τοῦτων γὰρ οὐδένα οἷόν τε εἰς δύο ἴσα τέμνειν διὰ τὸ τὴν μονάδα ἀδιαίρετον εἶναι τῇ αὑτῆς φύσει. οἱ μὲν οὗν διαιρούμενοι εἰς δύο ἴσα ἄρτοι ὀνομάζονται· οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι τοῦτο παθεῖν, περιττοί. ἄρχονται δὲ οἱ μὲν ἄρτιοι ἀπὸ δυάδος καὶ κατὰ δυάδος ὑπεροχὴν προΐασιν ἄχρις ἀπείρου· οἱ δὲ περιττοὶ ἀπὸ τριάδος καὶ κατὰ δυάδος ὑπεροχὴν καὶ αὐτοὶ προΐασιν ἄχρις ἀπείρου. τῶν δὲ ἀρτίων οἱ μὲν διαιρούνται καὶ ὑποδιαιρουνται εἰς δύο ἴσους τε καὶ ἀρτίους ἀεὶ ἀριθμούς, ἕως εἰς δυάδα καταλήξωσιν· οἱ δὲ οὔ.

Adversarios catholicae fidei exstirpare huius decreti auctoritate prospeximus: Ideoque intercidendam specialiter eam sectom nova constitutione censuimus, quae, ne haeresis vocaretur, appellationem schismatis praeferebat. In tantum enim sceleris progressi dicuntur hi, quos Donatistas vocant, ut baptisma sacrosanctum misteriis recalcatis temeritate noxia iterarint et homines semel, ut traditum est, munere divinitatis ablutos contagione profanae repetitionis infecerint. Ita contigit, ut haeresis ex schismate nasceretur. Inde male credulas mentes ad spem secundae indulgenziae blandus error invitat; facile est enim persuadere peccantibus veniam prius praestitam denuo posse praestari, quae, si concedi iterum eodem modo potest, non intellegimus, cur tertio denegetur. Hi vero et servos vel homines iuri proprio subditos iterati baptismatis polluunt sacrilegio.