernæus Comes a Suze &c. qui posthac nomine Caesaris vnuerfam Würtenbergiam administrauit, ac demum Ambrogeniis urbis gubernator factus est.


Cum hoc anno Sereniss. DUX MAXIMILIANVS Andriæ Fa- chiae, nostri quondam, nunc Pifani Iurium Professoris operam per literas expetiti et, vt optimum per Italiam pro hac fua
Universitate Iuris Professorem conquereret; commendavit is 1602. Fabricium Matthiæm, Foroliviensem generum suum omnibus modis, petiitque pro stipendio 700. Coronatos, certam item sum- mam pro itineris sustitum, supplectit, & libris. Exquisuit hac super re Dux MAXIMILIANVS Academiar sententiam, quæ cum pertene Mattheium illum nofit, quippe cui non multis abhinc annis Doctoris gradum contulisset, respondit Serenissi- mo, non indicare se illum talem, pro quo commendatus esset, aut qui pari discentium, atque suo emolumento Iurisprudenc- tiam profitteri poßet.

Ex testamento Roberti Turneri Prof. antehac nostri, ob- uenit hoc primum anno Patribus Societatis Bibliotheca libris instructissima, mille aureis a quibusdam æstimata.


Iam sub exitum fere huius anni venit ad nos cum Præ- ceptore & famulo Polonus Iuvenis, qui Marchionem se dicebat. Sed negarunt ei PP. Academici locum & prærogatiuam alius ha- ãenus Marchionibus conceffam, quod allia longe esset ratio Marchionum Germanorum, qui veri sunt Principes, quam Po- lonorum, vbi hi tituli vel nulli sunt, vel perrari. Moleste id ferente illius Præceptore, Academia tamen in sententia perf- stitit. Sub finem autem Martii dixisset hic Marchio cum suas Dilingam, tum quod pro Marchione illum non agnoverit Academia, tum quod propter duellum feria secunda Patcæ commiiium, armis & pecunia etiam multitarit.
ANNO DOMINI M DC III.

Rect. CCLIII. Petrus Stevartius &c. XI.
Rect. CCLIV. Henricus Canisius &c. VI.
Inscripti 251.

Nobiles. Ioan. Adolph. a Peffenhausen.
      Ioan. Wolfg. a Weix.
      Ioan. Christoph. a Seiboltsdorf.
      Ioan. Clemens a Salisburgenlis.
      Ioan. Comes a Sulz, filius Vicedom. Straubing.
      postea Archiepiscopus Salisburgenlis.
      Christoph. Comes a Lodron &c.
      Cornelius a Rentbelm, Duffeldorp.
      Constantius. Comites a Liechtenstein, Domini in Castel-
      corn.
      Guilhelm. de Cazanis, a Gandino, Tirolens.
      Ferdinand. Zebendner a Zehentgrueb, Tirolens.
      Ioan. Bapt. Schellenberg.
      Christoph. a Lerchenfeld in Gebelkofen & Walchering.
      Sigismund. a Koenigsfeld in Gitting.
      Christoph. Fux ab Ebenhofen in Hildenburg. Bau.
      Wolfg. Theodor. a Thun.
      Iacob. Khuen a Belsay in Liechtenberg & Gartenegg.
      Guilhelm. Liberi Barones in novo Lempach, Ti-
      rolenf. fratres.
      Ioannes de Cazebanis.
      Ioannes de Elderen, Leodius.
      Matthaeus Welsri, Patrit. Auguft.
      Andreas Osnalda. Welsri, Patrit. Auguft.
      Carolus Fuchs de Fuchsberg & Iauffenburg, Baro-
      nes in Freudenstain, Lebenberg & S.
      Ferdinand. Valentino, Tirolens.
      Carol. Junger ab Oberchonreut, Bambergenf.
      Bartolom. du Boyfelin, Armoric. Gallus.

Maxi-

explanuit, et quibus XIII. omnino annos in hoc ipso auditorio posuit, X. religius Dilinge, Monachii, Constantiae, omnibus ubique cum ob singularem judicium, tum ob ignem vitae, morumque candorem & probitatem gratissimam. Tandem ad vires, quas laboribus ac vigiliis attingit, restaurandas cum Medicorum studio Bauariam recteret, vitæ prærior quam profectus terminum inuenit XVI. Decemb. anno Domini MDCXIII. etatis LV.

Habuit 26. die Maii solenne principium de iucunditate & praestantia vitae Studioforum Leonardus Zindeckerus, I. V. Doctor Codicus Professor a Sereniss. Principi constitutus, pro Casparo Helligo, qui vltra annum Monachii detentus in carcere, omnino demum exauctoratus fuit.

In Facultate Medica numero Professorum adectus est Albertus Menzelius, Philippus filius, qui die 17. mensis Decemb. solenne principium de more habuit; post festa autem natalitias explicationem Aphorismorum Hyppocratis aggregatus est. In eadem Facultate Doctor creari debuit, ita volente Serenissimo Principe nostro, Archenbaldus quidam Scotus, sine villis expensis, seu pro bonis novis, seu conuining, seu bursa medicae Facultatis. Contra rem insolitant binas dedere literas Patres Academici ad Serenissimum, sed nihil effectum est.

In solenni philosophica 21. Magistrorum inauguratione primo secundum doctrinæ ordinem loco spectabilem se reddidit Paulus Albertus Michna de Vaczinua, nobilis Bohemus, qui iam mente Martio magnam sibi ex publica disputacione eruditionis laudem comparauerat; Iunenis, vt Acta loquuntur, optima indolis, & summax expectationis. Fuerunt eiusdem gradus Philosophici duo aliis candidatis, quorum insolentia primum, deinde sumpta de illis pœna memoranda videtur. Duo Clerici minus contenti eo, quod vi examinis meruerant, loco immoderate proflus, atque insolenter Collegiis Philosophici Patribus obstrepabant; moniti a Decano non defliterent. Delata ergo ad Re-ctorem res est, qui mox ambros carceri infest includiti. Integra die, atque etiam nocte in illo haerant, cum ad Facultatis Philosophicae Concilium vocati deprecari primum culpam iubebantur; deinde iniunctum, vt designato sibi loco contenti essent, nec villo signo ostenderent, factam sibi inuriam, sub grauisima arbi-
arbitraria Patribus Facultatis, infligenda poëna. Res tranquille peracta, præstitere quod iuilli sunt Candidati; quare cum reliquis Magisterii gradu fuere insigniti. Exemplum hoc beuerioris disciplinae academicæ multum teftantibus actis valuit ad con theoram Collegii Philosopher cius auctoritatem, atque ad infringendam quorundam insolentiam.

ANNO DOMINI M DC IV.

Reæt. CCLV. ALBERTVS MENZELIVS Medic. Doct. & Prof.
Reæt. CCLVI. PETRVS STEVARTIVS &c. XII.
Inscripti 200.
Principes, PHILIPPVS S. R. I. Princeps, Comes ab Aremberg, Baro in Zeuenberg, Dominus in Mirouart, Hannenius Belgæ.

SCIPIO

Gonzaga Marchiones, FERRANTIS Man
tuani Marchionis filii.

ALPHONSVS

Gieseni, Boruffi, fratres.

Nobiles,

Michael

Albertus

Wernerus a Gymnich, Iuliaceni.
Hugo de Preux, puer honorarius Principis Aremberg.
Ioan. Ioachim. a Leubelfing.
Georg. Frideric. a Muckenthal.
Georg. Philipp. S. R. I. Mareschallus hæreditar. L. B.
in Pappenheim.

Cesarinus luxtimianus, Italus.
Ioan. Adam, a Taufkirchen.
Henric, Heilbrand. ab Einseidl, Milnus.
Ioannes du Boyfelin, Aremoric, Gallus.

Godefrid. Henric. S. R. I. Mareschall. hæreditar. Do-
minus in Pappenheim & Treuchtling &c.
Ioan. Theodorico. a Welden, Laubheim, Sueus.
Ioan. Christoph Ilfung, Ingolstadtensis. Sebastiani filius.
Ioan. Paul. de Leoprechtting in Elenbach.

Gaijar Bobola, Polon.
A. 1604.

Ioan. Iacob. Peuttinger, Augustan.
Ioan. Otto a Taufkirchen, in Hohenrain.
Ioan. Iacob. Baro in Königsceck.

Carol. Baro a Schröttenbach, Heggenberg & Ofterwiz, obit an. 1607. in Hispania.

Angelus Martius Medici, Florentin.
Fridericus Podro, nobilis puer DD. Marchionum.
Leo Burrianus Berche a Dubba & Leyppa, Baro Bohemus.
Frideric. Pròfowsky de Pròfiewicz, Bohemi equestris

Adamus Gentisch de Vgezd, ordinis.

Ioan. Frideric.

Ioan. Ernest. Decii, Conradi Decii de Weidenberg Cx-


Ioan. Euchar. a Wolffurt, Professus Campidunensi.

Rudolph. Ioachim. Blarer a Wartenlee, Professus Cam-

pidunensi.

Carolus Kuglmann, Styris.

PHILIPPVS Princeps Arembergius sub finem Ianuarii ad
Vniueritatem nostram venit cum Mario Italo moderatore, &
nouem aliis ad eius seruitia desinatis. Huius Pater Carolus
1563. studiis apud nos vacauerat sub Comitis Arembergici ti-
tulo; sed an. 1565. a MAXIMILIANO II. Imp. hæc familia ad Prin-
cipum Imperii dignitatem in Ioanne PHILIPPI nostrri auo fuit eue-
clta. Erat PHILIPPVS hic nofter 16. annorum, cum ad nos ac-
cellit, auditique publice Ethican; domi mane hora 7. Institu-
tiones lirus; in Collegio Patrum Soc. Politicam & Historiam;
Preceptore Rayn. Fabricio; hora 2. mathematicam. Quam mul-
ta hæc sunt & varia, non superabant tamen ingenium Principis,
quod erat excellens ac fuminum. Circa ordinem seffionis ac
incellis in actibus publicis decerat est a Senatu Acad. vt Arem-
bergius omnes Comites precederet, excepto Franc. Guilielmo

Incriptos ad eundem annum Academie albo reperio
Illustrissimos Marchiones Scipionem, & ALPHONSVM de Gonzaga,
FERRANTIS feu FERDINANDI Mantue Marchionis, Sabionedae, ac
Bozzoli Principis, & S. Martini Comitis filios. Erant hi admodum
iuuenes, & SCIPIO quidem 10. Alphonfus 8, annorum. Habita-
bant
bant in Coniicius S. Ignatii Mart. & frequentabant in Gymna-
sio Acad. infinam Grammatices classem. Plura de horum Prin-
cipum commoratione Ingolstadiensi inuenire non licuit.

Inter reliquos hoc anno inscriptos memorandus merito
venit Ioannes Mändl, Gynzburgensis Sueus, Prefecti illius loci
filius, qui cum Philosophia ac lirisprudentia curriculam felici-
ciisimo apud nos absoluiisset, ita, vt inter vicenos & ultra Bac-
calaureos atque Magistros Philosophiae primum semper locum,
ant ipsum etiam Leonem Menzelium obtinuerit, Praeses denique
Camerae Monachii factus, atque in numerum liberorum S.R.I.
Baronum relatus est.

In Facultate Iuridica ab aliquo iam tempore agebatur de
Gilkenio quodam Würzburgensi Iurium Professor ad academiam
nosteram recipiendo; commendavit scilicet hunc Principi Maxi-
milliano summus Praepositus Ratisbon, Quirinus Leoninus. Obstulit
& ipse sele Gilkenius, si septingentorum vel octingentorum flo-
renorum quotannis stipendium effe accepturus; recenfens prae-
terea quos scriptos libros, & quos scribere cogitaret. Max-
imilianus hisce litteris ad Vniuersitatem missis, informari ab
eadem super hoc negotio petit. Dilluafere Patres Academici,
Gilkenii receptionem, caussantes nihil quidem ad rem facere,
quod doctrina praestaret, cum praecxe ætatis effe, & requiem
magis querere ea re videretur, quam in hac Academia habi
effet inuenturus. Recte sub illam etiam hiennio abhinc hanc
stationem, postquam fuit ab Episcoo largius stipendium impe-
tralte; dein plus petere ipsum, quam Facultates Camerae Aca-
demicæ ferre posse, quippe quæ tali modo ære alieno gran-
da effet. Sperare potius Vniuersitatem, rogareque, vt bene-
meritis, & veteranis Professoribus, qui neque scientias, neque
experientia Gilkenio cederent, stipendium augeatur; quod vt-
quac ad alendam honestam æstitutionem opportunissimum vide-
retur, ne scilicet animi ad laboros torpere inciperent, si am-
plioris fortunæ spes omnis effe erepta. Hic fere seniis erat
Respondi Acad. cui etiam Principis acquiruit.

Quod huius anni memoriam funeflat, mors est Alberti
Hungeri, Theol. Doct. & Prof. Vniuersitatis per 24. annos
Procancell, Canonici Eyfett., & Paffian, nec non Praepositi Ha-

bacen-
Epitaphium iuxta factarum portam muro insertum, & marmore cum effigie crucifixi Christi, & coram eo flecentis Hungeri in- 1604. sculptum est his verbis:

  Christo Redemptori S.

D. Alberto Hungero, Professore Theologo, eruditione & eloquentia nulli secundo, viro natalibus clarissimo, prudentia mirabilissimo, religione in Deum, pietate in pauperes, summis, mediis, infinis et spectabilissimo, ita charissimo, et tabulis testamenti, quod pridie fatalis bore sua manu perscriptis, & objignavit, Pos. vixit annos LIX, dies IV, anno sal. MDCIV. III. Idus Febr.


In officio Procancellarii Vniversitatis Hungeri suffecerat, eadem Facultas Serenissimo Ducnostrro Hungeri obitum specialissimo literis significaverat, ac simul

In Philosophia Thefas insigni cum laude defendit Illustris Comes Paris de Lodron, Domi nas noui castri &c. Praefide Paulo Laymanno, quod eo maxime ex capite mihi memorabile visum est, quod hic ipse Paris an. 1649, ad Archiepiscopatum Salisburgensem succederat, non tantum eius loci Vniversitatem liberalissime fundarat, sed omnem illam Provinciae tempore tricennalis belli prudentissime ac felicissime continua in pace gubernarat.

Regens Collegii Georgiani institutus est Gregorius Harfastus, Leodus Ebro, insignis probitate & eruditione vir, qui sequente mox anno Licentiatum primum, tum Doctor Theologiae est renuntiatus.

ANNO DOMINI M DC V.

Rect. CCLVII. Petrus Stevartius & c. confirmatus XIII.
Rect. CCLVIII. Henricus Canisius & c. VII.
Inscripti 237.

Nobiles, Ioan. Daniel Carpio a Caprestein, Pragens.
Christoph. Frideric. a Freising, Tirolensi.
Petrus Curtius, Dominus d'Oupei, Hermei, Viniugini & Tiler &c. Leodius.
reg. in sanctiori interiorique Status Conului ac a secretis omnium primi.

Carol.
Carol. Frideric. Schrenk a Nozingen, Tirolensis.
Ioan. Frideric. a Liechtenau.
Ioan. Wolfgang. Walch a Pfaußtett & Salern.
Ioan. Wilhelmi. a Lerchenfeld in Gebelkouen.
Octavius Corbinus. Illustrius Florentinus.
Wolfgang. Felkbruer a Mosweng in Ried.
Ioan. Christph. a Paulsdorf, Palatin.
Ioan. Vidalric. Tabertshofen in Baumbruck.
Ioan. Bapt. Gentilottus, Trident.
filius, cum Thoma Wenmanno nobili Anglo, Magi-
istro Oxonienfi, Praefecto.
Osvaldus Dungonius, Prutenus.
Ludovic. Fedevl a Pirk, Pfreimdenfi.
Ioan. Sigismund. Vintler a Pläfch, Tirolensis.
Ferdinand. Panviniius ab Oberweineck, Tirolensis.
Maxentius Bandelmontius, Florentini.
Angelus Guicciardinus.
Aurelius Bergontius, Parmentis. Eques S. Steph.
Stephan. Seney L. B. de Kis, Senyoe & Gialu.
Philipp. Iacob. Füger, a Neumelanz, Tirolensis.
Mauritius Mihletter, Carinth.
Ioan. Bapt. Spindler de Hoffegg, Viennensi.
Ioan. Christph. a Muckenthal in Hagenhüel.
Martin. Zimmernann a Palmoburgo, Stirus.
Lustinianus. Hainzeng a Cronberg, Viennensi.
Ioan. Jacob. a Pfauern, Biberacensi.

Non. Prof. Adamus Gerick, Borussus, Theol. Doct. Prof. Con-
trou. Fidei.
Thomas Löfch, S. I. Prof. Cafl. Consc.
Hoc igitur anno nouus Professor Theologiae quem Facultas Sacra pro demortuo Hungero Serenissimo Principi commendaret, Adam. Gerickius Ingolstadium delatus est, cumque Theologiae Licentiatus iam effet, eodem adhuc anno vna cum supra nominatis duobus Doctor a Stewartio creatus est. Hunc actum vt folienniorem, atque ad pofteros memorabilem redederent factae Facultatis Patres, nouas epomides, atque pileos doctrinales, quibus antehac caruerant, confici in eum diem curarunt. Erant e panno coloris ianthis cum simbriis coccineis; formam habebant eam, quam hodie sola Epmis rectorialis habet. In ipsa autem gestatione inter Professorum, & Nuodoctorum Epomides id erat distinguendis, quod Professoris ex humeris pendentes haberent, non autem Doctores in ipso actuiis plane induti incederent, ut adeo cupiat, seu collaria de super a fronte aperta, ut cum induntur, eo facilior & ornatus e capite ad collum reducantur. Reliqua Doctoratus Theol. Insignia, librum cum fertis, accensus faces in cruce formam cancellatas, annulum, cingulum, quatuor & Gymnasii honetissimi pueri genios induti præferebant. Ipsam processionem & Collegio Universitatis ad Templum Acad. & inde ad locum conuiuii comitantur Dominus Rector Magnific. Marchiones, Comites, Barones, Professoris, aliique hospites.

Hæc cum 16. Novembris die acta effent, sequentis Decemberis die 12. solenne profectionis sua principium habuit Gericksus, therman ad institutum accommodato, videlicet de necessitate & utilitate studii Controveneriarum fidei. Cum enim hactenus tres Theologiae Scholasticae Professoris effent, ipsa autem sex annorum, quibus nempe Hungera a lectionibus abstinuerat, experimentia commercium haberetur, a duobus Professoribus quadriennii tempore commode illam abolitae posse, Facultas sacra
suffragiis consentientibus statuit, ut Doct. Gerickius Controuer-
tias hdeo explanandas fulciperet, tanquam partam sibi propriam
& ordinaram, atque a curfu Theologie Scholalici separatum,
quod illae eadem die magno animo auspiciatus est. Venere paul-
lo post ad Facultatem a Sereniss. Maximiliano litera, quibus
liberaliter concepsit, ut iuxta petitionem eiusdem Facult. Ge-
rickio centum floreni honorarii muneres loco ex Camerae Acad.
rrario numerarentur.

Iacob. Grescherus, qui inde ab an. 1592. quo ad Cathe-
dram Theol. promotiones fuerat, præter quotidianos lectionum la-
bores plurima erudita opera elucubratus fuerat, hoc demum
anno circa Pachca ob grauior scribendi argumeta, & negotia
Theologiam Iacobu Kellero cedit; hic cauam scholam Thome Lüsbio.

Ad Cathedram luras extraordinariam receptus est die
31. Martii Simon de Labrique Leodius, constituto 150 floren-
sum stipendium; Leonards autem Zindekerus die 23. Decemb. ad
Cameram Spirenlem fuit praestantus.

Exemplum grati animi Annalibus nostris dignum edidit
Mattheus Kolstorphius, Seminarii Clericorum Nifff in Silesia
Professoris. Hic ad gradum Magisterii Philosophici anno 1590.
gratis apud nos fuerat promotus; ea tamen conditione, ut si
ad pinguiorem aliquando fortunam elucescerc, Artificiii Fac-
cultatis memor esset; quod ille insigniter hoc anno praefertit,
cum pro quatuor, quos debebat, octonos miserit aureos. Ha-
buit eadem Facultas hoc anno controverfia aliquid cum Senatu
ciuitatis Landappergentis, qui ius praestantandi, atque nominandi ad
stipendium Wolfinanum ibi argurare volebat; sed agnouit ipse
paullo post erorem suum, ut litera testantur ad Gregorium Har-
seum Regentem Georgianum datas.

Die 28. Iunii nocturno tempore occubuit M. Ioannes Ge-
org. Ernzerger, Eichidianus, a proprio fratre confessius, rite
tamen, antequam exspiraret, expiatorus. Postridie seulptus fuit
folenni ritu, comitantibus Professoribus, & maximo studiofo-
rum numero.
ANNO DOMINI. M D C VI.

Rect. CCLIX. ADAMVS GERIEIVS, Prof. Controu. Fid.
Rect. CCLX. PETRVS SEVARTIVS &c. XlV.

Inscripti 246.

Nobiles, Ferdinand. } Kleberger ab Eisendorf & Gräßling, Bauar.
Wilhelm.
Iohan. Christoph. } Rosenberger Tirolenf.
Ioannes
Iohan. Vdalric. Ainkbirn a Bittenbach, Bauar.
Ludovic. a Zeilhoven, Bau.
Iohan. Christoph. a Teuffenbach in Müllweeg & Spielberg,
Stirius.
Franc. Andr. a Schayer in Ainoëd & Stegberg, Carniol.
Bernard. Hagen in Hagenegg.
Iohan. Frideric. Freyberg de Waldeck in Redeiben.
Christoph. Andr. Kulmer, in Rosenbüschel.
Berchtold. } Barones in Königseck & Aulendorf.
Hugo
Iohan. Werner. ab Ebingen in Bergstein, Sueu.
Nicol. } Palfy, Barones Hungari.
Paulus
Andreas Rexeifen, Vienennf.
Ferdinand. Langius a Langenfels, Tirolenf.
Caspar Frölich, Stirius.
Sebastiano.
Georgius } Füll a Windach, Gramertshofen & Ereßing,
Franciscus fratres.
Alexander }
Samuel Oginsky, Lithuani, fratres.
Georg. Rudolph ab Oberstein, Ingelheimenf, Palat.
Thomas Beccaria de Simone, Vallistelino.
Christoph. Gans, Barones in Buttrift, Brandenburg.
Maurit. Anfelm. a Vels, Tirolenf.
Andreas Gomer a Krippendorff, Silefius.
Philipp. Sigismund. a Kaßell, Bauar.
Christoph. Martin. a Lerchenfeld in infer. Brennberg.
Ioan. Othmar. a Puefeck, Hallus.
Paul. Carol. a Pierpaum de Twerenbach, Mellicenf.
Georg. Baro a Thurn, renou.
Carolus a Frauenberg, filii Georgii S. R. I. Equitis Maximil. hæreditar.
Wolfg. Wiguleus ab Abaim, Bauar.
Andreas Sardagna, Tridentin.


Iacob. Im Hoff, Patrit. August.
M. Andreas Graff, Monacenf. Medic.
M. Georg. Aquarius, Fuldan.


A

Stephanus Vitus, Hybernus e Saltantiensti Hybernonum Seminario, vbi Philosophiam praelegerat, ad hciatem Academiam vocatus, 7. Ianuarii die Professioni Theologie Schoelast, solenne principium dedit, suffectus nimirum in Iacobii Kelleri locum, qui Eberlpergam primum, inde Ratisbonam ad regendum ibi Societatis Collegium mihius et. Eodem tempore Balthasar Hugelius Theol. Lic. cum ante plures annos, & in hac Vniueritate Philosophiam, & linguam hebraicam, ac Dilingae Theologiam tum scholastica tum positivam magna cum laude publice docuillet, rursus apud nos casum lectionem fulcepit pro Thoma Ljoschio, qui inde a Paschate ei muneri praefuerat.

In monumentis Acad. huius anni quendam Bartholomeum Turnerum, Salisburgense Institut. Professorum extraordinarum fuifte designatum reperio; sed hoc titulo diu frui certe non potuit, cum feria secunda Paschatis Landispergam abierit ad Tyrnocinium Soc. IESV, vbi tamen valetudinis causa haud perficat.

Occassione Professoris Iurium extraordinariori enata est hoc anno controverbia, quam ne in cuiusquam inuidiam incidam, ad verbum profus ex attis describiam: Vndeicima Oftobris die in consilio acad. inter alia mota est quarto de precedentia, ut vocant, seu quo ordine in publicis attibus sit procedendum tum Academici, tum anticis, tum ciiicis? Atque conclusum, ut primas tenerent Professorum ordinarii, tum anticis, tandem ciiici. Infinitum in eodem consilio a Domino Camerario (fuit is tunc Vitus Schoberus Iurium Prof.) male feri, quod Professoris Philosophiae permittant, Doctorem Soid precedent, D. etiam Stuberus ibidem protestatus esset, se dum extra-ordinarium ageret Professorum, sequuntur esse omnes Professorum ordinarios. Quod idem hic annotauit, ut contaret, quod agendum sit Facultati Philosophiae, quando adeo professori iuris extraordinarius. Haec tenus acta.

Die 29. Ianuarii e viuis execepsit Casparus Lagus (Haas) Rainens. Iurium Prof. & Praefectus Kolchingenus. In huius viri lau-
laudem necio, an quid dignius scribi, dicie posse, quam quod
Denichiana familia idem statuit Epitaphium; Sic autem habet;
D. M. Caspari Lagos Rainensis viri clarissimi, quem fata inuiderunt,
quid Germania amavit, scit Academia extintam, quia lumen in illo
perdidi. Sex Germaniae Principum Confularum, sibi tamen optime con-
suluit, quia moriendo bene, Nobilis in hac Academia annos XLVIII.
Iurium Interpretis ab A. MDLX. iam senex annorum LXXX. visus tamen
immature mori, se ipsum in cemiterio proximo MDCVI. condit voluit,
prius uxore Susanna Eckhartin, posita filia Maria Denichia in codem
depositis sepulcro. Tu viator beneficis quietem ne inuide. Auo optimo
Denichii nepotes grati PP.

Menfe mox sequenti, 25. nempe Februarii die, obiit
Ioannes Hülzius, Landshutan. Theol. Licentiatus, Parochus Acad.
ad D. V. Hülzio in Parochia suffectus est Conradus Agricola,
Theol. Baccalaureus, Senior apud D. Mauritii. Ius nominandi
ad dictam Parochiam B. V. est penes Academiam, praefentando
flnetteff. Episcopi Ioannis Conradi potestatem parochialem
contulit Conv. Agricola.

ANNO DOMINI M DC VII.

Rect. CCLXI. Petrus Steuartius &c. XV.
Rect. CCLXII. Ioan. Georg. Preycklacher, Rainensis, I. V.
D. & Prof. extraordinarius.

Inscripti 332.
Nobiles, Carol. a Kirchberg, Suen.
Ioan. Henric. de Muckenthal in Sinzenhanfen.
Anton. Perronus Hyporectonis ex Comitibus S. Marti-
ni, Dominus de Zorras, Donatos &c. Italus.
Ernestus
Henricus } Haller, Leodii.
Iacobus
Ioan. Iacob, a Königseid.

A a 2

Rae
Raphael Elemanus
Petrus Paulus
Christoph. Wilhelms. Egloff a Zell in Immentingen, Sueu.
Ludovic.
Petr. Ernest.
Francisc. Micault ab Indenelda, Belg.
Ioan. Albert. Nothaft a Wernberg.
Eulachius
Eeymon in Randeck, fratres, Ioannis Wolf.
Iacob. Kölderer in Burgitall, Salisburg.
Ioan. Henric. Ainkhyn a Bittenbach, Bau.
Ioan. Iacob. a Lerenfeld.
Ioseph. Reichlin a Meldeck, Hegouis.
Ioan. Henric.
Christoph. Emeram.
Ioan. Caspar.
Wolfg. Sigismund.
Philibert. Schranz Baro a Schranzeneck, Graecen.
Wolfgang.
Christoph. Dietelm.
Ioan. Andr. a Guttenberg, Can. Herbipol.
Guillem. Hofer ab Vrfarn, Bau.
Georg. Wilde, Sileius.
Ioan. Dazincourt, Biringund.
Petrus Dubrys, Pariuin.
Ioan. Florian.
Rudolphus
Sim. Hieron.
Wencesl. Richard.
Ortolphus a Sandizell, Bauar.
Hieronym.
Christoph. Vidalric.
 Ioannes a Gemmingen.
Non. Prof. Ioan. Georg. Prucklacher, Rainenf. I. V. D. & Prof.
extraord.
Christophor. Steborius, S. I. Prof. Phil.

Initio Maii Monachio ad nos venere, qui Academiam visitarent, Doctor Lautherius, Vicecancellarius Gaitkircherus & Doctor Genovius cum Secretario. Perflitete Ingolstadii tres tantum dies, atque Professoribus fere in singulos audierunt.

Recurruct hoc anno fuit illis lis de praecedentia; cum enim menle Mai ad Academiam acceffilet Georgius Prucklacherus, extraordinarius Iuris Professor futurus; tentabat is ferto Pentecostes in deducione Rektoris Facultatem Artium preceedere: hae vero recentissimo, superioris feceret anni, concluso nix, eodem se opposuit, atque rem ad Universitatis Rektorum Stewartium detulit. Is diculfo negotio cum tribus Academiae senioribus, Vito Schbero, Ioachimo Dembicio & Philippo Menzelio, atque ipso etiam Prucklacheri, huius tenoris litteras dedit ad Decanum Facultatis Artificiæ, qui tunc erat Gualtherus Mundbrod. Physica Professor: Reuerende Pater & spectabilis Domine Decane! Dominus Doctor Ioannes Georgius Prucklacher mibi iam peramanter significat, quod philosophicam Facultatem preceedere in posterum non velit, licet Domini Commissarii indicuerint, aut saltem putaverint, locum sibi post DD. Medicos deberi, jecit forte ante plurimos annos se sitiatus. Itaque non erit Vesta Reuerentia cum suis vti suo iure, & si placet, dissimulare, Ceterum Decanum pro me oret. II. Iunii. Petrus Stewartius Rektor. Et vero vti paulo post sunt Artificis suo preceedendi iure in promotione iuridica, & iterum in deducione solenni, quæ festa Theophilæ die institui solet, vbi & Prucklacherus & Suidius præstentes, priorem locum Decano philosophico ipso obtulere.
Triste quidem, ad aliorum tamen correctionem salutem exemplum editum est in Carolo Hungero, qui nocturna digladiatione confixus subito interiit. Constituerat is paucis ante diebus sincera novarum confessione animum purgare; iamque egerat cum focio, ut seque ad sacerdotem quemdam adduceret. Sed cum infraent dies laetiiores bacchanaliorum, differre maluit negotium saluberrimum ad quadragesimam; quam tamen a morte occupatus, viendo assecutus non fuit.

ANNO DOMINI MDCVIII.

Rect. CCLXIII. ADAMVS GERICKIVS &c. II.
Rect. CCLXIV. ADAMVS GERICKIVS &c. III.
Inscripti 193.

Princeps, MATTHIAS ab Austria, S. R. I. Marchio, RVDOLFII II.
Imp. filius, cum 7. perfonarum comitatu.

Nobiles, Hyppolitus Bondelmontes, Comes Montis boni, Patritius Florentinus.

Maximil. Billeus, Leodius.
Ernst. de Wotvenge, Leodius.
Wolfg. Achat. a Guttenberg.
Christoph. Wigul. a Weicht, Bao.
Iolan. Leonard, de Seyboldsdorf & Ritterswirth.
Wolfg. Iacob. PROCOP. Hlauaz de Schottenburg, Morau.
Iolan. Albert, Comes in Oettingen & Wallerstein.
Marquard. FUGGERI Barones in Kirchberg & Weif.
Marc. Philipp. tenhorn.
Eberhard, a Dienheim, Episcopi Sirens, ex fratre nepos.
Damianus Castilia a Carcheris, ex familia Mattheiae Auffriac.
Franciscus Spondheim Comes de Roinera, Herculius Spondheim Ducis de Monte Martiano filius.
Nicolaus Perron, Friburg, Helvet.
Iohannes Nimbstorf, Silet, ex familia D. Mattheae Aufr.
Iohannes Merode Baro in Pietersheim.\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{ fratres, Belgae.
Henricus Merode Baro in Diepenbeke, Philippus Thanner, Bau.
Iohannes Georgius Mangner in Gersdorf & Puechraim, Neostering, Bau.
Iohannes Adam. a Koenigsfeld.\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{ Wolf, Iohannes a Maxebran Baro in Waldeck.
Alexander Baro de Thurn, Bau.
Iohannes Christoph. Caspar. ab Hirschau in Hirschberg, Bau.
Iohannes Freideric. ab Athenis Baro Italus.

Nov. Prof. Iacobus. Reibingus, Augustan. S. I. Prof. Phil.
Oenipont.

Academiam atque vrbem nostram mensie Iulio reliquit \textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{ insignie illius decus. Franciscus Guilielmus Comes Wartenbergius, Romanus millus a Serenissimo Parente Ferdinando in Collegium germanicum, vt studia ibidem sua absolveret, queis Ingultadii in Diui Martyris Ignatii contubernio septennium ipsum impenderat, maxima semper integritatis ac innocentiae laude. Is, cum iam Prepositus tum est et Oettingen] veteris, ad plures postea in Imperio germanico Insulas, atque ad ipsam Romanam Purpuram eundem.}

Huius

Ad philosophicam Facultatem novus Professorem accessit Iacobus Reibingus patria Augustan[us, genere Patritius, Conradi Reibingi, quem per quinquennium integrum Philosophiae Professorem habuimus, germanus frater, Hic vero est infelici memoriæ Iacobus Reibingus, qui anno 1621. cum septem iam annis in Aula Palatino-Neoburgica, apud Duce[um Woffgangum, novitium Religionis Catholicae clientem, verbum diuinum non fine fructu, vet videbatur, ac fui commendatione explicavit, ac scriptis etiam libris pro re catholica pugnasset, turpiter ab orthodoxis sacravis & ordine religioso defecit, & in Tubingeni apud Würtembergios Academia Luthernam Theologiam ad mortem sibi, quæ anno 1628. die Maii sexta vel septima contigit, publice professus est, sociata sibi sacrificio connubio Maria Welseria ciue sua, & patrini pariter apud Augustanos generis femina, quam in Aula Palatina nosse ceparet.

Lincii in superiore Austria mente Augs[tob[us] Casparus Hellius Aichachenfis, I. V. Doctor, & per multos annos nostra in Academia Professor.

ANNO DOMINI M DC IX.

Rect. CCLXV. Petrus Stevar[ti]vs &c. XVI.
Rect. CCLXVI. Henricus Canisivs &c. VIII.
Inscripti 232.

Princeps, Henricus a Lotharingia, Abbæ S. Michaelis &c. cum quatuor Aulícis.
INGOLSTAD. PARS II. 193.

A. 1609.

Nobiles, Ioan. Erhard, ab Hartheck, Suev.
Michael a Rabatta, Goritien.
Christoph. Kiesa, Cancellarii Lithuan, nepos ex sorore.
Ioan. Albert, Obernburger in Thrain.
Christian, a Wiesentheid, Limburgensis.
Ioan. Henric, a Neuneck, Can. Herbipol. & August.
Samuel Sapieha a Czarnobyr, Illustri Polonus.
Ioan. Bapt. a Paav, Baro Styrius, long.
Samuel Lubomirsky, Polon.
Franciscus, a Spinola, Patritii Genuenf.
Paulus, Cesar Pallearius, Mediolanensis.
Franc. Maximil, a Calcut, Patritii Mediolanensi, & Feud.
Ioan. Bapt, datorii.
Ludovic. a Ierin, Nissen.
Ioan. Franc. a Liechtenau, Bau.
Ioan. Philipp, a Liechtenau, Bau.
Ioan. Iacob, Baro ab Athenis, Italus, ab Iacobo.
Nicol. a Knillenberg, Tirolent.
Ioan. Ludovic.
Ioan. Andr. a Heggenberg, fratres.
Ioan. Conrad, a Szczerzencie Tarlo, Barones Polon.
Sigismund, a Sevcerzencie Baro, Barones Polon.
Ioan. Christoph. a Ruesforf, Bau.
Ioan. Christoph. Horwart, a Hohenburg, magni Cancellarii Prunie, filius.
& Eluceni.
Ferdinand. Christoph. Fuchs, Styrus.
Adamus Betten, a Weeg, Bau.

Exactus triennio Academiae nostrae & Cathedrae Theologicæ valedixit Stephanus Vitus Hybernus, eodemque successit Sebastanus Heffius SS. Theologiae Doctor & eundem ante Dilingæ Professor. Baltasar etiam Hagelius ob adderlam valetudinem post Pascha a professione Caesarem Conscientis liberari debutit; licепitque eam interea prouinciam Iacobus Grescherus, qui per plures iam annos a publicis lectionibus abstinuerat.

Martinos quidam Morenskius Polonius, SS. Theologiae Licentiatus, priuatiim petivit Theologiae Doctor creari. Negavit hoc factum Theologorum Collegium, indiguum afferens, tantum gradu absque publica solennitate conferri; neque etiam exstare exemptum priuatum huicmodi promotionis vel in theologica, vel in iuridica aut medica Facultate. Hanc Poloniam repulsam pallius ad publicam max promotionem se offert. Admittitur ille, designatur Promotor, determinatur dies, instruitur conuiniuim, parentur chirotheca ac faces; cum subito pretium omnium expectationem mutat animum, nec tantis maris ping suum sufficere impensis Decano renuntiat. Offensit ea hominis inconstanter Patres Facultatis grauiter inprimis illum obtinuert; tum ne quis in posterum similis ratione sacro Collegio ildueret, hanc ei statuerunt pænam; silecit vt illud omne, quod alias in publico gradu Professoribus atque Pedello prastandum erat, quamprimum exfolueret. Et vero attulit ille max tres & quadragesima florenos; reliquum vt fibi remitteretur, supplicavit. Verum nihil obstante; illud potius additum in multa partem, vereuerus quo post in Poloniis sucepera Licentiae testimonium non daretur; & vt iuramentum de doctrinali dignitate alibi non recipienda nullo modo relaxaretur. His territus Morenskius saniorem inducit mentem: ad preces conveneretur, mutabilitatis fuerit petit veniam, atque vt aditus fubi ad Doctoratum patetit, demille petit. Aegre, & non nisi praefito coram duobus testibus iuramento de non mutanda porro sententia, confessit Facultas, vt secunda demum Septembrie die Doctor crearetur.
Grauior molestiorque causa hoc anno Facultatem philosophicam cum magnifico Vniuerstitatis Rector, qui tum erat Adamus Gerickius, Fid. Professlor, & exinde cum reliquis Academiae Professoris collisit. Aegbatur de quibusdam iuribus, qua Facultas Artium cum ex antiquissima confectudine, tum ex nouis Serenissimorum Bavarum Ducum decretis in suas discipulos competere sibi adderebat; quae inter praecripue erat in exclusendi immorigeros a suis lectionibus. Hoc cum ad huius anni initium a Iacobo Reibingo contra quemdam Logicae studiosem exercitum fuisset; in vero apud Rectorem Vniuerstitatis quaestiflet refugium, hic sum Rectoris iurisdictionem laxam ratus, eiecitum ad Icholam remiit; Facultas admittere recusavit; sicque ceptum est bellum, quod aliquamdiui missis vitro citroque epipolis hic gefatum, tandem Monachium translatum est, & a constitutis ad eam caussam Commisliariis in quadrantem annum extractum, nullo fere operae pretio, nisi quod illi referre solent, qui in luta area fluctat; sic illic, postquam vna pars alteram repetitis accitationum defensionumque libellis commaculat, ad pacis compositionem descemnum est, quae domesticam hanc contentionem ledauit potius, quam penitus extinctit.

His tamen insuper habitis floruisse hoc anno dicenda est Facultas artium; Baccalaureos enim creavit quadragesimam & vnum; Magistros viginti tres; qua in promotione illud inuenio singulare, quod cum Vniuerstitatis Procancellarius Ingolstadio aseflet, iple Reuerendissimus & Cellissimus Prinripes, Academis nostris Cancellarius litteris ad Facultatem datas Cancellarium, vt vocant, aperuerit Magisterii Candidati, dilata fidei professione in adventum Procancellarii.

Eisdem Facultatis venerabilis Senior Rainerus Fabricius Leodius hoc anno rude donatus, & a docendi labore absolutus est, postquam in nostra hac Academia ultra 38 annos partim Eloquentiam ab anno 1570. partim moralem Philosophiam inde ab anno 1591. profellus fuerat. Perstitit tamen in Facultate, & ab ipso die, quo Rudolfium Mattmannum nactus est successorem, Decanatum Artificium gerere caput.
Hieremia Druxelius, famosum postea ob eruditionem & vitae sanctimoniam nominem, Theologiae sapud nos auditor, multum hoc anno incolavit ex crebris orationibus, quas in aede Divae Virginis pro antiquo Universitatis more habuit, ut in seftis S. Ioannis ante Portam Latinam, Nativitatis Christi & c.

ANNO DOMINI MDC X.

Rect. CCLXVII. PETRVS STEVARTVS &c. XVII.
Rect. CCLXVIII. ADAMVS GERICHVS &c. III.
Inscripti 231.
Principis, GEORGIUS ab Ostroig, Dux Zaslauensis, cum tribus Nobilibus & octo familia.
Nobiles, Ioan. Wilibald, Schenh a Castell, Professus Campidun.
Alexander Zehntner a Zehentgrub, Tirol.
Frideric. ab Honburg, Waldshutensis.
Georg. Aegid. a Sickenhausen, Bau.
Pau. Weiser, Patrit. Auguft.
Ioan. Guillelm. Eifentrach, Bau.
Otto Henric. a Riedhaim, Sueu.
Ioan. Egonphi. a Zawicka, Polon.
Georg.
Ioan. Codfrid. Uro ab Aitem.
Ioan. Iacob. ab Edtinsetten, Sueu.
Adam. Ernest.
Christoph. Ludou. Ernest. ab Haagshof, Bau.
Ioan. Iacob. a Konigsfeld.
Hypolitus a Stozingen.
Ioan. Ioach. a Reichlin a Meldeck, Rauenburg.
Ioan. Angelus Cribellius, Roman.

