



## Prologus.




dititorum̀ harecticorumb?
Eleuariuus refpecad docihium,
Manudututums refpean imbecilium, de quibus criptum elt



 dicitur, quōd pofiuit bàes ; quia elt perfidoruín argumentum non quo arguant, fed gio arguan






Et confiderate hic, , quid haiurfodid quingue
 a-


 firete expandit ,arconclifinoinem perfidorum,
 fiimu. quati lumen expinditi in oftenfionem cre




 | Tanquam ramim corrienentern |
| :---: |
| Tanguam hamum capientem | hizeriicos;

Tanquam alam eripentern, Tranguan lucem
 quizexpandit. SECVNDSARICVEVS.

 Guriter, ing quibis paulum ef velament; nullhim
Can $\mathrm{T}, \mathrm{S}$.
dinat

Encout
 crat conitrate, in tertio quod erat clitrate eff quarto. Eft enim Diuiunorum myperiuim-RLCo effripra re, ponit corim te, in primo Creatoram initium.quoc fuir ante te, ponit coram te,
 tertio. Mortuorym iudici
ponit coram te, in inuarto


 bis, quatif modo oblcury.
 Cium, refpectucu cuisfoporin in hominc ; quia tunc C fopor veritatis homines occupabat ;
 Au quorrinite ex quibus decor in homine $:$ Im 2
go hominis coram oculis meis simago decora go hominis
\& pulchr
Bect



 pratitenor, facilis, quif ponitur cor
pandit, inquit, ibrum coram me. $\because \cdots$
N VNG vide vltimò libri valorom admíra Valor admi



Prialegium, vefirfcriptus inus, , \&f foris. Libert




 de quibans in fne ter fid, dide virtutibns, in finie fecun-










Prologus.


 guantum Ion Ceomierra,non habet hotitiam de




Etvidear,quid accquiratur alius habitius,qui



Terie con fcilicet princiciz euident tertionm autem, quod

 dens. fed habitus ex ftudio Theologix acquifitus
habet prima duo, licet careat tertio, ergo ficienrix eff fiblaltern2.
${ }^{2}$ Ehumem
Pryterca: philo of ophus dicit, quod oportet diFecntem credere:Ex quo ocoligititr,quodindifici
 alis on onddifceret credens;quod philiofophis prouenit, flante credulitate principiórum, ex
 Quo modo Pritcerear Exprincipijis sifficieititer notisic-




 Prazerea: Scientia fubalterna eff difininta, $\&$. completa cientiad duifa contra abalternâtem: cientecm notitiam principioru, $\& \dot{\text { c conclufionum }}$ ergordientia fubalterna, yteft diuifac contra fub

Theologi- Pium, red non cognofcit nifi per fidem, ergofo-
cus,
cuomo

 potenctapponter conferuari in anima Perfpeti-


 fubalternam, talem autem habet habitus, de quo


## Prologus



Theologi2 funt proprie fcientixa appellari, fedclarium efts
 rum, de qua traezar Moralisphilofophus, fitva-
riabilis \& incerta, vt patet: Naturalis etiam non fegiper concludit demonftratiue, fed feergo Theologia cunn ex multis próbabilibus ,ac verifimilibus induutiuis probarea, qux funt fi-
dei ex alia, qux concludit, dici poteft fcientia, ficux \& Phyfica, vel Moralis.
2uod Theolog in fit ficintia confquentiarum
$V_{\text {bitus, qui fit fcient }}^{\text {Lia food }}$ focquiratur ha-
 ft Logicum, aliais feq fcire, fed fcire illud non. ogicus, nifif ciarecomines Theologicas ded edfice nes. nec potefld dici, quòd fit fcire Metaiphyficiu,
autaliud, nifí Theologicum. ergo firc huiufmodi confequentias eft habitus Theólogiz. Pratcrea:Scirededucerr nam concluinem teria (cire, cuius eft ipfum principium, nonieft enim dicere, quod triăgulus habet tres, elt aftuis Geometrx, fed fcire hoc demonftrare, \&ex ex prin Ariculi f- cipijisgeometricis elicere. Sed principia Theo-
dei
iut prin
logixfunt articuli fdei, $\&$ Scriptura facra. ergo ipiiz Theo fcire in Theologia non eff aliud, quàm fcire dedu

$\qquad$
 pofitioné dialectici fyllogifini, aut qualiter problemata ex probabilibus terminentur, quod it fylligogifimo dialectico, $\&$ diuerfa problematat terDemonfra minare de fafto $\because$ Demonfrator autem docens
 Demonitry tefias artifex fipecialis. Vtectidum diuerfas m3tio numeris Arithmeticus, $\&$ in radijs Perr pectiuus fedDivina máteria eft vrique materia fpecialis; ergo vtidemonftrationibus in ea, $x$ coniequenta Theologia 2wod Theologia fit fientiat tantamm corimm; que in Dixinisislibris friptac funt.
 zanais, quim



1最
oncordentur, eft habere veras fcientias, alia
Canoniitz nôn haberent veram fcientiam cano nicam,nec Legiffx fcientiam le galem. ergo fcire Qwid fir ta quod frriptum eft in Diuinis ffripturis, \&quod re frcipu
diat Theologix.
Praterea : Scientes, quod friprum eft in libro Prxterea: Scientes,quod friprum ertin inb
Phy ficorum, \& habere intentioneri Philofoph dicitur fcientia vera, alias fcientes huiurmo
nondicerentur fe habere fcientiam libri Phy cotum ligitur \& fcire libros Canonis, \& intelle Aum eorum videtur effe frientia Theologix. Prxterea : Scientes hiftorias Romanorum, Pu
tant fealiquam fccientiam habere : vnde Titus Li uius, \& Orofius ad hoc nituntur, vt huius not tiammadant:fed hiforix Diuinx fuint maioris
zuctoritatis.ergo fcire quod lcripume eft in Di- scire fri uitis hiftorijs pertinet ad habitum cientix, qux pumin in Diuina Theólogia appellatur
2nod Theologia
a non fitdiuus babitus à fide.
$\mathrm{S}_{\text {ha }}^{\mathrm{ED} \text { in oppofitum } 2 \text { videtur, quir }}$ qud nulluyu alius
 aliquis de ijs, quos ponit Ariftoteles. Nunc aiuprincipiorum ; quiatalis habet euidentiaim de principijis extremis ipfis, quod Theologia non: facit
tia, quia ambx funt circa contingentia, $x$ poffi-
 necenfiriis, \& \& aternis, nec poterit poni scientia, eff de demonftratiuus. Theologia autem non demon- expepf.rex.s. frrat, vv videtur, nec potefdici Sapientia, cum Sapientia fit intellectus, \& \& 1 cientia nobilihimo-
rum, vr ait Arifoteles. Theologiavero nec eft Intellectus; nec Scientia, vt diatumef. Crgo non crit habitus lifius didide : aut Ariftoteles infuffciens fuit habitus inte
huiufmodi omitrendo.
Prrterea:lllt habitus, qui non indurit alizizer Dotores Titudinem vlrta fide, non eftaliuis a fide, fed Theo Theotogiz

 immo nullis expericur, quòd per fudiaí Theologix amplius certificeturde his,queq tenebatex fir
 Bilior, aut inferior: non inferior, tumquinia futurí viderecurif fidclem fludere ad accquirendúm der
credibibus habitum infriorem, quem antex credibilibuis habitum inferiorem, quem antea,
habebat, tum quia plus eft reddere rationem de ea;'qux in nobis eft fide, quam habere folum fir dem, fecindum Sanctos. ifta efténim Sapientias, Noaz fectin de qua paulusioquitur, inter perfetetos. Nec po
reft dici, quod fit fuperior, quia habitusprincit
 Poftides autem refpicit principia Theodg






