Recenzije.

„dies modo nunc incipiens“ (Plat. Crito p. 44 a) aut petimus panem cras in istum e ad diem cras in istum pertinens vel sufficientem (...). Zunser, Zeitschrift f. kat. Theol. 1893, p. 174., — aut petimus mane panem eis diei quem incipimus s. hodiernum. b) Si derivatur ab t(eo)ctus proxime instans” (Eur. fr. 1538 — ο θεόν γρονον Χεν. Plat., cfr. ἕκαστος αὐτὸν, petimus panem temporiis (proxime)instantia. Fortasse dixi poest, textu Matthai (ἡς προμον) magis congruere explicacionem 2 a, Lucae (ἡς, τὸ κακόν ἡμέραν) magis 2 b. — 3. Minus bene explicatum est: a) end et vita a) ad substantiam vel substantiationem pertenens aut b) supersubstantialis, supernaturalis... Interpretatio... Veterum versionum a) Syr. panem necessitatis, b) Itala, „colitia...copia...panem nostrum cras in istum”. b) Gothus „perpetuum; iticem Armenus. c) Atticis „ebun cumusque nostri diei”. d) Slavno p. n. supersubstantialem. e) Evang. Hieronymo; p. n. cras in istum.

Preporučamo ovaj izvrsni riječnik slušateljima bogoslovlja i svima, koji žele, da črpe riječ Božju iz najčešćega vrla. Dr. F. Zugoda.


Među dužnosti spram Boga reda V. vjera, upanje; ljubav i poštovanje Boga ili religije. Te dužnosti obrađuje uobičajenim načinom, govorim o definiciji pojedine krješosti, vrstama njenim i o svojstvima, potrebima, o činima nutarnjim i vanjskim, o grijesima protivnim krješosti. Tako je vjerne, upanje i ljubav. Svom načinom i načinom uspoređuje obrađuje religiju. Pošto je u kratko razložio pojam, razdoblju, potrebni i svojstva religije ili bogoslovlja dijeli četveru grada o bogoslovnim činima na pet odjelja: molitva, bogoslužje, crkvene zapovijedi, izvršeni božanski čini, grijest protivni. U odsjek o molitvi umjetno je cijelju nauku o časoslovu, koja se obično užima u pastoralci. Kod bogoslužja uspoređuje govor o obredima, rubrikama, o kruhu i vinu kod sv. mise, o liturgijskim stvarima potrebnim za sv. mise, o dužnosti celebracije, o vremenu za celebraciju, o ateizmu i intenciji kod sv. mise, o aplikaciji, stipendiju i o naravnom postu pri sv. mise, i o tomu svemu govor se obično u pastoralci. Crkvene zapovijedi probire same redom (svekovanje nedijelje ili blagdana, slušanje sv. mise, post, gođišnja sv. isporučiv i ukrsna sv. pričetje, svadbovanje), dodaje još nauku o crkvenoj imovini, koja se obično užima u crkvenom pravu. Među izvršene bogoslovne čine broj zaživet, prisegu i zaključenje. Grijest protivni religiji obrađuje običnim načinom.

Lužnosti spram samoga sebe reda u dvoje: kršćansko staranje za vlastita dobra (bona animae, corporis, fortunae) i kršćansku samozastoj (pozajmanje, poslušnost, pokora, blagost, umjerenost, traježnost, čistota). Govorim o čistoći probire svu gradu o šestoj i devetoj zapovijedi Božjoj.

Vreštal je redoviti profesor moralnog bogoslovlja na češkom sveučilištu u Pragu i kanonik kolegi, kaptola.

Dr. K. Dočkal.