Ioachim.
Joachim. Renner ab Almendingen, Sueu.  
Ioan. Wilhelm. a Triembach, Sueu.  
Ioan. Carol.  
Ioan. Casp. de Hohenberg, Almangou.  
Ioan. Franc. a Seebach, Carniol.  
Ioan. Wolfg. a Baumgarten, Bau.  
Georg. Wilhelm. Riederer a Par, Bau.  
Ioan. Franc. Baruitius, Bohem.  
Matthias a Berfelde, Embricienl. Cluius.  

Nov. Prof. Christoph. Scheiner, Waldenf. Sueu. S. I. Mathes. &  
Ling. Sacre.  

Georg. Thiem, Carolstadius, Paroch. in Stett.  

Philosophia nostra pro Ioanne Lanzio Monachium abeunte insignem accipit virum Christophorum Scheinerum, Walde haud procul Mindelhemen natum. Hunc anno 1606, cum Theologi- 
giam apud nos discedet, Serenissimus Dux Gvilelmus Mone- 
chium euocauit, & iam tum Matheusos peritia celebrem, ac- 
canora quaedam docentem audiiuit. Quid autem futurus tempo- 
ribus ad perennem sui nominis famam, & ad honorem nostra 
Vniuerstitatis praeititerit, suo loco dicetur.  

Edidere Patres Collegii philosophici hoc iterum anno 
insigne exemplum fui pro disciplina academica atque orthodoxa 
sum religione studii. Candidatus quidam Magisterii philosop- 
phici acceperat, quod minus pie catholiceaque de rebus ad 
religionem pertinens non raro loquereur. Vocatus per 
Pedellum fassus est obiektum crimen, sed ex leuitate ac per 
iocum huiusmodi a se dicta esse excusabat. Verum illi in re 
tanta iocos etiam haud ferendos esse rati, in aliorum exem- 
plum & cautelam, detrahendam illi epomidem, qua pro tem- 
porum illorum conlatudine induitus iam erat, negandumque 
Magisterii gradum decreuere. Flens ille deposuit epomidem, 
omnesque ac singulos supplex obtetabatur, ut penam mitiga- 
rent. Sed nihil obtinuit, nisi cum reliqui Candidati omnes le- 
tio ac constanter pro igo intercederent; in quorum gratiam  

Admif-
admissus tandem est ad gradum, ita tamen, ut ultimum inter Candidatos locum, qui duodecimum alias inter quinque & vicenos obterturus erat, in catalogo occuparet, ac sibi de religione cautionem praestaret. Hæc sententia est, æquissimo animo ab eo accepta, ut gratias etiam tanquam pro beneficio permagno haberet. Illud etiam in parte partem eodem inunctum, ut loco reliquorum omnium professionem fie dei publice ex propito libro recitaret.

Die secundae Septembris sub vesperum obiit Henricus Canifius SS. Canonum in vigelium annum Professor. Duodecimo abhinc die, qui erat Dominicus, mane in templo S. Crucis more folito duobus intererat sacrificis, in quorum altero paulo ante sextam apoplexia tacitus concidit, & inde ad aedem propriam templo vicinam delatus est. Vociis membriorumque omnium vix putitus decretatus ad extrimum vixque vitae suæ habi tum decubuit. Commodum illi accidit, quod octzido ante sacra confessione animum expiarit, sacrificisque mysteriis, quod frequentaret sacere solembat, communierit. Nihilominus tamen ob clara fatis parintentis animi signa, futasque vertiac lacry mas abolitionis sacræ beneficium ipsi impertiuit. Rainerus Fabri cius, quo conscientia vsus est moderatore. Dehinc oleo sacro magno cum pietatis senfus inunctus, innocentissimum spiritum eo, quo dictum est, die creatori reddidit. Vir sit Canifius singulari virtute atque doctrina: quinquagenario maior eti bem semper vitam duxit; in vita ac vestibus modestus admon dum; solitudinis, templo, pauperum omnium non sinnerus fuit amator. Pietas Canifii in ultima maxime voluntate eminuit, cum ficiicet Baronianos Annales, librosque omnes theologicos Bibliothecae sum fatis amplea vna cum gutto & pollubro argenteis, miro artificio calcis Collegio Societatis; Tomos ino antiquarum Lectionum Seminario S. Hieronymi; reliquiam librarium suppellectilem Academiae; rem vestriam pauperibus; reliquum vero omne sibi pecunia confiterat, sibi suppellectile Congregationi Maiori Academicae, cuin fientissimum ipse Soci dalis erat, testamento legavit.

Nec minorem ex scientiss canonica atque omnigne eruditionis commendatione famin sibi Canifius comparavit; non enim

ANNO DOMINI M DC XI.

Nobiles, Christoph. Kripp a Freidenberg.
Carolus
Christoph.
Iacobus
Johann. Georg. a Langeneck, Suev.
Leo Gazeus a Brandonerio, Pictau. Gall.

Ioan.
Ioan. Dambroni'a Firle'i, Palatinid. Cracou.
Ioan. Achilles Ilsung, Patrit. Augst.
Ioan. Erhard, Schenk a Castell.
Ioan. Baltzaf. ab Habersberg, Brixin. Tirol.
Ioan. Henric. a Dachserg, Bau.
Carolus Moschow de Left, nobil. Venet.
Ioan. Leonard, Clarus, Feroiul.
Ioan. Eredehi Comes perpetuus Montis Claudii &
Comitatus Varasdin. Vngarus.
Carolus Bartlouiz, Croata.
Maximil. Curtius a Senztenau, Bau.
Ioan. Franc. Haller ab Hallerstein, Ingolstadt.
Philipp. Iacob.
Georg. Defider, a Kintgfeld in Zazkofen; Can, Frifing.
Philipp. Erhard a Penfall in Greiflenberg.
Wolfg. Ferdinand. Haud a Falkenstein.
Philippus de Magni, Mediolan.
Emeram.
Otho Henr. J. Nothaft a Wernberg, in Etling &
Ernest; Henr. J. Oberbergkirchen, Bau.

Christoph. J. ab Asb, Landishut. fratres.

Georgius


Docto & Prof. extraord.


Vna res facit hunc annum aeterna memoria dignissimum:
Christophorus Scheinierus Mathefeos, ut superiori anno dicitum, in
Academia nostra Professor, maculas solares mense Martio pri-
mum detexit. Experimentum huius phenomoni primum pre-
sente
fente Ioanne Baptista Cesato, Mathematicus tunc discepulo, posse Professore, in turri templi S. Crucis fecerat: subin vero aliis aliarum Facultatum Professores spectaculum venere; qui omnes secundo & admirabundo plantu infolitum spectaculi genus ceperunt. Quantum etiam superet Scheinerus rem nouam interea occultam haberi; dum inlinitis aliis oblerationibus ad maturitatem perducere tur, ita tamen celari non potuit, vt non ad aures Marci Welferi Ducmuiri Augustani penetvret; qui cum omnium literarum Mecenas, & Scheinero singulariter amicus esset & continuus eundem litteris fatigavit, donec phænomeni ab eo detecti novitatem extorqueret; quo a liquot epistolis accepto, statim animum ad illius editionem adiecit, ne quid de gratia novitatis, vt aiebat, longa mora deperiret; aut prima inventionis laurae aliunde decerperetur. Sed cum res non tantum noua & difficiles, verum etiam philosophicis opinionibus in multis tunc dictatea videretur, ne quid praepropere aut inconfulto ad Professor academico in lucem emitteatur, cuius deinde retractoribus difficiles atque indecora eueniaret, Scheinerus aliorum potius, quam sua lententia sub ficto Apollinis nomine in publicum prodiit, quasi post tabulam arbitratum aliorum de iumento suo iudicium. Hisce cautelis etiam factum, vt epistolæ multo pauciores, quam ad Welferum exaruerat, in vulgus emanarent, tres scilicet tantum, quas Welferus die 5. Ianuarii 1712. Augustanis typis edidit.

Scriptit contra Scheinerum anno 1619. & iterum anno 1623. Galileus Galilei Mathematicus Florentinus, eumque plagii accusat, afferens sibi eius iuenti gloriam deberi; verum Scheinerus tam solide ac copiose in sua Rosa Prisina honorem Obseruatiorii Ingolstadiensis vindicavit, vt nullum reliquissi videntur dubitationi locum. Mais quoi qu'il en puisse etre de celui, scribit De la Lande in Astronomia L. 20. n. 2503. hac ipsa de re, a qui le hazard les a pu faire voir pour la premiere fois, il est sur, que personne ne les observa aussi bien, & n'en donna la theorie d'une maniere aussi complete, que le P. Scheiner; son ouvrage a 774. p. in fol. sur cette seule matiere, & cela suffit, pour faire voir, avec quelle assiduite il s'en occupe, & combien il y donna d'etendue: on voit d'ailleurs par son livre, qu'il etoit tres bon astronomer, & aussi capable que Galilee de


A. 1612.

ANNO DOMINI M DC XII.

Rect. CCLXXI. Petrvs Stevartivs &c. XIX.

Inscripti 321.

Nobiles, Maximil. a Sigershofen, Bau.
Andreas Kottua a Fraiferl, Pragens.
Ioan. Andr. Lautzarius, Vulturienf, Ital.
Tobias Swananus, Vienensi.
Claudius Guechard, Nanceian. Lotharing.
Vdalric. Carol. Marcellin. a Mackenthal, Bau.
Ioan. Rakowsky, supremi Regis Polon. Cubicularii filius, cum comitatu trium Nobil. polon.
Ioia Theodeo Magensreutter a Theising in Moostening, Bau.
Andreas Firley de Dambrouica, Capitan. Lublin. filius.

Gau-
Gaudentius Rolandin. ab Ambl in Rosenstein, Tirol.
Ioan. Gartner a Schaidenstein, Schwazensis, Tirol.
Erich a Clofen.
Ioan. Georg. Vendius in Fraihausen, Aichacensis, Bau.
Ioan. a Werden, Borullus.
Ferdinand. } a Schneeberg Barones Tirol.
Ioannes
Fridericus a Königsfeld, Bau.
Balzer von Lasmund, Rugianus.
Ludovic. } Federl a Pyrk, Pfreimdenf.
Sebastian.
Ioan. Iacob. a Sirgenstein, Algoi.
Ioan. Iacob. Kellner a Zinnendorf, Eluacensis.
Ioan. Georg. a Rauliort, Bau.
Carol. a Frantmannsdorf, Materell. Tirol.
Wolfg. Sebal, efoßter.
Ioan. Carol. a Stozingen, Sueu, Can. Ratisbon.
Sigismund. Hendel a Caftelwel.
Ioannes } a Stemberg Kofka, Comites cum fe
Nicol. Raphael } Nobilium comitatu.
Alexander de Rammin, Pomernan.
Rapunius de Alutano, Vicentin. Ital.
Hieronym. Paraoutcinus, Vall. Telin.
Wolfg. Iacob. a Schöenbrunn, Schärdingan.
Ioan. de Terrel, Nancian, Lotharing.
Ioan. Conrad. Issinger de Graneck, Sueu.

Nov. Prof. Leo Menzelius, Ingolstadt, SS. Theol, Doct. Prof. Con-
trouerf. Fidel.
Simon Felix, Monacensis. S. I. Prof. Phil.
Gregorius Faber, Weilenhorn, Sueu. S. I. Prof. Ethic.
Mente Februario illustris. D. HENRICVS a Lotharingia Pro-
фессores omnes vna cum aliis quibusdam Conbariens du-calibus
splendidu epulu excepet; postquam scilicet illius Prefectus Gerar-
dus Durandus SS, Theologia Licentiatus creatus eit.

Inscriptus est hoc anno Matriculæ academicae Sebastianus Denicibus, iuvenis filius, de cuius meritissimis laudibus suo tempore pluribus agemus.


In demortui Hollying iocum iussu Serenissimi Dcscis Maximiliani succedit Petrus Brindeus, haec tenus Profellor extraordinarius, qui dein habito pro more die 9. Maii solemni Principio explicare capit Auic. i. i. Doct. IV. de Humoribus. Die autem 30. mensis Octobris eiusdem anni Brindeo ex aula Monacensi mandatum est, ut bina quotidie collegia institueret, atque cum theoria chirurgicam lectionem coniungeret; quod mox etiam executioni datum est.

Ex Facultate quoque philosophica vnum mors rapuit, Rudolfum Mattmannum Lucernatem, Ethicæ Professorem, virum humanioris literaturæ, cui ut plurimum studuit, eximie peritum, & dictionis præfertim politæ iuxta ac grauis scientissimum. In lectione Ethices eidem succedit Gregorius Faber Rhetoricae antehac Professor.

ANNO DOMINI M DC XIII.


Rect. CCLXXIV. PETRVS BRINDEVVS, Medic. Doct. & Prof. ord. Inscripti 189.

Nobiles, Cyprianus Coroninus, Goritienfs.
Albert. Marinus de Frenel, Bau.
Andreas Kazimirski, Comites de Biberstein, cum tri-
Thomas ] bus Nobilibus polon.
Carol. Fuggerus Baro in Kirchberg, Dominus in Vnter-
fulmentingen.
Joan. Christopb. ab Hegnenberg, Bau.
August. Ernest. Ramspeck a Korenfels, Palat.
Abraham de Keckwitz.
Claudius de Rambouiller, Nanceian.

\[C 3\]
Vit. Vdalric. Romun in Stebolz, Bau.
Iohan Gutielm. Wenniger a Wifing & Playbach, Bau.
Marc. Christoph. Nothst in Niderhazkoten.
Iohan. Bapt.
Carol. Ofwald.
Iohan. Christoph. a Schellenberg.
Carol. Ludovic. de o & a Wilmendingen, Sueu.
Iohan. Iacob.
Georg. Adam.
Iohan. Hector Schad in Haslbach, Bau. fratres.
Iohan. Carol.
Iohan. Eberhard. a Carben, Wetterau.
Iohan. ab Adelzbofen, Trocktefling.
Michael a Wellenberg, Helvet.
Carol. Frideric. Schrenk a Nozingen, Tirol.
Iohan. Sixtus Foll de Tonlech. Styr.
Carol. Alexan. Lampfrizbamer.
Carol. Potter, Leodium.

Ferdinand. Waizeneger, Prof. Iur. extraord.

Sebastianus Heissius, cum morbis ingrautecentibus ad Academiam nequiret descendere, theologicas lectiones in Rhetoricae schola alienam habitu; sed cum in aetate omnino fatigaret, cathedram theologicae Ioanni Moquetio cefdit ob eam rem Monachio huc accerfit, & iam antecedens Diligenae Theologiae profello.

Rediit mense Iulio ad Academiam Hieronymus Rathsius Jurism. Professore, assignato sexcentorum florenorium stipendio; cum Paulo ante Waizenegger ad extraordinarium Legum cathedram allatum effet.

& post prandium. Ipsi etiam reliqui auditores a prandio liberiter vino sunt refecti.


Sepulchrum nactus est Philippus Menzelius apud Patres Franciscanos cum monumento marmoreo parieti affixo; quod primum aliquot abhinc annis ob aram Christo Crucifixo recens erexit remotum est. Hæc vero illius erat inscriptio:

Satexa ni vena est, plorabis & ipse viator!

D. O. M. S.


Incipit ab hoc anno Tomus IV. Matriculae Academicæ, cui praefixus cum eum catalogus Professorum illius temporis, eundem
dem ad qualem cunque lectoris eruditionem inferere non dubitavi, atque eo quidem ordine, quo descripti in illo leguntur.


IN MEDICINA: D. Albertus Menzelius, Decanus; D. Petrus Brindeus.


Christophorus Esyfer, Zeytternenfs, Spirens Diccefsis, per 13. annos Notarius academicus, eo munere sponte se abdicavit, ad Archigrammatei officium hic loci suceptus.

ANNO DOMINI MDC XIV.


Rect. CCLXXVI. N. N.

Inscripti 194.

Nobilis, Ferdinand. Wilhelm. a Neuhufen, Suen.

Ioan. Wolfg. a Neuhaus, Neumarchenf. fratres.

Ioan. Vitus.

Ioan. Conrad. Pfettner, Mosburgenf.

Ioan. Christoph. Froyburger in Stock & Veldkirchen, Passau.

Rudolph. a Pirching in Sigerting & Ronbach, Bau.

Franciscus ab Haslang &c.

Ioan. Iaac Leuprechtinger, Schärtingan.
Constantin. Comes a Liechtenstein, Dominus in Castelcorno, renou.
Elia Schwanauer a Retz, Brunenf. Morau.
Ioan. Wolfg. a Muckenthal in Sinzenhausen.
Eberhard. Adolph. a Muckenthal, Landishut.
Ernst. Vdalric.
Ioan. Carol.
Ioan. Jacob.
Amandus.
Ioannes.
Mendel a Steinfels in Gmünder.
Ioan. Conrad.
Ioan. Frideric. a Schwarzach, Constantien.
Abel de Lalée, dictus de la Tornette, Sabaudus.
Anton Inama, Trident.
Christoph. Samuel Seeman a Mangern, Tirol.
Christoph. Theodorici.
Benedictus.
Ioan. Henric. a Pflaumern, Salisbur.
Carolus Fugger, Baro in Kirchberg & Weissenhorn.
Ioan. Alexander. Pac, Palatini Minicenf. flius.
Mattheus Baro ab Annenberg.
Franc. Sigmund.
Ioan. Oswald.
Hendel a Goldrain & Mareitzch, fratres.
Ioan. Cyprian.
Ioan. Reinbert.
Christoph. Theodorici. Hundt in Dorflhaim.
Ioan. Balthas.
Kbittner a Kümnitz, Auftriac. fratres.
Christophor.
Philipp. Magalottus Baro Florentin.

Nov. Prof. Wolfgang. Hæverus, Med. Prof.
Ioan. Sigersreitter, Straubing. Bau. S. I. Prof. Phil.
Caspar. Denichius, Prof. lur. extraord.

Lucelleni.
Otto Henric. Bachmair, Decan. & Paroch. in theol.
Donaufrauf.

Fridericus Pirchinger, Monacenf.
Extraordinarius Iurium Professio Ferdinandus Waiseneckerus die 22. Septembris Institutionum Ordinariorum pro Georgio Frucklachero delignatus; Casparus autem Denichius, Ioachimi filius ad extraordiniam liris lectionem receptus est.

Medicinam eodem anno profecti cepit Wolfgangus Haeuerus Misnienis; qui cum Bononie Doctor creatus, Salisbury primum, tum Frilingæ praxi medica inclunisset, ad nostram hoc anno Academiam vocatus est, in qua cum laude vsque ad annum 1647. est veratus. Inter eisdem Facultatis studiosos hoc anno 1614. inscriptus est Anton. Ionas Kilianstein, Herbipolensis praecursor postea apud nos Medicinæ Professor.

Christophorus Scheinerus Mathematicæ Professor, postquam mensæ Septembris Disquisitiones Mathematicæ de Controversiis & Nominatibus Astronomicis typis vulgatus publice disputationi expuseBAT, respondente nobili luenee Ioanne Georgio Lochero Philosophiæ Candidato, paulo post, Octobri scilicet mensæ Octobrum abiu, quo ipsis mathematicarum inuenitionum fama paulum celebrem Serenitatem Archidux Austriæ Maximilianus euocauerat. Rediit inde circa Calendas Ianuarii sequentis anni: atque ne interea quidquod de consuetis lectionibus academiciis negleri tueretur, Ioannes Lanzius Monachio renuocatus est; idque tanto videbatur magis necesrarium, quod Scheinerus iterum iterumque ex interualllo ire Oenipontum ac redire a Sereniti. Archiduce iullus fit.

Quod rarum nuper & insolutum diximus, num & quadraginta Philosophiæ Baccalaureos fuille creatus, id tanto magis hoc anno mirandum vidimus, toto ditum scilicet Candidatos supremini Magisterii laurae insignitos fuille.

Sebastianum Heßium Augustanum SS. Theologiæ Doctorem & quattuor fere annis apud nos Professorum, quem superiore anno ex Academia dimissus, die 20. Iulii huius anni mortuum extulimus, anno ætatis tertio & quadragesimo. Vir erat singulari ingenio, doctrina eximia, nec his dotibus impari virtute. Vix erat scripti genus, quod non legissat; vix legerat quid-
INGOLSTAD. PARS II. 211

quidquam, quod memoria non retinuisset. Temporis sui sectarios luculentis dispositionibus editis exagitavit, eruditorum approbatione singulari. Opera, quae reliquias typis vulgata, sunt: De vera Chrifti in terris Ecclefsia; De triumphante in celis Ecclefsia; De Cultu & Invocatione Sanctorum; Le viginti Articulis Confessionis Augustanae; De Purgatorio Lutheranorum; De S. Scriptura in genere; De S. Scriptura in particuliari; De S. Euchariftia, &c.

ANNO DOMINI M DC XV.

Rect. CCLXXVII. PETRVS STEVARTVS &c. XX.

Rect. CCLXXVIII. LEO MENZELIVS &c. II.

Inscripti 19t.

Ioan. Vdalric. Freynger a Stock.
Ioan. Christoph. Gugelius, Norimberg.
Christoph. Payr de Caviliff, Tirol.
Franc. L. B. a Gunepberg.
Ioan. Frideric. Höwardt ab Hohenburg, Monacens.
Carol. Emanuel Madruzinus Comes de Chialandt.
Christoph. Andr. Barones de Wolkenftein & Rodnegg, fra-
Georg. Vdalric. tres.
Dauud Comes Brebbati, Bergomas Italus.
Wolfg. Wilb. Crimel ab Eberflall & Gleichhaim, Bau.
Nicol. a Perroman, Friburg. Heluet.
Stephan. Rafor a Mako, Pannonius.
Maximil. Ferd. Guido Comites a Porta, fratres.

D d 2 Chri-
Christoph. Adam. a Muckenthal in Parr.
Arnold. a Wultendönk, Cluenf.
Ioan. Guil. a Bocholz, Geldrius.
Alexand. a Ruppe, e Marchia Westphal.
Secund. Dejider. a Burgau in Birgen.
Ioan. Georg. a Riedhaus, Kaltenthalgen.
Adamus Baronus in Paris, Palatin. Mazouz Capite
Sigmund. tanei Cerneczenus filii.
Matthias Rosenhaer a Grauenwifon de Furt, Bau.
Ioan. Marquard. a Liechtenau, Köschingen.
Ioan. Benno

Nou. Prof. Laurent. Vererus, Lucernas, S. I. Prof. Phil.

Templo nostro academicò singularem hoc anno honori
rem habuit Reuerendissimus ac Celsiff, Princeps & Episcopus
Eichstettenfis, qui solennem processionem cum supplici ciusum
fiorum agmine ad illud septembri mense deduxit. Obuiam ei
itum ab omnibus ordinibus; noluit tamen Academia nomine
saliatur a Professorisibus; offensus sicilicet, quod ante biennium
id offici genus omissent, cum ad spectandum commediam huc
accederet.

Idem Reuerendissimus, cum Steuartius Academis nostræ
Procancellarius in Belgium profectus, ad tempus Magisterii
philosophici nondum rediissef, Iacobo Greischero eius vices com-
nisiisse, qui in oratione, quam actu ex more præmissis, Ingol-
stadtienfis quam maxime dilaudauit, quod Magistros inter se-
ptem primos, huiatès quinque omnino essent, atque in illis Se-
bañanus Denichius, Iachimi filius, Episcopus poëtea Almirenfls
& Suffraganeus Ratisbonensis; qui idem Calendaris illius publice
disputavit ex Libris de Anima; atque theles suas Facultati phi-
lophicæ dedicauit, ita volente patre, ad testandam sicilicet
amicitiarem cum Artium Facultate penitus restauratae, quam
priorum annorum contentionem quâdam & offensu nunc labe-
factasse videbantur. Egregio Luenen a Patribus Facultatis de-
cretum est honorarium, Tomus sicilet primus Historie S. I.
eleganter compositus. Nescio, an ex eo fortasss libro affectum
illum hauserit Sebastianus Denichius, quem mores maxime oftendit,
cum ipsis Collegium Ingolstadtiense ex alie hæredem scriptit.

Chri-
Christophorus Scheinerus hoc iterum anno, mensie Septem- 

Bri publice disputavit, propoñuitque Exegese fundamentorum Geo-
icorum, respondente nobili adolesc. Ioanne Georgio Schönb-

gero, Oenipontano, quem proxima dein hebdomade ad Syno-
nium Societatis iple Praeses deduxit; qui inde iam tertium ad 
Serenill. Archiducem Maximilianum in Tirolim abibit, ut quas-
dam eis mathematicas quætiones solvaret. Rediit ad nos die 
29. Octobris. Schönbürgerus posthac Mathelin Friburgi, Dilinge 
& Praeae insigni cum laude docuit.

Ab hoc anno initium ducit Colloquium, vt vocant, Ex-
ternum, quod ad imitationem Colloquii interioris, feun Matris ter 
Admirabilis inter pios quoadam Academicos coailuit. Celebra-

bant primum fuos conuentus in Schola quadam Gymnasi: circa 
annum 1740. oedum proprium acceperæ ædibus Eckianis contin-
guum. Floruit hic exitus ad annum vsque 1773.

ANNO DOMINI M DC XVI.

Reæt. CCLXXIX. Leo Menzelius &c. III.

Reæt. CCLXXX. Petrus Stervartius &c. XXI.

Inscripti 339.

Nobiles, Marcus Fuggeri Barones in Kirchberg & Weissenhorn, 
Franc. fratres.

Ioan. Victor de Larchenfeld in Oberbrennberg & Elt-
haim, Buw.

Ioan. Ferdinand Comes a Schwanenbeug, Baro in Hohenlansberg.

Ioan. Wolf, a Leibiseing in Kraling.

Ignat. a Fronemei, Bieber. 

Georg. Iacobi. Schad, de Mittelbibrach, Landishur.

Wolf, Theodorico, ab Haunsperg, Salisburg.

Ioan. Henrici. Baro a Guntenberg.

Ioan. Albert. a Rorbach, fratres.

Alexander.


Victor Adam.

Ioan. Werner. a Seyboldsdorf, fratres.

Ioan. Christoph.
Ioan. Daniel Relinger ab Horgaw, August.

Petrus Rhelinger, Patrit. August.

Othoian.

Georg. Christoph. ab Horkheim, Sueu.

Ioan. Conrad. Hündtpfs a Waldrams.

Georg. Christoph. Puecher a Walcherschauch & Tana,

Can. Ratisbon.

Ioan. Christoph. Decius a Weydenburg, Pragenf.

Heitor Schachner a Tettenweis.

Ioan. Burattus, Bononienf.

Thomas de Lezenoe Lezensi, Polon.

Ioan. Sigismund. a Neubaus, fratres.

Hildebrandus.

Ioan. Albert. a Braitenlandenberg, Professus Campidun.

Maximil. Baro Fuggerus, Antonii iun. fil.

Ioan. Georg. ab Halwell.


Franciscus Neuffert, Florentin. S. I. Prof. Ethic.


Reuerendissimus Vniverstitatis nostrae Cancellarius hoc iterum anno, die 23. Augusti ad nos inviuit, a Rectore & omnibus Professoribus salutatus, ac vino honorario, eoque mulatrico donatus. Placuit Principi hoc officii genus; quod & verbis ipse testabatur & facto, cum feudum, haud liquet, quodnam illud fuerit, ab Academia pridem expetitum liberaliter conceifferit, & postero die Professores omnes ad mensam sua invitari.


Iacobus Gretscherus, cum iam anno 1605. a lectionibus publicis habendis liber fuisset pronuciatus, ac quadriennio post loco
loco Balthasaris Hagedis agrotantis Casmum lectiorem refusisisset, hoc demum anno a docendi onere rursum fuit exemptus, quo expeditiorem scribendis libris operam daret. Succesforem in explicanda Theologia Casuistica nactus est Georgium Kernum, Theologistiam et polemicae Monachii, et Scholasticae Diligentia Professorem.

Casperus Denichius sub anno huius finem ordinarius liris Professor renunciatus est; id quod acta Facultatis philosophicae docent, dum ad diem 24. Decembris referunt, D. Suabrum Decanum juridicum super ea re Laurentio Forero litteras Sereniss. Ducis nostri exhibuisset, sub quibus anualis, ne miraretur, et deinceps in publicis actibus Denichius Philosopbus praeederet.

Christophorus Scheinerus hoc iterum anno Oenipontum excurrerit; cumque inde Archidux MAXIMILIANVS in Austriam abiret, eadem ipsa quae adhærit. Eius ergo Cathedram academiam Ioannes Lanzius iterum suceperam deinceps ex instituto tenuit; atque hoc ipso anno sub extremum licitatem Decembris Euclidem latintatate a se donatum fumitibus Facultatis philosophiae edidit. Scheinerus posthac ad Academicam non redidit; sed Romæ aliquando commoratus novas de maculis solariis observationes instituit, quas omnes æri incisas, in vasto illo opere, Rosæ Vrijina dicto edidit. Inde in Silesiam missus, primus fuit Rector Collegii Niæflis recens fundati ab Archiduce Carlo, Ferdinandi II. fratre, cui a sacriss confessionibus erat. Obit Niæflis anno 1650, die 18. Iul. ætatis anno 77. Fuit Scheinerus vir indolis candidus & eximiae pietatis, auras præcipe temporis, at homini parcus; quippe qui conuentum surgendi tempus vna quotidie, alteraue hora occupatbat, vt diutius inccumbere in sua studia pollet.

Scriptit Apelem post Tabulam; Disquisitiones Mathematicas de controversiis & nouitatis mathematicis, vbi expendit vitata haete- nus mundi syltemata; Novum Solis Elliptici Phenomenon; Exegetes Fundamentorum Gnomicorum, vbi præter alia traditur nasus modus describendi lineas ellipticas, parabolicas atque hyperbo- licas in quocunque plano; Refractiones Celestes; Oculum, feu fundamentum opticum, in qua accurata oculi anatome exponitur; Rosam Vrijinam, sive Solem ex admirando faculorum & macularum suam.
suarum phemonen varium, Libris IV. Bracciani apud Andream Pheum, an. 1630. in fol. quo in opere copiose pertractat auctor de maculis solariibus, de celi corruptibilitate & liquiditate, de solis circa axem gyratione & aliis, magna & solida eruditione; Pantomographica, hinc artem delineandi res quaslibet per parallelogramum lineare, seu cauum, mechanicum, mobile, libellis duobus explicatam, & demonstrationibus geometricis firmatam. Plura alia ad præsum parata reliquerat, quæ tamen edita nunquam fuere.

Quirinus Leignonius Præpositus Cathedrae Ecclesie Ratisbonensis, & Fundator huius Seminarii Clerorum S. Hieronymi, de quo superioribus annis septu montio facta est, hoc anno post obita sacra, quæ vocant, Exercitia ad Tyriconium S. I. Landsbergam abit, annos octo & sexaginta iam natus. In eo vitæ generè septem ad obitum visque annos traduxit, res potius aduerfas tolerando, quam praclare agendo, ob afflictam continuo valetudinem, bene meritus.

Die 20. Maii mortuus est in Collegio Patrum Societatis Balbiani Hagelius Murnauenfis Bauarus, optimus atque docilimus seneció. Hic disciplinas fere omnes, quæ quidem in ipsius vitæ conditionem conuenire poterant, in Academia nostra publice explanavit, linguam grecam, hebraicam, Philosophiam & Theologiam. Atque in scientia quidem Cafrican scientiarque ita excelluit, ut dictata ab ipso scripta passim quaerentur; ac difficillimi ad eum nodi aliunde defferrentur. Brixiæ in reformatione morum laboravit; atque synodo Episcopi iussu ibidem coactæ interfuit, eiusque decreta primus consignavit. Scriptum sub nomine Danielis Paradini Medicamen seu Antidotum spirituale contra heræfes venenum: Reformationem Brixiensium; Formas reformatas conficiendi literas censuales.

Ioannes Sigersreitter edidit hoc anno Disputationem logi-
cam de Recta Dissertazione; Item Theoremata & Proble-
matia philosophica de Vita mortalis; & Investigationem philosophicam Vite prime &
immortatis, an. 1717.

ANNO DOMINI M DC XVII.

Reft. CCLXXXI. Hieron. Arnold. Rathivs, Prof. Cod. III.
Reft. CCLXXXII. Leo Menzelius &c. IV.

Inscripti 248.

Ioan. Wolfg. a Ruesdorf, Bau.
Georg. Tuyler.
Ioan. Christoph. } Im Hoff, Patrit. Auguft.
Ioan. Christian.
Christoph Reichard.
Ioan. Iacob. } Barones in Thonu, Röggen & Caldes.
Maximilian.
Sigismund. Carol. a Raizenstein.
Mattheus a Neubauenen.
Henricus } a Rohrbach de Sandelzhausen.
Wolfg. Mauritz.
Ioan. Carol. a Liechtenau.
Ludovic. zur Matten, Friburg. Heluet.
Stanslaus de Rutiani Zborowski, Baro Polon. hic mor-
tuus an. 1619.
Ioan. Adam. Biesser a Wilthurn & Hochoberndorf.
Wolfg. Theodor. a Dachsberg, Bau.
Adam. Freideric. a Muckental in Waal.
Carol. de Grotta, Carinth.
Stanslaus.
Ladislaus } Woina, Barones Lithuani, fratres.
Michael
A. 1617.

Ioan. Sigismund. Puecher, Bau.
Ioan. Iacob. Vngelter a Deilzenhausen.
Stephan. Swientoifowsky, Baronen Poloni.
Michael.
Ioan. Guilhelm. Eglof a PaaL
Guilielm. Keck a Prunn.
Nou. Prof. Ioachim. Erndlinus, Constantiens. S. I. Prof. Phil.
Ratisb.
Ioan. Iacob. Huglen, Spirens.
M. Sebaf. Kraffler, Mainburg.

Bis hoc anno sum nobis præsentiam indullere Serenissimi Principes Neoburgici WOLFGANGVS WILHELMVS & MAGDALENA Bauara eius coniux; primo quidem, menfe Aprili, cum piam peregrinationem ad S. Salustorem, vt loqui hic solent, Bettbrunnenfem voti caulla pedites instituerent, hac tranfuentes in arce pernoctarunt. Postridie ab Academiae Rector & Profefforibus omnibus salutati, gratum fibi id officium fuiffe maxima humanitatis & benevolentiae significatione offenderunt. Deinde menfe Octobri, cum ad spectandum Comediam, quæ in aula Gymnasia pro more exhibebatur, ad nos aduei sunt; verum illa finita eodem adhuc vestere Neoburgum rediere. Præfens aduit ea occasione etiam Reuerendissimus Præfus Eichfadianus, qui in Collegio Societatis pernoctavit.

Ex numero inscriptorum speciali quadam mentione signi ni occurrunt hoc anno I. M. Matthiae Faber Altomonastereiensis Bauarus, tum Decanus & Parochus in Bizling, postea designatus apud nos Theologiae Profeffor & Parochus ad S. Mauritium. Verum hoc de viro alius redibit fermo. II. Willibaldus Mayr, Profeffus Rohrensis, Logicae nunc Studiosus, postea Præpositus max dicti Canonicaorum Regularium Collegii, per inspirationem electus.
Religiosorum in Collegio Ignatiano numerus, qui alias ad 1617 quinquaginta nunquam excreuerat, hoc anno ad octogenos ascendit. Regens eiusdem Collegii pro Gregorio Fabro constitutus est Franciscus Neuflertus Ethices Professore.

ANNO DOMINI M DC XVIII.

Rect. CCLXXXIII. Hieron. Arnold. Rathius &c. IV.
Rect. CCLXXXIV. Leo Menzelius &c. V.

Inscripti 244.

Nobiles, Vit. Wilhelm. a Schlammendorf.
   Ioan. Adam. a Stein.
   Ioan. Ferd. a Gözengrien, Bau.
   Ioan. Carol. a Bentheim, Cognati Doctoris Denichii.
   Ioan. Guil.
   Victor Gaudent, Comes Madruzius.
   Matthias Gschwender, Oenipont.
   Christoph, Pechler, Patrit. Auguft.
   Maximilian. Comites de Wartenberg & Domini in Wald,
   Ferd. Laurent. fratres.
   Ioan. Sebašt. kofen.
   Zabulon Baro a Franking.
   Ioan. Christoph. a Pyrching, Reuchstoten.
   Wolfgang. ab Aisch, Landishut.
   Marcus Stauber a Mitterhart.
   Michael Fritz de Gutflat.

Tres fratres nobiles de Mitrowitz, Bohem. equest, ord.

Nou. Prof. Christoph, Steborius, S. I. Prof. Theol.
   Bernard. Wylius, Lucernas, S. I. Prof. Log.
   Ioan. Bapt. Cyriacus, Lucernas S. I. Prof. Mathef.

E e 2

Georg.
Ex inscriptorum Nobilium numero memorabilis ad posteros est Wolfgangus ab Aebh, Landishutæ in Bavaria natus, postea Ecclesiae Collegiis ibidem Canonicus, pluribus celebribus beneficiis, cum in terna peregrinatione Romana, tum alias, a Dio Aloyio Gonzaga recreatus; quod non folum libri typis impressi, sed multo magis grata florentis hodieum perillustris Familiae Aschianæ memoria testatur.

Cum mense Februario Sereniss. Elector Fridericus Palatinus hac transtulit, venit paulo post Michael Menzelius Doctor Heidelbergensis, vt cum Theologi nostris ageret de catholica Religione, a qua adeo non erat alienus, vt potius ipse omnibus pietatis exercitii interessel, quæ a Sodalibus preci- pue academicae Congregationis peragebantur. Quid de illius conversione ad Catholicos actum porro fuerit, rescire haud licuit.

Quantum Reuereendissimus ac Celiss. Princeps Ioannes Christophorvs Episcopus Eichstadianus Collegio nostro theologico tribueret, hoc maxime anno octendit, cum Officitt, quod vocant, proprii Dietecesis Eichstetensis approbationem a Facultate sacra expetit, quo scilicet confirmatio eiusdem in Romana Curia redadderetur expedition. Et vero Theologi nostrî eam approbationem publico instrumento testatum fecere.

Ab eo tempore nobiscum vixit usque ad annum 1632. quo nostra rursus ex urbe atque ex ipso etiam vita suffuset; id quod ad dictum annum pluribus persequeretur. In Tanneri locum fucecessit Christophorus Steborius Constantia, vbi Collegio Societatis Receptor praeerat, Ingolstadium acceritatus. Georgius quoque Ker-nius Theologiae Casulliticae Professor, qui mente Octobri repente in Poloniam abire iussus est, cathedram suam Casparo Lechmero fuccessit.

In aliis quoque Facultatibus nonnullae hoc anno mutationes acciderunt. Wolfgangus Heuerus Medicinae Professor permisit Principis munus Professoris die 1. Aprilis depolluit, ac Landishutum conceeffit. Sed inde iterato ad Academiam redivit; nam cum die 31. Octobris huius anni Petrus Brindeus deserta vxore ac lectione medica, nullo exemplo, vt Acta saluberrimae Facultatis loquuntur, nulla data occassione, nemine consulto, nemine coacito in Gallias, patriam suam, profugus abiiit, monitus ea de re Serenissimus nofret ad conferuandum auditorum frequentiam, quorum tum vita septendecem erant, mandavit Alberto Menzelio vt interea, dum nouus Professor in locum transfugae fulciparetur, bis quotidie legendo publice, collegia practica cum theoretica coniungeret; quod ille diligenter praeditit, dum tandem anno 1640. redux Heuerus in Brindei locum atque labores succeddit.

Ioannes Lanzius Monachium, unde nuper venerat, hoc anno redidit; et eius loco mathematicae disciplinas tradere cepit Ioannes Baptista Cystatus, Scheineri discipulus, et in maculis foilaribus primo obferuandis socius.

Ob utilemmam operam, quam per plures annos academicae Juentutti in Collegio Ignatiano impendit Iacobus Remius Brigantinus, eius memoria non immerito videtur his annalibus celebranda. Hic, postquam ex septuaginta duobus vitae annis, nonum supra quadraginta in convicatu cum Monacenfi, tum Dilingano atque Ingolstadiensi pari prudentia laude & iunetutis fructu posuit, die 12. Octobris apud nos tandem obiit, vir omnium, quoque quotum eum familiariter norant, confianti affecutione non vulgariter sanctus. Fundator is exspectit Colloquii, vt vocant, Matris Ter Admirabilis, quoque primum cum paucis quae
ANNO DOMINI M DC XIX.

Rect. CCLXXXV. LEO MENZELIVS &c. VI.
Rect. CCLXXXVI. HIERON. ARNOLD. RATHIVS &c. V.
Inscripti 151.

Nobiles, Iodoc. Ludovic. Reichlin a Meldeck.
Adrian. Lejensky, Eques Polon.
Ioan. Adolph. a Starzhausen, Can. Ratisbon, postea Miles.
Ioan. Ludovic. Tannel a Schehem.
Christoph. Maurit. Reifacher.
Precinalus Carcasola, Mediolanens.
N. Pac de Mylha, Baro Polon.
Ioan. Leonard. a Pflaumern, Biberacenf.
Georg. Christoph. ab Haslang, Monacens.
Sebastian. Ilung de Vilzhut,

Ioan.
Ioan. Carol. Schrenk a Nozingen in Eckenmil.
Wolfg. Iacob, Freymon a Randeck.
Ioan. Tarinus, Taurinenf.
Georg. Wilhelm. ab Helfenstein, Baro in Gundelangen.
Ernestus ab Aich.
Ioan. Theodore, a Muckenthal, Can. Eichstett. ffratres.
Godfred. Henric, a Muckenthal.
Ioan. Sigismund. Fugger Baro in Kirchberg & Weissenhorn, ab Adelzhausen.
Nou. Prof. Andreas Mener, Hohenreichenf. Sueu. S. I. Prof. Phil.
Matthias Bregl, Sueuus.

Funebriuit huius anno initia mors generofii D. Stanislai Zborowski Baronis de Ritsfani Poloni; qui cum die 6. Februrarii variolis praet omnium expectationem extinctus est, die 8. eiusd. in Aede Dianae Virginis sepultus est magna omnium ordinum frequentia & serio luctu; fuit enim adolescentis insignis, & ad omnia summâ natus; iamque susceptus in Societatem lefuu, solum Parentis confenfum expectabant. De huius virtutibus luculentam orationem, qua typis excusa est, tricelimo, vt vocatus, exequiarum die habuit Maximilianus Comes de Wartenberg, qui anno superiore vna cum Ferdinandus Laurentio fratre ad Academiam accellerat. Ipfæ Comes Maximilianus Wartenbergius hondum absoluto Philosophiae curfu, eodem anno, mox dictam Societatem ingregiis eft, communicato prius confilio cum Serenit. Duco Gvilielmo, Patruo suo (Ferdinandvs enim Parentis iam anno 1608. hac ex vita decefferat) qui promisit etiam, se, cum res poferet, propinquorum Principum intercessionibus factum fatis. Et vero applaufere omnes, Maximilianus præcipue Boiarie tene dominator; & cum gratulatione cognatum inum Landsbergam ad tyrocinium dimiſtere.