## Refparfo ad quefioném

A D quaftionem intam refpondendo, hocor-
 ro, vt habeatur quarfionis intentio, poitendx dum eft, quod videtur
opinio SançiThoma, prima partequart

$$
\begin{gathered}
\text { prima ari. } \\
\text { p. }
\end{gathered}
$$

 in 4 . ats, 7 , quem acquirunt fludentes in Theologia, hiabere nupait of vere rationem (cientix fubalternx ; proo eo,quod


 ide ipini. nante, \&ipfir credit. Nunc sutem Theologia-
Secundmim habet pro principis articulos fidei, quos re-









 pulla enini flientia procedida t principiat coclit
 3 niagraititet omnes Doapores Theologi for-

 tatume ynd, yel, Vtrum in Deed if Trinitas peagntame vel Vtium Incarnatio fit poffibiprinisinimin Theologia noftra, , mmo magis


 procedie ad declarandum intum articilum:-
Lth.r.s. Primm deTrinitate, quòd onines, qui ante ip

 tior modus coggitionis, quam fit credere, vet

 ef habitus prificipiorä,\& numquamponing yod



 Bare nititur contra Fguifuim, vit patetin ithoro Augufinini contraeundem hareticumi. ergo $i$ ibri
Theologici non procedunt ex articulis ; fed maTheologici inon procedant ex articulis ; fed ma-
gisad eis. Praterca, Auguntinuis dicit, quò huic fcien- De Trimit. tuir, fquinin rebus humanisab homine fciripof


 sed hoc non Eaceret, nifi procederet ad articu-
los déclarandos : ergohabitus Thieologicus no procedit exäriciculis, vi ex principipis, led magis
ad eorum veritatem adeorum veritatem gignendam, nutriendam, $\alpha$
defendendam.
${ }^{\text {Praterea: Prima Petridicititar de habentibus }}$
habitum Theólogicum; quöddebentrefferiemper I.Pets. paratiad fatisfationem, omni polceentiriedde-
re rationem de ea, qux in illis ef fide \&efpe-



-Hx praditis eft,quod totum ituduium Theologoramienendadim
ticulos fidei, quaf ticulos fidei, quali iad conclufiones declecrandids
$\&$ defendendas. Vnde ad hoc ordinatur ilize
Sententiande
 perconfequens falfumeft illud dioturaram, $\&$ e iof fideit per confequens falfum iff illud diadiñ commu-
ne, coninnititur fint principia in noftra Theologia.
secundo vero in hoc fare
Secundo verò in hoc. fare non poteft, quòd mimiuna.
 xigi rel'peetu eorum alium habitum, nifin nidem. ©ith
hocnimirum fare non potefthabi, cipiorumum ftaltior , \& nobilior habicuimponclo fonum, tum quia hoc dicit Philofophus, tum 1. Pofertrx. quia propter quad vnumquopquae tale, illud mad -5 . in. connitio vero principiorum eff caufa co-
 cientifica; immo eft inferior gradus congi- Aovitia cre

 cuquue chbitu fcientix etiam fubalternx $;=\&$
quöd principium
 tuatur habitu credititio. Nec obitat, fidica mpong)
 Bijininaminfinument vnixatem. ergotha-


 ine elt articlulus fidci, Spiritum quo



8
Prologus：


Dan．с． 9.
Apoc： 17. 7．${ }^{\text {enim }}$ Angelus loquutius eft Danieli，\＆aliui Ioan go 8 illud． Prxterea：Dependétia talis non dat alicui no itix ，quod fit vera fcientia，quia circa rumo ingir fabalternatio，\＆dependentia talisis coñ bus conftat，quòd non eff fcientia propriedital eram fientiam ratioitune fabaluare Thatiologis，ergo Jubalternatione noí accipit，ficur iftitexponunt．
Prxterea $:$ Prima opinio ponite exemplum in fcientijs，quarum vnia accipit fiua principia ab
alia，ficur Perfectivi alia，ficut Perfpetiiua，\＆Geometria，de qui－
bus conftat，quod habent fabalternationem ve－ ram：ergo videtur，quod ifum modum intelle－ xit de Theologia refpectu fcientix Beatorum ponunt．
opinio Varonis in primo fent．q． 3. Theoiogiz Pap TER quod alij dicerc voluerunt，quòd
 quia eft de his，qux funt manifenfifima in natio－ turc accipiendo propric feientiam \＆perfece
 fit ex parte fibibilium，fede ex parte fcientis，fiux－ ta illud exemplum Philofophi de oculo veffer－
tilionis，cui lumen folis non eft vifibile；licet fit ia commuñiter，\＆quantumen natura reci partitur tiảj ficut de Moralid dicitur，，quod fufficita aliquã fuperficialem，\＆figuralem certitudinem trade－ eratione matix variabilis：qui funt actus hu－ cientia propter certitudincm，$\&$ modum pro－ cedendi，quem vtique talem， 8 t tantum habet， quatum materia Diuinà patiturp perfcrutari pro
ittoftatu．Hzc autemo pinio fulciri poteftri－ mpagna－nendo $\cdot$ Quibus：non obbzantibus dicendum cot， Ict oppicio quod quare nonpoteft in cuabus．Primo quidem， riam vt in fe：cte quomodo capit Theolo－ Eft fubsiftens saut yteft in eft inobiecto，aut vt vteft in intellectu noftro．Si primo modo，tunc non eft verumi，quod fit fccientia habitus，fed fci－ iitas obiectiua．Vnde tantum ef dicere，Theo－
logia cff fientia in fe，ac fídiceretur，obiequm
 Theologix，quod eft Deus，fit fcibile，\＆cogno－
fcibile per difcurfum ；an intuibict tantumi \＆ adhuctota materia habitus Theologici non eft Icibilis in fe．nam includit multa cootingentia．
 fit fientia，prout efl fubfiftens，hoc ctiam finl－
fameft，cum fit qualitas，$\&$ accideris inhxrens． ． ＊
non rerpo intelligit eam in intellectu：Beato，tunc zia Beatorum Si nero prout fiat fed de fcien fro，tunc contradicit dicendo，quod fit fcien－ nai in fe，fed non in comparatione adnos；ergo Praterea，aut refponder de habita dicit． quiex fudio acquiritur ；\＆fic non eft verum quiex ftudio acquiritur；；$\&$ fic non elt verum qutem habitus，quia in nobis eft，nullo modo in
fe ficentia ft：Aur refonder fe fcientia eft：Aur refponder de habitualio pof
fibili，fed nōn exnoftro fudio，\＆ingenio；$\&$ fic on eft ad propofitum id，quod negat，videlicet， uod non fit Plientiia quo．ad nos；vnde melius Deitibieqta