Petrus Steuartius Vniuersitatis Procancellarius, S. Scripturae Professor & ad Diurnum Mauritium Parochus die 12. Maii scriptis ad Academiam litteris omnia sua munera reifignavit, positurus scilicet vitam Leodii, vbi illam acceperat. Eius mortis inci-
incidit in annum 1624. quo de viro hoc meritissimo redit: sermo. Ab hoc tempore vixque ad festa Lucilia bis a De- cano Theologico nomine Facultatis scriptum fuit ad diver- sos, quibus eius lectionis vacatio insinuata est, cum amica in- uitatione; primo quidem Constantiam ad Georgium Dietericum; quem tamen Reuerendissimus Episcopus Constantiensis dimitte- re noluit; deinde Landishutum ad Fridericum Pirchingerum eius loci Parochum, qui oblatum munus aperte recusavit. Neque illi cathedrae hoc quidem anno prouium; dignitas tamen Pro- cancellarii, vti & munus Parochi Mauritiani Leoni Menzelio col- lata est; qui die 25. Augu stif pro auspicio huius muneris Pro- fessoribus academicis consuutum apparuit.

Facultas Artificia ius suum antiquissimum, quo illius cen- lurae subiiciendum est, quidquid in Vniueritate, pertinens ad humaniorum literaturam, imprimiur, egregie hoc anno turbulence; cum duo scilicet, publice in Academia disputatur, neque Epistolam dedicatioriam, neque Carmina honoraria Decano Ar- tium cenfenda obtulissent, atque moiti etiam refractarios tene- exibuiissent, tam feliciter ea caucia quae turbulentus maxime Senio- ribus Academiæ euita est, vt non hi ipsi tantum, quos reluc- tentes modo memoramus atque reliqui Vniuerstitatis alumni, fed ipsi adeo reliquarum Facultatum Professoribus, quid cogita- rent cum politioribus scientiis coniunctum luci publice commit- tere, ad Artium Decanum diligenter posthac deferri curarent. Iltud vero hac in caucia animaduertendum est, eius cenfura non hunc solutum modo finem fiuille, ne quid sanctitiis Religionis aut bonis moribus; sed etiam ne quid sermonis puritati vel ver- sum integritati contrarium irreperet.

Professore Dilingae factus, summis Principibus ob rerum gerendarum petitiam fuit charissimus.

Collegii Georgiani Regens designatus est Ioannes Kobold Parochus Reichartshofensis: num vero hoc ipso adhuc anno Collegium regendum suseperit; aut quid de Gregorio Harseo factum fuerit, inuenire non potui; nisi forte cum Petro Steuartio, populari suo Leodium redierit.

ANO DOMINI M DC XX.

Rect. CCLXXXVII. Leo Menzelius &c. VII.

Rect. CCLXXXVIII. Idem, VIII.

Inscripti 261.

Ioan. Guilielmi. Viser in Liechtenhag & Reutting.
Ioan. Erasmus Christoph. Theophil. de & in Schenbourg, fratres.
Ioan. Albert. Grofs in Mangersreith & Trockau.
Martin. Franc. Comes ab Oettingen.
Wolfg. Adolph. a Fisporn, Brofelsheimensi.
Ioan. Vdalric. a Piching, Bau.
Georg. Ernic.
Ioan. Casp. ab Offenheim, nobilis in Seibersdorf, Bau.
Balthasar Recedin a Nein, Tirol.
Vdalricus a Winkelhofen, Tirol.
Christoph. Franc. Wazin, Wangerf.
Franc. Benno, Conlantin. Fuggeri a Zinnenberg.
Ioan. Frideric.
Ioan. Frideric. a Pienzenau.
Ioan. Georg. a Preying in Altenpreying.

F I

Chris-
Ad ipsum huius anni exordium Academia datis ad Serenissimum Principem nostrum literis petiti, vt Ioannes Fornerus, Weissenfienfis e Diocefi Bambergensi, SS. Theol. & Canonum Doctor pro Theologiae Professore in locum Steuarti recursus;
tur; in cathedra antem Controveriarum Fidei succederet Leo-
ni Menzelio, qui Scripturam sacram inde ab Octobri mente ex-
planare cæperat; ac simul vt pro Canonica Eichfletteni præ-
tenatur. Eas ad litteras tertium denique post mensem refri-
tum est, & vtrumque concedit. Verum litterae præsentatio-
nis ad Canonicaum, inscriptæ erant Reverendissimo Episcopo,
quas ad Capitulum potius Cathedrale dirigere oportuisset. Com-
planata paulo post hac etiam difficilium vocatus est Fornerus,
lique vē lectionis initium daret.

Vitus Schoeberus I. V. Doctor, Ducalis Consiliarius, &
Academicæ nostræ una 30. annos Professor atque Camerarius,
die 26. Iunii ex hac vita migravit, Rudolfo filio funus curante.
In Camerarii academici munere eidem succedit Ioachimus Deut-
chius I. V. Doct. & Prof.

ANNO DOMINI M DC XXI.

Rect. CCLXXXIX. Hieron, Arnold, Rathy &c. VI.
Rect. CCXC. Idem, VII.
Inscripti 306.
Nobiles, Adam. | Wartekii, Barones Polon.
Stanisl. |
Henric. Raymund. | Tenharn.
Ioan. Bernard. Bihar a Warentlee.
Constantin. |
Ioan. Carol. de Welden.
Wolfg. Theodore. ab Altenau, Salisburg.
Philippus Spinola Marchio S. Petri Genuenf. nepos Il-
lustrif. Ambrojii Spinola.
Cesarp Viccomes, Mediolanenf.

Casp.

Die 19. mensis lunii elatum est funus Christophori Gewoldi Ambergensis Palatini, juris etiusque Doctoris & Confiarii Ducalis, ad quod Professores academici omnes inuitati sunt. Meretur certe hunc honorem vir de omni quidem Republi- ca literaria, sed de theologiae inprimis Facultate nostra optimo meritus; quippe qui pro Theologia studio suo stipendium fundavit.
ingolstadi. pars ii. 229


E Facultatis quoque philosophæ Professorisbus vnum hoc anno mors proftrauit, Bernardum Hylium Lucernatem, tres & triginta annos natum, Virum, ut acta Collegii Societatis testantur, omni doctrinarum apparatu instructissimum. Eius loco cursum Philosophiae ad finem perduxit Georgius Lyprandus.

ANNO DOMINI M DC XXII.

Rect. CCXCII. Leo Menzelivs &c. IX.
Rect. CCXCI. Ioannes Fornerus, Controu. Fid. Prof.
Inscripti 295.

Nobiles, Ioan. Frideric. Baro a Schrotenbach.
   Ioan. Carol. Baro Vilinger.
   Godfried. a Tütenbechh.
   Ioan. Ioachim. Buecher, Bau.
   Henric. Comes ab Helfenflein, Baro in Gundelfingen.
   Ioan. Georg. Baro in Königseck & Aulendorf, Dominus
   Comitatus Rottenfels & Dominii Stauffen.

Henric. Vöblit a Frickenhausen in Neuburg.
   Ioan. Iacob. a Prasberg, fratres.
   Franc. Guilielm. a Kemnath, Boio - palatin.
   Arnold. Comes de Kritzky, Polon.
   Anton. a Brandis, Baro in Leonburg & Vorst, Tirol.
   Iacobus Fuggeri, Ioannis sen. filii.
   Ioan. Franc. Comites Pinelli, Genuenf.
   Ioan. Franc.

   Ioan. Georg. ab Etz, Trolfsburgerf.
   Menerus Schenk a Stauffenberg.
   Ioan. Philipp. Schenk a Stauffenberg, Can. Bamberg. & Her-
   bipol.

Henric. Bernard. ab Plm, Baronæ in Erbach, Mittel-
   Luitfridus bibracenf.

Daniel
Daniel Pestalozzius Chlauenf. Ital.
Leopoldus ab S in Adelzhausen.
Ioan. Christoph. a Parsperg.
Wolfg. Christoph. a Taufkirchen, in Guetenburg, Bau.
Ioan. Thomas ab Elsenbach.
Carol. Georg. a Neubauen.
Philipp. Eduard. a Freyberg in Aachstetten, Domini in
Paul. Raphael Spinola, Comites de Rouforte, fra-
Dominicus tres.
Ioan. de Oelsnica, Palat. Lublini.
Ioan. Wilhelm. Rott a Rheitten.
Ioan. Greff a Templon, Trenir.
Hartmannus de Neubaus, Styrus.
Ioan. Andr. Schmid de Wellenstein, Brigantin.
Stanislaus Pogomelis, Baro Polon.
Ioan. Adam. Schenk a Cassel, Sueu.
Bertold. Herter ab Herte.
Maximil. Albert. Schenk a Stauffenberg.
Andreas Madritius, Tridentin.
Iulius Ioan. Comites a Salmis & Neuburg ad Oec-
Carol. Ladiel.
num.
Ferdinand. Imbsland, Eggensch.
Marc. Pantaleon zum Acker, Wallerstein.

Annum hunc a condita Universitate nostra sesquisecularem, id est centesimum quinqueagefimum, praecipuum quodam solemnetas illufravit; Canonizatio (sicavit) SS. Ignatti Loyola & Francisci Xaverii, quam tanto lubentius Patres academici tanquam suis propriam celebrandam sumpsere, quod honorabilis Academica
miz nostre pars, Patres nempe Societatis Iesu, eodem dieus & Parentes habeant & fundatores. Septima die Maii, sabbato post festum Ascensionis, sacra solennitati initium datum est, duravitque per continuos octo dies; quibus etiam in Academia feriae indici sunt. Contulerunt Professores academici ad externum quoque apparatum; nec contenti sacrarum illius temporis actus fuerant illustri præsentia, arcum etiam triumphalem virtutem pedestem alium inter duas templi S. Crucis portas, liberalibus & animis & expendiis erererunt; ac speciatim Facultas theologica cerenum album dedicavit, 53. florescens estimatum. Facultas autem philosophica Theatro & Comœdia, qua per tres dies fuit exhibita, fumus suppediuit. Diem Dominicum, secundo octavam Maii summa Academia nostra Capita exornaverunt; ac Reuerendiss. quidem & Celliss. Cancellarius Vniuerstitatis, Princeps & Episcopus Eichstettensis cum Canoniciis quibusdam cathedralibus, quos secum Eichstadio ministros adduxerat, ritu pontificali ad aram operatus est, superniense ad eius initium Serenissimo Neoburgenfi Duce cum Sereniss. Coniuic; Magnificus autem Academiae Rector & Procancellarius Leo Menzelius ad concionem confertissimam eodem die publice dixit. Diem Maii undecimam praecipuo quodam ritu Collegium philosophicum celebravit; cum enim mane frequentes in Academia Doctores & discipuli conuenissent, disputatis oratorie caussis decrementum est S. Franciscum Xaverium Philosophiæ Patronum perpetuo esse praedictum. Quam ob rem in eius honorem max Phylices Professors novem & quinquaginta Candidatos prima Philosophiæ luarea successit. Quo reliquo eiusdem solennitatis tempore festa sunt, ubens praeterea, quod ad Vniuerstitatem minus pertinent videantur: vnum tamen omittere non possum; uixile licet ex celebrerrimis Professoribus nostris secularibus nonnullis, qui, cum in area coniunctus Ignatiani quadrirgentis fere pauperibus viris epulum paraerent, Patres Societatis illis inferuerentes, pulcherrimo ad omnem posteritatem exemplo, adivarunt. Illud quoque ad augendum communem letitiam non parum attulit momenti, quod eodem tempore (die 10 Maii) de memorabili Catholicorum aduersius Marchionem Durlacen-
fem victoria nuncius ad nos peruenist; qui cum per se iucun
dessimus est, festiuor omnibus ob temporis illius rationem
vilus est.

Facultas theologica vnanimi consenstu eodem anno con-
clusit, vt dies Diui Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, inter
feeta Collegii theologici adnumeraretur; vt, quem scholasticis
Doctores præcipuam Auctorem sequuntur, eius quoque memo-
riam inprimus olerent.

In eadem facra Facultate mutationes quaedam accidere:
Ioannes Moquetius Theologiz scholasticæ per 9. annos Professlor,
Dilingam abiit, Academiam ibidem & Collegii Societatis Reætor
futurus; succedente hic in eius locum Georgio Stengelio; in huic
autem Osvaldo Ofscano. Habuit Moquetius in auditorio Theolo-
gorum insigni monumentum, his verbis: Ioannes Moquetius S.T.
Mussipontanus Lotharingus, peracuti vir ingenii, gravis iudicii, memo-
riei felicissime, præter idiomata proprium (gallicum) latine, græce &
hebraice doctus; italico quoque, hispanico & germanico cæ veraculis
utbatur, Philosophiam & Theologiam primo Dilinge, deinè eandem
nouem annis Ingolsdii laudatissime profeisus est, Conteriana præfertim
methodo contra calumniantes hereticos egregie vindicata. Clarus fuit Col-
legii & Academie Dilingana Reætor, a summis Principibus crebro con-
sultus: tandem Oeniponti, cuius Collegium pluribus annis rexit, exem-
plo quam verbis imperiòior; eæ affiduis laboribus decessit 29 Ian. an.
1642. etat. 68. Scriptæ de Sponsalibus & Matrimonio, Diling.
1611. Methodum Conterianam, seu Modum cum Hæreticis ex solo Dei
verbo disputandi a Ioanne Conterio conscriptam a calumniis vindicavit,
Ingolstadium. 1618.

Ab Iurium cathedra decessit hoc anno Simon Labreiquis
Leodienis; de quo id folum mihi constat, scriptillie illum Miscel-
cellanea vitriusque liris, item Miscellae Elementares Iustitianeas, an.
1610. De Feudis, an. 1611. De precipuis & fere omnibus liris ma-
terii, an. 1613. De Pignoribus & Hypothecis, an. 1614. De Servi-
De Fideiusoribus, an. 1622. &c.

Alumni Seminarii Clericorum S. Hieronymi, cum ob
rerum omnium penuriam nemo in urbe reperiretur, qui eis
viœtum adiceret, in Collegium S. Ignatii Mart. hoc anno trans-

G g

lati
1627. lati sunt; illorum autem domus interea locata est Iacobo & Franciscō Fuggeris, Ioannis sen. filiis.

Quae circa hoc tempus rei numismatica fuerit ratio, aetā produnt Facultatis philosophicæ; ex quibus ipsa verba describo: Decima iunii egit Decanus cum D. Pro cancellario, & impetravit, ut hoc anno a Candidatis Magisterii non amplius quam Thalerum Bauaricum petaret pro Imperiali, qui aliquot iam annum daret consuevrat, & nunc immodice ad 10. florenorum pretium exereretur.

Mense Iulio ab Academia dilceffit Ferdinandus Laurentius Comes Wartenbergius, Sereniss. Ducis Ferdinandi filius natu minimus. Huius Praefectus domesticus Ioan. Christoph. a Furrbing, cum die 11. eiusdem mensis Licentia theologica insignitus fulfilset, laudem dedit epulum in Collegio Ignatiano, cui præter ordinarios hospites, Comites etiam Wartenbergius, Visconti & Spinola fuere adhibiti. Sublatis circa horam secundam mensis, Comes Ferdinandus accepto, leuatoque puculo hospitibus valebavit, & recta ad Collegium Societatis abiens, currum a Serenissimis Neoburgicis Principibus submissum confecedit, Landsbergam ad Tyrocinium Societatis leiu profecturus. At vero non eadem, qua Frater Maximilianus, constantia in eo ordine perfidit; sed post aliquot annos ad suos redit.

Ioannes Adelweitter celebrati passim nominis vir, & magnus poëta Monachii Cancellarius, publice hoc anno ex luriium scientia disputavit, præsentium applausu tanto, qui futuros honores facile praefagiret.

ANNO DOMINI MDC XXIII.

Rect. CCXCIII. Ioan. Georg. a Königseck & Aulendorf.
Prorect. Leo Menzelius &c.
Inscripti 168.
Alexander,
Joan. Seruat. \( \) Barones a Gumpenberg, fratres.
Maximilian.
Georg. Christoph. a Lerchenfeld.
Joan. Stephan. Comes Centurioni.
Augustin. Wencesl. a Klaim Zeslaw, Gloggouienf. Silef.
Galum, \( \) ab \( \) Vlm, Barones in Erbach.
Carol. Philipp. \( \) a Meill, Pomeran.
Aegidius a Meill, Pomeran.
Joan. Theodorici. a Schneburg in Halthaus Tirol.
Joan. Carol. \( \) Comites Mariini, Marchionnes de Castel-
Joan. Franc. \( \) nuovo ad Scriuiam, Genuenf. fratres.
Marcus ab Elsenhaim, Auguft.
Wolfgang. Rosensbusch a Vichaufen in Nozing.
Carol. Diepold. \( \) a Freyberg, fratres.
Joan. Theodorici.
Martin. Satelberger a Schickenburg, Tirol.

Nov. Prof.
Joan. Valentin. Schmid de Wellenstein, Brigantin.
Prof. Iur. extraord.
Arnold. Rathius, I. V. Doct. \& Prof. extraord.

Nov. Doct.
Arnold. Rathius, designatus Prof. extraord.
Joan. Dormegginger, Advoct. Straubing.
Matthias Henric. Treuttwein,
M. Georg. Maius,
Ferdinand. Reindl,
Ioannes Schaz,
Georg. Conler,
Philipp. Baumfelder,
Michael Straffer,
Ioannes Murr,
Matthaus Herrenberger,
M. Georg. Schürer, Hochusian. Franco,
\( \) Medic.
M. \( \) Kornmann,
\( \) M. To-
ANNO DOMINI M DC XXIV.

Rect. CCXCV. Hieron. Arnold. RathiVS &c. V.
Rect. CCXCVI. Ioannes FornerVS &c. vt supra, II.
Inscripti 260.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nobiles</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Principes, Aloysius,</td>
<td>S. R. I. Principes Castilionis, Marchio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ferdinandus</td>
<td>nes Medullarum &amp; Mantua &amp;c. frat.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iohannes</td>
<td>Sapieba, Palat. Vilnensis.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Christoph. Nicol.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cajimur. Leo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan Guillelm.</td>
<td>Barones a Gumpenberg.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wolfgang. Ludovic.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Matthias ab Anzolo, Leodiis.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Georg. Christoph. a Brürenlandenberg.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Balthas. Ferd. ab Horstein.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alexander Schenk a Nozing.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stanisl. de Olesko, Palat. Ruffiae.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Bernard. Pilbis de Nidern Virain &amp; Sibenburg.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Franc. Recordin a Neun, Tirol.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Bapt. Baro a Gumpenberg.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Christoph. ab Esch.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gundacker Ridler a Ioanskirchen, Monacens.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Isob. Schad a Mittelbibrach in Wardhausen.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Osvald a Zimmern, Wellheimen.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ioan. Christoph. Notbath de Wernberg, Bau.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Novi Prof.** Claudius Alt., Friburg. Nuith. S. I. Prof. Ethic.  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Theol.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Andreas Stöger, O. S. B. Professus Seonensis.</td>
</tr>
<tr>
<td>Christoph. Ernest. Troitus a Troiburg, Tirol.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ioannes Schelle, designatus Regens Colleg.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Georg.**  
<table>
<thead>
<tr>
<th>Vir. Iur.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M. Bernard. Vogel.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Christoph. Langödel, Monacens.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Ioan. Gützendorfer, Franco.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Ioan. Lebenhauser,</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Christoph. Schön.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Matthias Ebenhans,</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Ioan. Hennent, Keckh.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Medic.**  
<table>
<thead>
<tr>
<th>Illu.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
A.

1614.

Illuminissimus D. Aloisius Gonzaga S. R. I. Principe Ca-
fillonis, Marchio Mantuae & Medullarum, Magnis Hilpianae,
Liber Baro Bohemiae, &c. Diui Alojzi Gonzagi ex fratre nepos
mente lunio, vna cum fratre Ferdinando ad academicum no-
strum Gymnasmum accedit. Elegerunt sibi ambo habitationis
locum in Conuiitu S. Ignatii M., quem virtute non minus quam
eruditione mire illustrarunt. Praefectus illis datum est e Colle-
gio Patrum Societatis Fridericus Fontanerus. Biennium integrum
hic versati Pragam Bohemiae discesserere.

E prima etiam Germaniae nobilitate memorandi hoc an-
no veniunt illustres furtuli; I. Georgius Reinhardus Comes ab Or-
tenburg, qui plenissimum veri solatii spectaculum nobis exhibuit.
Studiorum is caufa hic venerat, lutherici dogmatibus cum
ipso lacte innutritus. Religionisfima tot comitum atque etiam
Principum, quibuscum agebat, exempla & cœlestia, quibus in-
tus vrgebatur, monita eo vifque valueru apud nobilissimum Iu-
nenis animum, vt eodem adhuc anno, quo ad nos accesserat,
publice in templo S. Crucis plurium Comitum corona cinctus,
ae premiffa exhomologei facro refeftus epulo, cum Ecclesia
catholica reconciliatus fìt. II. Marquardus Schenk a Caßell, nunc
quidem Canonicus, poftea, an. 1636, Episcopus Eichftenensis;
de quo plura ad an. 1685, quo ad superos abiit.

Scholam quoque nostram theologiam insigniter ornau-
runt Heßar, Schad a Mittelbibrach, Can. Ratisbon. Theologie
auditor; Erneftus item Troilus a Troiburg, Philipp Comitis de Spi-
nola Praefectus domesticus, qui cum tribus aliis, Gaspare Illicet
Zeiller, Cathedralis Ecclesie Augustanae Penitentiario, Conûli-
ario Episcopali, & visitatore generali, poftea eiusdem Ecclesie
suffraganéo, Episcopo Adramyneno ac Vicario generali; Andreae
Stügerus O. S. B. in Seeon Profello, & Ioanne Schelle, designato Re-
gente Collegii Georgianis, Doctoratus theologici insignia publice
receptit. Interfuerunt huiu atque Præpositorus Rohrensis, Abbatum
Ottoburani, Schyrensis & Seideonensis legati, septem Comites,
Barones vtra viginti. Comes Spinola in conuino doctorali Pra-
fecto suo lyphum argenteum donauit eleganti opere, & pre-
tio 83. flororum.

Ex Iurium studiosis specialem sibi memoriam exposcit
Ioannes Jacobus Balde, Enfisheimensis Allata; qui cum absoluto
apud
apud nos Philosphiae curriculo Iurisprudentiam hoc anno disce-
re cessisset, inter Societatis Iesu Tirones adlectus fuit. Vetus
traditio est apud Ingolstadienses, Iacobum Baldeum, cum nootu
haud procul a Monasterio Monialium Franciscanarum, nescio
in cuius gratiam cythara luderet, atque subito religiosa Vir-
gines nocturnae de more psalmos intonarent, altiori illustra-
tum lumine, cytharam muro illississe, cum dixit: Cantatum sa-
tis est, inviato barbitore atque tum primum ad Iesuitarum ordi-
num animam applicuisse. Dixi veterem traditionem hanc esse;
neque enim Acta illius anni, quae inspicere quidem licuit, ea
de re quidquam producit. Quantum vero in virum, & præ-
cipue quantum in Poetam Baldeus easerit, notum est apud eru-
ditos omnes, & scripti ab eo libri fatis teffantur. Vixit ad
annum visque 1668. & obiit in nostra vicinia, Neoburgi ad
Danubium.

Beneficium Sacelli S. Catharinae, quod alias diximus ad
artificiam Facultatem pertinentem, haec et super a Camerario Vniuer-
sitatis ista administrabatur, vt cenlus ac redditus alios iiple coll-
ligeret; rationes vero dixet Facultati exhiberet. Hoc anno,
die 10. Martii præsentibus Academiae Senioribus in zdibus D.
Procancellarii conuentum est, vt deinceps hoc Beneficium
a Camera Universitatis separatum, ab ipso Facultate admi-
intraretur.

Ad initium mensis Iunii Academia mortuum extulit Ioan-
new Philippum Schenk a Stauffenberg Canonicum Bambergensem &
Wurceburgensem, in D. Mauritii templo sepultum.

A Nouembri mense h. a. initium fumiere Repetitiones,
quas vocant, ad portam Collegii Societatis. Rei huius lauda-
bilissimae ea fuit occasio: pauperibus studiois, quae ad dixam
Collegii portam aleabantur, plerisque tum Physicæ auditoribus,
cum privatam inter sele repetitionem instituere in dies singu-
los cogitarent. Rector Collegii, Hugo Rottius, ex suis quem-
dam Theologiae studiose concepfit, qui repetitioni illi quasi
praesideret. Accessere succedentibus annis alii et ciuitate stu-
dioi, qui simile fici beneficium fieri optabant. Et vero opti-
nuere quod petebant; immo, vt maior esset atque certior ve-
ilitas, datus est singulis ternionibus, quaternionibusque Theolo-
giae
Annal. Acad.

A. 1624. giss ac Philosophiæ studioforum vnus ex iunioribus lescutis eiusdem studii alumnus, qui pertraetatas publico in Collegio materias priuatum repereret, & quafi recoqueret. Sic cæpta laudabilissima confuetudo, quæ ad annum vique 1773. magni luarentutis academicae commodo continuata est.


Sed omnium luculentissime sum bene merendi studium Petrus Steuartius ciuitati Ingolstadtianæ demonstrauit, cum illius bono Orphanotrophium primus instituit, fundavit, dotavitque. Eius munificentia publicum monumentum hodieum exilat in marmore ædibus Orphanotrophii praefixo, cum insignibus Steuartianis & sequenti inscriptione:

Viator Christiane!

Cum bonorum operum hostis promereatur Deus: hoc Orphanotrophieum ne pertranjito, ni prius largus maxu eiusdem benedixeris. Ideo enim hoc idem ad Dei gloriam, ac pauperum subidium inchoavit Petrus Steurtius Leodius Belgæ, Parochus Mauricianus, Acad. Ingolstadtianus. Procancellarius & Theolog. Professor: vt Beneficientie & Communionis te hæc iter facientem commovere, & sic regnum a mundi constitutione Orphanorum patribus preparatum possideres, 1617. Ax.}

Acta
Ae,ta quoque Collegii S. I. liberalitatem Steuartii pluribus locis prædicant; ac primo quidem ad annum 1614. cum sexcentos quinquaginta florenos pro fundanda Bibliotheca; deinde ad annum 1619. cum mille florenos ad liberam dispositionem eadem donavit.

ANNO DOMINI M DC XXV.

Rect. CCXCVII. HENRICVS FERDINADV BARO VÖHLIN a Frickenhausen, Illertissen & Neuburg, Metaphylicæ Studiofus.

Prorect. Ioannes Fornerus, Prof. Controu, Fid.

Rect. CCXCVIII. ANTONIVS IONAS KILIANSTEIN &c. II.

Inscripti 162.

Nobiles, Franc. Rechlinger ab Horgau, Auguf. Beuno a Buochberg, Marchlshofen.


Ioan. Casp. Draco, Pragenf.

Anton. Jacob.

Marc. Oüaian. } Fuggeri, LL.BB. in Kirchberg & Weif.

Franciæus tenhorn, fratres.

Paul. Matthias ab Vlm, L.B. in Erbach.


Barnabas Centurionus Marchio Marichalchi, filius Dodisti Centurionis, Genuensis.

Christoph. Adam. Baro ab vtroque Fraunhofen.

Ioan. Guillelm. a Parsperg in Hirsching.

Martin. Lanckoronski.

Ioan. Bapt. Rosickick a Rosenberg, Pragenf.

Non. Prof. Jacob. Schwaiger, Augustan. S.I. Prof. Log.


Laurent. Schirmer, Advocat, Straubing.

H h

Ioan.
M. Georg. Widmann, Vberlingan.
Gabriel Liebhardt, Aducocat. Burghusian.
Henric. Kursius, Praelectus Dominorum de Pirring.
Christoph. Sigereitter.

Mense mox Ianuario huius anni in ipsa Academia bel-
num exaruit domesticum satis graue. Occasionem, innocuam
quidem, præbuit Arnoldus Ratibus Professor juris extraordina-
rius; qui cum augendum sibi stipendium annum petiisset, Se-
reniis. Elector per literas a Rectore Vniuerstatis & Senatu-Aca-
demico informari voluit, quæ & quanta eius viri effent merita,
horumque ratio ad stipendii augmentum. Cum Rectore per li-
teras encyclicas omnium Patrum academicorum suffragia exqui-
riteret, protestati sunt Seniores, quidquam interelle Patrum aca-
demicorum, quanta summa nominanda esset; sed id ad solos,
vti ipsi nono titulo se vocitabant, Camerales pertinere. Sed his
cum privatim, tum publice in pleno concilio ab omnibus con-
tradicebatur. Inde altius exarabercere diffidiorum flamma ex-
pit, & caussa hic primum in coactis sepius conciliiis, tum Mo-
nachii etiam agitata, in sequentem annum protracta est.

Eiusdem Ianuarii die 29, communis non Viuuerstatis
tantum, sed totius Reipublicæ literariorum, immodiis Religionis
lustu tumulo illatus est Iacobs Greschern SS. Theologiae Doctris
& Professor emeritus. De summo hoc viro, si persequi omnia
velim, quæ ipsius merita deposecrcere videntur, volumen integ-
grum conscribere oportet; arque hoc quidem ante me ali
præstiteres, qui collectioni omnium eius operum Historiam Vite
præmiatur. Solum igitur illa notabo, quæ ab Viuuerstatis
nostræ annalibus abesse minime possunt.

Natus est Iacobs Greschern anno 1562. ipso die Parasce-
ues, qui tunc erat 27. Martii, Markdorfii Dioecesis Constanc-
tiensiis ad lacum Acronianum oppido. Anno 1579. ætatis 17.
Societatem Iesu ingressus est, atque Philosophiam & Theolo-
giam
giam in Academia nostra didicit primum, mox etiam docuit. 1625.
Et Cathedram quidem philosophicam conscendit anno 1588.
Expleto triennio literas graecas statis horis in Gymnasio aliquamdiu docuit, scriptisque Grammaticam grecam, qua repetita multoties editione vniueris germaniae catholicae provinciis insigniter se se commendauit. Anno 1592 in cathedra theologica succesor datu est Gregorio de Valentina, cuius anteae discipulus fuerat. Quatuordecim annos Theologiam, quem vocat speculatium explicavit; cum, vt spatium tanto amplius ad utilissimas commentationes nancisceretur, Iacobo Kellero eam spatam cessit, ipfe questiones de Conscientia & Moribus resoluenidas sibi sumit per annos decem, dum tandem anno 1616. omni prorsus publice docendi munere lenatus est. Annos vitæ novem superstites in huiate Collegio Societatis cum scribendi dis libris, tum sacris domi laboribus confirmavit, dum anno demum atatis 63. post Christum natum 1625. die & hora non obscurae predicta, animam placidissime exspiravit die 29. Ian. Capite ab Anatomicis post mortem dislecto repertum est cerebrum penitus exaruisse.

Markdorfenses, quam primum morts Gretscheri illis innotuit, exequis publico sumtu factis eidem parentarunt, splendor, quantum id loci fieri potuit, maximo. Postea, quoniam spirantis eligiæm pietam a viuente impetrare non poterant, idcirco inFLICT et petilient, animi imaginem libros omnes, quotquot eis tempore ediderat, serico compactos involuerat, cum quadam eius icoine & inscriptione in curia repouerat, vt ciuis sui toto orbis celeberrimi memoria perennis apud se exstaret.

Neque mirum, hos mortuo Gretschero honores suis habitos, qui viuus a summis etiam viris laudatus fuit & aestimatus. Ipsi Pontifex Max. CLEMENS VIII. ita illum cordi habuit, vt pro senis iam & laboribus fracti valetudine sollicitus Superioribus Societatis significari iusserit, cupere se vehementer, ut tam pretioso vitulique viro nihil deesse paterentur. FERDINANDVS II. Imp. Francofurto redux ab elezione, transtiensque Monachi, mox ad illa Gretschera euocavit Ingolstadio, tanquam virum sibi singulariter carum. MAXIMILANO Ducit Bauariæ ex omnibus suis ditionis Theologis idem visus est dignissimus, qui cum Alberto nostro Hungro ad Colloquium Ratisbonense mittebatur. Cardinalis VRINUS bis ex itinere huc delatus, ad ipsius mulem semper inuisset, extracto in plures horas familiaris colloquio. Episcopi Eichstettenfes IOANNES CONRADVS & IOANNES CHRISTOPHRVS; Augustanus quoque, Bambergensis & Würceburgensis Præfules eius consilii non raro sunt viti. Doctissimus Bellarminus fepe, Marcus autem WELFERS, notus ex eruditissimis suis lucubrationibus Duumuir Augustanus, in singulas hebdomadas, suis Gretschera epistolis honorabat, eisque sententiam in varia literatura doctrinæque aquirebant. Quid viri alii gravissimi, Henricus Sponsanus, Petrus Lambeius, Erycius Puteanus &c. & ex ipsiis heterodoxis Hermanius Conringius, Melchior Goldastus, Gretscheri aliquando dictipulis, & Paulus Preberus de ipso fenestrant, in vitæ illius historia, Tomo I. operum præfixa legere est.

Ad eandem vitæ historiam illos remitto, qui de religiosis Gretscheri virtutibus, de animi demissione, de patientia in continuis fere morbis, de studio orationis &c. scriere plura desiderant. Eius tamen constantiam atque affectuatem in scribendo & lucubrando non poßum non commemorare; decem quo-
tide & plures etiam horas studiis dabat: de confueto recreationum tempore, quin & de somno plurimum fibi detrahebat; certe quamdui vegeta vtunque erat valetudo, prius cubitum concedere non solerat, quam in vicino parthenone facro circa mediam noctem eris campani fonsitus matutinas preces induceret. Erat potus pariter ac cibi partisimus, ne mentis serenitatem nimiis humoribus obsfuscaret. Sed hoc etiam cum vitae tenore, prodigio non videtur abimile, vnum hominem potuisse sufficere rebus tam multis tamque diversis, ea, quam in eis scriptis miramur, accuratione, soliditate & eruditione pertractatis. Theologica, polemica, historica, philologica, & necio quae, latino, græco, vernaculo femnome scriptit, vertit, edidit: ad ingentes illos XVII. Tomos appello, qui hoc primum seculo pulcherrime excusit omnia Gretibert opera nobis exhibent; atque ad hac ipsa quidem volumina, palmin in Bibliothecis extantia, omnes remittit, qui pleniorem de scriptis ab illo libris notitiam desiderant.


Tertium hoc anno funus itidem Collegium Societatis extulit; quod ipsum tamen ad Academiam quoque pertinet. Extinctus est mensis Martio Reinerus Fabricius Leodiensis, centenarius fere senencio; septem enim & nonaginta annos erat natus, ex quibus septuaginta quinque in Societate Iesu, quadragesima autem & ultima in hac Vicniueritate nostra confundit, eloquentiae primum, dein Ethices Professor. Auditores habuit Principes Germaniae fummos, Ferdinando Archiducem, Duces Bavariae &c., quos superioribus annis receuimus. Vi-
1625. *It vero Fabrici us difficillimus Academiae temporibus, flagrante
scilicet bello Artístico, quod multis annis Patres academicos
collit. Contigit eidem, vt plerosque suos quondam aduersa-
rivos funebri oratione dilaudaret. Vltimum vitæ decennium
Biburgi egit: inde extremis hebdomadis Ingolstadium depara-
tus Dominica Letae animam pacatissime eflanuit, vir egregia
femper morum facilitate, & prisci candore seculi. Referunt
monumenta Collegii Patrum Societatis, Stanislaum Koška, cum
Vienna Dilingam profugisset, ab hoc ipfo Reinero Fabricio supe-
riorum iussu Romam ad S. Andree tyrocinium perductum fuilse.
Quantum studia philosophica hoc tempore floruerint, in
de colligimus, quod septies omnino publice ex illis disputatum,
prima vero Artium & Philosophie laurea sexaginta sex, supre-
ma quinquaginta quinque candidati insigniti fuerint.
Guilielmus Baro Gumpenbergius Monacensis, magni postea
nominis vir; Romæ in Vaticana Basilica Pænitentiarius, & At-
latinus Mariani atque aliorum opusculorum auct or hoc anno, abs-
foluta spud nos Rhetorica, religioso lesuitarum cætui se ad-
junxit.

ANNO DOMINI M DC XXVI.
Rekt. CCLXIX. LEO MENZELIVS &c. XI.
Rekt. CCC. ANTON IONAS KILIANSTEIN &c. III.
Inscripti 149.
Princeps, GVILIELMVS FRIDERICUS Landgranius in Leuchten-
berg, Comes in Hals & Ruly.
Leuchtenberg. Ephebus.
Matthias Rudolph, a Sumerau, Monacèns.
Ioan. Rudolph. a Parsberg, Arnspergen.
Ioan. Sebaß. Pelkbauer, Bau.
Ioan. Franc. Fgger, Comes paulo ante factus.
Ioan. Philipp. a Wursberg, Lotharing.
INGOLSTAD. PARS II. 247


gium Nobilium passim dici cœpit, in perpetuam sui memoriam reliquere duas praegrandes tabulas, vnam cum S. Aloysii, altam cum S. Stanislai effigie. Illud singulare, quod Princeps ALOYSIVS, ante suum abitum, Nobilem virum Ioannem VDALEI-

cum a Liechtenaw, vncum filio natu maximo, in templo S. Cru-
cis, Equitem creauerit, dignitate illa ad omnem masculam se-
cuturam prolem propaganda.

Die 19. & 20. mensis Februarii celebravit Vniuersitas

sacra Funebris pro Sereniss. Duce Bavaræ WILHELMO IV.

Principe vere Pro, qui die 7. eiusdem mensis Monachii obie-

rat, anno ætatis septuagesimo octavo, posti vero regiminis vi-
gesimo octavo. De piissimi Ducus laudibus orationem funebrem

publice dixit Leo Menzelius, in conuentu Decanorum ad id mu-
nobis constitutus.

Pax domestica inter Senatum academicum & Camarales,
eti ex parte fuerit hoc anno refituta, Monachienses tamen

nihildum deciderunt. Potius magnum aduersus Camarales pra-

iudicium attulerunt literæ Sereniss. Electoris, quibus circa fe-

stia Lucalia petebat a Senatu Patrum academicorum (omnia Ca-

meralium mentione) vt informationem ac judicium etiam suum

Monachium transmitterent circa stipendia annua, quæ frib tres

Profeßores augeri supplicarant.

In theologia Facultate nouo haœtensus exemplo ipse

Reuerendissimus Vniuersitas Proculianus certas ob caussas,
quas specialibus literis Proculiano nostro explicavit, licen-
tiam capessendi gradum theologicum conferri prohibuit Ioanni

Mezgero, Parocho antehac & Decano Landsbergeni. Nouus

Profeßor Theologiae pro Calprio Lecbnero Dilinga huc accefix

Wolfgangus Graueneggius, ante ingressum in Societatem Iesu, Ca-
nonicus Ellasenetus.

Arnoldus Ratibus Iurium haœtensus Profeßor extraordinari-
us, speciali Sereniss. Electoris decreto ad ordinariam eius Fa-
cultatis cathedram est promotus. Solenne principio habuit

Hieronymus König Mathematicæ per quadriennium Pro-
feßor, post ferias patchales ad Carolinam Praegensem migrauit,
easdem ibi disciplinas profeffurus. Succefsit Petruß Hildebrandus e Dilingana Academia submifius.

Infolito ac vane lamentabili mortis genere mense Iulio h. a. extincti sunt iuniores duo Scholaftici, vt vocant, ex Ordine S. I. Hi absoluto triennalis Philosophie curriculo cum Profefiorre suo ac reliquis condifcipulis Biburgum descenderant ad confuetas recreationes. Cumque inde domum repeterent, a fulminea tempeftate occupati, sub ipfo praddio monaftheriensis limine et calo tuti fuit. Prior, Ioannes Seidl, Arbacenis Bau- rus circa quintam vefternin expirauit; alter vero, Georgius Henneman Brunrutanus Rauracus, tam grauiter eft ictus, ut fulmen medium eius caput diffinderet, eo ipfo momento, quo fepem tranfiliere parabat; itaque medius ex expelandis exan- mis. Praeter hos tertium quoque, ordine itineris vicinifsimum, Edmundum Sickingen Brigoium, fulmen idem afflauit, & i in vi- num riulturum proiecit; sed hunc ægret quidem trahentem ani- mam fui condifcipuli laboriosae aliquot dierum cura fibi refeti- tuerunt.

Erat hic quidam hispanus, Angelus de Summaram, lingua- rum Magifter; qui cum tertium iam quartumue edidiflet gram- maticum quoddam de linguis opus, atque titulum fibi Profef- foris ordinarii arrogaret, iuflus eft a Concilio Decanico pri- mam saltem libri frontem mutare, & ineptam titulorum appendicem, quam fine approbatione addiderat, refecare. Typo- graphi etiam hoc in negotio vocati, increpitique funt, quod huiusmodi quidpiam absque facultate theologici aut philosophi- ci Decani in typos admiffent.

ANNO DOMINI M DC XXVII.

Recft. CCCI. Ioannes Philippvs Spinola, Marchio Genuenf.
Prorect. Antonius Kilianstein &c.
Recft. CCCII. Arnolvs Rathiuis, I. V. Doct. & Prof.
Inscripti 202.
Maurit. Maurus Hagenbuecher a Thurnstein.
Paulus Warsyc Warlycki, Baro polon.
Paulus Zaluski, Polon.
Wolfg. Carol. ab Höhenkirchen.
Ioan. Conrad. a Sigristen.
Christ. Godesrid. a Roß, Tirol.
Wolfg. Ernic. Vberacker a Sighurtstein & Pfandau,
Wolfg. Guiltelm. ab Ezenberg, Bau.
Georg Christoph.
Alexand. Schrenk a Notzing.
Ioan. Ludovic. ab Affy, Friburg, Heluet.
Adam. Franc. Vöblin de Frickenhausen, Baro in Illertissen & Neuburg.
Ioan. Iacob. de Weichs, Baro de Heilch & Wisent.
Balthas. Ferdinand. ab Hornstein in Hohenstofeln & Greimingen.
Ioan. Bapt. de Taxis, Augustan. suprmi Veredariorum Praeventi ibidem filius.
Alexander,
Georg. Hannibal a Greiffenclaw, fratres.
M. Ioannes Röll, Ingolstadian.

Die 24. Aprilis Perillusfris D. Ioannes Philippus Spinola in Rectorem Universitatis electus est, absens licet; Ratisbonam enim paulo ante dicererat. Peracta electione exortum est dubium, an absens etiam publice sit proclamandus; quod qui-

Calendis Iunii, cum Barnabas Centurionus Sub Auspicis Sereniss. Electors nostro theses defenderet philosophicas, Rectorem etiam Spinola mane ac vesperae illas impignoravit, non sine eruditionis ac ingenii commendatione singulares.

Denum die 18. eisdem mensibus Iunii, cum pridie consecratus Patribus academicis amice ac liberaliter valedixisset, atque omnia ad iter necellaria comparassent, comitantibus plebisque Baronibus, Comitibus & ipso Princeipe Leuchtenbergio ac Professorisibus, quin & Studiose ac tota fere Academia (vacabant enim solam omnes, licet dies Venetium effet) ad nauem descendit cum Barnaba Centurione ac Misbaele Henrico de Lundingshausen Viennam, ac inde Genuam, Romam, Laurotet &c. petitorum, Kiliansteinius quoque Praeteritor, Stengelius & Bernardus Professores ad aliquid viae latum socios seque inuexere. Pulchrum erat videndius spectaculum, hos omnes, tabas inter ac tympana nauem confecendere, ac spectante e littoribus innumeram hominem multitudine, inter millesas acclamationes et portu soluerse.


Circa hoc tempus consilium agitari cepitum est de instituendo Alumnatu juridico; sicilicet mens erat Serenissimo, ne nos aut plures etiam alere lurium studiosos, qui aliquando essent Consiliiarri, Judices, Legati, Cancellarii &c. Ad eum finem iuuenes petebat ingenio, aliisque dotibus excellentes, maxime bauaros, quibus sicilicet secretum tutius credi posset, siue nobiles ac diuinius illi essent, siue pauperes, modo apprime catholicui. His annuum victum ac honetuum vestitum Princeps

1 2

defi.
ANNO DOMINI M DC XXVIII.

Rect. CCCIII. Leo Menzelivs &c. XII.
Rect. CCCIV. Valentin. Schmid de Wellenstein, Prof. Iur.
Inscripti 188.

Nobiles, Wolfg. Christoph. } a Weichs in Pellingen.
Wigulesus
Ioan. Iacob. a Weichs in Griesbach.
Georg. Christoph.
Georg. Frideric. } ab Hegenberg.
Georg. Adam.
Wolfg. Bernard.
Conrad. Sigismund. } a Muckenthal.
Carol. Ferdinand.
Franz. Rudolph. ab Haunspurg, Salisburgensis.
Franz. Adam Magensreitter a Deiling.

Chri-
INGOLSTAD. PARS II. 253

 Ioan. Ferdinand. a Weissbs in Griesbach.
 Isaac, a Neubufen, Oberfulmentingen.
 Georg. Ludovic, fratres.
 Leopold. Iul. ab Ach, Prsgenf.
 Sextus Werner. Brimby ab Herblingen.
 Vincentius Mennius, Vulturiën.
 Anton.
 Thomas } Scarron de Vaure.
 Claudius.
 Chrifiophor. Haunold.
 Ioan. Casp. a Lerchenfeld.
 Ioan. Conrad. ab Hörwurt.
 Albert. Henric. Baro de Clofen in Haidenburg, Wa-
 ckerstein & Etting.
 Georg. Frideric. a Lampfrizham de Fricka.
 Leopold. Fugger, Comes de Kirchb. & Weißenh, Do-
 minus in Wellenburg & Rottenbach.
 Non. Prof. Nicolaus Wisjingus, Lucernas, S. I. Prof. Phil.
 M. Ioan. Prele, Fuldenf.

Ex inscriptis ad hunc annum præ aliis memorandi sunt
I. Chrifiophorus Haunoldus ex nobili apud Bauaros stirpe Alten-
thannii natus, Serenif. Electoris Bau. Ephebus alicius, demum
Iesuita & magni apud nos nominis Theologus, de quo alias.
II. Ioannes Georgius Oexel, Göppingensis Würzbergicus, in pacis
poftea Westphalica negotio Olnbruge Legatus. III. Michael
Pexenfelder Arnsdorfenfis Bauarus, ingressus poftea Societatem
Iefu, in qua Rhetoricam atque humaniores litteras annis 22. cum
insigni eruditionis laude professus est; quod opera ab ipso edi-
ta tullantur, Apparatus Eruditionis, Florus Biblicus, Ethica Symbo-
lica, Encomiastes Marianus &c.

I i 3.  Pro,
Protraeta per plures iam annos caussa, quae Camerales inter & reliquos Patres academicos exorta fuerat, accesserunt hinc inde alia quaedam non levia mala; ita, vt Serenissimo Elec-
torii necessarium visum fuerit, Commissarios mittere, qui vi-
sitationem Vniuersitatis instituerent. Delecti sunt ad hoc ne-
gotium Illustris ac Generosi Dominus a Preysing, Nobil. D. ab
Elsenbaum & Clariss. D. Mandl; qui cum Martio mente Ingolst-
dium delati essent, die 31. eiusdem Vniuerlos Professores aca-
demicos ad ftabam, vt vocamus, senatoriam conuocarunt, po-
testate ibidem singulis facta, vt, sicut habuerant queralas, vel
noua pro bono Vniuerstatis confilia, libere, vbi privatism voc-
candi essent, explicarent. Res strenue acta est a DD. Com-
missarios; & ex frequentis demum anni historia patebit, quem
fuerit exitum fortita.

Die 6. Maii hac transiit Sereniss. Ferdinandus Magnus
Dux Hetruriae, vna cum Fratre suo; quos, cum ad Collegium
S. Ignatii M. inuiferent, Princeps Leuchtenbergius, in ipsa eius-
dem area, latina oratione salutavit, non sine Serenissimorum
hospitum & comitatus, qui frequentissimus erat, admiratione
& applaufu.

Pro Ioanne Koboldi, Collegii Georgiani Regens hoc anno
constituatus est Ioannes Schelle SS. Theol. Doctore; qui per 24.
continuos annos illud munus deinceps sustinuit.

Cum contagiosa quaedam lues hoc anno nobis munitari
videretur, ad preces conuerfi Academici, piam peregrinationem
instituerunt ad Diiuos tres Exules, quorum facrae Exuuis
in vicino nobis Oettingenfii pago afferuatur, quaeque Seren-
issimo primum Landgrauio, tum ceteris Nobilibus & Professori-
bus a Vicario Eichettenfii oftenfa fuerunt. Tanta erit in
ea supplicatione hominem fuille multitudo, vt fefe mutuo fere
comprimerent.
ANNO DOMINI MDC XXIX.

Rect. CCCV. Leo Menzelius &c. XIII.

Rect. CCCVI. Idem XIV.

Inscripti 205.

Iohan. Ludovic. Reichlin a Meldegg, Berlingan.
Adam. Speth a Schilzburg.
Georg. Christoph. ab Hornstein.
Iohan. Ludovic. a Bernhausen.
Rochus a Memmingen, Meranens.
Godfried. Herter ab Hertler, Constamienf.
Iohan. Werner, a Pärsperg, Arnsberg. Franc.
Georg. Sigism. L. B. de Tannberg in Aurolzmünfert, 
Ahaimb & Offenberg.
Iohan. Franc. LL. BB. a Preising in Altenpreising, 
Iohan. Bernard. fratres.
Carol. Sigism. a Stozingen in Dottnerhausen & Ros-

Vangen.


Nov. Doct. Georg. Reisimillar, Concion. aulic. Eichtett,
Balthas. Pittinger, Monacenf.
Rathold. Morstein, Ratholdscellenf.
Mattias Alt, Paroch. Pfaffenhofenf.
Iohannes Oehen, Lucernas, Medici.
M. Danid Bischof, Franco,

Per.
Peraecta Academicae visitatione, de qua superiori anno dictum est, cum DD. Commiulli ad Sereniss. Electorem omnia retulissent, die 12. Iulii huius anni expeditionum est Clementissimus ad singula puncta voluntatem suam manifeste declarat. Ac 1.) quidem, ut omnium diffidorum, quae ab aliquot annis ipso Academiae Patres colligerant, fontem obstrueret, circa jurisdictionis academicae exercitium, ac honorum temporali administrationem ordinaret, ut folis Cameralibus ea negotia neuitiquam relinquentur, fed in caulis gratioribus communicarentur cum toto Senatu academico; in minoribus vero cum Rectore Vniuersitatis & alio quodam e gremio eiusdem Senatus; informationes item ad Serenissimam circa stipendiorum auctaria a pleno Academicorum concilio fierent; Cameralies vero praeuietiam camere, ut vocamus, seu aerarii academici fideliter explicarent; id quod & alias singulis annis eor am eodem pleno senatu praefari tene rentur, expostis etiam accepti expenifique rationibus. 2.) Circa officium Procancellarii Vniuersitatis declaravit, illi neuitiquam connexam esse Inspeotionem Academiam; sed eius dignitatem ac praesagiatiam praeife terminari in conferenda Licentia ad gradus scholasticos. 3.) Mandavit, ut Institutiones Luris intra biennium absoluantur; materia vero Luris publici (quod specialem Professorem tunc non habebat) pro re nata praefectionibus ac disputationibus immisceantur. 4.) Ut Vtius lingua latina non tantum in lectionibus & disputationibus, sed in ipsa etiam conuerfatione Professorum cum studiofis virgatur. 5.) Ut circa disciplinam academicam, ac praeipue circa annuam Confeffionem & Communieionem, circa contraeta debita, nocturnas graffiationes & c. plus rigoris exercur. Continebat decretum alia quodam ad personas parcullares pertinientia, quae reccensere hic nihil iuuat.

Facultas theologica habuit praeipuam quamdam hoc anno celebritatem, cum die 24. Octobris septemvno aetl Doctores publice crearet. Erant in his quatuor curiones, unus Concionator aulicus, reliqui duo Theologiae studiosi; ex quibus maxime commendandus R atholdus Morfienius, qui eodem adhuc anno, vixdum absoluto Theologiae curtu, ad Vicariatum Con-
ANNO DOMINI M DC XXX.

Reft. CCCVII. ANTON. IONAS KILJANSTEIN &c. IV.
Reft. CCCVIII. LEO MENZELIVS &c. XV.

Inscripti 203.

Wolfg. Adrian. a Spiringk in Rifweck & Fronberg.
Franc. Erneft. Lucan a Schrettersthal, Styrius.
Raphael Comes a Tensno Lefzinski, cum 15, nobil. polon.
Franciscus a Lerchenfeld.
Georg. Cisp. a Sandizell, Edelzhusani.
Claud. Franc. de Hamin, Bruxellens.
Ortulp. a Gemmingen, Can. Augst.
Ioan.
Ioan. Christoph. a Gemmingen, fratres.
Ioan. Otho
Ioan. Frideric. Eckher a Kaphing, Philipp.
Theodor. Carol. Comes in Forhann, Polon.


K k

Nou.
Multos ac insignes hospites hoc anno Ingolstadii excipi mus, ad conuentum scilicet Electorum proficientes; atque in his Serenissimos Coloniensem & Treuirensem Electores, Episcopos Osnabrugensem Franc. Vilibelmum Wartenbergium, Eichstettensem, Auguistanum; Comitem Nassouium &c. Solus Treuirensis ab Academia salutatus, ad olculam manus Professorum omnes admittit, ac perquam familiariter eisdem aliiquantibus collocatus est.

Georgius Lyrandus, cum superioribus annis sacram linguam publice fuisset professus, ad Cathedram theologicam de mensu ascendit, pro Georgio scilicet Stengelio, qui piis lucubrationibus perpetuo intentus, studiis insuper domesticis in Collegio Patrum Societatis praefectus est.

Eodem anno, die 25. Augusti celebrata est dedicatio Sacelli S. Bernardi, quod una cum adiscente domo seu Collegio ad Imperiale Abbatiam Castrissem pertinent. Adsuere sacra solennitati Patres academici, ad conuulium postea omnes invitatati.

ANNO DOMINI M DC XXXI.

Rect. CCCX. Ioan. Benno Bittelmayr in Inkhofen, Prof. Iur.
Rect. CCCX. Leo Menzelius &c. X VI,
Inscripti 203.
Nobiles, Maximil. Hermes Comes a Portia,
Ioan. Casimir. Naruszewi, Comites Lithuani, fratres.
Alexander, Sigism. Frederic.
Ferdinand, Iacob. Barones in Salburg, fratres.

Ex Theologorum Collegio dixisset Wolfgangus Grauenneckius; Dilingæ Rektor Academæ & Collegii S. I. futurus; cui Gaspar Wenckius Monachio succedisset. Graeneckius et interium septennium in curfu theologico hic non compluerit, ob singularia tamen merita honorem Bolognæ publici in Auditorio Theol. k k 2 loge.

A. 1632. Rect. CCCXIL Leo Menzelius &c. XVII.
Rect. CCCXII. Anton. Jonas Kiliæstinius &c. V.
Inscripti 31.
Nobiles, Adam. Ernesto, ab Hagedsorf, Monacensi.
Joan. Franc, in Baumgarten, LL. BB. in Franconia,
Ioan. Wigm., Malching, Ering, &c. frater.
Nov. Prof. Christoph, Mendelius, Augustan, S. I. Prof. Log.

Hoc anno in Bauariam quoque vis belli fucicia incubuit; inde factum, ut ad scholas nostra pauci accederent norui, & multi easdem omnino reliquerent. Die 3. April, prima nostra inter conferentio orta est, cum primum fugitum a fucicio militae Inglistadium aduolarent. Augustus est timor, cum die 15. easdem mentis heros ille incomparabilis Lutius, Suseum transituro fortissime obsitens, tormenti globo dextero in pede vulneratus, atque altero poft die Inglistadium aduolus est; quem mox iple miles, relicta, quam ad Lycum tenuebat, stationale insequitur, partim in vrbe ipsa, partim in castris extra portam Feldkirchensem dipoluit. Die 29. Aprilis admodum
mane aliquot Equitum succitatorum turma ad ipsam viñque portam Danubianam procurrere viñce; inde tormentis petita, & equestria aliquot pinguan præludia facta sunt, dum circa decimam noctis horam hostis viñque in munitionem ponti Danubiano præstræctam incurrit, ad duas fere horas impreslione prodices. Sed virtute Beckii, qui Sulzianam legionem ducebat, ita repulsa est, vt non tantum cum ignominia, sed cum clade etiam trecentorum aut quadringentorum militum recedere sit coætus.

At nos intra vbrem altera mox die (30. April.) longe maiorem cladem palli fumus in morte glorioi herois Ioannis, Herculi Comitis de Tilly, qui sub medium septima vespertina in domo Rathiana (vbi hodie Seminarium Xauerianum est) ex accepio vulnera obiit. Venerabiles eius successo cippo inclusi, post triduum quod in funebri thorero iacuerant, expoliti, noctu inter lucentes cereos ad Patrum S. I. conditorium sunt adducti, vbi deposita terminabantur ad annum viñque 1652. quo Oetingam veterem deportatis sunt, digniore ibi Maulolzio condecoranda.

In idem Collegii S. I. hypogeum illatus est Henricus Marchio de Harencourt, qui vulneratus in conflictu Norimbergenii, atque inde Ingolstadium translatus, die 29. Septembris e vultis exceperat, deportandus suo tempore in Galliam; quod tunc quidem eius cognati flatuerant; qui eo etiam fine illius caderer, vt contra eum iniurias duraret, ballam, ac necio qui poly bas aliiis vingentius condiri jullerant. Sed cum nullum hactenus factæ translationis vestigium reperire licuerit, illud ipsum fine dubio caderer, quod hodie eum fere integrum in dicto Patrum S. I. conditorio viñtur, Marchionis Harencourtii est. Iacobum quoque Comitem Fuggerum eodem in conflictu Norimbergenii occumbentem Academica Sodalitas in Aede Dieæ Virginis splendide sepeliuit die 11. Septembris.

Reliquam obductionis Ingolstadiensis historiam lubens praetereo, quod ad Academiam ita pertinere non videatur, vt nequidem conuentas lectiones aut promotiones impedierit. Longe maiorem ipso bello calamitatem nobis attulere pestilenlentes febres, quæ in vsrae ghastlabantur, incognitum malum, luem hungaricam nonnulli dixere. Ex solo Patrum Societatis
A. 1632. Collegio quatuordecim infeclit confestique hoc anno fuere, at-que hos inter Adamus Tannerus, clarus antehac spud nos-Theo-
logiae Professor. Hic cum mente Aprili Ingolstadio disceptilet, Suecum siclicet ac pestem effugiturus; & secundo Danubio iam
Pallauium, atque inde flexino tinere Salisburgum tenuisset, spe
valetudinis per patriam auram recuperans Tirolim petiturus,
in Salisburgensi quodam pago, Venen dicto, mortem opetit, 
hydron, lethargo, & vt nonnullis videbatur, hungarica febris
oppressus. Quis Tannerus fuerit, ex inscriptione diligitus, qua
eundem Theologorum nostrorum Collegium honoravuit: Adamus
Tannerus S. I. Oniponti in Tyroli natus, principum linguarum, elo-
quentia, omniumque scientiarum ac historie supellexiti instruens, inter
primos sui temporis Theologos numeratus. Post deiicidios in Ratisbonensi
Colloquio Predicantes Luthernos Cathedram theologiam quindecim an-
nis excoluit. Interim scriptis quam plurimus libris Fidei propagator
solideissimus & prudentissimus existit. Mathiae mutu Viennae eucatus ad
illustrandum Theologiam, ac Pragam deinde missus ad Carolo-Ferdin-
dee Universitatis studia regenda, utroque munere egregie defundus est.
Inde vero Ingolstadtium iterum reuerus, Vnak prope Salisburgum natura
concessit, anno vite 61. Christi 1632. die 25. Maii. Monumenta Pa-
trum Societatis domesti commendante Tannerum tanquam vi-
rum acer in genio, profundum & indefellum venerandae anti-
quitatibus peruesligatorem latine, græce & hebraice doctum; ce-
tera ferium, nullisque iocis vnum vel leuiter etiam arriden-
tem; & quod rarum est, in summa doctrinae copia modissim-
um. Multa tum latine tum germanice scriptis, que Biblio-
thecae Scriptorum S. I. recenset hoc ordine: De vero Dei scripto
& non scripto, & de Iudice controversiarum fidei, Monachii 1599. De
honorum operum necessitate, utilitate & meritis. Relatio compendiaria
de initio, processu & fine colloqui Ratisbon. habiti 1601. Eadem ge-
manice, Monach. 1602. Examen narrationis, quam de colloquo Ra-
tisbon. edidit Aegidius Hinnius Predicans, Monach. 1602. Apologie-
ticus pro compendiaria relatione &c. Monach. 1603. De Justificatio-
ne contra Hailbrunerum. Defensione Ecclesiasticis libertatis duobus libris
comprehensa, Ingolst. 1607. Labyrinthus Critico Hinnianus, Monach.
1612. Lutherus seu Anatomia Confessionis Augustiane, Ingolst. 1613.
Antichristus dem prescriptioibus prescriptus, Ingolst. 1613. Anti-
christus
christus cum suo Evangelii in Aethiopia & Sinarum Regno propagatus. 1632.


Edidit idem Carminum Philippi Menzelii Patris Libros IV. vna cum Epistola sua dedicatoria, Ingolst. 1596.

Inuenio ad hunc annum a Congregatione academica tricenos, a ciuica vero, quæ sub titulo Mariae de Victoria florat, centenos & quinquaginta sodales intra vrbis nostræ ambitum ad sepulturam suæ deducit.

ANNO DOMINI M DC XXXIII.

Rect. CCCXIII. Ioannes Fornervs &c. III.
Rect. CCCXIV. Idem IV.
Inscripti 89.
Nobiles, Marquard. Pfettner, Landishutan.
Joan. Georg. L. B. a Freising.
Leodegar. Herensteinius, Lucernas S. I. Prof. Log.
M. Christoph. Persil, Friüngenst.

Inter bella & mortes, quæ hunc quoque annum funebrant, academicæ nobis solennitates non defueræ. Ipse Princeps ac Episcopus Eichstettensis Ioannes Christophorvs, qui Succis Eichstadium occupantibus apud nos exulabat, non tantum praesentia sua auctus promotionum semel ac iterum illustravit cum toto aulicorum comitatu, sed & ipse Licentiam, quam vocamus, capessendi Doctoratus conferre dignatus est; & quidem, cum quatuordecim Artium & Philosophiae Magistri die II. Iulii crearenrur, geminis cum rhedis in Academiam descendit: in priore Princeps ipse sedebat cum Landenbergero Canonicò & Decano philosophico Facultatis, quem Cellissimus iussurat eundem secum currum consendere; in altera erant Aulici & Notarius academicus, qui Principem ad auctum invitaturus vna cum Decano ad Conuictum Ignatianum venerat. Sed & alios auctus sacros in templo academicæ, ipsum etiam Rectoris Magnifici
A. 1633. deductionem sua presentia cohonestuit; & cum in festo OO. SS. eius Suffraganeus ritu Pontificali ad aram faceret, oblata- norem confutam cum reliquis Professoris peregit, aureum de- ponens nummum.

Funera huius anni eo descriptam ordine, quo contigerunt. Die 27. Martii, ipso die Paschatis obiit Ioachimus Den- chius Bruxellensis I V, Doctor & Professor primarius, die 30. eiusdem honorifice sepultus. Faeti Sodalitatis academicae eius pietaatem ad aliorum exemplum insigniter commendant. Reliqua vitae ilius decora Epitaphium complectitur, quod apud D. Virginem Speciosam in Sacello Denichiano, ab eius nomine dicto, legere licet, his verbis expressum:

D. O. M. & Posteriti S.


De SS. Incarnationis Mystério, 1617.
Ad occupandum demortui Menzelii locum quatuor se plane candidati fitere, Iacobus Vereschelius; Matthias Faber Parochus Novoforensis in Palatinatu, Georgius Reisnillerus Concionator aulicus Eichstettenensis & Balbafar Pittingerus. Senatus academicus Sereniss. Electori Matthiam maxime Fabrum commendatabat; & reliqui etiam competitores huic facile & quasi iposte sua vi debantur cedere velle, quod ob editos in locem publicam tres Concionum Tomos magni effet nominis. Et vero ipse etiam Serenissimus Fabrum paulo post ad Mauritianam Parochiam nominavit, & in S. Scripturae cathedram instituit; quare praestentatus ab Abbatce Althahenfi, cuius hoc ius est, Episcopo Eichstadiano, atque ab huius Vicario in Parochiam introductus est exdem administrare mox capiit. Antequam vero Decretum Electorale de cathedra S. Scripturae eadem publicaretur, congruum iudicauit Facultas theologica, ut prius gradum Doctoratus publice capellaret. Hic tergiverfari Faber, ac demum aperte capiit petere, ut privatum Docttor renunciaretur; aut certe ut Licentiato sibi Professoris munere perfungi liceret. Responsum est, posse Licentiatum exemplo quorumdam antecellorum antiquo omnia agere in Academia, velut Doctorum; promotorem vero alterius Doctoris, aut Procancellarium esse non posse. Cum hoc etiam responsum ei satis non placaret, inquit privatum sibi Doctoratum expetere; sed repullam iterato tullit. Inducas ergo petiti ab autumno huius anni, v外籍 ad pachca sequentis; tum, quod quidem prætendentbat, ut se ade docendum prepararet, tum ut auctus publicus laetior effet tempore laetiori. Grauiter tulere Theologi non nam hanc moram, ea maxime de caufa, quod diu nimis vacatura effet. S. Scripturæ lectio, & inde merito timenda videtur Serenissimi reprehensio. Sed omni eos cura paulo post liberauit ipse Faber confilio prorsus inexpectato; die enim 23. Febr. an. 1634. subito aduolat ad Decanum theologicum, & folemniter renunciat cathedra non minus theologica, quam Parochia; cupitque hanc suam renunciationem in acta referri. Respon-

Vacante per discellum Fabri Parochia Reuerendissimus Ordinarius, dum de novo profisceretur Pastor, Prouisorem constituit; Facultas vero theologica multa sollicitudine in conquiendo apto Professor diu laboratus. Equidem si ordinem et confuetudinem antiquam spectemus, iam ante Fabrum promovendus in hunc locum, velut aitior in Theologorum numerum, fuisset Ioannes Fornerus Controuer, Fid. Prof. & h. t. Vniversitatis Rectus: sed certas ob caussas, quorumdam confilio, maluit tum quidem inter competitores non cenferi. Scriptum tamen de illo fuit ad Serenissimum, quod ea temporum difficultate ex præbendis suis atque beneficiis, ut vocant, que loco stipendiemerant, nihil reddituum perciperet, impetratumque, ut Camera rario academicino trecenti eidem florensi pro hoc tantum cau numerarentur.

Die 1. Octobris tumulo illatus est Ioannes a Sandisell, qui aliquot diebus ante, cum ad castra proficisceretur, in via a notiris, ita acta referunt, spoliatus, multisque vulneribus misserrime confossus huc a rusticis adductus est, unde superrime discellerat.

ANNO DOMINI M DC XXXIV.

Reét. CCCXV. ANTON. IONAS KILIANSTEINIVS &c. VI.

Inscripti 17.

Godefrid. ab Adelsbosen, Bambergen.
Vitalicus Comes ab Oettingen, obiit miles in obfidence Guelfobuterana.
Frideric. Wilhelm. Comes ab Oettingen.
Ioan. Casp. Freytag a Schönleittem.
Rudolf, Felltnor, Mosburgem.

Quam haec tenus bellii furor imperare non potuit a studiis cessationem, hoc anno vis pestilentiae indixit. Die 26 Septem- bris ex totius Senatus academici sententia otium a lectionibus datum est, fine programmate tamen, ne sequior inde nota ci- nitati adhéreret. Electio quoque Rectoris ob cædum causam diffimulata, & Kiliansteinius anno integro id munere gessit. Quando resumens fuerint studia, ad annum sequentem indicabitur.

Intelsino contagionis malo accedet geminus in viciniam irruptens hostilis exercitus, Weimarli unus, alter Hornii; qui agros nostrum depopulati spatium seseum proximam praediumecent; quodque reliquum, hostis fecerat, nostrorum inquit tumultum aut petulantia, vt sit in bellis, aut neccessitas abstulit. Hoc in se te quasi commeantium ultero citroque exercitum die 12. Augusti honor nobis obtigi: salutandi Sereniss. Hungariz Regem FERDIN-
nandum, occupata per deditonem Ratisbona in Rhetos cum numerolo ac lectioni milite mouentem. Exceptus est in arce ab Academia & solenni formula salutatus per Burgundium nostrum, qui & scriptum eodem libellum obtulit. Die altero, qui erat Dominicus, equo albo aduecita ad Templum S. Crucis, facris ritu pontificio per Propileopum Magdeburgensem decantatis cum tota eula interfuit, ac concionatorem tuum Ioannem Ganium, diertere peroratem, auduit. Alium hospitem, quem paulo ante remotum etiam timimus, intra mania nunc præsentem securi spectamus. Guislaum Horinum Duce Suecorum exercitatiissimum, post Nordlingenem vero victoriam Serenissimi Electoris nostri captivum.

Vacante in alterum iam annum S. Scriptura cathedra, nunc Controqueriarum quoque Fidei lectio cellare exigit. Ioannes Fornerus, cum nescio quas in vexationes incidisset, & ipsius caula ad ipsum Serenissimum efflet delata, ab Academia discelit, Facultate sua infaluita. An Fornerus velerit dimissionem, an a Principi volente fuerit dimissus, affirmare non possim. Certe, cum aliquoties ab eadem sua Facultate testimonium publicum expeteret, id illi semper negatum fuisse inuenio.


De eis doctrina ac multiplex eruditione accentum nobis præsent testimonium scripta typis publicis edita; ac pri- mo quidem Differentiae iuridicae de Seruitutibus, de Venatione, de Auctuio, de Piscatione, de Maleficio & processa adversus veneficos instituendo, quas omnes Casparus Denichius multum dilaudat; dein- de Commentationes de Origne Iuris & Formae Reipublicae, ac variis Monarchis, de Imperio & Imperatoris; Quæstiones item Monetaria, quas Casparus Manzius anno 1665 edidit, adiecta praefatione.

In defuncti Waizeneggeri locum tranquam Professor Iu- ris extraordinarius substitut petiiit Fredericus Ininger; verum Se- reniss. Elector petita a Senatoribus Universtitatis informatione, praeprorem esse hanc illius promotionem rescripti.

Pestifera lue eodem anno, die 16. Novembris sublatus est Maruardus Menzelius, Alberti F. Philippi N. Medicina studio- ris, quem non ideo tantum praeterire silentio non potui, quod omnium Menzelturum Ingolstadtienibus incunda sit memoria; sed tanto magis, quod ipse fuerit Iunius summus spei, & ob mo- rum gravitatem ac modestiam omnibus carus. Deemissionis chri- stiana pulchrum specimen sub vita sinem exhibuit; factum iam morti vicinior factus petiti et lecto in terram demitti, caussam subdens, Christum Sernatorem nonnisi super duro ligno ani- mam exhalasse; nec proinde fui eas elle plumis incumbentem mori.
ANNO DOMINI M DC XXXV.

Rect. CCCXVI. NICOLAVS BVRGVNDIVS, Prof. Iur.
Rect. CCCXVII. ANTON. IONAS KILIANSTEINIVS &c. VII.
Inscripti 104.

Nobiles, Philipp. Henric. a Pappenheim &c.
Ioan. Eitelius a Knöringen.
Georg. Ludovic. a Rasenried.
Theodat. Thanner a Thann, Monacenf.
Wunibald. a Leuchsfelring, Cellenl.
Ferdinand. Adam. Helmperger de & in Mosdorf.
Octavian. Langenmantl, Augsuff.
Ioan. Christoph. a Freyberg & Eifenberg, Can. Augsuff.
Albert. Ernest. a Freyberg, prioris frater.

Iacob. Balde, Enishemienf. Alfat. S. I. Prof. Rhet,


Quae inde a mense Septembri intermissa fuerant studia
literarum, ad initium Februarii h. a. instaurata sunt, remitteren-
tum silicet pestilentiae. Cantatum eo die Officium de S. Spiritu
in Templo academicum, vt fieri alias in renouatione studiorum
confueuit.

Facultas theologica, dum gnauiter circumspicit de novo
Collega in locum Ioannis Forneri substituoendo, virum idoneum
nancisci diu non potuit, qui Professoris munus acceptaret, eo-
quod nihil fere effet recepturus ex redditus Canonicatus Eich-
stattensis, quippe agris hoc bello tempore aut deuaustatis, aut
omnino desertis. Contigit vero eo iplo tempore vacare paro-
chialem Ecclesiam Virginis Speciosae; captum igitur conblium
a Senatu academicico (confentiente etiam Reuerendiff. Ordina-
M in rio,
A.  
1635, rio, prius admodum invito) vt qui Parochus, idem & Profes-
for ellet, commodioris si licet fustentationis causa. Et vero
obtulit fe mox Ioannes Kellerus Parochus Hohenriedensis, qui &
ab Academia commendatus Sereniill. Electori, pro Parocho pre-
sentatus, ac pro Theologie Professore receptus est. Nec de-
erat iam alius, nisi vt constans perseveraret in proposito: sed
ille mutato consilio, scriptis ad Decanum theologicum litteris
renunciatum acceptari paulo ante conditioni, caustatus est mi-
fionem e sua Dioecesi (Augustana) a Vicario Generali obtiner-
re non posse.

Pro Mauritiana Parochia, quæ & ipsa adhucdum vaca-
bant, per patronos quosdam Facultatii theologicae fere insigni-
uit Osevaldus a Zimmer Wellhaimensis, ad S. Mauritium Augu-
stæ Vindelicorum Canonicius, atque in eadem Augustana Dio-
ceesi iam per aliquot annos Penitentiarius & Visitator. Hunc
virum tanto imperius Facultas Sacra Senatui academico, atque
is Serenill. Electori commendavit, quod in nostra Vniueritate
stipendio theol. Gewoldiano nutritus, spes de se maximas sem-
per præbuerit. Et vero tantum valuit ea commendatio, vt di-
ploma Nominationis, vt vocant, ad dictam Parochiam mox ob-
tineret. Plura annus sequens habuit.

Ioannes Benno Bittelarius primum extraordinarius, ab an-
no 1632. ordinarius Iuris Professor die 2. Ianuarii h. a. Strautia-
gam abit, Confiliarius Electoralis ibidem Regiminis futurus.

Die 26. Novembri Medicinæ Doctor publice creatus est
a suo parente Wolfgangus Hæuerus; qua in promotione illud no-
tatu dignum accidit, quod cum Hæuerus parente ipse vellet al-
terum filii sui examinatorem agere (mortuo enim Alberto Men-
zello nonnisi duos habebamus Medicinæ Professores, Kilianhei-
ium & Hæuerum) & plura altarum Academicarum exempla affir-
mat, in quibus parentes ad filiorum examen suflent admissi,
responsum fit a toto fere Senatu, rem carere hic quidem exem-
plo; ac proinde utiusque famæ, tam patris silicet quam filii
magis consultum iri, si aliunde vocaretur, qui candidatum pro-
baret; & pater examini ne per modum quidem auditoris vel
arbitri interesset; cui responso ille adquieuit.

Ex
Ex Professorebus academicis vnum hoc anno amisimus
cionem funebrem in obitu Serenif. Duc. Bau. Francisci Caroli, Mon-

ANNO DOMINI M DC XXXVI.

Reét. CCCXVIII. ANTON. IONAS KILIANSTIN &c. VIII.

Inscripti 123.

Georg. Maximil, a Lindelo, Baro in Wiffent & Fraunberg.
M m 2

Ioan.
Ioan. Ignat. ab Aham, Wildenauenf.
Georg. Ferd. a Riedheim.
Adam. Franzin a Mareid, Tirolens.
Guilielm. Ge bock, prioris frater.
Franc. a Freyberg de Eisenberg in Wellendingen.
Hieron. Franc.
Nicolaus
Henric. Ludovic.
Ioan. Franc.
Ioan. Guilielm. de Eß, Wallersteinf.
Ioan. Iacob. Kellner a Zinnendorf, Günzburgens.
Bernard. S. R. I. Comes de Martiniz, Bohem.
Adam. Ludovic. Kail de Sternburg, Bohem.
Christoph. Korzensky de Tereschau, Eques Bohem.
Carolus Centurionus, Comes Genuenf.
Albert. Guilielm.
Lösch ab & in Hilgertshausen.
Frideric. Erneß.
Ioan. Franc. Hörwart ab Hohenburg.
Ioan. Frideric. Ochsenbach, Tubingenf.
Bartholom. Franzin, Tirolens.
Ioan. Ludovic.
Comites de Sulz, Landgrauii in Christoph. Almigus Kletgau.
Georg. Sigism. a Waldkirch.
Ioannes
Fuggeri Comites de Kirchberg.
Ioan. Euseb.
Franc. Nicol. a Königsfeld in vtroque Aubach.
Ioan. Christoph. Baro de Freysing in Hohenaschau.
Ioan. Bapt. LL. BB. Caefri Barci, Greffe, Cimor.
Carol. Leopold.
Fieger ab Hirnberg, Tirol. fratres.
Carolus
Nou. Prof. Ioannes Oswaldus a Zimmeru, Wellhaimenf. Prof. S. Script. &c.

Guilielm.
Contr. Fid. & Parochus ad Virg. Specif.
Christoph. Bejoldus, Tubingensis. I. V. D. Prof. Cod. &
Iur. Publ.
Imp.
Ernricus Pirrbingus, Sighardingensis. S. I. Prof. Log.
Iacobus Mistel,
Ioannes Geissler,

Tandem post trium fere annorum interuallum Mauritiana
Parochiae & Cathedrae S. Scripturae prouifum est. Mensis Feb-
ruario h. a. Osvaldus a Zimmerm præsentatus est ad dicitam Paro-
chiam ab Abbate inferioris Altahæ, poftquam literis quibusdam
reversalibus, vt vocant, subscripterat; quæ, quales fuerint, erue-
re ex ætis non potui. Die 2. Martii in ipsum Parochiæ po-
feffionem introducatus est per Ioannem Schelle Colleg. Georg.
Regentem, a Vicario Eichftetteni ad id munere delegatum. Die
25. Aprilis Decreto Electorali S. Scripturae Professor; Calen-
dis autem Augusti Vainerisatis Procancellarius designatus, &
die 4. Septembris, legis in pleno Concilio Celß. Principis &
Episcopi Eichstetteni. literis publicatus & acceptatus est. Fuit
hoc munus inde ab obitu Leonis Menzelii fere ambulatorium, &
pro quolibet ætæ, quo Licentia conferenda erat, modo huic
modo illi deferebatur. Ipsi etiam Kiliansteinii anno superiori,
cum Facultas philosophica Magistros creare; & hoc pri-
num anno Iurium Professor Burgundius, cum duo Candidati ex
Iure Licentiam pertevert, Procancellarii officio functi sunt.
Nouum hoc quidem & insolitum quibusdam videbatur; sed cum
Academia clericali communitatum iuribus gauderent, & fngu-
li etiam Scholares, ac multo magis Professorum non coniug-
gati paffim Clericorum nomine venirent, quid dubitemus Ki-
liansteinium agere Procancellarium potuiffe, cum toties Refto-
ratum gellerit, qui & ipse Clerics tantum deferebatur. Vixe-
rat autem Kiliansteinii semper cælebs; & Burgundius, quando
Procancellarii partes supplebat, mortua paulo ante vixere, vi-
duus erat,

M m 3

Pro
Pro Cathedra Theologiae polemica & Parochia academica gemini eodem die (17. April.) candidati comparuere, mane Georgius Reismillerus Concionator aulicus Eichstadii, & Canonicus ad S. Willibaldi, iam SS. Theologiae Doctor; a prando per litteras Guillelmuus Ludovicius Benzius Alfata, nullo adhuc gradu insignis. Hunc & Romanit, apud quos Theologiæ didicerat, & Constantiensis quidam Facultati theologicae summopere commendabant. Distulit itaque Magnificus D. Rectorem petitionem Reismilleri ad Senatum referre, dum competitor Benzius adept; qui cum saure fure Collegii theologici Patres intelligeret, Ingolstadium celeriter aduoluit, philosophicos, theologicosque gradus fulsepturus; quibus etiam omnibus, rite prius examinatus, ex ordine intra aliquot mensæ insignitus fuit. Cum apud Facultatem theologiam quaestio incidisset, an circa Magisterium philosophicum in his temporum difficultatibus & angustiis dispeneandam non esset, conclusum est, nullo id modo faciebatur, ne mali exempli occasio posteris praebetur. Benzius itaque Philosophiæ & Theologiæ iam Doctor, cum Patribus academicis in quadrimestri sua commoratione ita se probalisset, ut communi totius Senatus nomine eum per litteras Serenissimo Electori commendarant, mente Septembris ad Parochiam academicam & lectionem Controveriarum Fidei fuisset, die 4. Novembris solenne, quod vocamus, principium habuit, argumento hoc pulcherrimo fuerat orationi praefixo: An plus utilitatis literarium bellum discordesque animi, an pax & quies literaria Reipublicæ christiane parturit?

Venit eodem anno ad theologiam Facultatem Simon Felix, patria Monacensis, Theologiam explicaturum pro Daniele Feldno, qui Constantiam abiiit, Principi ibidem Episcopo a sacratis confessionibus futurus.

Constituta hunc in modum Theologia in redintegrando quoque luisconsulutorum Collegio laboratum est. Dux vacabanl Iuris cathedrae inde ab obitu loaebini Denichi & Ferdinandi Waizeneggeri, Codicis sicilicet & Institutionum: vttrique feliciter hoc anno prouifum est. Christophorus Befoldus Tubingenensis, I. V. Doctor, & in Tubingenii Academia Professor, scripsit iam tum pluribus libris clarus, cum meditatum diu ante mutan-
INGOLSTAD. PARS II. 279

de religionis confilium tandem executioni dedisset, inuitatus licet ad Caesaris curiam, atque ad pontificiam, quae Bononiae in Italia floret, Universitatem, maluit ad bonum hanc nostram Academiam accedere, & quae Tubingae reliquerat, studia juris renumere, Profecto Codicis & juris publici a MAXIMILIANO ELECTORE constitutus, stipendio lepingtonitorum florenorum eodem assignato. Ad alteram, Institutionum scilicet Imperialium cathedralam eodem hoc anno vocatus est Casparus Manzious Gundelinganus, iam ante in Academia Dillingana earundem Institutionum Professore, vir praetor eruditionis, quod edita ex omnium volumina abunde testantur, quodque magis ex sequentium deinceptis quadraginta annorum historia patebit. Arnoldo Ratbio Digestoram lectio demandata est; postquam scilicet Valentinius Schmidius ad Cancellarii munus Burghusium abiit. Scripsit Schmidius de Locationis, Conductionis & Empiteuseos Contractibus, an. 1626. De Donationibus; Ex Materia Subsactionum; item De Continentia Caussarum, an. 1628. &c.

Philosophia quoque novum Professorem accepit, virum singularum, qui nuper admodum, an. 1628. absolutis apud nos Philosophiam ac Literis Religionis S. I; se adiunxerat; Eruricem a Pirching intelligo, nobilem Bauarum, qui pluribus postea lucubrationibus Ius Canonicum illustravit. Inter studiosos vero Philosophiae eminuere, inprimis Ioannes Wiguleus a Baumgarten, qui mente lunio ex universa Philosophia suas theses cum ingenti appetu propugnavit; deinde Bartholomeus Holzbauserus Weringanus, Instituti postea Clericorum secularium in commune viuentium fundator; qui cum candidatos inter Magisterii cenleri vellet, nec praetere tamen fumus necessarios posset, loco pecuniarum suam operam in Sacello S. Catharinae (lacerdes scilicet olim futurum) Facultati philosophiae deuenit.