Seatur a nobis．
Secundó vero fare nó poteft quia dicit Secundò vero flare nó poiefl，quia dicit，Thieo ${ }^{\text {P }}$
logiam noftram dici fcientiam communiter，$\&$ large pro co，quòd tradit certitudinem，quam paiturar natura rei．Siquidem certume eft，quòd nazura rei in diuinis quoad inctinflecas verita－
nes，patitur fcientian proprie dîtam faltem fe－ cundum hanc pofitionem．Sed talis eff fcientia Theologiza，qualem patitur naturí rei fecunduin eandem pofitionem：ergo Theologia erit fcien
tia proprié dieta．Vnde hxc pofitio in his duo tia propriedieta．Vnde hxc poitio in his duo－
bus contradict．Nec valet fidicatur，quod in－
telligit hanc certitudinem effe tantim，quantam telligit hanc cerritiudinem efferantam，quantam
natura reci paritur non in fe，fed in natura rei patitur non in fe，fed in comparatio－
nead nos．
Sic enim \＆opiniones de rebus infe
 quòd affra fint paria，poffer dici fcientia largo
modo，pro eo quöd tanta eft notitia quanta na modo，pro co quàd tanta eff notitia，quanta
tura rei patitur in comparatione ad nos． Praterea：Ifte habirus，qui tradit tantam cer－ titudincm de obieto，quantam naturar rei pati－
tur，eff fcientia non folum large，fed proprice， 2 unr eft ficientia non folum large ，fed proptrie，\＆
friate；；alids Moralis，$\&$ Naturalis non effent cientix，nec fpecies Philofophix：：quod eft con－ tra Philofophum．Sed fecunduim fic ponernem 2 heologia noftra tradit de Deo certitudinem． tantam ，quantam natura rei patitur：ergocrit
fcienti3）ion folum 1 argé，fed proprie，cuus

Prxterea ；Quaro quid intelligitur per hanc ftdecrminatio diftrahens，\＆tollen：aut enimi enion opit cientix，\＆fecundum．hoc non eft aliud refpon－gof fano $q$ th dere，quod eff fcientia largo omodo，nifif dicere， ens de aliquoo，quod eft homo mortuus，concice－ it，quod non ell homo ：Aut ell dêereminatio
 ex demonfratione generatus， ， t patet，compe－
teret noftrx Theologix．Hoc autem non inueni－ teret noftre Theologir．Hoc autem non inueni－
tur verum，videlice，quod habitis Theologi－ us exdemonftrationibus generetur；ergo non videtry fcientia effe large frmptz．
Prxterea：Omnis fcientia adijcitaliquam cer
 ad certitudinem fidei，nifi forte opinionis＇cuiuf cet：ergo idem，quod prius．

## opinio

opinio gürundam alioruni：
$\qquad$

E propterea dixerunt alij，quod Theologia tiarum，proeo quadd non factic cic contconfequen bus aliterer fe habere，fed facit adharere confc－
 qualia，quxex articulis fideis neceffario confc－：
quuntur，quod nefcit fimplex fidelis，$\&$ hoc eff． quuntur，quod nefcit fimplex fidelis， 8 hoc eft，
quod Augutinus vocar fieientiä fidei Theologiz
hoce eft fcientiam eorũ，quax ex fide fequuntur． hocelt ticientiam eoru，qux ex fide fequuntur．
Hxc autemopinio fulciri poteft rribus ratio－ Impugna－obftanribus nullatenus fare poteft．Scire nami－ curgquinque
raicoibus
vita confequentias in omni materiag eff Losica， Commante confequentijs efferror in Logica，$\alpha$ in omintma comm．s．teria，vt pater in Methaphyfica，vbidicit Cómen tator，quòd quin nefciunt Analytica，aut quiod eft igitur crror in confequentiis eft ignorare Logi－
 Secundo vero，quod fophinticum peccantem in
materia，qui eft falligraphus，qui ex proprijs fcientix cuiuflibet mentitur，haber difloluere R．2hy．．．．．quilibet artifex pecialis fecundum Philofophu；
 Forms，$\&$ artificem pertinentem：ergo forma confequen－

 cogici－cludend，vtitur illo in quacumque materia．Ver componere de equacumquerificadis pertinet verfus go \＆ad artein Logicx confequétias neceffarias
tacere in omni materia data？Quarto quoque quia confequentia，\＆illatio eft vna de fecundís intentionibust ergo non pertinet ad realem ar－
tificem in aliqua materia，fed ad Logicum tai tum．Quintò quoque，quia ficuet ef in artibus Fetivis，Ificeflin porentijs attiuis！！nunc autem ad artem fatiuam pertinet in quacumque ma
terià introducere formam artis fux，ficur S phe rx conppoitor formam Spherx indacit argento，\＆$x$ re； 8 in in quacumque materia apta， mamdebité confequëtie haber inducere in＇qua－
cumque inateria ．Eft enim Loica tentia ađtiuaifecundum Commetatorem．Vnde ．\＆Philofophus ibidem vocar Rhetoricam vten－ ．tem．Ex quo itaque confequentiarum fcientia materia fidet，alioquin effert Lógicac \＆\＆fientia，
non tealis．Vnde confiderandum eft，quoेd in
qualiber qualiber $f$ cientia tres habitiuncronneectuntur：de－
moboffrans enim conclufione aliquam co mödefrans senim conclufione aliquam cognofcie
prannifas；$x$ eis adhiaret per habitum principio rum，maximè fi fit demonftratio poitifima，\＆
prima Conclufoni vero adherer habitu fcienti－


extremis ipfis ，quaz funt partes $\&$ aliquidecius； extremis ipfis，qux funt partes $\&$ aliquide eius；
illa vero eft actus，$\&$ inteellecus etfí vnicus；non tamen adharet ex fe，fed ex notitiá principij，vt ex pramitifis，fed concluffonionideduem deducere ex promiifis，fed conclufioni deduetx adharere propter．prxmiffas，\＆idcirco nil eft di\＆um．，Ovomodo
 －4．quolibet quef．19．．．． tia córequē VApr op rit ralij dicere voluerüt，quòd Efo
Theologiapro tantodiciur Theologia pro tanto dicitur fciétia，quia etian opinio
eft habitus
rixd Diuina Scripura，$\dot{x}$ intelle fuus eorum，$\&$ expo
fitio．huiufmodi fitio．huiumpodi autem potefl dici fientia，vt

 quidem，quia fecundum hoc non plus erit Theo－
logiafcientia；quam firelibros fítitios Poeta－ rum，quos quidem fcire eft noffequid frriptum fit in eifdem，\＆qualiter exponantur．
 pro obiecooctian tranfiens immediatè faper Deum，fed fuper il－， bentium ergo fire quod eft criptionem frri－ tentionem ercribentium \＆$\&$ noit eft firire Theolo－
gicü， gicü，vt videtur．
generari in in fudequente aliquiam con librum ei habitui， generari in inudente ailiquem librum ei habitui，
quem habuit componens ipfum，ftudens enim
 licx eiuldem fecciei cumillo；quem Ariforeles perferuare
habbebat，ergo fudens in Biblia 2 non acquirit diligenter． habitum，quo ciatit，quid eff frriptum，fed quo cognof car de Deo id，quod fribentes cogno．
fcunt．Vnde confiderandum eft，quòd fcientio cuint．Vnde confiderandum eft，quid fcientian scieitar ali－
aliquando fumitur propriè，\＆tunci prō habitu，quando pro
 tur：aliquando fumitur pro memorias；quiarenim
recordatur de tempors aliguo，\＆tenet illud recordatur de temport aliquo，\＆tenet illud
memoriter，dicicur jllud fire；，ficici \＆per op－－ pofitum，dum oblitus eft，diciturir ignoraref．Stu－ dens ergo in Canone fcripturaruin，rencensq． －Quod fire Autn verborum fcirie dicicur improprie，nect ta－non of thaz
 tiam naturalem，quoniam multi completunniur fermones，qui nor habent fcientiamplectunaur rere conclufionibus ex deductionibus，\＆demon
frationibs ibi fatis，eff fcire in fcientia natu－．
 cis，\＆expofitionibus frripturarum aliquid de－eundid per－
relifum in intelledu refptau credibilizm，per－bitiu Theo relictum 1 intelliectu refppetu credibilium，per－
tiner ad habitum Theologicum，non 1 cire me－
mariter，quod ef or，quod eft friptum．
opinio şcotilib．3．disfl 24 queff．vinicas．
FT idcirco alij voluit dicere quòd habios Habiog
ET idcirco alij voluft dicere，quòd habitus Theolopit

Mentrax： Quonodo


## Brologus．


 habitu，qui gignitur ex Scripturarum expofitio－ ne，\＆Aubiorum foutione，
fophix．Primmsitaque licetnon ficerete euiden－
－tiaim de veritaribus illis motibus reueltais，erat tiam de veritatibus illis mōtibus reuelatis，erat tamen cum fide，immo habens＇certitudinem． modo aliquo dubitare，quod．fic patet．Deus
Dous poteff namque poteftioninem effectum immediateface fétum face 8 mediante caufa fecundo effectiva Sed fires ip－ rine fre de quibus eft friptura，effent clare cognite nō dubium，quòd fummam certitudinem obiettiue， Omni hafititione in intelleefur imprimerent，\＆
derelinquerentrefpequ fui，ergo eandem certi－ zudinem frientificam potuit Deus imprimere in mientibus Prophetarum refpectu veritatum Scri ${ }_{8} \mathrm{in}$ intuitiue，ac euidenter apprehenfx．fic igitur ille habitus fuit fcientificus，quia faciens certi－
tudinem，licet non euidentiam． Secundus verò，qui gignitur ex fenfu litterx
Scripurz ficro noneft cientificus，cum non． procedat Scriptura demonftratiue，$\&$ per argu－
lỉ．．1．d．do．mentorum concertationes fecundum Augulti－
dr． cbrif．
num ；fed eft habitus fidet
 propter alteram．
Tertius autem
expofitionibus，vel vaiustper aliam vel vnius ex apilij frientijs，\＆ex folutionibus dubiorum ；hic，
Itte vir no atius it fide Sed hec opitio videtiur irrationabi－
quitur con－lis in his tribus：
${ }_{\text {u2 }}$ Scoum Primo quidem，quòd ccritudo．Prophetarum ra veritatibus ponit a Dooimprimi，criptu－ primerent exdem veritates；；fi effent ex termi－ nis euidentes．Impoolible eft enim idem fepa－
1 Eus de aliqua veritite clidente，nanet intelic－ Auss clara，\＆cuidenti hocitiailliuis yeritatis； nis enimidenst duoartus refpectuu eiufdem verita impofibile eft per Diuinam potentiam fepa－ raricertitudinem，quam habet intelliectus de
euidenti veriate ab euidenti cognitione eiuf－ euidenti verit
dem veritatis．
Refponder Nec valet，fildicicaur，quòd non efteadem cer－

Gioni infa titudo numero cum illa，quam habebat manen－
uix primx． ciei ciarfem．Confar ciufdem fpecié identitantur indiuiduis eiuadem F rationis vinde fi Sortes，\＆＇hoc rationale fuirtide： do ，veritate cognita euidenter identitatur eui denti cognitionede illa veritate，ve dittume eft ergo omnis certitudo eiufdem fpecieiei，erit idem：
quod enidens cognitio，\＆clarz．Contraditio ergoèt dicere；quod fímilem certitudinem im－
$\qquad$ trate obice pi2 per fe nota．

icit，quòd fuit certitudo illa，ficut eft certitu－ do fcientialis，qux caufatur ex principijis notis，
\＆ex cuidencia terminorum；；fednon caufabatur
italibus principijs，fed aliunde：\＆adhuc at alibus principijis，fed aliunde：\＆adhuc non va－
let，quòd talis certitudo non poterat poni， let，quìd talis certitudo non poterat poni，nifi
aliquiz cognitio，cum omnis adus intelletuus fit
intelletio． aliqua cognitio
Quarendum effigitur，qualis intelle aio erat Impolibite
illa fic certa，Vnde dicendum eft quod non crat

 hoce efp per fe notum，cum fit veritas primatunce
fumebant fibito，Deus dicit tibi hanc verita－ tem，\＆hoc tenebant per experientiam：nonie enim irrationale，quod anima experiataur certi－
tudinaliter influxum Dininum ：tunc inferebant


 poteft facere immediait，quod facererepere cui－
dentiam veritatuum fif orent clare，$\&$ euidenter apprehenfx．Dicendum eft enim quòd vtique Refponfio． eandem notitiam euidentem，\＆clatam poteft Deus immediate imprimere in intelle
propofit，quam propofitiones imprimunteffentine：：Red non ${ }^{\text {po－}}$
teff certiudinem illius euidentis notitix abp euidenti notitia feparare．
Secundò vero，quod dicit acquiri habitum Contra Du fidei，quo immediate adhareatomnibus verita－randum I． tibus pofitis in fcriptura，non videtur rationabi－$\%$ prologi． liter dicí，tum quia quilibet fdelelis per illum ar－
ticullomion locuus per per Prophetas， ticulum：Qui locutus eft per Prophetas．\＆illum：
Credo Sanctam Ecclefiam Catholicam，adh $x$ ret immediate，\＆\＆blque difcurfuuquamuis in gene－
rali，\＆confufe omnibus in Scriptura contentis rali，\＆confure omnibus in Scriptura contentis，
qux confripta fuint per Prophetas，$x$ per Eccle－ qua concripta fuit per Prophetas，\＆ e per Eccle－
fiam confrmata ：rum quia non aquiritur nif． fiam confirmata ：tum quia non acquiritur niik．
fola fecificatio，\＆explicationdeidiffius，qua
creditur tota Scripura in
 ni quolibet fideli，dum legitur Littera facras $S$ cri
prurx ；nee compofitores alifd intenderunt，nifi pturx ；nec compoitores aliud intenderunt，
in pecciali tradere；
iurxailind feriofe cunea．credenda， iuxtailiad：Hete fripta funt，vt credatis，quoniam Ioan 20 ．
Iefuse iff flius Dei．
 Scripturx expofitionibus，\＆folutionibus dubio－
 nó dicitur fufficienter，quia non declaràtur，qua－
 poteft poni Ars；aut Prudentia，ncc Sapientia， dum dicendi，quòd none effer ife habitus Theolo－ gicus，nifi opinio，quod abfonum ftatimiappiaret

Articulus fecundus z zb ponaniar quedam
difinintiones．
CIr ca fecundum coöfiderandū eft，quọd in
CTCA fecundum coofiderandū eft，quìd； Hiquädo enim proceditur ad conclufionemffitat
vit cum quaritur，Vtrum Deus fit vnusvelifinit vtcum quaritur，Vtrum Deas fit vnuss eqlifthit
 to proceditur ad conclufifinem．credendant；do

vecum quaritur：Vtrum Spiritus fantatis difin－A eft？non aequiritur alius habitus nififides ；ite gueretura Filio，fi non procederet ab eo，ali，A fiquidem habitusfides eft，cuius quando autem ad conclufionem iam creditam， Ideterminatam per fidem tuplici via ．Pritiní quidecenex vna propofitione quia．babus creditis．Tertia quoque ex vĩa creditio， \＆alia probabili．Quarta vero ex ambabus pro－ babilibus．Ouinti enim via ex ambabus，ICili－ cet necefiarijs coincidit in primum proceflum， mbdo credendam talis quippe procecfus ex am－ babus neceffarijs eff fcientificus ；\＆facies fcire． 2uod ex ifo proceff acquiritur babitu
phyfucus，o non Theologicus．
phyficus, G nori Theologicus.