Comes Kheuenbillerus, historiam FERDINANDI II. Caesaris scripturus, petuit eodem anno subdia ex monumentis nostra Universitatis, in qua ille magnam iuuentutis sua partem, integram scilicet quinquennium egerat. Comisit Senatus academicus id negotii Ojvaldo Cofcano; qui ex antiquis commentariis & relationibus hominum fide dignorum, ac memorato Prin-
1636. Principi coæuorum de studiis ac virtutibus FERDINANDI memorabilia multa collegit; quæ lecita prius a Patribus academicis & approbata ad Kheuenhillerum transmilla sunt.

ANNO DOMINI M DC XXXVII.

Rect. CCCXX. CASPARVS MANZIVS, I. V. Doct. & Prof. Infit.

Inscripti 189.

Nobiles, Ferdinand. Prigel ab Aichenau, Viennenf.
Sigism. Ioseph. Soldan, Styrius.
Ioan. Georg. Illfang, Augustan.
Franc. Ignat. Ioan. Comites a Rosdroschoff in Blattna &
Ferdinand. Wencesl. Pomsdorf, Bohemi,
Ioan. Frideric. Comes a Trautmausdorff.
Georg. a Plettenberg.
Ferdinand. Geist a Wildeck.
Ioan. Sigism. a Kiebach, Tirol.
Ernest. Frideric. a Pfaimern.
Peregrinus

Ioan. Dominico. Comes de Wolkenstein & Trosburg.
Ioan. Sebast. Schazi Baro ab & in Hærmansberg.
Ioan. Albert. Baro ab utroque Fraunhofen.
Franc. Aloys. ab Abam.
Stantislaus Comites a Dönbos, Palatinidæ Siradinensi. fir.
Sigismund. tres, ille Capitaneus, hic Aulicus intimus.
Ioan. Casp. Peuerel, Linzien.
Ioan. Guilielm. ab Haimhausen.
Nicol. de Arimont, Luneburg.
INGOLSTAD, PARS II. 28

Wolfg. Franc. ni
Ioan. Albert. a Mackenthal.
Marc. Christoph. a Schönbrunn.
Vit. Rudolph. 
Ioan. Georg. Gobelius, Monacensi.
Ioan. Christoph. Mändl, Monacensi.
Ioan. Franc. a Sorgenstein.
Hieron. Franc. a Spilberg.
Ioan. Ernest. 
Ioan. Anton. de Gall.
Ioan. Michael Eder a Kainpach, Græcensi.
Ioan. Christoph. Eckstein ab Ehrenegg & Hartmannsaff.
Ioan. Eitelius Genger, Halensis.
Christoph. Ignat. 
Ioan. Adam. Eder a Kainpach, Græcensi.

Iacob. Iringerus, Markdorfensis, Sueo. S. I. Prof. Ethic.
Ejaiai Molitor, Contstitantensis, Acrone. S. I. Prof. Log.


Mense Februario huius anni non Academiam tantum nostram, sed omnem late Germaniam grauisimò luco impieuit mors Ferdinandi II. Caesaris, qua die 15. dicti mensis Vienae contigit. Summi huius Imperatoris virtutes Wilhelmus Lamor- mainius descripit. Nos de iumentute apud nos acta ad ann. 1595. ea fere retulimus, qua pertinere ad hanc Vniuerstitatem ex eius vitæ historia maxime videbantur. Piis demortui manibus die 29. Martii in Templo academico parentauius, perorante de Augustissimi laudibus Oswaldus a Zimmern, tunc temporis Rectore.

Nouum Academiam funus, illudque haud paulo luétuo- fiant Eichstettensis mense lullo indixere: Ioannes Christopho- rvs (a Westenstetten) per annos 25. Ecclesiae Eichstadianæ Epis- copus, & Vniuerstitatis nostræ Cancellarius die 28. eiusdem mens-
1637. fuit obiit, cum Episcopatu fuisse superiori anno abdicasset. Huius Principis ac Episcopi virtutes, quas Annales Eichstadiensi prolixæ celebrant, nos illo maxime triennio, quo ob fuciam irruptionem a fuis fede proflugu Ingolstadii commodatus est, admirati fumus, precipue singularum eius erga omnes comitatem, literarum ac literatorum amorem & religiosam piiatem.Cum alias sœpius ad ludos nostros theatralès excurrifet, liberalitate magnifica profìus & Principe digna Actores nostròs donavit. Fundauit is ipse dotavitque Gymnasium academicum Eichstettense; cum enim demortuo Roberto Tanero studia Seminarii Willibaldini intercidilíent, Ioannes Christophorus vocatus in subsidium Patribus Societatis omnem scholarum curam committit. Huic igitur Cancellario nostro meritissimo ac Principi æterna memoria digno exequias parauimus in Templlo academicó, die 11. Augusti, orationem funebrem iterum adornante Univeritatis nostre Procancellario.

mon Felix, haecvenus Theologiae scholastici Professor; huic absolu-
tu curit philosophico succedit Petrus Braierus.

Ex nostris Philosophiae studiois memorabilis est Tobias
Lohner, Neoötttinganus Bauanus, Iesuitarum ordini hoc anno ad-
scriptus, utiliissimorum postea ad Theologiam liturgicam atque
pastoralem libros auctorum.

ANNO DOMINI M DC XXVIII.

Rect. CCCXXII. Ioan, Oswald, A Zimmerm &c. II.
Rect. CCCXXIII. Casparus Manzivs &c. II.
Inscripti 125.
Nobiles, Franc. Otislaus de Kopniza, Silesius.

Ioan. Victor L. B. ab & in veteri Fraunberg, S. R. I. Eques
hereditar.

Ioan. Paul. a Kaiserstein, Vienenns.
Ioan. Franc.
Ioan. Daudi Vetscher, Styris.
Ferdinand. Steida, Gunzburg.
Augustin. de la Pedrosa, Madritens.

Ioan. Carol. Khemeter, Carinthiae Provinciaes.

Ioan. Bernard.

Leopoldus

Franc. Leopold.


Philipp. de Hertogische a Frannois, Bruxellen.

Ioan. Ludovic. Pilbis de Sigenburg &c.

Franciscus Dobraczynsky, Equites polon. cum 3. aliis

Stanislaus nobil. Polon.

Ioan. Franc. a Krichbaum in Kirchberg, Styris.

Nn 2

Chri-

His viexdum Eichstadii peractis, die 13. Ian. res apud nos contigit inolita, & terroris, vt credula quidem plebi videbatur, plena. Habeabant Augustiniani huius domesticum in famulito adolescen-
Incolstad. Pars II.

285

A.

lecentem quendam neocorum, qui, cum prope indicum sa- 1638. crum, quam Schutternam dictum, de nocte quiesceret, e fom- 
no se euocatum praedicabat ad statum Diae Virginis ibi affer- 
matam, vidisseque ex illius oculis sanguines prorumpere la- 
crymas, & ex ore percepisse verba, quibus inventia denuncia-
rentur mala patriae imminentia, ni certis precibus (Letaniae 
nominatiis designabat, in quartam vtque hebdomadem decan-
tandas) suerentur. Re enulgata magni in vmbre motus, va-
riique sermones percreberunt. Reverendissimus Ordinarius, 
pro spiritu alii greges perugil, millo Vicario suo generali, 
rem totam diligentem examini jubet tibiici. Ille adhibetis in 
consilium quartor Theologor & duobus Iurium Professorebus in 
udibus Parochi Mauritiani iconem ad se allatam diligentem in-
spiciendam, & adolescentem distriete examinandum curavit. 
Triduano examine paraeto, & consideratis tum facti circum-
stantiis, tum adolescentis qualitatis ac praecipue sermonis in-
constantia, plerisque vium, hoc in negotio id maxime curan-
dum esse, ut motus rumor brevi conquiescat. Adolefcens ta-
men Eichstadium perductus est, feuerus ibidem examinandus; 
statua vero interim inclusa, & Letaniae inillu Episcopi sunt im-
hibite.

Numero Professorum annis proxime precedentibus, ut dicturn est, vix redintegrato, mors hoc iterum anno duos no-
bis viros pretiosissimos eripuit, vnum ex Medicorum, alterum 
ex Iurisconsultorum Collegio. Primus mente Junio, die 10. 
ocubuit Antonius Ionas Hilianfetius Würcebursigenis, Medic. 
Docet. & Prof. ordinarius. Hic per 19. quidem annos, quibus 
Medicinam apud nos & docuit, & exercuit, viro absolutiflmi & 
incomparabiles partes omnem impuneuit; & ipsa ciuitas Ingolstadien-
ensis eo maxime tempore, quo pestilentia morbi dire passim grafa-
bantur, eundem tanquam foterem a celo sibi datum venerata est. 
In extremo morbo maximos dolores summam patientia tolera-
ut: hydropoe a plerisque suffocatus credebatur; fed alli vere-
cundia extinctum afferebant, quam latentis scilicet morbi origi-
nem texiflet. Obit die 10. Iunii, cum vitam egisset semper co-
libem. Elatus est magna Academicorum ciuiumque frequentia, 
& ad Spec. Virginem sepultus cum hac inscriptione; Hic iacet 

N n 3 

sepul-
sepultus Nob. & Clariss. D. Ant. Ionas Kiliansstein Medicus celeberrimus
Acad. huius Prof. Ord. qui obit X. Ian. A. MDCXXXVIII. Typis
impressum nihil ab eo reliquit constat. Vindicum Manuscriptum
De Dolore capitis seu de Hemicrania, Thiernavius posuerit edidit.

Alterum die 15. Septembris extinxerunt boni omnes &
omnes docti luxerunt Christophorum Befoldum Tubingensem, I. V.
Doct. & Codicis ac Iuris publici Professorem, virum mirae eruditionis,
tota germania scriptis conflatisque notissimum; cuius
historiam vitæ tanto lubentius refero, quo luculentius ipse do-
ctrina sua hanc Academiam, & suas pietate nostram religionem
illustravit. Natus Tubingae apud Würtembergios, atque edu-
catus populares inter Lutheranos, illorum dogmata tam alte
imbiberat, vt eadem scripto etiam nonnunquam tutaretur. Ea
autem viuebat modestia, manueludine, temperantia & erga
gentes liberalitate, vt magno suæ, quam tum profitebatur,
religioni esset ornamento. Sapientia vero, eruditio atque pru-
dentia illi tanta inerat,quantam Principesque venerarentur,
cu docetissimi quique vel ex fama infiercercer. Nationum
Europæ linguas omnium, hebræam præterea, graecamque calle-
bat. His ex fontibus fluébant tot scripta omni eruditione re-
ferita, quibus immortale fibi nomen apud literatos comparavit.

Tantus iam inter suos cum ellet Befoldus, respicere ta-
men ad nos exspectat, & inde duxit mutationis initia, vnde sper-
rari minime potenter. Erat turingæ Iacobus Reibingus, Socie-
tatis Iesu & Ecclesiæ catholicae perfidus defensor: hunc cum alic-
quando Befoldus de Transubstantiatione, vt Catholici vocamus, dif-
ferentem, & ex nostro senio positiones Tubingensem Theolo-
gorum exercitationis caufula impugnantium audiret, supra ab
mine repente illustratus, catholicam sententiam veriorem ag-
nouit. Aliis exinde atque aliis dubitationibus ac internis fí-
mulis agitatus, viam, qua verum alque pretteretur, diligenter in-
uefisegruit. Vltimun deferendi Lutheri impetum tum ecepit,
cum in Truchseffiorum Comitum Scharenii castrò videret infi-
gnes, magnosque viros diius Celitibus, eorumque Reliquiis mo-
re catholico singularem quamdam religionem ac cultum exhi-
bere. Commutus ea re, pii cultus periculum ut faceret, ipse
quoque ad vota precesque defcendit: ut prolem fibi Celites,
ita precabatur, a Deo impetrasset, quam viginti annorum sterile matrimonium adhuc negasset, le quoque venerabundum ad eorum cineres adfuturum. Nec iritiae fuerunt preces: egregia indole sulcepit postea puellam; qua cum nescio quo mala afflita vita subiit periculum, nouo beneficio per eorum Diuorum interuentum a Deo seruata est. Iam non dubius Befoldus, cum catholicum summis animum, eandem Religionem anno 1630. Hailbrunnæ ipsis Augusti Calendis coram Wolfgango Hartner Ord. Fr. min. strict. Obleru. Provincie Allemannicæ Ministre Provinciali ad prescriptum Concilii Trident. professus est. Post Nördlingensem autem victoriam, cum Regis Ferdinandi armis Würtembergia omnis subacta esset, non tantum Catholicum se publice gefset, sed fere Apostolum; plures enim e Tubingensi Academia lumenes in eandem seculum tentatiam pertractit.

Ingolstadtana tantummodo II. annis habuit, summus vero Pont. VRbanus
VIII. Bononiæ expetiuit, sed mors intercepit anno et, LXI. a Christo
nato MDCXXXVIII. die Sept. XV. De vitæ, qui pluræ rogæs, libros
ilius ac famam Viator interroga. Vale & sequeure.

Specialia quædam de vita, morbo, obitu ac sepultura
Befoldi inuenire elici in memorata Arnoldi Rabii oratione fune-
bri, ac in Ephemeride egreditinis ac mortis Befoldianæ a Fran-
cisco Maurito L. B. de Springensteyn & Neuhauß &c. Befoldi discipulo
& coniugore coniecta; quod vt Itemque opusculem Befoldianæ
Synopsi rerum ab orbe condito gestarum, edit. Ingolf. 1639. atriun-
ctum elicit. Continet ille ipse libellus etiam Elenchum librorum
a Christophoro Befoldo editorum, hoc ordine: Synopsi doctrina politi-
tica. Politice doctrina Institutiones liris. Disputationum Nomico-Poli-
tic. libri III. De Coniullo politico Axiomata. Signa temporum, seu
sacra in aetate post Religionis reformationem in Europa gestarum disili-
catio. De natura Populorum, & de Linguerum ortu atque imitatione.
De vere Philosophia fundamento. Axiomata Philosophie Christiane.
Heraclitus in lingua vernacula. Historia Imperii Constantinopolitani &
Turchici; Item Præts & Regni Hierosolymitani, Siculi ac Neopolitani.
Thesaurus practicus, continens explicationem terminorum & clausularum
in dicasteris Imperii Rom. Germ. usitatam. Commentarius ad Consti-
tutiones Würtembergicas, Consilia Iuridica. Opusculorum iuridicorum
Farrago. Disputationes Iuridico-Politica. Consultationes super liris
publicis insigniores Questiones. Opus politicum in XII. libellis &c.

Prætermittum elicit hic in Catalogo præcipuum Befoldi no-
stri Opus: Documenta Redditiuæ Monasteriorum præcipuorum in Ducatu
Würtembergico stirum &c. Item Monumenta Sacrarum Virginum in
eodem Ducatu &c. vna cum Prodromo Vindictarum Ecclesiæ. Wür-
tembergicus quidem prætermittonis rationem aliæm non inue-
nio, nisi quod Ioannes Iacobus Speidelius, ipse Würtembergicus
natione, qui Synopsi Befoldiana editionem curavit, & memoria-
tum scriptorum catalogum adnexit, cum secrct illud Documenta
orum ac Monumentorum opus in Principum Würtembergicorum
præjudicium quoddam suffris editum, iiciens prudentissent omite-
rit. Quidquid vero de hoc fit, illud certum habemus, Befoldi
Documenta atque Monumenta inter rarios hodie libros numerari.
Quorumdam lectorum in gratiam breuiter annotabo, quæ scri-
bendi
bendi operis illius causa fuerit & occasio. Notum est ex Histo-
ria, VLRICVM Ducec Würtembergicium, anno 1535. terris
uis restitutum, introducita in easdem Religionem protetttantica,
nox Catholicorum occupasse Monasteria, & bono illorum fisco
adieciisse. Peraacto integro pene seculo, cum anno 1634. Ca-
fareani post Nordlingeniem victoriam eieci EBERHARDO III.
Duce omnem ibi Würtembergiam subiecissent, ac Catholicos
in antiquam libertatem vindicasset, homines quoque Ecclesia-
flisci sua iura reuixisse rati, recuperandis Monasteriorum & Ec-
cleiarum bonos inuigilariunt. Ut autem stabilitis effect posset,
excusis tabulariis passim omnibus atque erutis inde diploma-
matibus, Christophori praecipue Besoldi opera euincere laborabil-
Monasteria illa atque Collegia (vicena erant numero, de qui-
bus agebatur, duodecim Vironum, & octo facarum Virginum)
antem tempora sic dicit: Reformationis immediate libera atque
Imperialia suisse; vt adeo alienari ab Imperio nec potuerint,
nec porro possint. Nonsint duo supra trecenta sunt diplomata,
que Besoldus hac occasione edidit, ac eruditionem notationi-
nibus ita illustravit, ut et propositum finem non sit alclean-
tus, praelare tamen de fure publico, atque de Historia medii
imprimis sui meritis suisse dicendus sit.

Fuit de cetero Besoldus totius literati orbis consensu vir
summe industrius, multae lectionis & ingenui candoris, quem in
allegandis maxime auctoribus testatum fecit. Hermannus quidem
Conringius defetcut Philosophiae in politicis, ac tumultuarior quoddam scriptionis genus eadem obiicit; verum non etiam
senum literatis omnibus suisse oportet, qui pleraque eius opera
tertium quartumue edenda curarunt. Sereniill. Bau. Elector
MAXIMILIANVS intellecata Besoldi morte tria praecipue capita Aca-
demiae demandavit: 1.) Ut reliictorum a Besoldo Manuscriptorum
designatio Monachium mittatur. 2.) Ut ex demortui Bibli-
otheca liber nullus sine praecita Serenissimi vendatur. 3.) Ut
Patres academici, de futuro Besoldi succesore, Serenissimo
mentem suam perferibant.

In medica Facultate, cum vns iam Professor superegset
Wolfgangus Heuerus, die 4. Decembris Raphaell Schruzenius,
nuper adinodum Medicinae Doctor creatus, libellum supplicem
O o

Sena-
A. 1638. Senatusi academic u obtulit, vt vacante post mortem Kiliansteini Medicine cathedra in Professorem saltem extraordinarium recipereetur; seu potius, vt opinor, Serenissimo Electori pro eo munere commendaretur. Sed communibus votis id ipsi negatum est.

Cum Metaphysices Professor Maximilianus Merchenfeldius difficilem in morbum incidisset, Dilinga aduocatus est Ioannes Horstius, qui eum discipulos in triennalis Philosophiae cursu ad metum perducercet.

A. 1639.

ANNO DOMINI M DC XXXIX.

Rect. CCCXXIV. Gulielm. Ludovic. Benzius &c. II.
Rect. CCCXXV. Ioan. Oswald, a Zimmern &c. III.

Inscripti 158.


Albert. Christoph. Ioan. Carol.

Maximi. Benno

Gulielm. Ferdinand. Wrabsky de Wrabi Baro.

Frideric. a Furstenberg, Rhenan.


Ioaon. Rudolf. a Donsparg, Monacensi.

Albert. Viric. Ioan. Erhard.

Hippoiyt. Marchio Lanti, Roman.

Ioan. Ludovic.

Ioan. Henric. Herwart ab Hohenburg, Monacensi.

Ioan. Achatus, a Seeu, Provinciaul. Austriae.
Ioan. Maximil. Casmir. Ielo Malinsky, Comes polon.
Ioan. LugowSky, Comes polon.
Franc. Brechenberg, Haleni, ad Oenum.
Ioan. Courad.
Philipp. Richard, a Schwabach, Bau.
Ioan. Frideric.
Ioan. Rudolph, ab Halden, Blumeneckens.
Ioan. Leonard, a Dorasperg, Provinciaul. Sty.
Ioan. Mauri, Grienol ab Ach, Pallauen.
Franc. Adam, ab Ansam.
Philipp. Henric.
Philipp. Gauvin, a Seyboldsfor.

Nou. Prof. Eranus Pascha, Solquellen, Brandenburg. I. V. D.
& Cod. Prof. ord.
Iacob. Loffius in Sandersdorf & Mendorf, I. V. Doct.
& Prof. ord.
ord.


Nostrum Ictorum Collegium hoc iterum anno grauisiam iacturam fecit ex discellione Nicolai Burgundii Cod. Professoris; qui cum inde ab anno 1627. Academiam hanc admirabilis sua eruditione, ac scriptis elegantissime libris ornasset, Bruxellas hoc anno abiit, Cardinali Infanti, Belgii Gubernatorii ab oleaguis ibidem futurus. Ante illum ad nos accedendum
1639. 

Burgundius summum in Flandriae suprema curis cancellarum Patro-
num egerat, iam tum in qualicunque a rebus forentibus otiot
eruditis lucubrationibus intentus. Belgicam certe Historiam,
quam ex Schedis maxime Vigiliis Zwicemi Antecessoris quondam
Ingolstadieni collectam hic Ederianis typis anno 1639. eugual-
uit, ex Belgio locum manuscriptam attulerat.

Ex reliquis eiusdem scriptis, quæ in commoratione sua
Ingolstadieni confecit, memorabilis inprimis est Historia de Lu-
douico IV. Imp. Dicitur Burgundius MAXIMILIANI Electoris aulpi-
ciis LVDOVICVM Imp. defendendum suissefisse, tantamque illi
de hoc ope se cisse spem; vt nondum perdueta ad calcem
scriptione catena aures honoratus fuerit. Sed libro absoluto,
iamesque typis impresso, offensus MAXIMILIANVS acerbiore, ni
fallor, in Rom. Pontifices calamo, omnia illius exemplaria Mo-
nachium transferri & remota ab hominum oculis asseruari pra-
cepit. Suppresse hoc modo Ingolstadieni editione, non ita
nam omnia exempla subtrahi literato orbi potuerit, vt non
vennum saltem ad Batalvos euaderet, iuxta quod memoratus li-
ber recaderetur. Fatendum vero, vt reliqua omnia Burgundii,
se eam quoque LVDOVICI IV. Historiam elegantissime scriptam
esse, ad graecorum etiam, romano rumque inuidiam.

Scriptit præterea Apologiam pro Electoratu Bavarico; Librum
praticum & theoreticum de Fritionibus; De duobus reis; De periculis &
culpa in Contrafibus; Commentarios ad Confessiones Flandriae; item
Poemata; Oratioem de gradibus ad Eloquentiam; Oratioem funebrem
pro Ioachimo Denicho. Quos quidem libros qui nulupexerit, fate-
bipur opinor, Burgundium nostrum & luricconsultum, & Histor-
icum & Oratorem & Poetam suisse praestantissimum; atque in-
de dignissimum, cuius celebrandis laudibus Iacobs Baldeus fe-
pius ianam lyram commodaret.

In Besoldi igitur & Burgundi locum eodem adhuc anno
succeffere Erasmi Pascha & Iacobs Loffius. Erat Pascha vir sept-
tuagenarius, & iam antea publicus lurum Professor apud Frib-
brugenfes in Brisgoia. Constitutum illi est stipendium 700. flo-
renorum, quo saeculit Besolds habuerat. Loffius esti abfens in
Italia, quam hoc anno peragrabet, cum titulo Professoris ordi-
narii ad extraordinias luris lectiones designatus est, cum

stipen-
ANNO DOMINI M DC XL.

Reft. CCCXXVI. CASPARVS MANZIVS &c. III.
Reft. CCCXXVII. GVILIELM. LVDOVIC. BENZIVS &c. III.
Inscripti 145.

Adam. Franc. Hundt a Schambach.
Ioannes Castellus, Friburg. Helvet.
Alexand. Comes Cardellus, Roman.
Bartholom.
Gotthard. } a Barones a Stavenberg, Austr. fratres.
Wilhelm.
Ioan. Wolfgang. L. B. a Weichs.
Ferd. Perius a Lonsdorf, Austriac.
Ioan. Casp. Widmann, Monacenf.
Ioan. Iacob. a Preyng, O. S. B. Professus in Tegernsee.
Ioan. Franc. Foglmayr a Tierberg, Monacenf.

O o 3  

Ioan.

In Collegio S. I. studium philosophicum hoc anno penitus exspiravit; cum enim res illius oeconomicæ superiorum tempora iniuris miserrime esset afflicta, iuniores Philosophiae, immo ex parte etiam Theologia studiorum Ingolfstadio dimissi sunt, quod necessarii, furentus pro illorum sustentatione præstari non potest. AN-
ANNO DOMINI M DC XLI.

Rect. CCCXXVIII. Oswaldvs a Zimmern &c. IV.
Rect. CCCXXIX. Casparvs Manzius &c. IV.

Inscripti 152.

Ioan. Theobald. Baro a Reinach, Hirzbacenf. Suntgoi,
Ioan. Felix Häckel a lezendorf.
Iusius Wolfg. a Siburkh, Magdeburg.
Marcus Adam. Fabricius, Spirenf.
Martin. Kraschiezky Comes in Kratschizin, Pol.
Carol. Comes a Liechtenstein, Baro in Castelhorn, Domi-
Ioan. Bap. Wuriak de Winieg, Labacenf.
Ioan. Georg. a Laitzenstein, Vieninen.
Christoph. Leopold. Schaffgotsche, dicti S. R. I. semper
Ioan. Vdalic. Frey, Silesii, fratres.
Ioan. Josep. a Berndorf de Pilling & Steinbach, Monacenf.
Ioan. Iacob. Edlmek a Schönau.
Ioan. Otto Knabel a Murhaim.
Carol. August. Baro a Leibelsing.
Adolph. Comes a Wagensperg, Graecenf. Styr.
Wolfg. Ernricus a Zeilbofen.
Paulus) Schawinsky, Comites a Schauino.
Iacob.}

Thomas Schlesfynsky Comes in Sleñino.
Ioan. Frideric. Paradeifer, Baro in Neuhaus & Gradisch,
Carniol.

Daniel
Daniel ab Egkb, Baro Carniol.
Ioan. Frideric. Triller de Trillegg, Carniol.
Georg. Christoph. Imbslanner ab Hoistetten.
Ferdinand. Comes de Werdenberg, Austriac.
Ioan. Wrichard. Kazianer, Baro de Kazenstein.
Gottlieb. Baro ab Oedt, Dominus in Helfenberg.
Georg. Christoph. ab Asch.


Martin. Flandrel, Monacenf.
Mathias Kaut, Langeneiffen. Sueu.
Ioan. Schneider, Arnisperg. Westphal.
Marinus Marianus, Auguffan. Medec.

Tristissima bellis facies cum ipso anni huius exordio oculis nostris e propinguo obiecta est, cum Sueci Paterio Duca, posse Palatinatum fere omnem occupatum, ante ipsius Ratisbonæ mansionem, in Cæfaris illic Comitia celebrantibus quasi ludibrium, comparuire. Rigidissimum deinde hyemis benefcio, concreti Danubii glacie pro ponte vix aliquot turnœ in vltiorem Bavariae uelte effudere, tanto indigenarum terrore, vt ad multa circum millaria non ex pagis tantum, sed ex viribus quoque sum, a celeritate Ingolstadtum confugerent, famemque fecum inferrent. Eichstadianus etiam Praeful Marovardus cum quibusdam fuorum Canonicores die 29. Januarii ad nos diversit, exceptus a toto Senatu, a Comitibus & Baronibus &c. Saluti sicut, quod eam hostium irruptio ulterius biduum non durareyit; ob repentinum enim calidioris austria aestatem foluta glacies hostibus iam maiore numero incursuris transitum prohibuit.

Intra hoc exilii tempus morbum apud nos contraxit, adeoque extinctor omnino est Ioannes Henricus Hüfchmann a Bieberbach Canonicus Cathedralis Eichstettensis, cuius exequias Professores omnes interfuisse.

Illu.
Illustriissimus Marchio Lante de Ruere Romanus, qui anno 1641. 
1639. ad Academiam venerat, Theologiam auditurus, mente 
Julio h. a. redire in patriam est iussus, vt demortuo, nuper 
fratri succederet.

Professore etiam Theologiae Casuisticae Simon Felix intra 
decursum anii Scholastica Monachium euocatus est, succedente 
ineius locum Georgio Lyprando; pro quo ad explicantam Theo-
alogiam Scholasticam Leonardus Bildsteinus Monachio submissus est. 
Erat Simon Felix patria Monacensis, vir magno ingenio & do-
crina. Quas apud nos scientias iuuenis didicit, easdem po-
stea Professore alios docuit, Philosophiam scilicet & Theologiae; 
ateque hanc quidem apud nos annos quatuor cum dimidio, vis-
uerint autem totos vnemtriginta annos. Erat preterea in omnii 
litterature genesea ita veriatus, vt quacunque tractaret do-
crina, afferret neruo & rationum momentis plenam. In ha-
bendis precipue sermonibus facris insignis erat eius facundia; 
nde cum Prezidem ageret Sodalitatis nostrae academicae, liber-
ter audiebatur, & frequentissimos habebat auditores. Ex eius 
scriptis mihi quidem ea solum innotuere, quae aduersus Iaco-
bum Reibingum edidit, Metamorphosin Iacobi Reibingii Catholico-Lu-
therani, Dilingen, 1622. Vulpelam Tabingensem demolentem Vineam 
Ecclesiae Christi captam, Dilingen, 1632. Muscas morientes inaniam Ca-
uillorum Iacobi Reibingii Apostate Tabingenjis exsuffaturas, Friburg. Brisl. 

In eadem Baiaricae metropoli vitam hoc anno posuit 
Matthias Mayerboferus Landishutanus, emeritus in hac nostra 
Universitate Professorum, quippe qui non tantum Philosophiam iam 
anno 1576. sed & Theologiam ab anno 1582. vitae ad an. 1590. 
magna cum laude explicuit. Eius vitae ac virtutum historiam 
perbruem Facultas theologica in suo auditorio his verbis de-
scriptit: Matthias Mayerboferus S. I. Baiaricus, Landishutanus, Rome 
tyrocinium Religionis posuit, didicisse Philosophicas & Theologicas di-
sciplinas, quas Ingolstadii feliciter docuit, & Theologiam quidem olim 
anus, acer Collega R. P. Gregorio de Valentia, qui dicere solebat se 
eminem in disputando neuroforem expertum Mayerbofero, si incaluisse; 
A scholis abreptus ad Monacense, Dilinganum ac rursum Monacense 
Collegium regendum, nec non Provincialis Socius, posteaque Prefedt

P P

Spi.
A. 


Studiosos nostros ab ipso Vrbis Gubernatore Comite Wallo contentionum rixarumque occasio oblatam est; cum enim Academici quidam cum canibus & capto lepore ex agris redirent, ille per milites interici eorum canes, & ad fe in arcem deduci iussit. Indigne hoc ferentes Studiosti magno mox numero ad sedes Magnifici Rectoris consolant, petuntque sua iura defendi & canes repeti. Convocatus sequenti die Senatus Patrum vnanimiter iudicavit; actum omnino esse contra iura Academie, repulsos esse canes, petendumque a D. Gubernatore, vt militibus sub graui pena mandaret, ne qua in re deinceps studiosi molesti essent; visissent prouisum iri a Senatu academico,
ne militum quisquam a studiosis laisseretur. Consentiente in 1641.
omnia Wallio Comite pac quoedem inter ipsos Magistratus com-
posita; concitatis autem aduersum se in studioforum atque mi-
litum animis caueri fatis non potuit, quo minus ad certamina
atque ad vulnera etiam frequentibus diebus aliquoties deu-
niretur.

Ex Philosophia septies omnino publice hoc anno disputa-
tum est, literaria pugilibus fere ex boica tantum nobilitate
seleéris. Fuere hi nominatim Ioan. Ludovicus Bilbis a Sigenburg,
Georg. Guili. Eisenreich a Peirbach, duo fratres Herwart ab Hoben-
burg Ioan. Ludovicus & Ioan. Henricus; ac denique Casparus Häckel
a lezendorf, qui thefes suas magnis sumtibus cupro incidi cura-
uit, cum splendidissimis pictorix artis parergis.

ANNO DOMINI M D C XLII.
Rect. CCCXXX. GvIL. LDVDA. BvNZIVS &c. IV.
Rect. CCCXXXI. Idem V.
Inscripti 153.
Nobiles, Nicol. Paci Comes in Dojaty, Gubern. Kracou. Came-
Ioan. Guili. Baronos a Zinzendorf.
Ferdinand.
Nicol. Palsi ab Erdeödi, Comes in Vefosko, Hungar.
Ioan. Secundus Baro a Sprinzenstein.
Georg. Aegid. a Siggenhausen, Neoöttingan.
Ioan. Georg. a Siggenhausen, Ambergeni.
Rapael Joseph.
Georg. L. B. de Billche, Belgia.
Ioan. Iacob. Rambschild de Schonegg, Sty.
PP 2

Franc.
A.
1642.

Franc. Carol. ab Engelsberg, Frisburg. Helvet.
Alexand. a Muggenthal, Bellenburgenf.
Ioan. Georg. Visler de Malgerstorf in Lichtenberg,
Ioan. Albert. a Lindeg. Vienennesf.
Petr. Daniel Pegeli, Helvet.
Ioan. Adam. Strag ab Haiderstorf & Purgg ad Aicham,

Ioan. Ant. Crollalanza, I. V. Doct. & Prof. Extraord.

Ipso mox Ianuario mense h. a. inflans ac periculosa
tumultuatio in Academia exorta est; cum enim Wappelbaimerus
quidam, homo vagus, & nullarum fere lectiorum auditor, mul-
tarum autem graffationum reus, & ipsius Rectoris Magnifici,
qui tunc Manzius erat, contentor ac caullator, communi Pa-
trum academicorum sententia ab Academia atque ipfa vrbe re-
legatus, in circitorum potestatem a Pedello transmittendus iam
effet, qui eum extra vrbeam educerent, studioi magni nume-
ro congregati in circitores irunt, armisque eretpis tres illo-
rum grauitur sauciant, sicque reo per vicinam Crucis portam
effugiendi locum faciunt. Senatus academicus grauiter ea re
offensurus, dum in editionis auctores acriter inquirit, excitari
potius, quam reftingui incendium deprehendit: mislo igitur
curfore cum literis ad Serenissimum, rei inprimis seriem ex-
pontit, atque Eiusdem auxilio inuocat. Grauiffimum in aucto-
res supplicium decreturus fuifle dicitur Serenissimus, nifi quin-
deni interea ex coryphæorum numero fuam culpam salli, ac
modestissime deprecati fuiffent; quibus etiam relegationis pe-
na quam meriti fuiffent, in trium thalerorum multam & vnius
diei carcerem commutata est. Venit nihilominus circa medium
Februrii missus a Serenissimo Sebastianus Notthstius cum decre-
to Electroali, quod praefente Senatu academico studiois omni-
bus in Aula Albertina congregatis per Notarium praegni inuic.
Serio grauerque in illo omnibus huius Academie alumnis in-
iunctum est, ne quid simile vnumquam nupero tumultui tentaretur,
sub penas, qua omnibus aliis terrori atque exemplo futura effet.

De-
Dedere hac, ni falso, occasionem visitationi, quam paulo post Sereniss. Elector instituit in sua Academia curavit, miffis Thannerio & Wampelio Commillariis. Iubebatur inter alia Senatus academicus recognoscere Statuta Vniuerstatis, & si quid in illis occurreret a temporum ratione alienum, annotare & Monachium transmittere. Quod vbi mensfe adhuc Martio executioni datum est, Statuta Vniuerstatis, vt fuere a Serenissimo mutata correctaque, menfe Augusto ad nos rediere. Fuerunt tamen aliqua specialibus litteris commendata; e.g. ne permetterentur studiois vestes mimice & militares; ne oceas induti & calcaria lectionibus interesse finerentur &c. Confirmatur Vniuerstati in iisdem litteris jurisdictio criminalis in subditos academicos. Illud hic notandum, quod, cum Serenissimus per litteras interrogatit, quo privilegio haecstus Senatus academicus causas criminales diiudicandas assumiisset, respondit fuerit in Concilio pleno die 7. Augusti congregato, id fe habere cum ex veteri confuetudine, tum ex concessione ipsius Sereniss. Electoris, qui hoc privilegium in Recellu an. 1624. Senatoi de nouo concessisset.

obtendente, itum in secunda vota, & Benzius in officio confirmatus est.

Quae ex Charta Visitationis Facultatem sacram singulare tangebant, duo fuere capita; scilicet moderandos esse sumtus in publico Doctoratu; deinde non esse admittendos ad altiorem Licentiatu & Doctoratus gradum, qui non duobus annis S. Scripturam, & totidem Controversias fidei auditurerint. Conclusit Facultas, quoniam moderatio in sumtibus doctoralibus Vesperias precipue tangeret, vt ex ipsius Recentius verbis appareret, haudus illos & distributionem eihirothecarum inter omnes etiam studiofos hieri hastenus solitam, ad solos Professorres, Illustres, & nobiliores hospites limitari debere. Voluntatet vero Serenissimi Electoris de non admittendis ad altiores gradus theologicos nihil expleto biennio in audiendis Controversiis & Scriptura omnino dandam esse executioni; immo eandem ad Casus quoque Conscientiae ex paritate rationis exendendam esse; atque id ipsum omnibus Theologiae auditoribus indicandum.

In Collegio Ictorum lectionum mutationes &dem fa-
ta sunt: Loffius Institutiones; Mansius Digesta simul & Criminalia ac Feudalia; Pascha lus Publicum explicare sunt infini. Eodem conflutissimae Facultati gemini hoc anno candidati se offerebant pro extraordinariis lurium Professoribus, Ioannes Antonius Crollalanza, & Alexander Olivaroutius Polonus, qui intercensionibus duorum Principum, Ducis scilicet Neoburgici & Episcopi Eichstettenius adiutus erat. Sed hic parum tamen Monachi responsum accepit; ipsum scilicet, qui Iurisprudentia studium nondum penitus absoruisset, nec teutonici etiam idiomatici, tanquam Polonus, satis esset gnarus, Facultati parum vi
tlem videri. Pro Antonio autem Crollalanza ita fuit conclusum, vt quoniam ad legendum fece offerret nullo petito stipendio, pro extraordinario Iuris Professoris recipiat.

In Facultate medica illud hoc anno memorabile accidit, quod die 20. Decembris captue fuerint demonstrationes Anatomiae, quibus praeter spectatores alios quamplurimos ex ipsis etiam reliquarum Facultatum Professoribus nonnulli interfuerunt, vt in Actis philosophicis notatum inuenio.

In eadem Philosophia septies iterum hoc anno ex impressis theibus publice instituta sunt disputationes; quarum potfremam cum precipua quadem ingenii acutissimi commen- datione sustinuit Illustris Comes Ioannes Georgius a Göz Silefius.
ANNO DOMINI M DC XLIII.


Rect. CCCXXXIII. Oswaldvs A Zimmern &c. V.

Inscripti 139.

Nobiles, Petrus Zwanovsky Comes in Sterden.
Mattias Adam. Hochensaller de Bergen.
Franc. Turrianus, nobil. Mendrii.
Joan. Georg. a Königsfeld.
Nicol. Bernardin. ab Abam in Wildenau.
Christophor. Comites in Friperg & Trauburg, S. R. I.
Joan. Ernesti. Dapiferi hereditari.
Franc. Baro de Neubausen in Greiffenberg & Ernausen.
Franc. de Cazanis, Neoforent.
Georg. Frid. a Stabburg, Tirol.
Ferd. Max. Baro a Sprinzenstein.
Joan. Leis a Laimburg, Tirol.
Franc. Iac. Hundpiss. a Waltrams de Siggen.

Marinus Marianus, Augustan. Medic. Doct. & Prof.

Franciscus Scheidler,
Joan. Ignat. Claudius,

Serenissimus nostro emendata, vt dictum est, studiorum ratione, & morum disciplina, hoc anno ad reformandas vacatio-ones academicae animum addidit. Sub extremum igitur Maium mili ad nos clementissime decreto mandat, vt omnis vacatio-ibus canicularibus deinceps literarum studia in omnibus Facultatibus ad initiatione viisque Septembris continuentur; tum vero a scholis vacetur viisque ad festum S. Lucae. Si tamen huic fas voluntari quaedam maioris momenti rationes obfserve vide- rentur, permittit, ante publicationem eius decreti ad le per- scribi illas poisse. Collecti igitur in concilio Patres academic-i in commune convulseres, quid ea in re agere, at quid respondere Serenissimo vellent. Et vero contra abrogationem feria- rum canicularium varia quibusdam ocurrebant. Inprimis mi- nus aptos videri dies illis studii ob nimium calorem, atque inde & Professoribus & Studiois esse incommodus. Oportunum autem videri idem tempus, si a studiis vacetur, ad facienda itinera ob diei longitudinem, ad thermas adeundas, ad colli- gendas herbas in vibus medicos, ad faciendam meltem & c. Deinde si quoad durationem vacationum Academicarum esse aequa- les habeantur. Gymnasii discipulis, timendum videri, ne alio abeant, ubi plus feriarum & libertatis sperandum. Hec & plura his familia die 12. luni Monachium percripta sunt, ad...
ditis precibus ad Serenissimum, vt antiquas & a maiortibus insti-
tutas vacationes in sua Universitate conservare clementissime
velit. Respondit Serenissimus die 29. Ian. nono decreto ad
Academicam transmisslo; seilicet ibi momenta rationum, quae
pro conservandis feris canicularibus allate fuissent, tanta non
fuissent vita, vt a concepto & infinuato nuper proposito recedend-
um effet. Finiretur itaque studia omnium Faculta tum in fe-
to Nativitatis B. V. Maria: ad compenandos vero dies illos,
quiibus Studio aliorum trium Faculta tum, nemente Theologia,
lurisprudentia & Medicina diutius quam alii vacare a scholis
poterant, durent horum vacationes ad Fes tum vique Sanctorum
Omnium. Sic cauula peracta est.

Die 2. Septembris mortuus est Erasmus Pascha, I. V. D.
Professol ordinarius, vir Deo hominibusque charus & cælo dig-
nos, vt loquuntur Acta Faculta tis philosopheæ. Sepultus est
in Templo Dii. Virg. funus portantibus octo luriun studiois.
Cum eidem iussa Tricesimi, vt vocamus, perfoluerunt, ora-
tione illum funebri profectus est Casparus Mansius. Eius epi-
taphium, quod in Templo academicum viendum extulit, vincum
est monumentum, quod de digno hoc Befoldi succedere nobis
reliquum est. Sic autem illud habet: D. M. S. Haue Viator,
Era mus Pascha V. I. D. sacri caelestii Palatii Comes fui, virtute,
Do-
ctrine, prudentia, negotiis bene geftis Caesarum, Principum clarus.
In
Friburg. & Ingolst. Academia lura publice laude summa docui, plura
quietenti loci non vacat, fama dicit. Natus Soltquellis in vet. Marc-
chia Brandenb. A. MDLXVIII. denatus hic st. LXXV. die II. Sept.
A. MDCXLIII. Tu il me salum vis, vitam; ego mortem tibi bonam
apprecor. Abe, Contui optimo Contiuo heu! marens posuit. De re-
liqua ejus vitae historia nihil nobis confit. Ex loco natuila-
tis arguerre fortasse liceret, hunc quoque, vt Befoldam a Lu-
therian ad catholica sacra tranfisse. Quando ad nos accessit,
filium secum adduxit Henricum, Merspurgi, vt matricula Vniuer-
fitatis ad annum 1640. teftatur, natum.