Quamodo N proceffí itaque primo acquiritur habitus

 Sxxif Dera eft Metaphyfica，vt apparet in fexto Metanhy－
byf：Cora
 tionie ponitur Deust finent illa，in def quaruitione ne natiouit－ ium ponitur natura．Sed in ifto proceffiu com－ prenhenditur veritas de diaininis demonftrative quid inferturde Deo；ergo tunc naceeffirisis afi inus Metaplifificus， 2 norit pare Theologicus．
 phi vel pagani non Ansuff．con gicus，quia：ilie fupponit fidem iuxta illud Au－ guftíit：Ego fidem canthoficam profiteor，\＆ pe
 preffimio Et illud Richardi idicentis，quidd noin defentincompar enda，dumbamen fe ferniant
do ind firmos infide．Et illud ifaix，fecundum aliam
 ohititut fitecived habitus ille ex neceeffariijs propofitio－
 Phajhelppagani quacamque fide exclufa：ergo Tteotuskictaphylicus，quam Theologicus．

 neke fent concluferumt Conftat enim，quod aug garendimimulta vera，qux nibilominus Tive ex expropotitionibus lequintur notis thet

Wrpocertivero fecandof dumprocedinger
 quo，quod ef in fide dubium g guid dencuddim
 vnoarticulo； 8 vniapropofitione heceffariaef， harreticum，vtpotedicere，quod in Curito non Eomodị in
funt dux voluntatés，quod quidem fequitur ex Chrid


 \＆trais conclafio tenetur per fidem，，\＆talis de Prxterea： Omnis adh hareus certurudihaliter alicuii ineuidéti propofitioní propter folam ve ritafeep primam，idharectilliex habitu fidei，vt
patet ex fidei ratione
 Ceinimineuidengeftin Chrifto，duas effe volunta－ tes，quemadmodum duas naturrs ；illi etiam chitho
adjaretur proper Diuinam verian
votution adhrètur propter Diuinam veritatem，qua，
adharetur primx propofitoni；ergo habitu fi－ dei tenetur veritaseiup．
Praterea：Impiciicum，\＆explicitum non di－Inplicicit
 plura，vel pauciora credere explicite nondiuer－ hificant fidem，alids facerdos，quitenetur pliura
explicite credere，non haberet eandem fide expicite credere，non haberet eandem nide
cum vetula，quxtencturad pairciora．Sed con－ clufioper huncmodum dedu fáa non oft，nifie－ plicita ex priori articulo，in qua cratimplicity，
 ergoex hoc non tollitur，quin illa conclufio ço
${ }_{P r \text { Prxterea }}$ Conclufio fic deduita poteft eftein Onomodo materia contingenti，vtpore quòd in Chrifo in Momodito

 tedle，tuis，vel fapientiat，quia tales funt de mate－－ 8 ．Piticic． 2 ．
ria neceffaria，vtait Ariftoteles，fed nec opinio，
quif
 aut fufpicio；quia non veridicant determinatec；
\＆certe，vt apparet ibidem fides autem deter－
 nem in materia concingencti，ficut fe hable hetiñ
materiaz neceflaria，fcienciad opinionem
 Huictamen，quod dietum eff，rria obbiarare evi－Huic dito
 conclufioném dux prxmifx in duobus hümini－
buis notr concurrunty
illa conclufio nondetet




 mine naturali，ergo conclufio non cos
folumirinumine fidei，vit videnirt
 pxatichlos fidei in hac dedn dione agnof fititio






## Prologus

 Hibro Diyticorum, eff tre impropric, prout accipitur promemoriter retindre.
Refponfifo ad obiectata in oppofitum.

Ad primu
Hstrus.
Thedori-
 quidem, quòd habitus Theologicus eft vere Saquátionis: , , quo AdSecuin

 tus à fice alius,que eftdeciaratiuus. Ailior hertitium dicenduiu,quod quides viquque ef no-hoc vane facit fidelis fuidedo ad accuifriopen iftius habitus ; tum quia fides perficitur, $\&$ illufrratur per eum; tum quia melius elt fidelem, \&
Theologum effe, quim effe fidelem tantum, quòd eft omnium maxime eligibilis non connumerata: connumerata autem cum minn norum, manif dicendum, quod Theol dinatur ad didem deftendendam contra impios $\&$ conferuandam,ac roborandam in mentibus pils.
Iozit. 2 lt.

Fides $\mathrm{f}_{2}$ - vt fic refpeetu credibilium fides, qux facitadhxrencim, \& clarizatem, concurrantin ratione vnius habi申i申s Theologia
faci in incl-