Demortuo Pascha, Antonius Crollalanza ad ordinariam juris
caudem efeuatus est, cum emolumentis Faculta tis & stipen-
dio 200. aurorenorum; qui etiam die 5. Decembris solemne le-
ctionum suarum principium fecit.

Haud minus feliciter cellere preces Marino Mariano, Me-
dicinæ Doctori nuper (an. 1641.) apud nos creato, qui & ipse
hoc anno ad Medicorum nostrorum Collegium tanquam Pro-
Fessor ordinarior us admissus est.

Rixarum apud iuuentutem nostram academicam nondum
hoc anno finis: & videbantur illæ tanto plus habere periculi,
quod non priuatorum effent, sed nationum. Poloni, Germani
Bohemique inter se fuere collisi. Ventum non raro ad vulne-
ra; & ipse Comes Palatius satis aliquando grauiiter faucius fuit.
Integros nonnunquam dies Senatus academicus consumsit in
componendis huiusmodi causis; nec squire tamen omnia pe-
nitus potuit.

Ioannes Augustinus Wild, Heymersdorfiensis Alfata, I. V.
Doctor hoc anno creatus, posthaec ad publicam Iurisprudentiam
cathedram Friburgum Brisgoiae vocatus est.

ANNO DOMINI M DC XLIV.

Reft. CCCXXXIV. ARNOLDVS RATHIVS, Iur. Prof. &c. II.
Reft. CCCXXXV. IOANNES DVELLERVS, Medic. Prof.

Inscripti 149.

Nobiles, Aug stifin. a Luchfchering, Rudolfscellenf.
Ioan. Zbigneus
Hyacint. Predborius
Cajmir. Pacolaus
Ioan. Henric. Gebsfattel, Bambergens.
Ioan. Franc. Hörtl a Wattersdorf.
Wolfg. Guili. Frid. L.L. BB. de Lamminen & Albenreich,
Ioan. Cadj. de Hartung, Palatin.
Carol. Ignat. ab & in Seyholsdorf.
Q q 2

Bernard.
Ioan. Franc. a Sändizell.  
Franc. Ant. a Mornberg. Tirol.  
Ioan. Christoph. Wilzky a Wilzell. Silef.  
Ioan. Georg. a Seybolstdorf. Hergertsuhuan.  
Ioan. Zachar.  
Guatter. Comes Panchesius. Florentin.  
Frid. Leopold. L. B. a Stauding.  

M. Andreas Straudl. Tauschkenf.  
M. Simon. Pilger.  

Laboratum est hoc etiam anno in reformandis Statutis  
Academiae. Mandavit de novo Serenissimus, vt deinceps nal-  
lost ad Academiam admitteterur, qui absoluetse Rhetorice testi-  
monium non affeceret. Pugnare hoc contra libertatem Academ-  
iae & contra antiquos ipius Sereniss. Electorius Recellius pun-  
babant quidam ex Patribus academicis; atque id ipsum Mon-  
archium perscriebant. Verum declaravit paulo post Serenissi-  
mus specialibus literis, vt non obstantibus antiquis Recellibus  
punctum illud Statutis infereretur. Circum vacationes illud de  
uo mutatum est, vt illa a Festo S. Bartholomi initium du-  
cerent; finirentur autem Festo S. Lucie.  

Aliis
Aliis litteris, mente Maio datis, Serenissimus nostrer man-
danit, vt Senatus academicus diligenter inuigilet, ne libri pe-
riculari in urbem invehantur. (Vid. Annal. Acad. P. IV. Num.
LXXII. pag. 399.) Eum in finem decreuit Vniuersitas, vt nul-
lus admittatur Bibliopola, nisi Decano & Seniori Facultatis theo-
logicæ libros, quos venum expoliturus esset, ad vnum omnes
prius exhibuisset.

Die 3. Septembris elatum est funus Excellentissimi D.
Campi Marechalli Ioachimi Christiani Comitis de Wahl, Vrbis hu-
ius Gubernatoris, quod Patres academici omnes comitati sunt,
Præclarum ingenii fui specimen dedit Paulus Schwinski
Comes Polonus, cum Præfide Burghabero publicam ex phyficas
Quæstionibus disputationem institueret, propofita de Quantitate,
Continuo & Infinito Dillertatione.

ANNO DOMINI M DC XLV. 1645.

Rect. CCCXXXVI. GVIL. LVDOVIC. BENZIVS &c. V.
Rect. CCCXXXVII. IOAN. IACOB. LOSSIVS &c. Instit. Prof. Ord.
Inscripti 158.

Nobiles, Wolfg. Philipp.
Hermann. Theodor.
Wolfg. Carol. a Donnersberg.
Ioan. Nicol. a Werbits, Spirens.
Franc. Schönebeck L.B. de Schupowo, Polon.
Carol. Rudolf. ab Aeh, Parmen.
Hermann. Iac. Comes ab & in Athenis.
Caroli a Perg ab Aach.
Ioan. Christoph. Baro a Sprinzenstein.
Henric. Carol. a Lewenthal, Pragens.
Ioan. Paris Rechlinger, a Golnstein.
Ioan. Carol. L. B. de Stauning, Bau.
Singulari quadam solennitate die 20. Maii victoriam celebrauimus, quam Dux Mercius prope Mergenthalium a Gallis reportaudit. Scilicet prefentibus Professioribus & frequenti populo decantatus est in Templo academicō Hymnus Ambrosianus, cum explosione omnium tormentorum; quodque commutem latitiam non parum auxit, adducē funt eadem hora hostium eo praelio captorum complures, quos inter Schmidbergenus & Rosas Duces; qui posthac, quamdiu apud nos veriati sunt sepius actus nostros cum facros, tum literarios sua præsenti, & modesta quadam curiositate cohonestarunt.

Adamus nostrer Burchaberus Metaphysicae Professor publicas disputationes ex variis Phylicae ac Metaphysicae materiis denas omnino instituit, plerisque fumtos thesibus illustres. Absoluit ille hoc anno triennalem Philosophiae cursum; varisque dehinc in Academias disciplinas theologicas ita tradidit, ut nullam fere illarum partem omiferit, quam non erudito quadam commentario illustrarit, duodeviginti duodésimopulculis Monachii, Dilingae, Friburgi Briskoiz &c. in lucem publicam eunugatis.

AN.
ANNO DOMINI M DC XLVI.

ReÆ. CCCXXXVIII. IOannes Dvellervs &c. II.
ReÆ. CCCXXXIX. IOAN. Oswaldo, a Zimmern &c. VI.
Inscripti 63.

Nobiles, Ioan. Franc. a Reutern in Schölnach.
Ioan. Ernest. ab & in Asch.
Ludovic. de Arimont, Luxemburg.
Ioan. Iac. Brignole, Comes Genuenf.
Berthold. Bernard. a Plefsein, Pragenf.
Adam. Leopold. Prinz de Buechau, Silef.
Ioan. Vitus Rüdt a Collenberg & Schwangau.


Tergemino cum hoste conflictandum nobis hoc iterum anno fuit; cum Sueco, cuius vicinitas id faciebat inprimis, vt paucissimos haberemus studiofos; certe cum Serenill. Elector datis ad vrbis Praefectum literis certior fieri cuperet, quid in casu necessitatis iterari pollet a studiois pro defendenda civitate; refponfum fuit, numerum studioforum utraque fesquicentes nos hand ascendere. Deinde in agros etiam nostras, ac in circumiacentes maxime pagos non raro se hostes effuderunt, passim omnia vaftantes.

Alterum malum morbi fuere, qui versus anni huius finem violentius cæperunt graffari. Hie cum accederet lues pecorum, qua ob hostem viciniorem maiore numero ex pagis intra munitiones nostras coacta fuerant, non exiguis erat timor, ne in contagionem denique illæ febres degenerarent.

Denique & inveteratum ilium domiciliarum rixarum malum Patres academicos adeo iterum fatigavit, vt post consultationes plurimas, post relegationes, post carceres tatis mederi illis non potuerint; donec ex mandato Serenissimi publicum affixum est programma, in quo seueriffime monebantur...
1646. studio, ac propoita etiam vitez amittenda pena deterrebantur a periculosis eiusmodi tumultibus. Profuit ea seueritas, ut morestius se gererent.

In Philosophorum nostrorum Collegio plures hoc anno mutationes contigere: Servilianus Peibelinus absoluto curfu ad regendum huius S. I. Collegium est admotus, annos nonnifi triginta quinque natus, variis posthac Collegiis, ac bis vniversae superioris Germanie Provincie praepositus. Iacobus Fiusa Mathematicae Professor in Italianam discessit, in Lauretana sede Nationi germanicae a facris obsequii futurus. Vacuam Matheos cathedram & facrem linguam Magisterium fucepit Franciscus Storerus, qui iam ante aliquod tempus apud nos transfegerrat in censendo operae hebraico Georgii Holzbai. Pro Leonardo Lerchenfeldio docere Ethicam cepit Christophorus Haunoldus, simul Phylicis Professor.

ANNO DOMINI M DC XLVII.

Reft. CCCXL. CASPARVS MANZIVS &c. V.
Reft. CCCXLI. IOANNES DUELLERVS &c. III.

Inscripti 171.

Nobiles, Henric. Christoph. a Berndorf.

Ioan. Albert. \(a\) Preising, Comites in Ohrt. Ni fallor,
Ioan. Ferd. \(b\) renouarunt inscriptionem. Alibi le-
guntur. Comites \(ab\) Orth \& Altenpresaing.
Ioan. Ludovic. Baro \(a\) Lamberg, Klagenfurtenf.
Maximil. Leopold. \(j\) Barones de Mercy, filii Ducis Mercii,
Petr. Ernest.
Franc. Wilhelm. \(g\) a Reinach.
Ioan. Henric.
Ioan. Ignat. Mandl \(ab\) \& in Deutenhofen, Monacensf.
Ioan. Frid. Horwart \(a\) Schwindegg.
Henric. Mattheus de Reclingen, Patric. August.
Ioan. Franc.
Andr. Felix \(h\) Richel \(ab\) \& in Neidlingen.
Maximilian.
Ferdinand. Franc. \(a\) Kronpichl, Austriac.
Ioan. Franc. \(a\) Ruefforf.
Henric. Ortloieb Baro \(de\) Fränking, Salisburgenf.
Ioan. Ferd. Ernest. \(j\) Comites \(a\) Wartenberg in Waldt, fra-
Albert. Ernest. \(t\) tres, filii Comitis Bennons.
Iul. Ferd. Baro \(a\) Iarofin, Sielef.
Franc. Baro \(a\) Schwendi, Suel.
Christian. Fird. \(g\) a Gützengrien, Mosburghenf.
Ioan. Franc. \(g\) ab Edling, Barones Styri.
Ioan. Iacob. \(g\) ab Edling, Barones Styri.
Franc. Pancrat. \(a\) Leibelsing Baro.

& Prof.

Henric, Henric, Tugient. Helnet. S. I. Prof. Log.
Neque hoc etiam anno quies nobis ab hostibus fuit: quae prope ipsa vrbis mania duo ex nostraribus studiis intercepti sunt, atque Rainam pertracti ab hostili equite. Deliberatum est a Senatu academicō, num pro illorum liberatione scribendum est per tubicinem, quem huius Colonellus quidam missurus erat pro liberandis duobus suis militibus itidem captis. Sed conclutum fuit, nihil esse illorum caufla agendum; tum quod nemo hoc pro illis patrocinium postularet; tum quod contra leges Academiae exiśserunt tempore scholarum, & quidem cum bombardis; tum denique quod hostes potius animam arrepturis effent maius exigendi litrum.

Sed morbi intelstini nos gravium habuere; ex ipsa enim Professorum numero duos nobis eripuere insignes Medicos Marinum Marianum & Wolfgangum Hœuerum seniorem. Tenebat hanc cathedram Marianus inde ab anno 1643; graffante autem hoc anno febri hungarica, cum ad ægrotantes magna cum charitate ac industria spectus inuiseret, ipse quoque idem malum contraxit, & Calendis Martii omnibus morientium sacramentis ritu munitus, pie ex eodem obiit. Sepultus est ad Dianæ Virginis magno ac frequenti cum comitatu. In defuncti locum mox duo fele candidati sitere, Wolfgangus Sigismundus Bremius & Raphael Schmuenius, ille ab Ambergiibus, apud quos Medicinam exercebat, hic a Neoburgeniibus commendatus. His tertius dein-

1647. rem celebratissimum. Hortum medicum domi susc aluit intru-
ctissimum, testis Phil. Maurii. Schönlmo. Ita Orienwaldus in Albo
Bau. latrice p. 65, vbi sequentia Heueri scripta recente: Methodus
Pharmaceutica, 1625. Methodus prescruantur curandaeque pestis.
1626. Eadem recognita ad summum academicum & politicum, 1634-
Disput. de Lue veneara; de Phthisi; de Functionum humanarum inte-
gratiae; de Corporis humani, jingulorumque partium doloribus; de Apo-

Videntur ad hunc annum referenda esse initia Institutii
Clericorum secularium in commune viuenterum, quod vti felici-
cissime ad nos natum, ita hodieum hic maxime floret. Bart-
tholomeus Holzhauserus, de quo iam supra quedam innimus,
Wertinge Sueorum, quae hodie Boice est ditionis, oriundus,
eius Instituto Autor petierat a Sereniss. Electore, ut Ingol-
stadtii aliquot Studioi, qui Istitutum Clericorum vitae commu-
nenis sequi cuperent, sustentarentur. \text{Refripit ad Academiam}
Serenissimus, ut, quot in Collegio Georgiano habitaret, quae
illis stipendia conferri possint, facta inquisitione ad ille refera-
tur. Adiunctus erat litteris Serenissimi etiam libellus supplex
Holzhauseri, & commendatitiae Ioannis Verneaux Confessorii Electo-
ralis, Congregatus igitur est die 22. Novem. Senator Academi-
cumque iam antea Rectorem Magnificus Regenti Collegii Geor-
giani mandasset, ut informationem quamdam de re tota con-
sciberet, & Senatui traderet, \text{hac ipfa tunc lecita est: Præci-
pua illius capita fuere, nec hypocausta ad habitandum suffici-
re, quippe quorum pleraque a custodibus captiubrum militum
ilic detentorum nunz occuparentur; nec lecitos adefse ad dor-
miendum, nec stipenda etiam vacare, immo pleraque illorum
hoc belli tempore suis destituta esse redditibus, & vix susten-
tando Regentii, atque pacans, qui nunc adefsent, aliis sufficie-
re; deinde adiunxit, hoc Holzhauserianum Institutum ac Iuramen-
ta pugnare cum legibus & statutis Collegii Georgiani. Addebat
his Procancellarius, lecitis, quas penes se habebat, shedis,
propendia omnia iam suos habere Patrones, nec de illis pro li-
bitu disponi posse.

Hac atque alia huiusmodi cum Monachium perscribe-
rentur, parum absuit, quin salutarre Institutum logolitando ex-
clude.
cluderetur. Biennio adhuc integro laborandum fuit, dum pium consilium de instituendo hic loci Seminario executioni mandaretur. Ioannes Iacobus Lofius Iuris Professore ac pientissima eiusdem coniunx, cum fortuna bonis fatis florerent, tota negotii mole in se suscepta, & Iuniores Seminarii Alumnos, & eorum Praefectum in suas zdes receperunt, victus, lectis, aliqua necessaria suppellectiie per quatuor annos benefice subministratis.

ANNO DOMINI M DC XLVIII.

Rect. CCCXLIII. GVIL. LVDOV. BENZIVS &c. VI.
Rect. CCCXLIII. IOAN. ANTON. CROLLOLANZA, Inft. Iuris Prof.
Inscripti 77.
Nobiles, Carolus Comes a Strafeldo, Foroiulienf. natus Florentiae.
Ioan. Iacob. Hörwart ab Hohenburg.
Theol.
Ioannes Balthasar Stang,

Ita hoc iterum anno conflagravit vicinia nostra bello, vt oculis etiam spectare cruentas velitationes licuerit. Dies 19. erat mensis Augulti, cum mane circa septimam explosis majoris tormentis datum est signum afferre non procul hostem, quem & vidimus haud procul a nostra vrbe turmatim transeuntem. Rediit ille vesperi cum ingenti praeda abactorem ex pagis pecorum. Dato iterum e tormentis signo, turma equitum nostrorum in illum prærupit Gaimersheimium verius. Voluntarium se illis militem iunxerat Wolfgangus Ludovicus Baro Gampenbergius, Praefectus Kelhemii; sed hic interceptus ab hoste, quo licet illius collapsus, non solum ad intimam vigne subulculam spoliatus, sed vndecim etiam vulneribus interfecit est.
1648. reliquaque cadauere, quod in vrbem illatum & in Templo B. V. se-

pultum est, multum dolentibus coniugre, & duobus filiis.

In Academia quoque bellum exarit, sed literarium Ca-

sparo Manzio incentore. Hic quam erat magno vir ingenio, &

praebente literatura, tam alienus erat a Philosophia peripatet-

cia, quae tam in Academiis passim dominabant. Hec animi sui

fenstra & sermonebus, & scriptis etiam literis non obscure prode-

bat; quin & typis committit commentarium, quod nouam pro-

ponebat Philosophiae tradendae methodum hoc titulo: Caspari-

Manzii Iurium & philos. Doctoris, in Electorali Vniuer.

stiti Professoriis Iudicium super illa quaestione: Vtrum dari po-

sitt melior, & pietati christianae conformior modus docendi philosophiam, quam fit

gualaris? Sed hoc scriptum occultabat interea, dum opportuna

tele offerret occasio illud euulgandi. Accidit mense lunio, vt

Chrioph. Haunoldus Metaphysices Professoris Magistros pro more

creaturas, Oratione premireret huic thematis: An acutor bo-

die philosophia plus ledat ingenia, quam excolat ad alias Facultates?

Dictum hoc fuerat ab Haunoldo contra Iurisconsultum quem-

dam Carinthium, cuius acerbas in Philosophos illius temporis

literas Professor Iurium Loßius ad nostrum Philosophiam Professio-

res detulit. Manzium suam inquiriam interpretatus, quae Haunol-

dus peroraerat, altero mox die sum, de quo diximus, judici-

cum in vulgo sparsit. Inde nunc in ipsum Manzium surna sulta

tela, quod nimium illud opusculum edidisset fine die, vt lo-

quimur, & confule, fine loco & auctore typi, & quod praeci-

pium, fine approbatione atque cenura. Quibus de capitis

cum Facultas philosophica Mansium apud Rectorem Vniuersita-

tis accufaret, non inueniebat ille sufficientia, quae opponeret, re-

ponsa. Terguiuersatusigitur, interea ad Reuerendifimum Princip-

em Episcopum Eystettenfem scribit, atque ab eodem petit, vt

Commentarium sumum, quem olim iam, antequam imprimeret-

tur, offendisset sibi non dislicere, nunc Episcopali auctoritate

approbatet. At negauit ille, id se facere certas ob causas

doce; curatam tamen, ne ipse quisquam eo nomine mole-

ftus effet. Scripsit vero Reuerendifimus per Vicarium suum

Rectori Vniuersitatis Benzo, vt suis interpositis partibus com-

ponere controueriam quamprimum conaretur; deinde Profes-

fori-
foribus Philosophiae significatione per eundem fecit, gratum ibi facturos, si nullem præterea de approbatione litem Manzium moverent. Tota causa hunc denique in modum complanata est: Magnificus Academiae Rector aduocatus mente Iulio Senioribus Patribus citari etiam Manzium iussit, ubi a quodam Iuris Professor nomine Rectoris reprehensus est, velut pacis inter Facultates læse reus; prohibitumque illi, ne vllum deinceps de Commentarii sui exemplaribus venderet, neque quid impotestorum contra Facultatem philosophicam scriberet, aut diceret. Atque his quidem Manzius acquiruit. De eo autem Manzii Commentario, vt id, quod res est, fateamur; scriptus ille est prorsus ad gullum illorum, qui bene hodie de Philosophia sentiant. Quod adversarios tum habuerit, solius temporis erat vitium: quamuis & Patroni eodem non defuerint, inter quos non postremus videtur fuisse Wolfgangus Grauenggius, antehac Theologiae apud nos per quinquennium Professor, cui Manzius totum opusculum inscriptit.

Ioannes Düellerus Medicinae Professor circa idem tempus confilium cœpit prorsus singulare; scilicet cum duos haberet Doctoratus medici Candidatos, atque ex hiis vnum proxime matrimonio copulandum, in Templo B. V. huic conferre gradum parabat, iamque per litteras ab Episcopo Eichstetteni eam ibi licentiam expetierat. Re cognita Senatus Acad. vnum omnium consilio (vnico de Facultate medica excepto) concludit, id illi neutiquam concedendum; & scilicet de inconstetat perurgere rem hanc, atque Reuerendiss. etiam Ordinarius conuenit, potius nullum et toto Senatu academicum compariturum. Sed & Episcopus petitam Facultatem negavit.

Pertinet illud quoque ad Collegium Medicorum; scilicet decreto Serenissimi prohibitas fuisset tam crebro repetitas demonstrationes anatomicae, præcipue studiofus omnibus promiscue ad illas acurrentibus; deinceps folis Medicinæ Studiosiis concedendum esse liberum ad illas accellum.

Exitum anni necscio an vnum trium ftiorem Academia haberit, quam huius 1648. quo fere vnum intra septimanam septem Studioforum funera extulit.

AN-
ANNO DOMINI M D C XLIX.

Rect. CCCXLIV. WOLFGANG, SIGISMVNDVS BREM, Med. Prof.
Rect. CCCXLV. IOAN. OSWALDVS A ZIMMERN &c. VII.

Inscripti 65.

   Carol. Henric. Rhelinger in Golnstein,
   Dominicus Anton. Pflüegel a Wolfsegg; Ambergens.
   Iacob. Matthias a Leubelhng.

Nov. Prof. Ioan. Euang. Thanner, Monacens, Bau, S. I. Prof. Log.
   Marquardus Ebingen, Perstingenf. Würtenberg. S. I.
   Prof. Ethices.

Febribus hungaricis, aut cuiuscunque nominis ea contagio fuerit, ad Iunium vique mensem atrociter seviantibus,
   cum multi iam Studiorum sublati, alii vero periculo territi
   alio dilapidi essent, supplicatum est Serenissimo, vt anticipare
   hoc anno vacationes, & antiquo more a 13. iulii die inchoare
   illas liceret. Non tantum concepserit Serenissimus quod petebatur,
   sed & consilio Academiae laudatur. Sub finem vacationem
   minorum nempe 18. Octob. cum vis pestilentiae nondum
   remississet, & iterum ad initium Novembris eadem causa peris-
   fentem concludit est, differendas esse praelectiones scholasticas,
   dum liberi omnino essemus a metu contagiose luis. Tandem 10.
   die Decembris omnium Facultatum lectiones cceptae sunt, quod
   ipsum tamen Sereniss. Elector, cum non expectata eius approba-
   tionem factum esset, improbavit, cum mandato, vt si forte
   inchoata studia nondum essent (nam aduenerunt litera 19.
   Dec.) ante Ferias natalitas non inchoarentur. Scholae Gym-
   nasi etr inde a Fefto S. Michaelis ad 10. Ianuarii sequentis anni
   aperta non fuerunt, quod plus tempore pestis videretur peric-
   culi esse a pueros in vnum locum coactus, quam ab adultiori-
   bus. Ita certe rem Collegii S. I. Rectorem illis, quibus pra-
   cavaendi ulterioris mali cura specialis demandata erat, Casparo
   Fcilicet Denichio, & Ioanne Duellero pertractoruit, accedente etiam
   Serenissimi consenfu.
A Facultate theol. petebat hoc anno Abbas Fürstenfelden- 
atis cenfuram libri, cui titulus: S. R. I. Pax licta demonstrata, in 
quo Ioannes Caramuel Locouiz, Theol. Doct. & Abbas Ord. Ci-
terc. XI. Propositionibus offenderat, pacem inter FERDINAN-
DVM III. Imp. & CHRISTINAM Sueciz Reginam tuta conscientia 
concludi potuisse, immo ex hypothesi sub peccato mortali de-
buisse. Proposuit rem Benzius tum Decanus in Concilio Facul-
tatis. Sed negarunt Patres fere vnnimiter, se vnumquam hoc 
in negotio calculum suum interposituros. Ad lureconsultorum 
etiam Collegium delata est eadem caussa; licet mihi haud con-
stitet, quid ab illis responsum fuerit.

Eadem Facultas consultiissima insignem hoc anno Luris 
vtr. Licentiatum creauit Ioannem Venerandum Wittenbach, Enlis-
hemianem Allatum, qui cum per biennium Philosphiahm, 
& lurisprudentiam ultra quadriennium audiriisset, in rigorolo 
examine, quod gradibus academicis præmissi solet, ita satisfe-
cit, vt iam tum Collegii Iuridici Patres opinionem de illo ac 
spem conceiveint, fore vt Reipublice plurimum sit profuturus, quæ 
verba sunt actorum illius anni. Et vero itud quasi vaticinium 
feliciissime impletum suisse illud satis probat, quod paullo post 
S. R. I. Eques ac Liber Baro,superioris Austriae Coniliarius 
intimus, & Comitatus Tirolensis, Cancellarius a Caéare sit con-
stitutus.

ANNO DOMINI M DC L.

Reft. CCCXLVI. Casparvs Denichivs &c. II.
Reft. CCCXLVII. Gvill. LvdoV. Benzius &c. VII.

Inscripti 129.

Nobiles, Franc. Lambertengus, Italus ex Vallesina.
Franc. Lig.
Ioan. Benno Thalmann a Nidernfels. Monac.
Ioan. Philipp. Leoprecht, Sbardingens.

Ioan.
A. 1650.

Ioan. Rupolph. a Pia in Thurn, Provinciae Salis,
Ioan. Franc. burg.
Ioan. Paul. L. B. ab Aldingen.
Henric. Frideric. de Kilmanieck, Viennens.
Ioan. Caspar. Gainb (fort. Barth) ab Hormatting, & Göpenbach.
Leopoldus Zötel, de & in Griesensteine, Tirol.
Franciscus a Brudew, Baro Mielzynski, Polon.
Marcellus Merius, Tridentinus.
Iulus Possatus, Mediolanenses.
Aeneas Cribellus, Mediolanenses.
Otto Henricus L. B. a Seybolsdorf.
Franc. Barones a Cloen in Haidenburg &
Ludovic Bernardus, Hinterholzen.
Dominic Franc. Trainer ab Hormantdorff & Martensbuch.
Ioan Heitor Schad Baro de Mittelbibrach.
Philipp. Carolus a Berndorf in Gaill.
Franc. Bonaent.
Ioan. Casp. Puck ab Egenhofen, Monacen.
Georg. Franc. Puck ab Egenhofen, Monacen.
Franc. Hilzel ab & in Stockh.
Franc. Sigism. Eisenreich de Haunendorf.
Ioan. Christoph. Scheneck in Dinkelscherben.
Ioan. Constantinn. Kher a Wilslehmn.
Eitelius Theodoric. de Gemmingen in Staineck, Sueuns.
Ioan. Wencesl. Ferdin. Aufsecker a Feltenberg, Brunnensi.
Nou.Prof. Iphas Molottor, Contantienf. S. I. Prof. Theol.
Ioannes lingenbueber, Eggenfeldens. Bau. S. I. Prof.
Ethic.
Franc. Schönbueber.
Ioannes Rörl.
Theodorus Baér, Westphal.
Ioan Georg. Iobst.
Franciscus Benz,
Ioannes Widmann,
Bartholom. Vischer,
Simon. Flanch,
Ioan. Andreas Schärper,
Wolfg. Reichmair,
Wolfg. Milauer,
Leonard. Wideman,
Casparus Ruepp,

Ex Collegio philosophico simul & Vniueritate abiisse Octobri Franciscus Storerus, Matheos, & Linguæ Sacrae Prof. ad Milliones Aethiopicas vocatus, cui muneri tum insigni rerum Mathematicarum scientia, tum variarum linguarum peritia aptum fesse a multis annis reddiderat. Eius loco ad Lectiones Matheos translatus est Marquard. Ebingenius, Ethices antea apud nos Professor; cursum vero philosophicum iterato inchoavit Henricus Heinrichius.

Eiusdem Facultatis emolumentis egregie hoc anno consuluit Senatus academicus cum pleno in Concilio die 16. Novembris concluderet, neminem ad illum gradum in quacunque arte deinceps admittendum, qui per biennium Philosophiam non audierit, quod ipsum serene. Elector speciali decreto inclyte Facultati concedebat.

Iuris quidam Studiis instituebant ab aliquo tempore Collegia priuata, bina quotidie aut etiam plura, & Lectionum quidem tempore, non sine Professorum quorumdam contentu, & auditore, publicarumque Lectionum dispendio. Id feren- dum haud putabant confultissime Facultatis Patres; sed maturo prius habito consilio ex max dictis causis, nec non pro maiori Professorum concordia & auctoritate tuenda flatuerunt atque fanciuerunt; ne deinceps studiosi repetitiones, vel Collegia eismodi instituere prælumerent, nisi prius Decano Facultatis fesse exhibuissent, & ab ipsa Facultate eam licentiam præmìflo quodam examine, vt alibi moris est, impetrafient.
ANNO DOMINI M DC LI.

Rect. CCCXLVIII. ARNOLDVS RATHVS, Cod. Prof. &c. III.
Rect. CCCXLIX. IOANNES DÜELLERVS, Med. Prof. &c. IV.
Inscripti 155.

Ferdinand. Manicor, Tirolenf.
Wenceslaus Comes de Thun, Can. Salisburg.
Nicolaus Marand, Lotharingus.
Michael Nidermayr, ab Altenburg, Monac.
Assenfus Triangi, Tridentin.
Petrus Paulus a Powodov, Powodowsky, Comes in Wol-
stein, Eques Polon.

Iohannes } } Marath, Monacens.
Franciscus } } Stettiner, de Grabenhof, Auftr.
Ioh. } } Wib. Georg. }
Ernestus Emericus S. R. I. Comites de Tilly in Brait-
Ignat. Damian, Helfrid. tenegg, Weissenberg, Til-
Franciscus Ferdinandus lisburg, fraterni germani,
Paulus Carolus Werner filii.
Ioh. Oesfautan. Imhof a Ginzelhofen, Bau.
Ioh. Iacob. de Vaggy, L. B. ab Adelsberg, Auftr.
Anton. Simon } } Comites a Thun & Castr.
Iacobus }
Theodorus de Raët, Nouiomagus.

Ioh.
INGOLSTAD. PARS II. 325


Non. Prof. Ludovici Thanner, Kümbuchel. Tirol. S. I. Mathel. &

s. Linguæ Prof.

Philippus Hettinger, Wurmatsienf. S. I. Prof. Ethic.


Ioan. Leutner, Landishut.


Hieron. Strumer, Landishut.

Valent. Schwaighausen, Erdingan.

Ioan. Georg. Ziegier, Monac.

Christian. Huyssinger, Landishut.

Ioan. Casparus Schmid, Monac.

Frid. Brum, Burghuf.

Ioan. Bapt. Sigersreiter, Straubing.


Ioan. Paul. Weixmeister, Vice-Præf. in Oftehofen,


Benno Reischl, Monac.

Ioan. Georg. Widmann, Bischofsheimen, Franco.

Nihil memorabilius hoc anno, sed nihil lucretius

nobilis accidit, quam obitus Sereniæ. Principis ac Domini nostri

MAXIMILIANI Electoris, Herois summi, & veri Patris Patris.

De huius virtutibus, quam etiam copiose scripsit Rerum

Boicarum Historici, digne tamen scribere nemo potest. Ego

vltimos pretiosissimæ vitae dies, quos nostrò in conspectu transgext,

strictim delineabó.

Venit ad nos MAXIMILIANVS cum Sereniæ consüge, ac

duobus filiis die 17. Septembris. Senatus Acad. ad arcis ingredit, adeunt aëm Principem, qui detecto capite

Patribus academicis omnibus humaniter talutatis dexteram ad

oculum porrexit singulis, quod & reliquæ fecerunt Periones

SS 3 Prin-


Cadauer defuncti Principis 29. Septemb. carpenço in
morem feretri pullato impostum, translatum est Monachium,
prosequente iterum ad pontem vsque Danubianum Senatu acad.
Sequenti die Sereniss. Eletrix cum duobus iun. Principibus se-
cuta est. Academia Serenissimo MAXIMILIANO exequias cele-
brauit 5. die Decembris, præmiius pridie vigiliis, vt vocamus,
quibus Professores omnes interfuerë. Phil. Retingerus Profes-
lor Echices in pleno Senatu ad id conventus orationem habuit de
laudibus Serenissimi Electoris, fe, Academia, & tanto Prin-
cipe dignam.

Salutavit Universitas etiam Legatum VICTORIS AMADRI
Ducis fabaudiae, qui 30. die Martii Ingolstadtiam accellerat; ita
enim volebat Serenissimus MAXIMILIANVS, vt Legatus ille & a
Profesloribus acad. secularibus, & a ciuitate armata excipere-
tur, ad honondam nimirum in eius persona Serenissimam
fonsam FERDINANDI MARIAE, fabaudiae Ducis filiam HENRIET-
TAM ADELHEIDEM.

Venit paullo post 1. Maii ad Academiam Commisarivus
electoralis Doctor Krebüs, in caufa studioforum, qui putaban-
tur gravior deliquitse, & graviori pena digni esse, quam Se-
natus judicaret. Ille igitur, cum postridie congregatis in Stuba
academica Magnifico Rectori & Decanis suam commissione in-
timabant, singularis Facultatum Professores succifie fuo in
hostio adesse iussit, vt ad interrogationes nomine Serenissimi
proponendas responderent. Docuit vero euentus, Patres aca-
demicos in illa studioforum caufa suo officio fats fecile. Quid
in particulari autem a Commisario, vel conclusum a Serenissi-
mo fuerit, nulpam descriptum inueni.

A Facultate nostra theol. mox ad initium huius anni ex-
ipfa vsque Danubianum expeditum est responsum super hac quætionem:
An sententia, que asserit, eos proprie esse Martyres, qui tempore pelris
fe bono zelo exponunt periculo vitae, in coque mortuuntur, censenda sit
probabilis quoad principia intrinseca? Post multam deliberationem
conclusum per maioram, nondum constaret sufficienter de proba-
bilitate huius sententiae. Atque itid judicum Facultatis Au-
thori sententia affirmantis, qui ipsius fibi illud exquiderat, fuit
communicatum.

Eadem

Docuit autem Stengelius apud nos Theologiae moralem vno, Scholasticam post annos, quo ingenio, qua industria is fuerit, Monumenta literaria typis edita fatis testantur; varii enim argumenti libros edidit vitra septuagenos, quos Nathanael Sotuellus in Biblioth. Scriptorum Soc. IESV pag. 255. recenset.


ANNO DOMINI MDCLI. 1651.

Rect. CCCL. IOAN. OSWALD. A ZIMMERN &c. VIII.
Rect. CCCLI. CASPARVS MANZIVS, Digest. Prof. &c. VI.
Inscripti 177.

Nobiles, Ioan. Carol. a Lang, Styrius.
Carolus Olina, Tridentin.
Henricus ab Hier, Leodius.
Felicianus Sandiugius, Lezenski, Comites Poloni de Lezenico.
Ioan. Constantin.
Joan. Christoph. Schaffmann ab Hamerles, Tirolensis.
Georg. Ludovic, a Schneburg, Milisenis.
Wolfg. Godfrid, a Greiffenberg, Brunelici.
Maximil. Erneft, a Goezengrien, Landishut.
Melchior Maximil. Glachner a Waben.
Ioan. Christoph. Baro de Rubland, Carinth.
Wolfgang, Carolus a Donnersberg.
Ferdinand. Maximil. Comes in Oettingen.
Nou. Prof. Philippus Hettingerus, S. I. Prof. Theol.
Ioannes Voglerus, Engeni. Hegoi. S. I. Prof. Mathes.

T t

Senatus acad. Concilio Sebastianus Hainoldus, praescriptis certis conditionibus, quas inter principia erat: vt quantum fieri posset, negotia academica præserrat camerœibus; erat enim iam antea Secretarius Ducalis Confîlii quod ei officium Sereniff. Electrica Vidae conceperat. Vrgebant nonnulli ex Patribus acad. ne coniungeretur geminum hoc munus, cum vtrique satisfieri comodè ab uno homine non posset. Verum cum concettaret, ex neutro officio folo honestam haberì suftentationem possè, prævaluerunt sufragia, vt saltem ad duos, vel tres annos coniungerentur, si hoc intra tempus ea, de quibus dictum, incommoda emergerent, posse tum denique scriungi.

ANNO DOMINI M DC LIII.

Rect. CCCLII. WOLFG. SIGISMUND. BREMIVS, Med. Prof. II.
Rect. CCCLIII. GVIL. LVDOV. BENVIVS &c. VIII.
Inscripti 168.

Nobiles, Ioan. Paulus,
Iacob. Theophilus, a Mâmming.
Ioan. Albertus,
Ioan. Gulielm. Habenhausen a Greiffenstein & Fynburg,
Tiroles.

Henricus, Comites ab Attembs, Styrii, fratres.

Maximilian Gulielm. Baro Criellus.
Ioannes Comes in Olexov, Polonus.
Guntherus a Fineck, Megapolitan.
Alexander Diego a Munster, Franco.
Ioan. Ferdin. Merz a Merzfelden, Ratisbon.
Ioan. Antonius Maffeius, Auissens.
Iulius Rudolphus a Schwabpach, Boius.
Præcipuam in his Annalibus locum habeat necesse est nova & singularis Religio, quæ hoc anno in Academiam nostram intrōducta est; solenne illud Sacramentum intelligo, quo Patres acad. publice suam fidem obstrinxerunt honori conceptus Deiparae illibati, qua liceret per summorum Pontificum decre-
ta, semper tuendo. Ad Possessorum memoriam non puto nullum fore operæ pretium, si rei huius historiam pancia hic describam.


Ego
Ego NN. spondeo, vovo, ac iuro, me iuxta summorum Pontificem Pauli V. & Gregorii XV. constitutiones publice ac privatim velle pie tenere, & asserere: Beatissimam Mariam Virginem DEI Genitricem absque originalis peccati macula conceptam esse, donec alter a Sede Apostolica definitum fuerit. Sic me DEVS adiuuit, & hoc Sanctis DEI Evangelia.


Ad initium mensis Iulii Casparus Mansius, magnum Academiae nostræ lumen, a nobis unusius est; potente scilicet Sereniss. Duce Palatino- Neoburgico, dimissus a Professoris munere ad Cancellariatum illius Provinciae abiit. Multa habeo de huius viri meritis dicere; sed ea ad an. 1677. diisse inuatur, quo apud nos vita exccevit; Cancellarii enim Neoburgenf. officio septennio tantum functus, ad academicos labores lubens volensque reedit.

In Collegio huius Patrum Societatis obiit hoc anno 6. die Martii Ioannes de Dicasillo, Nepoli patre Hilpiano, matre Iustiniana natus. Fuit in inter suos Praefectus, vt vocant, Auditorum, & iam antea Theologicas Scientias per 25. annos Toledo, Murcia, & Viennæ docuerat, quas doctrinam Commentationibus de Iustitia & iure, de Sacramentis, & de iuramento ac Cen juris illustravit. Tantus ergo vir cum eflet, eti ad nostram
Academiam non pertineat, meritus tamen esse videtur, ut deposita in dicti Collegii crypta exuivias perbreui encomio honoramus.

ANNO DOMINI M DC LIV.

Reft. CCCLIV. Ioan. Iacobvs Lossvs &c. Iur. Prof. III.

Inscripti 155.

Nobiles, Andreas Comes de Leszno Lescinzki, Polon.
Ioan. Comes de Wedel &c. cum tribus aulicis & cubiculario.
Ioan. Ludovicus Doublet, Baro de Montigu.
Cesar Ayroldus, Comes Leuci, Mediolan.
Henricus Andreas,
Franciscvs Wolfgang de Gise.
Phil. Constantinvs,
Iul. Franciscvs a Schwabpach.
Franc. Joachimvs Edweck a Schönau, Boinus.
Sigismundus Chorniez Perembski de magna Poremba,
Andreas Coimes Poloni.
Ladislaus Schrenck ab Egmatig.
Georg. Iacobus a Siegenhausen, Ambergen.
Wolfgang. Adamus Eques de Mosern, Egrensis.
Valerianus Serpentus, Mediolaneni.
Theophilus Ignatius Kleo, nobilis a Radna, Pilseneni.

Bohemus.
Ignatius Schollenperg ab Hainperg, Patrit. Auguft.
Maximilian, Ernests Auer a Riedaw.
Ioan. Wolfgangus Baro de Taniskirchen.
Institutus Reinhardus a Leonchelring, Aufr.
Ioan. Christop. ab Asch, Deckendorfensi.

Non. Prof. Henricus Heinrichius &c. vt supra, Prof. Theol.

Mat-
Matthias Kautius, Langeneissenf. Sueu. Prof. Digest.
Iacobus Stelzlinus, Inningan. Sueus, Prof. Medic. extraord.
Georgius Heidelbergerus, Sipling. Acron. S. I. Prof. Phil.
Iac. Stelzing &c. vt supra.
M. Ioannes Seclas, Neurburg. Palat.

Inter illustriores Hospites, quos ad Comitia Ratisbonenses haec transientes venerati fumus, præcipe meminiße oportet Serenissimi Electoris Palatini Caroli Lydovici; qui cum lufratis omnibus in Virbe vífú dignis etiam ad Academiam digredetur, caufa accidit, vt Theologie Professórum admirandam panis & vini in corpus & faquinem Christi conversionem audítorum calamis tradet. Cui cum fatis dia Serenissímus auscultasset, persuaderi non potuit, hanc materiam sua caufa ex compoíto non esse delectam; etsi fidem facerent ipsa Audítorum scripta, quæ ab eorum aliquo petita accurate perflufratit, num questionum inter se tituli cohererent.