PROOEMIVM

ntes. Liber ifte diuiditur in er ti. Hecde pedibusf fedentis. .Circa ponit̀cuafas furcepti operis. fecundó ibi: unamnib non ambigamus; Refpondet.zmulis. Tertiò, bencuolis. Circa primulumaffignat tres caufas, quare tantiunt opus furcepit.
primam quidem merced przflolationcm, $\alpha$ Diuni iuxilij fiducialeme expectationem,
dere, $\&$ opus grande a a fumdre vitra wires flatuen Luc. 10. do in Samaritano, \& confumationis fiduciam, etmercedem laboris, qui pro curatione femiui-
uiduosdenarios protulit, $\&$ fupererogantic cuncta fe reddere repromifit. Secundamvero, videlicet errorum confurd tionemainignat ibi:Detetatat pö̀s veritas pollicitm tiss ris, \& defortetur deficiend periculum, ne thoc
opus afiumititinitiominus ip pum vincitz zelusto mus Dei, quo inardens fuduit fidem noftram.
Davidicx turris clypeo cotminurire', aduerfas
errorem carnalium hominum quorumcumque. aionem, affignatibi: Non valenites, dicens, quod Ex Eila rio
 \& lingua, doetrina fcilicet, \& frriptura. Idcirco has duas brigas eorum voluit impenderere cha
ritati, hunc libruni componendo, vt qui cos lingua docuerat, inftrueret per fcripturam. Hż̀ ef fententia.
B vtram dari pofsil à Deo lumen aliquod viatori;
virtute cuisus Catholice veritates
4 fientifice agnoffantur.
 merito quäri poteft, Vtrum dari poffit d Deolu- ciazn repomen aliquod Viatori, cuius virture. Theologi-
cx veritates fcientifice cognofcantur. $\mathrm{Etvi-}$ cx veritates fcientifice cognofcantur. Et v1-
derur, quòd dari poffit lumeraliquod vigorans, clare intelligantur ; ita quod ex ipfis fic intelleAis, conclufiones deduetx fcientifice cognofcantur: poteft namque Deus tale llumen da- Quonodo
 nis padilua faribad atum. omni namque potentix paffiux, poffibilis eft refponderc potentio,
ađtiua ergo omnil fcibilitati paffux, poifibile, eft correfondenter firri lumen, quod in exilio 1
 formatis de articulis fidei, latet cibilitass, 8 cognofcibilitas palfiua; tales enim propolitio-
nes, vel funt immediate; $\&$ tunc. funt ftatim. cognofcibiles, vel funt mediate ; \& tunc cum inter duos terminos pradicatun fcilicet, \& fub-
iequm, non poffint effe media infinita, pofibile eftdeuenire ad immediatas', quix crunt ex fe cognofcibilics. ergo lumen potect dari d Deo Quo articuli fufficienter cognoicancur. inuicem,Deus poteft facere mediam; fed lumen glorix, \& lumen fidici xnigmaticum maxime a
fe diftant fpecie . crio poteft dare Dcus:me
 ius autem lumine fidei, in quo articuli fcientif ce cognofcantur.
Pitrerea : Ou
Pryterea : Qux cumque res poffunt cogno- ribus mo
Pitripliciter fide, fcientia, \& intuitione, po- dis tes so-
 refĩo illo modo triplicicognof cantur, verbi igra- peris lumen
 fciens autem per. calculationem Attrologicann,
fientifice illam nouit i intuens autem ocularifcientifice illam nouit : intuens autemoculari rerillam in luna poitam, attiori modo; \&in- Trian funt liz
 lumina, primmumm Sed de creditis verizatibus poteil hateri prima-cognitio, \& primum lu-
meri, quod eft anigma fidci, \& tertianotitia
 go poteft hizberi media notitia fcientifici, \& \& lu--
men medium, in quo huiufmodi veritates comen medium
grof cantur,

## Prologus.

$19^{1}$
Praterea:RefpeAtu illarum veritatum poreft A cis fidei -ergoyidetur, quòd tale lumenfit om Deus dare fcientificum limen, quibus nor de- nino ponendumb.


Rationes pro notitia abzzrä̈iua Scoti
V. Lrerivs videtur, quìd Deus poffit dà-
 bilia argumenta, immo etiam nececfiaria; quam- abfrativa notitia clara, \&difineta de quiddi-
uis ill initerim contingat noftram induitrian

 Praterea:Ideme eff fire de daliguo, an fit pof
fibile in Deo, $\&$ fire anffitneceffo. In veritaribus enim Diuinis' quidquid eft poffibile, totum
mo fecandum Auicennam/ Sed Deus porefl da-
re lumen , quo veritates huiufmodi fcientur effe poffbiles , quo viniates fifearum compontibilitas ex aliquo fyllogifmoconcluditur, ille vel peccatam in materia, , potell deprehendi per fcien-
tias peciales; pectanum vero in forma per Lo-
ticam;
 has cientias poffit dare completx, poteff eciam $C$ probas impofibiles creditas veritatcs, quo.quiPrxteros: Quidquid Deus potet dare raptim' din tranfitu, potefl dare diu, $\&$;permanenter.
$\qquad$ quodan tranfitu, \& \& raptim: ergo poteriit quoday tranfitu, $\&$ raptim :ergo pote
fimile dare Priterea: Cognitio conclufifonis ef effecans
premifiarum ; fed quemliber effetum caufe fecundx potefl Deus dare abfque illicaufa, ergo minofam poreritiocus date abfque hoc, quèd habeantuir premifif, \& perconfequens sogno-
fcetar fumine altiori, quam fit fidei. $x$ nigmaty Cum lumen: : Alia note notitia terminorum realirert notitia inh 2 rentic, \& \& complexionis corum, vec efe patet, ergo potcrit clarifitare notitian
de eomplexione, , inhhrrentia terminorum, non

## 


 Dei videlicet, $\&$ trine amborum rerminorum nifione eft altior fidd, inferior autem beatifica
vifione
 Exemplim
de Andichrif tichrifonfirmatur, quiat de hac propofitione, Ansichritus erit; porêt Déus dareicertam noti-
siam, efto quid homo non habeat fimplicem nó titiam clared deAntichrhifto, quo'ad figuram; $\alpha$ perionam ipfius: ${ }^{\text {Prxiterea }}$ Nonef
cere, quod Sancti medprababiere, nec fecuram di-
 tic. uenire ad cerctam profiteor, \& per hoc me per-: dus ceiam vertaan fupicntiam prafumo. Richar-
dupra, fic ait : Innentionis noftrx eft in hocopere ade ea, qux credimus in on molto
probabiles veram etiam neceffarias adducere Oumonod
Ceur inud
men. rationes ; frpee eriam Auguttinas dicit aliud Iu-
meneffe infidelibus fapicntibus $\downarrow$ lumine fimpli- tatiau ratione Deitatis, ex qua quidem"omnes
veriartes de eperfonis, \& atributis, \& alijs in-
 trinfecis, frientificic potinint concludi, In quo-
cunnque enim intellectu derelinguitur cumque enim intellectu derelinquitur memoria
aliccuius obiectiex actuintuitiuo procedente, in eodem inteilicedu poceff effe abfractiun noter itia
de illo obied de illo obiecto hoc pater; quoniamm memoria de obicto, elt noutca de abtractiua, quonian Diuinitatis, quam habuit Paulus in raptuitione fuit
derelitaz in eus in derelica in elus intellectu memonia Deitatis, quam, viderat in raptu iuxta quod ipfe teflatu
fe raptum vique ad tertium crlum: quod debet inteligi de vifioine Deitatis feceundum Augufti-

 abftraf, quade de Deititateretiam, quamdiu fuir via-
tor. tor ! quare
bet fideli
Prexterea : Ouocumque zener
 quum; eodem poteft cognorci obiecti, fed acuis, guitum poffint cognofci abftradiuc ; cum fint
 ua propria efseria cognofci poteritiabltractipe.
Prxterea: Hlx dux notitiz videmtur efle pof fibilesdeDeo, quax nullam diucrfititurenficit habent ex parte obiefticogniti, fred folumex ex parte co-
gnofcentis, $\&$ modic cognof cendi gnofentis, \& modicognofcendi : quamuis enim Nulla 1 viric
in Deo nulla varietas fitit ponenda; nülum taz rus.ef in meneen nula varietas fit ponenda; nullum taz
ninitionis de Deo gnitionis de Deo: fed notitia inmuitituz, $\&$ abraztuaz non differunt ex parte obicefticogniti= noution in quiaidem penitus, quod cogipfcitur intuitiue, tuititas
poteft cognofciabitractiue, rei quidem exiten-
bffratiul
 gnofci -nam imaginari poffumus, qualiter rof.
exiftit in ramo. ergo abftratiua, 2 i intiotin





 rintarir,quia effentia poteftconcipiablque veritate , , onitate, \& \& alio quouis atrtibuto, con

 tialitare Deatas nooteleft concipp abquic fui prafeneft nifívnus refpetus riztionis s. Deitaza autem nis . ergo vider tine. ergo videtur, qued pofft concipi abfrti