Ad initium mensis Novembris Sereniss. FERDINANDVS MARIA, postquam integro triennio sub tutela patrui sui ALBERTI Duci, & Matris MARIAE ANNAE, vepote minorenisis, víxerat, expleto decimo octauo èstatis anno regendas lúefepit hereditarias Provincias. Prima piissimi Principis cura videbatur Religion fuisse; eodem enim Novembris mente ab illo ad Academiam venere literæ, quibus queritur inprimis, cum detrimento fluuentutis paffim tum in Vniueritate, tum publico in foro fólenibus núndinis noxios libros diftrahi; deinde mandat,
vt huic malo remedium quærant Patres acad. ac venditionem huissmodi librorum omnibus modis impediant. Cenfuerunt Collegii theol. Patres, ad quos id genus negotia pertinent, conficiendum inprimis esse mandatum publicum, atque in illo indicandum, quales & cuius conditionis libros Bibliopolæ huc inferre, vel venum proponere non debeant; ac dein ad finem mandati seueræ & sub pena confiscationis illis præcipiendum, ne vllum ex suis libris publice vel priuatim disfrahant, donec eorum omnium catalogum Decano Facultatis ostenderint, isque eum instituta cum vna, à fieri possit, ex Dominis Parochis, diligentibus visitatione approbauerit. Mandatum a Notario Vniuerstitatis in hanc fententiam conceptum etiam typis imprimendum, & bibliopegis, typographis, bibliopolisque omnibus communicandum, ac publice etiam affigendum esse putabant. Hoc consilium quam salubre etiam erat, eius tamen executio ob collisionem quandam iurisdictionis academicae & ciuicæ sibi impedita; quare conclusum est tota de re informandum esse Serenillium, simulque exemplar aliquod adiungendum illius mandati, quod Facultas publice affigere decresuisset, quod & die 11. Ianuarii sequentis anni factum est.

In Iurisconsultiorum Collegium pro Casparo Manzio ad ann. mox initium assumptus est Matthias Kauttius, I. V. Doct. qui & 25. Aprilis solemne fum principium habuit tanquam secundus Digestorum Professor; quamquam illum alibi iuniam ab initio Institutionibus legendis fuisset applicatum, Loffium vero ad Digesta translatum; & anno primum proxime sequenti Loffium Iuris Canonici, Kauttium vero Digestorum Professorum fuisset ordinatus.

Mense Nonembri Iacobus Stelzlin pro extraordinario Medicinae Professorre admissus, iussu saluberrimæ Facultatis Artem parum Galeni explicare, & prælegere cepit.

Illud hoc anno ridiculum, & ex parte salubre accidit, cum ob imminentem Solis eclipsin panicum neficio quis timor imperitæ plebi iniicretur, qui tantum in animos valuit, vt passim ex circumancentibus pagis atque oppidis ad poenitentiam tribunalia, quæ ad instantem mortem se praerupturi superbo prorsus numero accurrerent.

ANNO DOMINI MDCLV.

Reft. CCCLVI. Matthias Kavttivs, Prof. Digest.
Reft. CCCLVII. Ioannes Düellervs, Med. Prof. V.
Inscripti 130.

   Adam. Franc. Præntil ab Irmling.
   Franc. Ignat. a Muggenthal, Neuenhinzenhuf.
   Pantaleon Comes de Costa.
   Tobias Protaicus Förgeli, Friburg, Heluet.
   Felix Hilarius a Leichstelring.
   Ioan. Wenceslaus Ignat. ab Oppersforf, Baro de Dub,
   & Friedstein, Bohem.
   Fridericus Comes Cornarvs, Venetus.
   Maximilian. Comites de Thun & c.
   Franc. Sigm.
   Franc. Widmann Nobilis Venetus & Comes de Ottenburg,
   L. B. in S. Paternion & Sommereus, Dominus
   in Pitterperg, Greimburg, Goldenstein, Ober-
   fira burg & Flaschperg & c.
   Franc. Fidel. a Teyring, Brigantin.
   Ioan. Alexander Barones ab Haslang.
   Ioan. Nicolaus

   Theol. roch. Bettbrunn.

Ioan.
Ioan. Henric. Pascha, designatus Prof. Controu.
Fid. &c.
Ioan. Lifsmaiyr, Cooperator ad Duui Virg. In-
goltad.
Ioan. Adam. Pretorius, Aschaffenburgenf.
Ioan Rädmayr, Schrobenhulan.
Mattheus Gebhardt, Ingolfstand. Miltenburgi
ad Mznum Phylicus.

Ex inscriptis hoc anno memorandi præcipue veniunt,
I. Ioannes Alexander & Ioan. Nicolau Barones ab Haslang, fratres,
filii Rudolphi ab Haslangskreit, Colonelli, & Praefecti Abens-
bergenfis, quorum mater erat Comitissa ab Hobenzollern, Comitis
Walkensteini vidua. II. Ioan. Iacobus Osfele, Schrobenhulanus,
postea ad dignitatem Cancellariatus in Consilio aulico Monas-
censi euectus. Floruit Osfeliorum nomen apud nos inde a pri-
mordio Vniuerstitatis; atque in ipso quidem Fundationis anno
nomen suum albo academico dedit Ioannes Osfein; deinde anno
1526. Wolfgangus Osfein leu Effelin Wemdinganus, Petri Burca-
di gener Medicinam hac in schola docuit; priusquam nempe ad
LvdoVici Landishutani Ducis aulam euocaretur. Hac hono-
randis Andreae Felicis Osefii manibus praemissa lunto; qui ante-
quam ad Antecediores Osfelios abiret, hos Annales oculo cen-
sorio luiftratos, suo suffragio probavat; hocque ipsum familiz
fuz anecoton sua mihi manu perscriptum benevolentiffime
communicavit. Verum de illustri hoc Aula boicæ Bibliotheca-
rio plura ad annum 1724. quo inscripto suo nomine album hu-
ius Vniuerstitatis condecoravit.

Præter confuetudinem huius Academiae electio specialis
Magnifici Rectoris, quæ die 24. April. habenda erat, in octa-
uum diem Maii translata est; honoribus nimurum Perillus. &
Magnif. Rectoris nostri Comitis de Wedel, Poloni, concedeba-
tur, vt ob immiïiïem Doctorum theologicum cuiusdam Po-
loni eius Magistratus eouque prorogaretur, dum ea promotio
esset peracta, quæ 28. Apr. contigit. Octaua demum Maii cum
Comes Polonus Rectortatu deceffisset, electus est Matthias Kauts,
U u 2.
ordin.


AN-
ANNO DOMINI M DC LVI.

Rect. CCCLVIII. WENCESLAVS BARO AB OPPERSTORF in Dub Friedstein, Dominus heredit. in Czaftalowiz, Tinifcht, & Koldin &c. Bohemus.

Rect. CCCLIX. OSWALDVS A ZIMMERN &c. IX.

Inscripti 114.

Nobiles, Stanislaus Comes de Wedel &c. frater Ioannis.
Georg. Carolus Haller ab Hallerstein, Norimberg.
Ioan. Franc. L. B. ab Arimont, Heidelbergen.
Max. Christoph. L. B. ab Arimont, Landishutan.
Adrian. L. B. ab Arimont, Syluamonicen.
Carolus Rudolphus B. de Wrangler.
Franc. Benno Baro a Lercbenfeld.
Wolfg. Ladislaus # a Ruesforf.
Georgius Ludovicus # a Ruesforf.
Ioan. Georgius a Siggenhausen.
Ioan. Wolfgangus Freymon a Randeck, Straubing.
Ferdinandus Horl a Watterforf.
Iacob. Ernestus a Tham de Blumenau, Silef.
Theophilus ab Hirschstein de Baumgarten & Hirschstein.
Ioan. Adamus iter ab Adelingen, Pragenf.
Georgius Godefrid, Comites a Kollonitzcb, Grencenses Otto Sigfridus # Styri, fratres.

Iacob. Stelzinus, Prof. Medic. ordin.

Georgius Decke, Seccouien.
Gabriel Grubel, Kaiseripergen.

U u 3 Ex
1656.

Ex illuatrium Scholarium numero hoc iterum anno die
ab Oppersdorf, Baro de Dub & Fridstein, Bohemus, qui magnifice
proflus fuum Rektoratum auspiciatus est; geminum enim dedit
conuiium, primum illuatrius personis, alterum omnibus Pa-
tribus acad. Geffit Magistratum vique ad 21. diem Augufi, cum
auocatus ab illuatrii Io. Curatore Patribus academiciis in con-
cilio pleno congregatis breui orationeula valedizit.

Reuerendiff. quoque Gul. Ludovicus Benzies, confirmatus
Episcopus Dardaniensis, & Proepilcopus Eichstadianus, 14.
Martii Academiae valedicitur, lautum conuiium exhibuit Pro-
dein Aprilis Eichstadii Episcopus confecraretur, aliquos ex
Theologica Facultate ad eam folennitatem invitant, in eius
munia succedere qui cuperent, duos maxime reperio Candida-
tos, Ioannem Henricum Pascha, Mersburgensem, hniatis p.m. Ju-
rium Professoris filium, & Baltzafarem Henricium, Collegii Du-
tamen Pascha, quamuis minor annis, & recens a studio Theo-
logico, 5. Maii huius anni presentationem Monarchio obtinuit
pro Parochia acad. & pro Canonicatu Eichstetteni, cathedra
Controuersi. Fidei nunc annexo, cuius etiam possessionem in
Cathedrali Ecclesia 19. Maii ibidem cepit, ac postridie in Vni-
ueritate solenne Principium de praestantia Religionis habuit.

Medicorum nostrorum Collegium solito plures hoc anno
Senior concordibus Collegarum votis ac fuffragis Wolf. Sigis-
mundo Bremio Anatomiam speculatiun, sue lectionem anatomii-
cam & pharmaceuticam tradidit, referentia sibi Anatomia pra-
etica, sue administratione anatomiaca. Die 15. Martii Iacobus
Stelatinus principium solenne habuit, tanquam Professor Medic.
ordin. Die 14. Aug. circa medium noctis defunctus est memori-
ratus Ioan. Düellerus Med. Professor primarius, postridie apud
PP. Franciscanos sepultus. Oratione funebri laudatus est a Prof.
Bremio, qui & typis illam edidit. Eius vita historiam fere ex
Grienwaldio damus.

Natus

1656. pocratis aphorismos explicare coepit. Acceduit hic ad University ornatus iam dignitate Medici cubicularii Sereniss. Electoris.

Sub idem tempus, die 11, siclicit Decembris Facultatis saluberrimae Doctores & Professores, cum singulari benevolentia, amicitiaque studio se in uccem coherent, vt omnem mutui huius amoris interturbandi occasione remouerent, vnanimiter concluserunt, vt omnia iura & emolumenta olim vel soli Decano, vel soli Promotori propria deinceps omnibus Professforibus Medicæ Facultatis ordinaris ex quoque distribuerentur, non secus ac alia iura, qua hastenus omnibus equali proportione communia fuerunt.

Sub initium quoque eiusdem mensis Decembris ad nos divertit Sereniss. Ferdinandy Maria Elector cum ceteris Principibus, qui omnes in arce salutari sunt a Patribus academicis, nulla tamen oratiuncula excepti. Visitavit Serenissimus etiam academiam, & in festo Immaculatae Conceptionis diuinum fibi officium celebrari in Templo acad. voluit; quare illo die maturius sub lecto in ara princiipe sacro Professores singuli suum infaurarunt iuramentum de tuendo, quae licet, illibat B. V. M. conceptu.


ANNO DOMINI MDCLVII.

Rect. CCCLX. Ioan. Iacob. Lossius &c. II.
Rect. CCCLXI. Arnoldus Rathiüs, Cod. Prof. IV.
Inscripti 133.

Nobles, Ioan. Baptista de Hieremiis, Tridentin.
Ioan. Philippus L. B. de Cobenzel, Goritianus.
Augustin. Cajimirus Baro a Liechtenau.
Ioan. Gualerus
Wolfg. Frederic. Saurzapf a Schönhouen, & Loch.
Philipp. Constantian. Barones a Taxis, fratres, August.
Stephanus Bajus, Pesclauien.
Ladislaus Achatius Comes de Torring.
Ioan. Casparus Hürwart ab Hohenburg in Postenhofen.
Ferdin. Wilh. Iaroslauus de Borimi, Eques Bohem.
Albertus Philippus ab Ebingen.
Francisc. Iacobus Blarer a Wartenfee.
Iacob. Philippus Sell ab Aichperg, Tiroleus.
Ioan. Wulfselmus a Scblerden, Paderborn.
Maximil. Heinricus Geebeck de Arnbach, Frising.

Non. Prof. Ignatius Tellinus, S. I. Prof. Log.
Samuel Kuderowskius, Lithuaniaus, S. I. Prof. Ethic.

Prelat. domest. Prepos. Sbaszynenf. iam antea

Die II. Iunii venit Monachio Commisarios Electoralis
D. Thannerus, ob tumultum a studiois & militibus excitatum,
Illud singulare, quod paullo post, die 3. Iulii, contigit; ha-
bitum facile et plenum concilium in causis studiosi, a mu-
liere grauisime vulnerati.

ANNO DOMINI M. DC LVIII.

Rect. CCCLXII. WOLFG. SIGISM. BREMIVS. III.

Rect. CCCLXIII. IOAN. HENR. PASCHA, Cont. Fid. Prof.

Inscripti 123.

Nobiles, Caspar. Marquardus Zindt a Kenzingen.
Adamus Philipp. a Balke, ex Graswinckel.
Ioan. Gundackerus ab Auerbach, Monacens.
Ioan. Georgius Mändl, Baro a Deutenhofen.
Franc. Ferdin. ab Hainhausen.
Maximil. Albert, ab Hainhausen.
Ioan. Martin. Greimoldt de Holzhausen, Monac.
Engelhardus a Wittenberg, Westphalus.
Ioan. Sigismund. a Bernhausen, Turgoitus.
Ioan. Adolph. Herrwart ab Hohenburg.
Ioan. Carol. Ioachim. Slawata; Comes de Klum & Koenenberg, Aufr.
Ingolstadt. Pars II.

A

Wolfg. Iacob. Vngelter ab Rirsonhausen, Canon. Ra-
tisbon. & August.

Franc. Wolfg.
Frid. Ludou. Rumel, Weidenfes Palat. fratres.
Ignat. Georg.
Ferdin. Gerhard.

Ioan. Christoph. Adelmann ab Adelmansfelden, Canon.
Augustan.

Ioan. Baptista Erhardus, Monacens. Bau. S. I. Prof. Phil.

Nou. Doct. Carolus Comes a Liechtenstein, Baro Castricornu
Dominus in Schenna, Decanus Ecc. Me-

intimus, & Camerae Præfes.

M. Paulus Papprian, Inticenf. Tirol.
M. Martin. Pernegger, Monacens.

Bartholom. Freschis, Buxheimens. Sueu.


Carolus Comes Liechtensteinus mense Martio petebat per
literas Doctoratun ex vtroque lture priuatim fibi conferendum,
quod ad capiendam Canonicatus Olomucenfis posse eflorem grad-
dus ille necessarius frib effet. Cum vero inutilatum haecfens
eflet in theologica & iuridica Facultate Doctoratun conferre,
nifi publico id ritu fieret, deliberatum est in pleno Concilio,
quid illustri huic Candidato respondendum videretur. Conclu-
sere Patres, gratificandum esse illius petitioni, salus tamen
juribus ordinariis; simulque definitum in eodem Conuentu erat,
posse etiam Patribus S. I. Doctoratun theologicum priuatim
conferri. Igitur die 21. Maii memoratus Dominus Comes, pra-
misso confuetu examine a prandio Licentiatus primum, tum
Doctore vtriusque luri reunitatus est a Matthia Kauflro, Colle-

\[X \times 2\]

Facultas philosophica hoc anno Collegii Georgiani Regentem Baltheram Heinricium in us vocavit, primum coram Senioribus Vniuerstitatis, deinde coram pleno Senatu. Agebatur de quatuor stipendiis, quæ in illo Collegio ita fundata sunt, ut in præséntationis Facultati philosophicae competat, ad duo quidem priuatae, ad alia duo cumulativa cum Procancellario Vniuerstitatis, Facultate theolog. & ipso Collegii Regente. Sed si ab aliquo iam annis detrectabat stipendios recipere a Facultate praesentat, quod negaret ea stipendia ob iniquitatem temporum sufficientes redditis habere. Caufa in scripto proposita, indicavit Senatus, exquirendum esse a Senioribus atque vno Theologo & vno Philo&phopo e Societate, quid in redditi-bus stipendiorum superst, ut inde demum certi aliquid statui posset. Hic cum bis apud D. Procancellarium convenissent, atque rem e Senatus iudicio pertractasset, concedendum interim, dum sciiciat certiora inuenirentur, Facultati philosophicae putaran, ut pro capienda possessione sui iuris præsentare cum alius Patribus Theologis posset pro stipendio Widmaniano & Schurelmyariano vnum Sacerdotem, qui legaret sacra alias in fundatione præscripta, singulis seiciet diebus Lunæ, Domini-cis & festis, ac stipendii loco in Collegio Georgiano accipieret habitacionem & menlam; quam etiam in conditionem ipse D. Regens confensit.

Ad Facultatem philosophicam novus hoc anno Professor receptus est, ex prima Germanica nobilitate vir Eusebius Truch- seffius, antiquissima Comitum Truchsefforuni de Scheer familia oriundus; qui cum Philosophiam atque Theologiam Rome in Colle-gio
ANNO DOMINI M D C L I X.

Rect. CCLXIV. MATTHIAS KAVTTIVS, Prof. Digest. ii.
Rect. CCLXV. ANTON. CROLLALANZA, Iur. Prof. ii.

Inscripti ixi.

Ioan. Hieron. Maximil. L. B. a Marimont.
Alexand. Ioan. Comites de Wezykonavola Wezyck, Capi-
Georg. Marszalconiez, Pruthenus.
Marc. Henric. Keller a Schlaidtheim, Dominus ab Hen-
burg.
Franc. Otto a Forsfenhausen.
Staniisl. Andr. Tizobicki Comes de Mebiciza, Polonus ex
Palatinatu Siradienl.
Staniislaus de Kamotzin. Kamocki Barc Polonus, Castus &
Canonic. Scarbimiriensis.

X X 3

Ioan.
Ioan. Albert. Herwart ab Hohenburg in Poffenhofen.
Florentius Gentilfornus Puechleiter, a Sunzing in Wal-
thurn, Bau.
Ioan. Ignat. a Sandizell, Edelsl casts
Ioan. Iacob. Kuen, Comes a Liechtenberg & Gardegg.
Ioan. Mauritz. Gadenus, Hassus.
Wilhelm. Casp. a Scharlemme.
Franc. Rudolph, ab Halden.
Philipp. Melcb. a Schwabpach.

Ioan. Thom. Feyer a Feyphofen, Straubing.
Franc. Iac. Erber ab Erberg, Carniolus.
Francisc. Reling, Burghul fratres.
Nicolaus Anton. Scarfii a Campo verde, Viennens.
N. Foll.
N. Beutter.
N. Prösl.
Blauius Reichmayr, Vicecamer. Vnienens.
Ioan. Kreuttmann, Kaufburan.

Mense Aprili huius anni celebrata est a Patribus Augustinianis Apotheosis publica S. Thomae de Villaono per integrum occiduum. Patres academic, licet ea solennitas ad Universitatem non pertineret, pro sua pietate die 20. dicti mensis Processionem publicam comitati sunt, quam Proepiscopus Eich-
stettenls deduxit.
In historia academia literaria memorandi ad hunc annum praecepue veniunt duo nobiles Bauari, unus e Professorum, alter e scholarium numero, Christophorus siliceat Haunoldus, olim Aule Monacensis Ephebus, nunc SS. Theologiae Professor, qui Institutiones suas Theologicæ hoc anno edidit, pluribus deinceps solidissimæ scriptis Academiam & Patriam illustratus; & Ioannes Georgius Mändl L. B. a Deutenhofen Philosophiae Studiosus, qui raro tunc exemplo mathematicam dispositionem publice instituit ex impressis thesibus de Horologio universali cum parergis opticis; quas etiam positiones suas Parenti suo Ioanni, Cameræ Electorale Praefidii &c. dedicatas, sub praefidio Josephi Vogleri Mathematicæ Professoris magna cum laude defendit.

Ad Theologorum nostrorum Collegium Roma eodem anno misce sunt centuræ septem Propositionum moralium a lanfeelialis date, aduerfum quas etiam sacra Facultas anticrillus suam comprobavit.

ANNO DOMINI M DC LX.

Reg. CCCLXVI. Franc. Ignat. Thiermayr, Medic. Doctor & Prof.

Reg. CCCLXVII. Oswaldus a Zimmern &c. X.

Inscripti 138.

Nobiles, Ioan. Matthaeus a Deuring.
Maximil. Theodorici L. B. a Lerchenfeld.
Henr. Frid. Forko a Forkenau.
Wolfg. Petr. ab Oberndorf, Ambergensi.
Matthias Rudolph. S. R. I. Comes ab Oppersdorf.
Ioan. Sebæt. Mändl L. B. a Deutenhofen.
Wolfg. Ernricus de in Eznberg.
Ioan. Bernard. Praedil de & in Irtinga.
A. 1660.

Philipp. Wilhelm. ab Horugk.
Maximil. Ioan. Franc. } LL. BB. de Preysing ab Hohen-
Ioan. Frid. Ignat. ] aschau &c.
Gallus Diethelm. a Deuring.
Wenceslaus Worykarsky de Kundiratuz. Eques Bohem.
Ioan. lac. Plefs, Silei.
Ioan. Godefrid. a Perling, Palatinus.
Matthias Wolczinski, Poloni, fratres.
Laurentius Ioan. Georg. Weßhaber a Moien.
Christoph. Philipp. Comes de Liechtenstein, Baro in Ka-
ftelkorn, Dominus in Schena &c.
Ioan. Christoph. Tschiderer a Glaishaim, Tyrol.
Ioan. Albert. a Mimming.
Franc. Felix Scharfseder, a Kollersaich.
Maximil. Franc. L. B. de Ruepp.
Franc. Cujinus, Trident.
Franc. Henric. a Perling, nobil. Palat.
Elias Godefrid. Weidling a Weidling & Rittersberg,
Eques.
Ioan. Anton. Comes de Lamboy.

Nou. Prof. Iacob. Demonou, Pontiflad, Burgund. S. I. Prof. Phil.

Quantum hoc anno Academia & numero & nobilitate.
floruerit, ex Albo academico fatis quidem patet: testantur
præterea aëta philosophicae Facultatis in Fefto S. Cathari-
æ, quo more aliorum annorum Decanus Artifcius ad tem-
plum academicum deducebatur, comitantibus sedecim Illuftri-
bus id factum hoc anno fuifse.

Ex numero Professeorum sub ipsius Ianuarii initium tu-
mulo intulimus Casparum Denichium in Erlach, l. V. Doctorem ac
Professeorem emeritum, & Vniuersitatis Camerarium, Virum vt
annis, ita meritis grauem. Natus is fuerat anno 1591. patre
Joachimo Denichio, matre Maria, Caspari Lagi filia. Absolutis hu-
manioribus studiis, cum nec dum quatuordecim effet annotum; & suprema Philosophiae laurea inter primos insignitus, legum ac Canonum scientiam tam feliciter comprehendit, vt iam an. 1612. publice propugnatis fine Præside thesibus, I. V. Doctore fuerit renunciatus. Tum vero peragratis regionibus peregrinis, & maxime Italia, anno 1614. Iurium Professor extraordinarius, & triennio post Ordinarius est constitutus. An. 1620. Camerarius Vnuerelitatis factus est; an. 1623. Inflitiones, an. 1624. digesta, an. 1634 sacros Canones explicare coepit. Anno dénum 1650. pro emerito est declaratus; nec tamen ideo a laboribus cessavit, sed ad mortem visque docere lus publicum perrexit. Immo, vt mors quoque laborum academiorum effet teftis, non in lecto, sed in domestica studio, ac laboris cathedra finire vitam voluit; id quod contigit die 2. Ian. huius anni. Sepultus est in Templu academico, in monumento maioriibus funtuo le condito. In tricesimo Exequiarum orationem funebrem, feu potius verilhiam panegyricum ipfi adornavit Iac.us Loffius SS. Canonum Professor. Casvorum Denicum virum fuiffe singulare pietate, prudential, auctoritate & doctrina, Acta Academiæ, & illa quam dixi Loffii oratio plane conspirant, vt sanctissima Religionis nostræ exercitation ætætem praebatem, qua fere non quæm fine lacrymis obibat; liberalitatem in pauperes prorfus eximiam ostentat. Factum est non raro, vt ad viginti & amplius florenos fideli viro porrigeret, qui illos magis egentibus tacito suo nomine dispenfaret. Cum belli Suecici tempore plures exercitus hanc vrbe tenerunt, & obrum militum numero ciues gernrerent; Professoribus autem academicii misinitatis praerogatiua gaudenter, hanc inqualitatem quoque ferre animo non potuit; eft fiet potius privilegio, hanc professoris memorablem sientiam: Cum bex militum & malorum inundatio nostrorum delictorum fit pena, & in communem vrnam aequae multum maii ego immiserim, diuinamque iustiam ad vindiciam prouocationem, non refugio paria cum aliis ciuibus militum onera subire. Lucrum, quod vel minima fordium macula asperum effet, nunquam admisit; immo & modicum illum ex privatis in- ftitutionibus fructum, etiam ab ipfo Principi permeilium, fempér reiecit. Qua prudentia fuerit, qua auctoritate, tum maxime patuit,
patuit, quando cum Principibus & Magnatibus agendum, aut
ad illos maiori industria scribendum, vel arduum quid tractan-
dum fuit; omnis ficilicet eius generis labor in solum Denicbium
deriabatur. Eius doctrinam, quam Lossius, eius in liruspru-
dentia canonica discipulus mire prædicat, reliqua ab ipso ope-
ra typis publicis edita manifestius loquentur. Scripsit vero de
Solutionibus an. 1616. De Procuratoribus an. 1617. De Iure Perso-
narum, an. 1620. De Officio Tutorum, an. 1623. De Proces siu in-
diciario. Item de Venatione & Aucupio, an. 1624. Ex uini-
uestra materia possessoria, de Servitutibus realibus, de Vjucapi oti-
ibus, item ex uinierfo iure Feudorum, an. 1625. De Probationibus, item de Adictio-
nibus, an. 1626. De Sententiis & Interlocutionibus, an. 1626. De Inter-
dictis. Item Disputationem ex iatroque iure desumam, an. 1627. &c.
Sed Caspari Denibii defiderium vt mitius ferre mus,
Casparus Manzius efficit, qui abdicato Cancellerii Neoburgici mun-
ere sexta die Maii ad hanc Vniuersitatem, & ad pristinam
Digestorum cathedram rediit, constittutas influer a Serenissimo
Electore nostro Vniuerstitatis Archiuarius.

ANNO DOMINI M DC LXI.

Rect. CCCLXVIII. IOAN. IACOB. LOSSIVS, SS. CAN. PROF. III.
Rect. CCCLXIX. CASPARVS MANZIVS, Digest. PROF. VIT.
Inscripti 146.
Nobiles, Carol. Emmanuel Baro a Prato.
    Adam. Franc. ab Hebenkirchen.
    Georg. Ioseph. [LL. BB. a Campenburg, fratres gemini.
    Franc. Joachim. ]
    Christopb. Ludou. ab Horningk.
    Otto Ferdinand. Comes de Nostiz.
    Ioan. Petr. ab Aithosen, Duffeldorpient.
    Ignat. Franc. a Mamming, Bau.
    Ioan. Steph. Euseb. de Möşner.
    Iaroslau Florian. Ignat. Ioan, Comes Schwicbomsky, Bohem. 
    Ioan.
Leopold. Guil. a Vierbaum, Viennei.
Ioan. Franc. Illing a Trazberg.
Marc. Albert, Baro de Freyberg.
Ioan. Albert. Spett a Zwiatalen.
Ioan. Carol. a Werdenstein.
Romanus Christoph. Giel a Gielsberg.
Ioan. Rutgerus L. B. de Ketteler, Canonici. Paderborn.
Nou. Prof. Beatus Annibin, Lucernas, S. I. Prof. Ethic.

Hostitem hoc anno habuimus, Monachio scilicet huc venientem, Serenissimum & Eminentissimum Electorem Coloniensem, quem Rector Universitatis comitantibus Patribus academicis follemi ritu salutauit. Bundem ipfi honorem academia habuit, cum Templum inuisens Spec. Virg. depositos ibidem thesauros spectaret; atque iterum, cum hinc Neoburgum dixerat.

Cum superioribus annis, ac speciatim anno 1659. Facultatis medicii Doctores ac Professores vnamiter decrevissent, vt Anatomia administratio haud fecus ac Decanatus ex ordine deinceps ad omnes Professores quasi perambularet, atque emolumenta exinde provenientia in singulos pari proportione distribuerentur, intimatum est hoc anno, die 15. Ianii per speciale Serenissimi Decretum Facultati inprimis medicii, tum toti etiam Universitati, vt posthac Anatomiam exerceat, & publice administrat ex Medicis Professoribus ordinaris folus Franciscus Ignatius Thiermayr, eiusdem Serenissimi Electoris Confiplierius. Cui etiam hac de caufla stipendium animum centum florensis auctum est.
ANNO DOMINI M DC LXII.

Rec. CCCLXX. Iacobvs Stelzlinvs &c. Medic. Prof.
Prof. II.

Inscripti 113.

Nobiles, Ioan. Frid. Hauwits.
Franc. Andr. ab Aschau.
Carol. Annibal Burgvrauus & Comes de Lohna.
Ioan. Christoph. ab Aichborn ab Edlhausen & Raining, Oenipontanus.
Georg. Honorius a Campenburg.
Franc. Goberti Comes in Reicheim.
Christoph. Iacob. Millner a Zweyraden.
Ioan. Simon. Griesenbeck a Griesenbach, fratres.
Franc. Ioachim.
Carol. Ferd. Thurnhuber a Thunnhofen in Ottringen.
Vit. Ignat. a Gösgengrien, Burghol.
Wolfg. Ioachim. Weingärtler ab Haibach, fratres.
Franc. Albert.
Ioan. Andr. Comes a Wolkenstein & Rodnögg, Tyrolens.
Wolfg. Philipp. a Schrottenberg.
Rudolph. Fr. a Zimmern, Viennens.
Ioan. Iacob. Münßerer a Stefflingen.
Franc. Philipp. L. B. de Welden.
Franciscus a S. Vincentio.
Guilielm. Haller, ab Hallerstein.
Ioan. Bapt. Gaffr a Straßberg, Rhoet. super.
Ioan. Carol. Secundorff ab Hortenstein, Morau.
Ioannes Bartels a Wendern, Palat.
Adam. Bernard. ab Hornstein, Sueuus.

Nou.
INGOLSTAD. PARS II. 357

Schol. 
Isaias Molitor, Constant. Acron. S. I. Prof. Theol.
moral.

Vigetima quarta Aprilis huius anni cum de eligendo no-
mo Reftore Vniuerstitatis ageretur, oblata est ea dignitas Chri-
fiophoro Philippo Comiti Liechtenfteinio; qui cum deprecatus illam
ellet, Iacobus Stelzinus Medic. Prof. electus est.

In caufa Bibliothecæ Knöringianæ constituta hoc anno
nonnulla sunt, quod a posteris ne ignorentur, non nihil vide-
tur interesse. Conuenere 16. Maii Procancellarii & quatuor
Facultatum Decani, ad quos scilicet ex mente Fundatoris Bi-
liothecæ illius cura pertinet, ac deliberarunt inprimis de 120.
Florensis, post multorum annorum intermissos cenfus denique
iterum millis a Reuerendissimo & Eminentiissimo Principe Mo-
gunto, Wurceburgensi Episcopo. Constitutum vero est de
illis pecuniis, vt & ha ipse, & quaecunque alio ad Bibliotheca-
cam pertinentes (quales etiam sunt 60. Florensi annuatim soliti
numerati a Serenissimo Bavariz Electore pro rebus quibusdam
rarioribus ac pretiosioribus ad Musæum aulicum Monacenfes
translatis) deinceps affuerantur apud Procancellarium in spe-
ciali ciita cum geminis clauibus, quarum alteram semper ha-
beret vnus e Decanis illius anni. Electus autem max est pro
hoc anno Casparus Manzium. Facultatis iuridicæ Decanus; cui &
aliud communiæ est negotium, scilicet, vt prouideret de apto
quodam homine, cui cura Bibliothecæ, & librorum melior di-
positio ex eiusdem Manzii directione commendaretur. Stipen-
dium vero huius Bibliothecarii interea, dum omnia melius ad
mentem Fundatoris reduci possent, præstaretur & sexaginta flo-
renis supra indicatis. Collegii quoque Georgiani Regentem in-
terrogandum censuere, an & vnde haberi redditus possent pro
alendo Bibliothecario, cui reperiantur viginti circiter & quin-
que florensi pro sua cura assignati in stipendio theologico. De-
nique propofitum in eodem coaurentu, per Knöringianæ Funda-
tionis literas omnem saceam superextractilem, quam certe opulen-

Y y 3
tam fuisset tanto Præfuli credibile est, Albertino Academiae facello fuisset legatam, atque assignatos infuper ad eius conferuationem annuos censum 100. florenorum; & tamen huius supellectilis in dicto facello nullum vestigium reperiri. Hæc praetereunda silentio non putaui, quod forte possint aliquando instructioni esse.

Professio fidei, quæ antehac in ipsa Anniversarii, ut vocamus, Knöringiani die ab omnibus Patribus academicis fieri solebat, hoc anno translatæ est in Fæstum Immaculatæ Conceptionis B. V. M. cuius rei ea fortesse causa fuerit, quod, cum ob cenuum inæquarum aut alias temporum injurias intermittere aliquoties illas Knöringii exequias necessè fuerit, ipsa etiam fidei Professio fuerit intermissa, quæ tamen ex lege cuiuslibet anni scholastici initio erat facienda. Deinde opportuutor huic actui octaua decembris inde etiam videri poterat, quod eadem die iuramentum superius memoratum de tuendo B. Virginiis immaculato conceptu praefandum erat.

---

ANNO DOMINI M DC LXIII.

Reft. CCCLXXII. IOAN. OSWALDVS A ZIMMERN &c. Prof. S. Script. XI.

Reft. CCCLXXIII. ARNOLDVS RATHIVS &c. Prof. Cod. V.

Inscriptorum numerus ob matriculæ defectum, a die 17. Octobris ad 26. Aprilis anni 1664. initii non potuit.

Nobiles, Franc. Ant. de Maffe, nobil. Trident.
Joan. Franc. a Bernhaufen, Heluet. occidus in pugna ad S. Gotthardum contra Turcas mense Augusto 1664. vbi signiferi gerebat munus.
Ioan. Iodoc. Steblin a Stahlberg, Onoldsbac.
Ferd. Ioan. ab Altenbosfan, Bonnenfis.
Hieron. Ambros. ] Lang enamantel, August. fratres.
Carol. Sebaf. Nicol.
INGOLSTAD. PARIS II.

Nicol. Henr. Comes a Sdonbroniae Firley, Polonus.
Franc. Ioan. a Bronice Bronicki, Baro Polon.
Ioan. Franc. Cortini, Polon.
Franc. Carol. Comes de Rabbata L. B. in Dornberg, Dom.

minus in Canal, Patriarchalis Ecclesiae Aquileiensis
Vicarius Archiducalis, & Cathedralium Eccles.
Pallau. & Olomuc. Canonicus.

Nov. Prof. Beatus Ambyhn, Lucernas, S. I. Prof. Log.
Ignatius Rath, Inft. Prof. extraord. designatus.
Nov. Doct. Simon Hochholzer, Landauienf, Parochus & De-
canus in Ozingen.

Ioan. Franc. Pflotfcher, Monacenf. Parochus in
Schambach, & Camerarius in Riedenburg.
Ioan. Georg. Waizenbeck, Veldenf. Parochus in
Aldorf.

Ioan. Götzfried, Mindelhem. Parochus in Bab-
enhausen.
Benedict. Gailer, Geifenfeld, Capellanus ibidem.
Franc. Sachenretter, Monacenf.
Ioan. Constantinus Dormor, Geifenfeld.

Matthias Stibenbärl, Vilsbiburgensis.
Simon Holzheimer, Monacenf. Vicarius & Vice-
decanus in Althamb.

Rupert. Wandereis, Salisburgensis. Sacellanus au-
lcus Frielingæ.

Ignatius Rath, Ingolf. Prof. Inft. designat.
Georgius Wild, Ratisbonensis.
Christoph. Nicol. Hillebrandt.
M. Michael Schmid, Monacenf.
Ioan. Sigismund. Freytag, Ingolstadt.
Ioan. Iacob. a Zimmern, Ingolstadt.
M. Franc. Wagner, Eichstadianus.
Ioannes Sauer, Immenstadt. Acrorn.
Andreas Hauser, Nizietenf. Tirol.
M. Ioan. Adam. Fischer, Brigantin. Acrorn.

Mirum
Mirm ac singulare videri debet, post Henricum Pafcha

24. Aprilis Rectorem Vniuerstitatis electum esse Osvaldum a
Zimmen, itidem Theologum. Res ita contigit: eligendus ex
ordine erat Arnoldus Rathius Cod. Prof. sed cum hic studio actui
electionis seie subtraxisset, Patrum academicorum vota equali-
liter fuere diuisa inter hunc ipsum Rathium & Osvaldum a Zim-
mern. Res igitur tota ad D. Exre:ctorem devoluebatur, qui
voto suo deci:duo suum Collegam Doctorem Osvaldum Recto-
rem constituit. Omnino verofimile est, quod is ipse in Actis
theolog. Facultatis ad: hunc diem notavit; sicilec, neminem
hac quidem vice Rectoris munus affectasse ob controver:em
de precedentia inter Rectorem Vniuerstitatis, & Vrbis Gubern.
torem, iam antiquam quidem illam, sed nuper decreto quodam
Electoral! de nouo excitatum.

Le:cta sunt 18. Martii in Senatu pleno litera Serenissimi
Electoris, quae praeter alia illud etiam continebant, vt Recto:
Vniuerstitatis precedentiam habeat in actibus & functionibus aca-
demicis, Gubernatori aetem Vrbis in alios actibus publicis, pre-
fertim politicis. Conclusu:m tum est, vt modo, quo fieri pos-
fit, suauissimo Academiz nomine scribatur Consiliariis intimus
literatis; & deinde, si confultum videatur, ipsi etiam serenisi-
mmo, pro declaracione vel mitigatione huius sententiae iuxta
antiquum confuetudinem, primozuam fundationem, & decretum
Serenissimi Principis MAXIMILIANI ad annum 1605. Inuo:can-
dum denique effe Illustriissimum ac Reuerendissimum Vniuer-
sitatis Cancellarium, Principem ac Episcopum Eich:stetten:sem, vt
pro conferentatione privilegiorum apud Serenissimum notfrum in-
teredat, Rationes ad eam cau:lam pertinentes collegit, &
formam etiam literarum concep:it Casparus Manzius Vniuerstatis
Archivarius. Quem ea confilia effectum habuerint, neticio;
illo tamen certum est, Vniuerstitatem, quantum quidem in
ipsa est, antiquissius iuribus ac prorogatiuis.hodidum in:stere.
Facultas theologica quantum florerit, duobus hoc max-
xime anno exemplis osten:sum est. Creauit illa inprimis die 4.
Iulii ritu solenni Doctores Theologiae omnino decem, quorum
nomina superius defcripta sunt. Hos inter Simon Hochbolzerus
actum illum propter grauem latiss etatem & venerabiles canos
pluri.
plurimum condecoravit. Deinde ampliatum est eodem anno
Auditorium Theologorum, ob discipulorum scilicet frequentiam,
& protractum visque ad extimum murum, qui plateam reli-
cit; in quem finem disiectus est fornic e regione Sacelli Dianæ
Catharineæ connuente Facultate philosophica; cuius tamen mo-
nitu locus illa in eam formam redactus est, ut confuetis visibus
defereuire possit.

Ignatius Rathius, Professoris Cod. Arnoldi Rathii filius de-
cima octava Decembris a parente suo I. V. Doctor est renun-
tiatus, cum iam antea Professorum Institutioneum extraordinarii
a Serenissimo Electore designatus esset.

Sed & Medici nostri ac Philosophi numerosas habuere
promotiones; ac illi quidem Doctores octonos, hi triginta &
vnum Magistros ritu publico ac solenni creareunt. Accedit ad
hac Disputatio ex vniuersa Philosophia, quam Ioannes Fredericus
Ignatius L. B. a Presing, Ecclesiæ Cathedralis Augustanae Cano-
nicus, eximia prorsus ac singulari cum laude instituit.

Literariis hisce exercitiis etiam sacra adiunximus, cum
feitis quibusque ac Dominici diebus ab hora quarta vespertina
visque ad quintam comprecationes instituimus, Christianiis armis
vitioriam contra Turcas a DEO exoraturi.

ANNO DOMINI MDC LXIV.

Rect. CCCLXXIV. WOLFG. SIGISM. BREMIVS, Medic. Prof. IV.
Rect. CCCLXXV. HENRICVS PASCHA, Prof. Controu. Fid. III.
Inscripti a 26. Aprilis visque ad 17. Octobris viginti quinque;
per reliquos h. a. mensis deficit matricula.

Nobiles, Ludou. Albert. a Zeschlin, Oetting. Rhoet.
Ioan. Arnold. Limpurc, Bonnenfl.
Tymon Víctor L. B. de Weix.
Ioan. Franc. Eilenreich ab Eggkofen, &c. &c.

Z z

Nou.
Vigefima septima Martii rediens ex Comitiis Ratisbo- 

nenibus Serenissimus Elector nostrer vna cum Serenissima Con-

jugex ad nos diuertit, quos & in arce Patres academicci omnes 

salutarunt. Diffellere hinc Monachium 3i. eiusdem mensis. 

Dux etiam Wurtembergicus hac tranisens aliquamdiu in nostra 

ciuitate commoratus, viu digna clementissime spectare voluit. 