## Prologus.


 deceptoriz, \& erronex, \& ex erroribus, 8 decep-
tionibus no debet argui ad veras vifiones. tionibus no debetargui ad veras vifiones.Secun
do veroquia non funt vifiones, fed iudiciu fenfus
cómanis cómanis, per quem indicamus nos videre, vtpa
tet: vnde
2.Dext.138. eis,quod videant fenfu communi, hoc iudicante:


 confirmat;nullus enim adus eff in potentia vifiua,quinon participer ratione e fectifica vifionis. $\&$ ipha erat vifio. Commentator vero dicit,quod homo fentit per quinque fenfus vero dicgo hiuiufinodiexertx apprehéfiones participanträationem
foecificam vifonis, quare nulla vifio, fecundum ipecificam fuii rationée exigitrec prefentialitaté: Praterea: Verrun, \& fallum infunt eidem no-
titiz numerali ; nulla immutatione fata in ipfa; faphum in pradicamentis; ; vide eadem xitima-
tio, qua Sortes aftimatur federe.vera efteo fedente, qux ftatim manens eadem numero, falfa
fite furgente. fiteo furgente.Sed huiufmodi apparitiones funt
falff vifiones, $\&$ errores fecundum iftam euafionem. ergo ipfx exdem numero poffunt effe yeper confequens realitȧ vifionis, non exigitreaper confequens realitas vifionis, non exigit rea-
lem prafentiam obiectie exiftentis, quamuis exigat cam veritas vifionis, pro eo, quod veritas, mitatis ad rem\&secund yero euafíio non procedit,tum quia negat Cómentatoré, \& Auguftinū, qui exprelle dicunt huiufmodi apparitiones effe numquã eft in aduari; fuo, nifif fenfibus particulariquod in oculo fit alicquid oculli videre, oportet, paritio rei, apparitio ante rei exiftens in vifue ef

 re, patetintentüsecudavero via proceditat prio rijcerta eft enim,qqòd Decus potent facere, quid-
quid non implicat cörradiutionem, $\&$ coferuare thadamentur relationis corrupto terminio, $\&$ tra-
 Remaner-Pla
Soritis
Subvifio intellequinz,\& fenfitua,



 | rumi |
| :---: |
| $\substack{\text { Refiponder } \\ \text { tecite obie }}$ | Reffonder

nacter obie
taioni Sco
ti.


fint diftintar realiter: conditio enim de prodica
to reali exigit realem difininetionem in fubiecto, ficut illa,que elt de pradicato formanilidititinctio nem formalem, \& qua eft de pradicato rationis
difiņionem rattois, q queq de pradicatorclato,diftinationem relatiuam,
abfoluto, difintionaz de pradicato abfoluro, diftinctionem abfolutam, vt patet per
Philofophum de magno, 2 paruo in lib. preqica- in pratica

 habiectum eft res, no formalitas, zuinquin minus haberet de entutuate finbuectum, quam ulind cuiflimalis alietas, dunn tamen fit eadem realitas pre-
dicamentum reale, quòd ineff till i realitati, im= poamentum reale, quòd ineft illi realitati, im
 dependet non funt cadem res, fed inturitiua noti-
tia,
 'Alüe dependeard Deo, \& ab obiedō, fecundum jillud auté quod eff in ea refpectus ad obiectū in-
tuitü eft res dependens realiter ad obieatui tam-
 quam ad terminn, cum omnis refpectus, quo ad quòd abfolutuupin intuitiux nopitix, $\& \%$ refpectus runt per Diuină potentiă feparari, vtdicerbazur. Praxerea Deus poteft omnem rem conferua-
reaboue omia re abfque omni alia re, $亠$ d qua nondependet, ni-
fi effectiue; poteft enim furpendere effetiuam

 dam res de pradicamento qualiiratiss fecindum fic ponentes,, per confequens son depenider ab
obieto, nifieffequine tantum: fienim quiddita-
 realitatem obietuum per mod dam terquini'ficat
ad effer eale relationis exigitur effenk fitertez-
 munus. Si inquam; ita eferde har regitate fet realitas de pradicamento quililititis necth


 quòd intuitiua notitia fit mier dedenioninatio re







 pofintefie in gufti, eratau in ablentia obiequ-





Prologus.
rum : confucuimus dicere, quod non intelligit:
Onumodo cum tamen conflet, quod in intelleetu eorum ent
inutitiuno intle init deneo neile tio, qux ho poffiter etiam non procedit, quia intuitiua notitiad
fe, Deo non $D e 0$, non poteft effe Deo non exitente, qux quidem impoffibilitas non oritur ex hoc, quod
aqualitatem Dei exigat in ratione obicai, fed aztuaitatem Dei exigat in ratione ob
in ratione cuufantis, $\&$ conferuantis
Securdum in quo defficit opinio Scoti, © datur veradefinitio notitici intuinima, C abffractiuc:
E prodietis patet, quòd non bene, definiilla, qux non terminatur ad rei exiftentiam, 8,
atualitaztem prafentem, fed abftrahit ab eis probatum enim fuit fupra in fine fecundi articull, quod immo atualitits, prafentialitas, \&
exiftentia rei poffunt cognofci abftraviue: quód ectiam non bene definizur intuitiua j'ditatem,propter frationes fuperius immediate in ductas. Et idcirco videndum eft, qux fit diffe-

 copnicionis, maxime propter penuriam nominum proprio-
 rieicre verba docet, vt.non fermoni res, fed
fermo fubietus, fecundum quod confunoitifabisit Iit Hylarius, fub intis vocabulis poteft proprie Chidg ab. galimum in
fitiunz
fitizo


mmo, \& fuper ablens modo prafentialificurp
zet in ludificicais, \& in cunctis experientijs fupe rius inductis :quamuis enim obietal fint ablehprefentiali, vt pater. Tertia quoque e conditio oft. cutuatio objecti, inaginatio namque quantum- tcritia. cumque feratur fuper âualitatem rel i vedum imaginatur actualitaté Eclipfisjinon tamen tran
firterodo actuatiuo quafi ex vi fua ponat Eclip fim In effe actuali: ocularisisuuten notitiaitita ha
Bet annexam a auationem, quod obiectum facit aet annexam actuationem, quôd obiectum faxcit
apparercin in fua a cuatitrate :efto etiam, quọd in
 ro conditio eft pofitio exiftentix, \& quaff redit quare
in idem : oularis enim notitix, res illas, qux
cealiter non exifunt fact realiter non exifunt facitapparere, vt realiter
exiftentes. Bene exifentes. Hene itaquedicitur, quod innuititua
notitia eft cognitio directa coura argition \& quòd eft prafentiailis contra modum abieñín, quo imaginatio fertur etiam fuper res przeentes,\& quod eff actuatiua obiecti, \& pofitiua exi-
lem poifitionem eius facit apparere : eflo ectiam quò ponition fit Et per oppofitum patetguòd ima Imginati-


 nerur ipflim exifere, , , effe in actu, ac prafente
fore. Transferend fore. Transferendo itzque ifta ad intelleatú, ib
funti iftiduo modi cognitionis, primus videl cet, quididectea apparere facit rei primus prentialita-




 intuitiua notitia, \& \& quix effratio vtriusquie.sunt
namque duo modi a pparitionis ; formialii $;$ cum namque duo modi apparitionis ; formalii: ; un
intellettio non fit aliud quadm quzdam formalis apparitio, qua res apparentobiectiue, fed vna
 liter, \& exittenter in rerum natura, fiue fit, fidic
non fift, $\&$ hoc eft intuitio ; alia vero fue res fit, fiuen non fit, non an apparet res prafentialiter; \&