Bellum turicum superiore anno in Hungaria cœptum, 

maiorc consternatione quam periculo viciniam nostram repu-

uerat; nam cum subj medium Septembris prioris anni Turci-

orum prædabundorum millia aliquot in Moravia irrupissent, tan-

tum panici metus non modo Austriam, sed Bauariam quoque 

ac Palatinatum inuasit, vt velut in proximo imminentibus ho-

stibus nonnisi fugæ consilium occurreret consternatis. Abens-

bergenfes ac Neostadiensfes multis curribus ad nostræ vrbis me-

nia libros ac supellectilem velut desperatis ruri omnibus subue-

xerunt. Sed admissi in vrbem multi non sunt, ne exemplo no-

ccrent
cerent ad propagationem vani terroris; qui quidem in preci-
puis etiam Bavariae urbis, atque in Metropoli etiam fug-
conftia iam fuggissent. Sed rebus a christianis exercitu ad S.
Gotthardum feliciter gestis, pax inter LEOPOLDVM Cas. & MA-
HOMETEM IV. decima Augusti inita plenam vbique quietem
restituit. Nobis tamen ipfa Victoria Gotthardiana nonnullam
lugendi caufam obtulit, ob mortem Francisci Comitis Fuggeri, Gu-
bernatoris nostris, & in Exercitu Imperiali supremi rei torment-
tariz Praefecti, qui in illo praefio occubuit. Allatum est eius
cadauer ex ipfa vltique Hungaria qua!a & vigefima Augusti sub
horam septimam velpertinam. Deduxerunt funus Profeffores
academici omnes cum studio a porta Danubiana vultque ad
templum S. Mauritii, vbi ante aram summam sepultus est. Al-
tera die Exequias in eodem templo celebratis interfuerunt ite-
rum Profeffores omnes.

Facultas theologiae antiquum ius in visitandis Bibliopo-
larum tabernis hoc iterum anno exercuit quanuin non fine
controversia. Erat Bibliopolae Norimbergensis, qui ad nundinas
huc profectus pernicifos tres libros in catalogo non conten-
tos vendiderat. Accusavit eum Decanus ea de re apud Rector-
rem Vniuersitatis. Interea Praetor vrbis Decanum adit, &
præfatvs exitare super hac re Serenissimi mandata, eundem re-
quifuit, vt secum visitaret & in hospitio Bibliopolæ libros, &
imul dein in taberna. Recit vtrumque Decanus. Controversi-
sia pothac mota Praetori, quod extra territorium & iurisdictio-
nis fuæ locum id fecifisset. Qua super re bis dein in pleno Se-
natu disceptatum. Et vero res adhuc pendet & decifione Se-
renissimi ad quem super hoc scriptum. Id certo cognitum,
competere Facultati & Decano ius, vbique, tota vrbis, in qui-
busuis tabernis libros, schediafmat, imagines &c. visitandi.

Collegii Medicorum praecipuum decus Franc. Ignat. Thier-
marv vltima die Aprilis Academiz valedixit, Monachium scilicet
vocatus, ac pro Cubiculario Medicz Electorali ibidem
fulceptus. Oetennium fere apud nos transegit magna doctrin-
æ ac felicissimæ praxis fama. Natus erat Thiermarcz Monachii,
Patre Thomæ, trium continenter Serenissimorum Bavariae Ducum
Archiatro; genus vero ac familiarium ducebat ex Eichflettenibus,
Z z 2
apud


Facultas Philosophica hoc iterum anno petiti a Senioribus Universitatis, ut cauflam quatuor stipendiorum philo- sophicorum in Collegio Georgiano ab academico Senatu sibi commissam tandem deciderent, & Facultatem quoad antiquum suum ius praebentandi in integrum restituerent. Cumque mense dein Julio Xaverius Gilian duplex stipendium Schwebermayrianum scilicet & Widmanianum, quibus Capellania etiam Georgiana & alia quædam coniuncta erant, resignavit, censuerunt Patres Facultatis, laborandum esse, ut separarentur iterum hic stipen- dia, scilicet facilius cognosceret Facultas, quid iuris habe- ret, & ad quid praebentare aliquem possit. Admonitus igitur nomine Facultatis est D. Regens, ne cui interea conferret illa stipendia, donec Facultas procuraret; redditus autem afferra- rentur illi, qui ab ipso foret præsentandus. Eadem Artium Facul- tatus, cum in doctoratu iuridico impressum effet Carmen quod- dam honorarium sine cenfura Facultatis, & posiea turpe men- dum in illo effet deprehension, grauietur inprimis obiurgavit Typographum, quod eiusmodi quid sine sua Facultatis appro- batione impressisset; deinde idem voluit significari illi Theologîa studiofo, qui nomen suum Carmini subscripterat; hoc scilici- cet
cet redundare in ignominiam philosophicæ Facultatis, de qua 1664.
vbi que confitaret, quod similia legere soleret, & sua censura approbare.

Inter inscriptos hoc anno notatur Ioannes Tilemannus, Do-
citor & Medicinæ Professur primarius olim Marpurgi. Hic, qua
occasionè, quaue de causa Academie nostræ nomen suam de-
derit, inuenire nondum potui.

ANNO DOMINI M D C L X V.

Rect. CCCLXXVI. Ioan. Iacob. Lossius &c. SS. Can. Prof. IV.
Rect. CCCLXXVII. Iacobvs Stölzlinvs &c. Medic. Prof. II.

Inscripti a 28. Aprilis ad 18. Septembris triginta duo, per alter-
rum semestre iterum deficit matricula academica.

Nobiles, Ioan. Georg. a Lauter, Franco.
Franc. Engelhard. Gasser a Stralsberg.
Felix Ioach.
Ioannes Constanti, Zielienski, Sieprcenses Castellam. Comites
Stanslaus Poloni, fratres germani.
Iacobus
Georg. Henric.
Corbinian. Korbinus a Ruthenthal, Praepositus Vierne,
dictorum Comitum Praefect.
Ioan. Franc. ab Halden, in Haldenegg, Rhoetus.
Ioan. Anton. a Furtenbach.
Franc. Ioan. Bronicki Comes a Bronice, Reg. Polon. Cu-
ubicarius.
Franc. Carol. S. R. I. Comes in Alta Ems &c.
Ioan. Iacob.
Ioan. Ioseph. Comites de Prenzing.

Z 3 3

Nov.
Lubens anni huius historiam ab iis auspicer, que pro discipline academica vigore prudentiisse, saluberrimeque vel festa sunt vel statuta. Seu eritimus inprimit examen institutum est aduersus cellatorres; plures illorum sex dierum carcere puniti; illustres sex Imperialisibus; alii per triduum inclusi; alii denique obiurgati: quando siclicet pro suo merito. Deinde decreta est 27. Febr. in pleno Senatu, vt monerentur Studiosi omnes affixo programmato, ne ab vna Facultate transirent ad aliam, nifi monitis prius Professoriibus illius Facultatis, a qua discedere cogitarent. Factum hoc est contra illos poissimum, qui a Philosophis ad Ictos transeunt, inficiis omnino Professoriibus; vt aedn nunquam satis conteret, cuiam Facultati operam impendat. Denique illud Decembris membre statutum est, vt in deductionibus Reitoris Magnifici solennioribus ante officium diuinum non amplius apponatur vinum hispanicum, liba & alia condimenta, vt sic maturius & maiori cum deuotione rei diuinæ vacari possit. Hoc decreto illustres maxime videnturuisse offendit; in proxima enim deductione Reitoris, excepto vnico Barone, Gymnasi alumno, illorum nullus comparuit.

Theologiae Doctor est creatus. Fere in ipso Doctoratus limene aliquantulum collidi sunt Candidatus & Promotor; cum enim ille vellet, vt in thesibus & carminibus titulus adderetur Professoris Controu, designati, id ægre videbatur ferre Doctor Pascha, quin rem ad plenum Senatum deferendum iudicabat. Sed Decanus Sacrae Facultatis ita caussam illam composit, vt Zadlero tribueretur titulus Professoris designati, doctori autem Pascha titulus Officialis Conijstorialis; ad id enim muneris Eichstadium vocabatur, quo etiam quarta lulli discessit. In eius locum substitutus mox est sèpe memoratus Zadlerus; conclusumque texta eiusdem membris in Senatu, vt proxime suum haberet solenne principium; & vbi constaret de facta resignatione Parochiz, etiam nominatio expediretur.

Circa gradus theologicos ipso hoc anno decretum plane novum condidit Facultas Sacra; scilicet petendum esse a Reverendissimo & Cellissimo Princeps Eichstettenf tanquam Cancellario Academiz, potestatem admittendi studiosos Theologiae ad examen pro licentia, gradum vero ipsum eouque differenti, dum Candidati ipsi vellent. Obtentum id est haud difficulter, & eodem mox anno executioni datum.

Decima quinta Octobris in Collegio Societatis hydropo & graui catarrho extinctus est Georgius Lyprandus Stauffeninis Brisgoius, veteranus & pridememeritus Theologiae Professor, quippe quam per continuos viginti tres annos, per vndenos quidem scholasticam, per reliquis moralem, vsque ad annum 1653. apud nos docuit. Inter viros illustres, Facultatis theologice Professoris hoc ei in Auditorio theologico scriptum fuit meritissimum elogium: Georgius Lyprandus S. I. Doctor merito inter prima nomina Academiz nostræ numerandus: preterquam enim, quod theologicas scientias multis annis in hac Academia docte & erudite tradiderit; eam in super turium peritiam sibi comparavit, ut pro virtute foro sententiam suam passim rogaretur, expertissimus quoque rerum, que Spiritus sunt, Presbyter per annos viginti.uit. Exceffit e vita, quam omnem annum LXXXVII. ad amissum instituti sui perfectissimam exegit, maxima sanctitatis fama relietitia XV. Octob. anno 1665.
Honorable Patres academici decima Februarii etiam fun
nus Domine Marthe, Dicollect quondam nostri Viduæ, quæ octa
ua diœti mensis obierat, annos nata sexaginta quinque.
Postquam Administratio anatomica inde a diffeélri Franc.
Ignat. Tiernari vacatæt, illa hoc anno, Serenissimi Electori
decreti speciali Jacobo Stelzino soli, vt eam siclicet Tiernarius
habuerat, commissa est.
Instituta est hoc iterum anno disputatio mathematica,
impressis theibus de novō Cometa. Defendit Ioannes Georgius
Lueger Logice studiósus insigni cum laude, vt Acta restantur.
Ab Academia nostra mente Maior diffeélreti Franc. Carol.
Comes de Rabbata &c. in quo tanta integritatis, modestiae, aia-
rumque exempla virtutum eluxisse innenio, vt magnum sui
apud omnes reliquerit deliderium; quemque ex ipso hac caufa
illaudatum dimittere non debuit.
Huius anni historiam claudit mors Balthasaris Haimrich,
SS. Theol. Doctr. & ducalis Collegii Georgiani Regentis. Is, post-
quam diœt cum aduersa valetudine effet conflicctatus, die 3.
Novembris circa duodecimam noctis, omnibus factis rite mu-
nitus obit. Quinta eiusdem post exequias ad Virg. Spec. ce-
lebratas, sepultus est in Sacello Collegii Georgiani. Ipse vino
adhuc, sed corporis infirmitate impedito Senatus academici vo-
luntate tanquam Subregens aſsignatus est cum Ipe luccellionis
Stephanus Bassius, cognatus Profèloris Loffius, qui le vadem quo-
que pro eodem obtulit. Mortuo Regente, Commissarìi ducal-
is Collegii Georgiani conſituiti sunt Iacobus Loffius & Wolfgang
Sigism. Brem, quos iple etiam Serenisirmus confirmavit.
### Nobiles

- Bonaventura L. B. de Haunberg, Salisburg.
- Wenceslaus Marcus Gerardii, Eques Bohem.
- Ferd. Maria Franc.
- Ferdinand. S. R. I. Comes de Magnis.
- Iosephus Comes Casnodi &c. Mediolan.
- Ioan. Benno ab Herwarth, & Hohenburg.
- Aegidius de Harenne, Leodius.
- Adam. Ferd. a Lambfritshamb Pircha.
- Ioan. Ioseph. Guder a Köping.
- Christoph. Frideric. L. B. a Königsfeld.
- Adam. Ioseph. L. B. a Weix.
- Guilielm. Arnold Golten ab Illnach, Bohem.
- Ioan. Iacob. Rofenfranz a Scherbetsgrub.
- Ioan. Adam.
- Ioan. Wolfgang.
- Ioan. Maximus Grueber, nobil. Lissingauenf.
- Michael Andr. Amont de & in Diettersdorf.
- Ioan. Ant. Candidius de Cilloe.
- Frid. Engelhard, Bohem a Riglesreuth, Palat.
- Ioan. Franc.
- Adam, Frideric.
- Ioan. Godefrid. Comes a Salzburg.
- Franc. Carol. de Novitz, Lusatius Gerlic.

### Nou. Prof.

- Adamus Aigenler, Traminenf. Tirol. S. I. Prof. S.
- Ling. & Mathef.
- Franc. Rhem, Augufan. S. I. Prof. Phil.

### Nou. Doct.

- Guilielmus ab Imbsen, Decanus Huxauienf.
- Ioan. Christoph. Hirfel, Richefeld.
- Conraudus Bitter, Paderanus Westphal.
- Ioan. Georg. a Zimmern, Rottwilianus.

### Bar-

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vir. Iur.</th>
<th>369</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A a a</td>
<td>1666</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Vigésima octava Aprilis, in quam diem hoc anno ob festa palchalia transita est Electio novi Rectoris Magnifici, Patribus academicis ad eligendum iam congregatis, mili Cæ- sparus Manzius litteras Sereniffimi nostrî scriptas nomine, quibus inter cetera etiam ab onere Rectoratus deinceps fulcirendi eximebatur. Rathius autem iunior qui vigésima nonâ Ianuarii folenne principium habuerat, tanquam Professor ordinarius, quamuis extraordinarie adhuc lecturus, donec alia Iuris cathedra vacaret, ita laborabat ad id muneris a se amoliendum, vt videretur potius Professoris titulo cellulus, quam vt habe Rectoratum admisteret. Sic per plura tandem vota electus est Oswaldus a Zimmern, Vniuerritatis Procancellarius & Professor S. Scripturae.

Ex Illufribus Academiae nostrâ alumnis Aëta Facultatis iuridiciæ ad hunc annum praecipue commendant Ioannem Henricum Comitem Breising, Iurium studio, qui quam raro tam laudabili exemplo, hauud fecus ac graduum academicorum candidatus, sele libere examini subiecit, atque ita etiam respondit, vt omnium calculo doctoratu dignissimus indicaretur. Hunc pulcherrime aemulatus est Comes Polonus, Franciscus Ioannes Bronicki de Bronice, qui theses mathematicas de Eclipsi Solis gloriosissime propugnauit.

Christophorus Haunoldus Theologiae Scholasticae inde ab annis duodecim Professor, Beato Ambrystus, qui ipso hoc anno cursum philosophicum absolverat, suam cathedram ceffit; ipse vero scribendis iam libris intentus, simul studiorum Praefectum in Collegio Societatis agit.

Patres Franciscani, cum tribus continuos diebus in suo templo disputarent, singulares quodam conflito theses suas hoc anno toti inprimis Uniuerritati, deinde singulis Facultatibus, speciali semper dedicatione inscripterunt, atque plures quotidianie et nostris Professoribus ad disputandum invitantur. Eo autem valuit hocce consilium, vt & diligentia adeissent plerique dictis
doctis his disceptationibus, & larga etiam eleemosyna ex auctario Facultatum factae dedicationis honorem redimerent. Baccalaurei hoc anno creati a Ferdinando Vislere Physicis Professore sexaginta sex. Qui numerus, cum sit extraordinarius in nostra Universitate, speciatim commemorari hic debuit.

ANNO DOMINI M DC LXVII.

Rect. CCCLXXX. Ioan. Anton. Crollalanza, Inf. Prof. III.
Rect. CCCLXXI. Ioan. Rvdolph. Albrecht, Medic. Prof.
Inscripti 148.

Ioan. Casp. Meinders, Pillefeldenf.
Ioan. Ernšt. Schütterus a Klingenberg, Auftriac.
Prosper
Phil. Iac. Ferdinand.
Alexander
Vicror. Franc.
Ioan. Anton. Mändl, LL. BB. de Deuttenhofen.
Ioan. Christoph.
Albert. Felix Lösch, L. B. ab & in Hilgertshauen.
Franc. Felix Ferd. LL. BB. ab utroque Fraunhofen.
Adam. Ios. Maximil.
Wolfg. Iacob. Strasser a Neudegg.
Maximil. a Pelkhofen.
Carol. Guili. ab Homansberg.
Franc. Henric. a Reissen, Palatinus.
Maximil. Ridler a Ioanneskirchen.
Ios. Ignat. Weingärtler ab Haibach, Straubing.

A a a 2

Adam.
Franc. Wolfg. a Thor.
Iac. Franc. de Cazanis, Tirol.
Nou. Prof. Wolfgang. Leimberer, S. I. Prof. Log.

Insolitam petitionem attulit hoc anno ad Collegium sacræ Facultatis Prior, quem vocant, Augustinianus Ord. Erem. Scilicet pro viro quodam fui Ordinis Ratisbonæ degente interrogavit, an Facultas eadem iam Licentiato Theologiae a Reuerendissimo suo P. Generali creata conferre vellet Gradum doctòratus. Dictis in vtramque partem sententiis, responsum, ut prius decretum exhiberetur, aut certe descriptum illius exemplar, quo Reuerendissimus P. Generalis memoratum Ordinis sui alumnæ Licentiatum Theologiae creasset; tum, si nihil obsta re videretur, contentionem iri, ob noutatem exempli, Reuerendissimum & Celissimum Principem Eichstettensem Vniuerstitatis Cancellarium, an permittere velit, ut in Academia hac doctores creentur, qui eius auctoritate Licentiæ non scepissent, aut saltem ab alia Academia legitime non attulissent. Post eam igitur alteram septimam lectum est in concilio Facultatis exemplar decreti; quo Reuerendissimus P. Generalis, Magister P. F. Hieronymus Valuaforius Mediolanensis Admodum R. P. Priori Ordinis Eremitarum S. Augustini, tune Monachii verfanti, Facultatem concedit, ut poñit fieri Doctor in aliqua approbata Vniueritate suæ Provinciæ, seruatis feruandis. Tenor literarum erat iste: Præmissis nominibus, tam Generalis, quam Prioris ita sequitur: Religiosos Instructi nostri viros, qui peculiare labores in studiis literarum exstant, equum est, ut peculiarius fanoris ac gratiss prosequamur: cum ergo tu (sicut nobis humiliter exponi fecisti) non modo consuetos Philosophie & Theologie cursus compleueris, verum etiam alis necessariis qualitatis & conditionibus praeditus sis, quibus laurae doctoralis dignus existimaris, nos proinde tenore presentium & nostri numeris auctoritate, tibi, ut in aliqua approbata Vniueritate tuae Provinciæ gradum & insignia Doctòratus (seruatis feruandis) sucepere valeas, Facultatem concedimus & impertimus, precipientes omnibus & singularis nobis inferioribus, culiscunque offici, gradus, conditionis digni-
dignitatis in meritum S. Obedientiae, & sub penis arbitrio nostro referwatis, ne barum nostrarum effectum sub quois pretextu, aut quejito colore, per se aut per alios, directe vel indirecte impedire audeant ac præsumant. Actum in Conuentu nostro S. P. Augustini de Vide, die 3. Iunii anno 1667. Lectis, vt dixi, hisce literis, collectisque Patrum votis, conclusum est, hanc Generalis Facultatem non esse habendam pro gradu licentiae, neque fine praevio examine vt moris est in hac Academia, ipse gradu Licentiae esse conferendum.

Iurisconsulti nostri 16. Martii singulare profus ediderunt exemplum rigoris in urvenda Auditorum suorum diligentiae. Vocati sunt die die studiosi utriusque Iuris ad studium, quam dicimus, academicam, iussuque singuli cum suis scriptis comparere. Hac perlustrarunt Professores, tanquam diligentiae quotidiane testimonii; ne vero illa vnus ab altero mutuo acciperet, secum alluvrarunt, quandim lustratio tenuit. Dicunt nouum hunc explorandae diligentiae modum Monachio fuille imperatum. Et vero necessarium videbatur extraordinarium hoc supine plurimorum negligentiae remedium. Non minori seueritate vtebantur in tentaminibus & examinibus illorum, qui ad gradus iuridicos aspirabant. Certe Freyus quidam cum in examine non satisfecerit, nec præscriptam etiam relationem, sufficienter elaborasset, ad petendum suo tempore licentiam admissus non fuit, nisi ea conditione, vt denuo post vnus alterumque annum a Professoribus examinetur, sed absque nouis ex penis, vt eius in iure profectus reddatur magis exploratus. In gratiam Facultatis philosophicae illud hic addam, a Ratbio seniore Candidatum quemdam Licentiam iuridici ad examen admissum non fuille, donec legitimam afferret testimonium, Philosophiam ab ipso per biennium auditam fuille.

ANNO DOMINI M DC LXVIII.


A a a 3

Rect.
Albert. Sigism. a Riembofen & Vattersham.
Georg. Carol. ab Ezdorf.
Carol. Guilielm. ab Armansberg.
Wolfg. Andr. L. B. de Sygersdorf.
Petr Christoph de Catena (a Ketten) Monaster. Westphal.
Ioannes Tengellott de Valtelin, Brun. Morau.
Adamus Baro de Puech.
Ioseph. Albert. de Freyberg & Eisenberg.
Barthol. Adrian, Baro a Liechtenau.
Edmund, Ignat. Nicol, Baro a Liechtenau.
N. N. Comes Grimaldi.
Ferdinand. de Pienzenau.

Iosephus Frank, Margareithensi. Tirol. S. I. Prof. Log.

Conflarius Com. Fuggerorum.
Martinus Wettin, Halenf. Tyrol.
Adamus Bischoff, Ingolstadt. Boi.
Petrus Obermair, Greslingenf. Boi.

Insoliti motus ad huius anni max initium & Vrbem &
Academia turbarunt. Recens conducti milites, qui magno
numero passim per vrbem, in ipsis adeo ciium academicorum
domibus erant locati, Studiois nostris, iure, nefcio, an iniur-
ria, turbarum occasionem præbruere. Aliquamdiu iam tener-
rant contentiones ac nocturnæ præfertim risæ, cum appare-
fubito ad columnam fontis, prope balneum, quod Rosarum dicio-
mus, affixum schediafma, quo iubebantur studioi omnes, fine
armis tamen, ad Academia conuenire, suas illic querelas ad-
uersum nouellos milites apud Magistratun academicum depo-
turi. Conuenerunt studioi ad trecentos; sed ex omni numero
non sunt admissi in Senatum nisi vns Comes cum tribus Baro-
nibus, quibus deinde tres alii non illustres accellerunt. Horum
postulata quamuis plus temeritatis haberent quam æquitatis,
promisit tamen Senatus tumultuautibus, se privilegiorm & im-
munitatis studiorum debitam habiturum curam. Acquieverunt
responsa & quieti diucesserunt. Eadem autem adhuc die qua-
tor ex Magistratu academicorum communibus suffragiis nominati
funt, qui Illustriiffimum D. Gubernatorem, Comitum de Arcu, con-
uenerint, studioi forum querelas aliquas eodem significaturi. Re-
spondit is manfuete & perhumaniter, se DD. Studioios, quan-
tum quidem iniuriz a militibus suis fribi metuere, feruaturum
incolumes. Ita sopitus tantisper est tumultus, & datum Magi-
stratui academicoi spatium inquirendi in seditionis autores.
Sed nihil certi compertum. Decima igitur quarta Aprilis con-
stitutum est in pleno Senatu, vt publico programmate cafiga-
retur publica tumultuautium insolentia, & autcor seditionis sche-
diafmati, quamuis ignotus, quibusdam quasi excaeretibus
notaretur. Eodem die in consellu totius Magistratun Illustriibus
illis, qui se tumultuautibus Procuratores præbruere, sua teme-
ritas fuit exprobrata.

Sed

Vigfas Octobris ipse etiam Serenissimus nostro ex venatione Geisenfeldenfi ad nos inuisset pro more salutatus ad portam arcis. Postridie sub vesperum aduenit Serenissimus Dux Neoburgicus, a Serenissimo Ele{tore nostro extra Vrbis portam ad tres fere horae quadrantes obiuam procedente, humanissime exceptus. Patres academici ingredientem in arcem praetolati sunt, non ad portam arcis, vt in aduentu nostrorum Serenissimi, fed in superiori arcis atrio, ante Principis conclau. Tertia & vigesima dieti mensis circa octauam matutinam ambro Principes hinc discesserant.

Habuit etiam Academiae nostrae specialem eum honorem Reuerendissimus Abbas Calvarenfs, vt, cum ex Monachis suis quipiam, Elias G"otzius publice ex impressis theologis de Theologia disputaret, ipse quoque literario huic actui adeo voluerit. Inuittatus ad argumentandum, pro se substituit eiusdem Ordinis & Conobii Patrem aliquem, qui & ipse, quamvis prope imparatus, vt acta loquuntur, praclare tamen opponentis partes exploset. Post disputationem Magnificum Academiae Rectorem curru suo exceptum domum deduxit, reliqui eidem vicino honoratiore loco.

Ex nostris Theologis professoloribus, qui scilicet de Societate IESV sunt, duo hoc iterum anno ad regenda per Provinciam suam Collegia abiere; Ioannes Kuan. Thannerus Neoburgum, Ioan. Bapt. Weiffius Lucernam. Pro Thannerio succeddit ex Theologia Dilingana Ioan. Bapt. Erbardinus; qui cum quadriennio abhinc cursum apud nos philosophicum absolvet, ceptit hoc anno Senatum Academicum frequentare, non repetito iuramento, quod Professor Philosophiae præfiterat. Pro Ioanne Baptista Weiffio
Weissio moralem Theologiae explicare debuerat Laurentius Gerardius, iamque matricula nostra erat inscriptus, cum Weissius Rectoris dignitatem deprecatus, ad suos Casus, Gerardius Dialogam, unde venerat, ad suam Theologiae scholasticam reedit.


ANNO DOMINI MD LXIX.

Rect. CCCLXXXIV. WOLFG. SIGISM. BREM & c Med. Prof. V.
Rect. CCCLXXXV. IOAN. IACOB. LOSSIVS & c. Iur. Can. Prof. V.
Inscripti a 18. Octobris ad Ianuarium sequentis anni 101.

Nobles: IOAN. GEORG. L. B. de Herwart.
PETRUS DE PRUMA, Vir nobilis, Camberiens. Sabaudus, I. V. Stud.
Franc. Ioseph. Freymon, Straubing.
Frid. Guilt. Ioan.
Arnold. Rath, noble, Belg.

Hieron.
Primo loco in historia huius anni commemorari meretur Vir honestissimus Rochus Breiningus Comitum Fürstenbergiorum Praefectus ac Instructior. Hic cum aliquando stipendii Ge-

Inter Theologiae Licenciatus huius anni inuenio Ioannes Fridericum Carls Collegii Georgiæ Regentem. Hic vero, quomodo ad id officium peruenērit, aut quid de Stephano Baffe, quem supra dixi Bahtbsari Hainrichto cum spe lucefusioνis tanquam Vice-regentem fuīle additum, factum fuerit, mihi quidem haud confar.

Memorabilis est Doctoratus ex latroque lure, quem hoc anno Arnolus Rathiōs senior, quadraginta quinque annorum Professor oculo candidatis contulit. Erant hos inter tres Religioνi, iam antea Philosophiae in suis cenobiis Professores. Fe-
cit ea res Doctoris Arnoldo occasionem publice ac insigni & pro-
lixo cum elogio differendi de Philosophiae laudibus, ac pre-
cipue de illius necessitate ad Iurisprudentiae studium. Ob quam
etiam caussam Collegiōn philosophicum singulares eadem gra-
tias per Decanum suum retulit.

Inflitere autem lctī nostri hoc etiam anno eadem felicitati,
qua duobus abhinc annis coeperant studiōnum urgere industriaν. Mensae Martio indixere affixo programmato solen-
nem Iuris studioforum lustrationem, nouamque inscriptionem,
in qua exceptāram lectionum rationes redderent. Grauisiume
offendebantur eo programmato studiofī quidam lurium; & res
prope abrebat a lēdizione; cum tamen scriptorum saltem lustra-
tionem quam inprimis fibi ignominioνam putabant omittī vide-
rent, & Professores novō programmato sub grauiissimis pœnis,
abientes in prima lustratione, ad secundam euocarent, tandem
omnes comparuerunt. Erat eodem anno Carolus quidam Maur-
ritius Tēsta Monacensis, qui relicta Syntaxi, ad quam huc mis-
fus fuerat, iuridicas lectiones palam frequenter coepit. Mo-
nitus ea de re Lofius, Rectōr tunc Academici, mox hominem
ad ferulam remiunt.

B b b 2

Par
Par discipline exactioris studium reliquis omnes Patres academicos accendit: accumati de negligentia in frequentandis lectionibus pena carceris multati sunt; Ilastribus quibusdam, qui in Festo Theophoriarum Processionem comitati non sunt, sed e fenestris illum spectarunt, contra, quam affixo programmato moniti erant, ea negligentia publice in Senatu est exprobrata: septem alii Illustres, qui studiosis Magistratui academic in refractariis se cònféntire offenderant, sex thaleris puniti sunt. Adánta hæc putauit, vt intelligiunt posteri, quid demtum sit dōne cónceps libertati academicæ, quid additum.

Nec tamen exempla etiam meliora defuère: Iosephus Wilhelmus Baro Königsfeldius, emulatus Comitem Preisingium, de quo supra, tentamen ac examen ex e)tòque iure ita fulmiuit, vt & ipsi Doctoratus lauream, si tamen illum affectaret, omni iure esse meritum.

E Philosophorum nostrorum Collegio peregre mortuus est Ioannes Damascus Schaller Ethices Professors; qui cum sub veri iniunii initium arithritidis indicia non obturare offenderet, ex Medicorum, & sua etiam ipius sententia ad thermas Abacentes proiectus est. Sed cum vires non atulisset talis medicinae pares, ibidem duodecima post die extinctas, ac Biburgi, quo cornb postridie transfigeratur, sepultus est.

ANNO DOMINI M DC LXX.

Rect. CCCLXXXVI. Iacobus Stelzlinvs, Medic. Prof. III.
Rect. CCCLXXXVII. Oswald, A Zimmern &c. Prof. S. Scrupt. XIII.

Inscripti 141.
Rudolph. Ioan.
Perinuitus & quasi dolens acce.d.ad huius anni historiam describendum, quæ non nisi bella iterum domestica legenda nobis offert, & tam pertinacia quidem, vt vigelies sexies congregari Patres academici ad plenum Concilium debuerint. De privilegiis siclicet suis emulabuntur Academici, quæ sibi a Pietzenauio Colonello (ita tum vocabant) in absencia Illustrissimi D. Gubernatoris circumcicidi querebantur. Occasionem toti con-
1670. vrbe attentae ademta studiis libertas ambulandi cum bombardá extra vrbis portas; ex quaslibet re noue semper trice enate sunt. Múlo autem magis irritati suere academici, cum de nocte, quotquot deprehénsi sunt studiosi (fuerre autem aliquam multi) suftuário exciperentur à militibus. Alétero mox die affixum legebatur schediasma, quo studiosi omnes non ad vitanda solum Collegia publica & prívata, sed ad deferendam ipsam hanc vrbe excitébuntur. Vnium audacia eò progressa est, vt omnium studioforum nomine ad Serenissimum Ducem Neoburgicum literas daret, quibus eundem ad occupandam urbe hanc solicitebat; trecentés tantum militibus ad eam rem opus esse, scribért, reliqua fe, studiosós, præditorós, Subrísit ad eas literas Dux, ac mox illas Serenissimo Electrore nostro transmissít. His tandem permutós Serenissimós Commiñariós hoc destínavit, Comitem Töringium, Doctorem Giggenbachium, & Doctorem Wüllfisonium. Hi nona Martíi die ad nos delati, rem ferio mox agere. Precipuos quosque tumultuum istorume veh atores, vel atorurn atores in arce, armato ad cuiusque cubiculum dispoísto milité coercébant; nec omittere quitquam, quo vel famósi schediasmatis, vel Epistolae proditorum, vel horum omnium reos inuestigarent, sed vt potest commperimus, omnia in caffum. Vigeísum dicti mensis Martíi ex mandato Serenissimi Electrores tres illustres ex prima nobilitate Academici in pleno Concilio, præsentibus etiam Commiñariís dimitti ab Vniuerstitate debuerunt. Alius quidam e Comitum numero, in quem Epístola Neoburgum perscripta suspeicio cadebat, iam antea ex urbe & Prauincia nostra difceñrat. Denum vigeísum secunda conuocati affixo programmate in Aulam Albertinam Studiiom omnes, qui & frequentes omnino comparuère. Habita ibi a Commiñariis Oratio, qua ex mandato Serenissimi Electrores de núa licentia scriber obiurget, & de suo officio admoniti sunt. Verba fecit Giggenbachius idiomate patrio, quem in eundem sumps idiomate academico, mandato Serenissimi, sequi iusus est Arnoldus Rathius, iuridice Facultatis tunc Decanus. Post meridiem eiusdem diei Commiñarii Monachium rediere: nobis vero, seu potius Studiosiis nostris porta vrbis iterum patuere, quæ a primum horum
horum tumultuum initiis omnibus erant occulsiissimae: Vtor voce in actis expressa. Superfueret etiam post hanc reliquia quae dam rixarum studiosos inter ac milites; sed hae Illustriissimi D. Vrbis Gubernator, qui 9. Aprilis Monachio reedit, suo aduentu, ac sua viuis auctoritate penitus videtur extinxisse. Gemina deinceps decreta Electoralia in hac studioorum causa ad nos peruenere. Primum mensene junio, quo imperabatur omnibus cum Academiae tum magistratus ciuici subditis, ut nulli pothac conviectorum fuerum domorum clauses concederent, concessas autem aiquando mox repeterent. Alterum mensne Augusto, quo mandabatur v. ut omnibus studiosis, fine vilo discrimine, iisque tam de die quam de nocte, adimeretur omne prorsus genus armorum. 2. Dabatur potestas militibus, ut si quem studio um noctu post signum e turri ciuitatis campana datum, quod vulgo Haffaus dicunt, in platea deprehenderent, eum posseint, ac deberent etiam ad communem militum custodiem deducere, postero die sistentium suo, nempe academico Magistratu. Super huius decreti rigore deliberatum est in ple no Senatu, conclusumque plurium votis, petendam esse supplicibus litteris illius mitigationem. Et vero secutum est paulo post responsum Serenissimi, quo permittitur studiosis gestare gladios, alias non prohibitos.

In his Academiae turbis res tamen literaria pulcherrime floruit, inter ipsos adeo nobiliores Academicos. Tres in arena philosophica Athletas spectavimus, non sanguine magis, quam doctrina conspicuos. Primum mensene Maio praelare disputavit Carolus Gulielmus ab Arnansberg, cui prater alios cum insigni commendatione argumenta controversia oppoluit Ioannes Christophorus L. B. de Mändl a Deutenhofen Metaphysices & Jurium Studiosus, qui & ipsi paulo post, 20. sicilicet junio Theses philosophicas de natura & perfectione mundi eximie prorsus defendit. Tertius Metaphysices pariter & Institutionum Imper. studiosus mensene Decembri in pugnam insigni cum laude descendit Georgius Carolus ab Exdorf, elegantissimo proposito emblemate. Erat locus disputationis tota die auditoribus referens; & mane, raro admodum exemplo, tredecim Illustres eisdem interfuerunt.
ANNO DOMINI M DC LXXI.

Rect. CCCLXXXVIII. ANT. CROLLALANZA, Inft. Prof. ord. IV.
Rect. CCCLXXXIX. IGNAT. RATH. Inft. Prof. ord. II.
Inscripti 127.

Nobiles, Franciscus Gaffer a Strafsberg.
Ioan. Wolfg. a Leublfing.
Franc. Ioach. L. B. a Dounberg.
Adam. Ignat. L. B. de Mändl a Deutenhofen.
Otto Ferd. Leopold. L. B. de Fitschen, Bohem.
Ioan. Max. Henric. ab Hörwarth & Hohenburg.
Carol. Sigism. Wortmann a Berge.
Ioan. Mich. Poßbinger ab Anzenberg, Boi.
Franc. Dominic. a Laupheim.
Sigism. Ioseph. Fugger, Comites a Bobenhausen.
Ioan. Rudolph. Ioan. Andr. Scheibl a Turnstein.
Ioan. Troier. Tirol.
Ioan. Albert. a Leubling, Kötztingenf.
Carol. Dominic. Endrizius de Cilla, Tyrol.
Georg. Euerbard. de Miltenburg.
Iosephus Comes Archbintus, Abbas Mediolan.
Ludovicus Comes Archbintus, Mediolan.

Nou. Prof.
Fridericus Ininger, Landishut. Bau. S. I. Prof. Phil.
Nicolaus Chouliat, Bruntrut. Raurac. S. I. Prof. Ethic.
Cleric. in comm. viventium Regens.
Ioh. Samuel Barovansky, Bohemus.
Andreas Faurad, Belleuenfis Sabaude.
M. Ioan. Ferd. Feldtmayr, Amberg, Palatin.
ibidem Vrbis Physicis.
Ioh. Thomas Schlichtinge, Monacensis.
M. Franc. Muller, Neostad. Boi.
Balbafar Baur, Monacensis. Boi.
M. Servuliianus Sutor, Eluacenf. Sueu. Vi-
ßensteigii Physicus.

Solito maiores hoc anno vicissitudines subiit Academia
ex mutationibus Professorum, quae in singulis Facultatibus acci-
derunt. Ut a theologica initiatione ducamur, discerent a nobis 26.
Iulii Franciscus Iacobus Zaider SS. Theol. & I.V. Doctor, Controu,
Fidei Professor, & Parochus ad Virg. Spec. vocatus Silitcit Fri-
ingam ad Canonicatum cathedralen & Vicarii Generalis Offi-
cium. Ex Clementissimo Serenissimi Electoris decreto in cathed-
dram Theologiae polemicae eodem succedisset Ignatius Christophorus Kherl
SS. Theol. Doctor. Cumque idem Senatus academicum supplica-
ret, ut pro Parochia academica nominaretur, omnium calculo
 eius precibus subscriptum est. Habuit is 26. Octobr. suum prin-
cipiunm foliunm, in quod solide disceretur graue illum quasitionem,
Aninusque in sua Religione posset saluari? Mense Decembri non
 e Collegio tantum theologico, & Academia, sed ex ipsa adeo
 Europa abit Beatus Amrhyn Lucernas Helvetius, Theologiae Schol-
asticae ultra quinquennium Professor, qui varia literatura (verba
 sunt Elogii in Auditorio theologico eius memoriae inscripti) suau-
itate & innocentia morum omnibus amabilis, post traditas praclarissime
multis annis in hac Universitate Philosophicis & Theologicas disciplinas,
salutis Indorum, Deique amore succensus, a Theologiae Cathedra iter in
Chinae intentidit; sed in Indico Oceano anno 1673. eatis sue 41. salutis
portum intravit, dum ex contagte aegris in nauvi serviendo, sane
occurrit, una cum socio idem agente F. Adamo Aigenler Pyroleni Tramieni,
excel.


De Adamo Aigenler Matheoos per quadriennium hic Professore, qui ex Facultate philosophica vna cum Beato Amby in Sinas abit, supra relatum est. Illud addamus de eadem Facultate, millum fuisset a Camera Electoralis decreatum ad Senatum academicum, vt inquireret & Monachium referret, quando, & qua ratione.
ratione fuerit introductum, ut a Camerario Academiæ singulis 1671. annum Facultati Artificum 80. floreni penderentur; item quos in visus pecunia illa infumeretur. Communicato cum Philosophis Professoribus decreto, hi summam scripto responderunt, illos 80. florenos anno 1613, a Serenissimo Princepe MAXIMILIANO Facultati Artificum fuillé assignatos in eum finem, ut ex his una cum pecunia, quam singulis annis ex Baccalaureorum & Magistrorum gradibus colligeret, fabricam Gymnasiæ partam teactam seruaret, aliasque expensas v.g. pro Comœdia, præmiis &c. sustineret; atque has quidem expensas tantas esse, ut pro iis ægere sufficient prædictæ pecunia. Ad eam responsionem nihil deinceps motum. Disputatum eodem anno suit ex Philosophia, libello typis edito a Ioæpho Franko Metaphysice Professor. Annexas theles philosophicas defendit Bartolomeus Adrianus L.B. de Liechtnau, ob insignem doctrinam plurimum laudatus.

Allatam est Decembri mensis Monachio decretem Electogale, quo conferebatur officium Regentis Collegii Georgiani Michaeli Kottmarae Præfato Clericorum lecullarum in commune viuen
tium. Super ea causera congregati Patres academicæ informandum putarunt Serenissimum de Iure praesentandi ad Academiam pertinentem, simulque petendam declarationem, an per hoc decretem voluerit Serenissimus conferre hoc munus Kottmarae cum potestate delegandi, quemadmodum ipse iam petiuerat, ut administratio Collegii iuo loco Doctori Francisci Poifl traderetur.

Duo adhuc capita memoranda veniunt, quæ etiam stricte academica non sunt, nonnullam tamen habent connexionem cum re academica. Primum Canonizacionem attinet S. FRANCISCI BORGIAE, tertii Generalis Soc. IESV, ad quam celebrandam Vninevitias nostra ita concurrit, ut praecipuam aliquam viæ fuerit habere par
tem. Certo non contenta ferias a lectionibus ordinariis indixisse per octiduum eius solemnitatis, peculiarem etiam diem, lecundum sicilicet, suis religionibus proprium esse voluit, litante ad aram Pro cancellario; & quod prorsus singulare est, Statuam argenteam pectoralem S. BORGIAE quatuor Facultatum summibus confici curavit, pretio 156. florenorum. Processionem etiam per primaria Vrbis templam deductam comitati sunt Patres academicæ, praefente, & ritu pontificio, primo quidem die, sacra omni
nia administrante Reuerendiss. Proepiscopoichstettenensi, qui et al-

C c c 3  

tero
tero adhuc die, cum Patres academicci omnes in Collegio Societatis conuiuiuo exciperentur, ob veterem cum illis necessitudinem nobiscum permanit.