 Ctratiua, tum quia Philofophus 12. Metaph: \& 12, Motsex: Commentator ibidem, \& 3. de Anima vtuntur 3 . 3 , ini
 quia nomen abhtraciuxu notitite evidettr ap rion
priari cognition vniuerfalis; quzfitper abtto
 a

$$
\begin{aligned}
& \text { intel } \\
& \text { hoce } \\
& \text { roce } \\
& \text { mod }
\end{aligned}
$$









## Prologus.

 evero etiamon non eft difticicile probari omnis cuin notitia ex qua cognorcitur caura propter quamaliquid eft, $\&$ quonian impoifibile eft aliter ff hilzere, eft noticial luminolia, \& vere faciens fcileatio de Dei nuda effentia evidenter ducititin
lat \& manifeftar illas in Deitas elt quiia Dritas eft quafif fundamentumomning eo omnium eo rufr , qux creduntur de Deo, \& per confequens
eft cuafa connitionis eotum; ergo poifibie ef Dec credun dari lumen viatori, पuo fcier eteriam propter quid
veritatuum, qux creduntur de Deo, quafdam quidem depolifibili, vt quiod Deeus potuit incar-
nari , \& fimiles, quafdam verode acu, vo quìd eft trinus', \& vnus in acuu.

> Refponfio ad obiecta.

A D ez ergo, qux fuperius primitus indudem quôd fcibilitas nō latee in propofitionibus atione vocuum, fed ratione conceptuum . Er dei, qui hat idcirco articuli fidei fib conceptibus termino-
bennut fub
rum, qui habentur
aviatore fcibiles non funt non efitit nifi notitia quafi imaginatiua, de qua
dictumeft. Nec vale quod dicitur propofitiocendum eft enimiquòd funtimmediatz fub pro prijs coricepribus, \& mediata fub communibus,
位 $\&$ conffifis conceptibibs, nec port perueniri ad
illud medium, uifi per Iumen ducens in conceprus proprios, ex quibus tämquam pcimedia propofitiones ifte fiab communibus concepri us poffinir demonfirar glorie, \& lumen fidei ppreft Deus ficere mediü lud lumeñ quod quarrieur fantitibus cotifufis conreppunantizm priüs taçam. Ah and propofitionc.
Ad quartumdicendun, quàd Richardus de cas, qux multu fant probabiles, $\&$ efficaces, nò necelfarias fimpliciter, 8 f fimiliter intelligit AnElmus de. Incarnatione verb, cum dicit ad il lud quod fide tenemus ne
fuis opurculis adduxifé
Deusporeft
dere lumé,
 popitit lumen quaum, quòd licct Deus daes,qux funt in Deo, non funt impoitibites qua rum eft ex propofitionibus fumptis ex creatu-
ris non tamien, quin podint effe impoffibiles e
 cui, non dando Gbi lumen, quo Deitazis ratio
cognockatur, nec valer folutoomit fylogifno
peccãte in materia, \& forma inferri
 fibile hoc, vel illud in Deforquia poretffibi repu-:
gnare ex propria rationéquę nobis eft ignota $:$



 quàm fit adhaxioididei, propterifyllogiforum d $\because$ Ad Septimuńdicendum; quodicognitio pre mifiarum feotriom fumptaruan effecura efficias nocirix conclitionis, inilomunus ylanotitia clufionunn ; \& haber pro ratione formativeritatem principij, vt fit tya notitia ${ }^{\text {attingés }}$ vtram
que veritarem, non poteft per Diuinam porentiam i veritate principij feparari :Et peridem patet ad octauu, quoniam eodem modoeft de.principisis refpeF gunt per fcientiam, \& intelle ectum cresdibiliumit,
quem re dicunt haberevitra fidem, inlum habit tum Theologicum', de quo diAum eft, inpriori quaftione.
dum ea vero que fecundario inducuintur, dicen dum eft quod veritatem concludunt, illx tamen Deo, $x$ effentix, ac fue prefentialitati,vt fic poffit effentia concipi ibiquefe effe; $\&$ prefentialita-
te, iftx quideni non multum efficaciter proce te, ittx quideni non multum efficaciter proce-
dunt;videntur enim fupponere quod efle, fentialitas non polfit cognofci, quafi imaginizrie, \&abftratiue
sd primà obiecte in oppofitum

A D ea vero, qux in oppofirum indacuunturb A dicendum ett, ad primum quidem quiddlicet probandoinmpoifibilitatemtalis luminis, ve
rum concludant, nihilominus media:non funt
 Apoftolis, \& rancis Doctoribus non probatua, diaf Ap
quando fuerit datum, quod enim dicir Apofto- dolis . lus për fidem ambulamus, $\&$ non per feem, locurus fuit non in periona propria, aut Apoffoorum, ed in peor ibus, guod non potuerunt in libris fuis fcientiam illam tradere nobis, vtiqué
iverum eft, pro eo quod nos caremus lumine illo, verum eff,pro eo quod nos caremus lumine illo,
quo proceflum eorum fcientificum cognof caquo proceflum eorum Icientificum cognof
mus. licet ipfit tradiderint, ficurn non cognofic hebes proceffium fcientificumGeometrix. Vel
dicendun, quod licet fuerit poifibile tale Iumen dicendu1n, quod licet fuerit poifibile tade lamen
dari, non tanen fuit expediens quod daretur Sanctis, pro eo quod ad meritum non feciffer. Ad feccundum dicendum, quodd taleliumen dari non debuit in baptifmo, quia non omnes fide-
leseo indigent, fed t tantum fudentibus,,$~ \& ~ y o-~$ lentibus acquirere fientiam Theologix, qux fine illolumine acquiri nou poteft.
Ad tertium dicendum dupliciter, primóqui-:
dem quod adhuc erit pofibile rale lumen in in dem quad adhuc erit polibibie taie lumen in in-
telledu viatoris, quamuis fidem excludat, pro. eo quod fcientia, $I$ ponaztur, fidem excluderese
non non pofificextra Atatuim vix, fed intuitiofola, Secundò vero, quia quod fides fare non poonity
cuin tali lumine dublum eft, fed de hoc fuper: fedendum eff vfque ad alium locump..
Ad quartund dicendum, quod lumen illod eft
medium per participationem non quidem conquidem com
flam
flatum exeerremis, fed accedens ad vtrumquie, A ginatiua tranfiret fupcr,n\#dam Dei effentiam.
 rationali, $q$ ux mediat inter intelligentias, $\alpha$ for-
mas naturales ; $\&$ tamen non excedit intelliAnimz rn-gentias. . Nec eft etiam femper verum quòd tionialis me medium confatum ex extremiserersgdat extre-
diat diast initer mum nobilius:nam mulus non eff dignior xqui,
intelligen--
nec rubedo nobilior color albedine, cum fif men 10.stet.c., fura colorum, vt patet Io. Meti. cludit, quàdum dilum lumen quifid dealde bene contitiam terminorum articulorum fidei, poteff daAn fola lu- re euidentem notitiam illius articali. Sed quod
 iufmodi notitiam diftinteram de Deo, verum non
eff, quia cira lumer'gloriz poreft effed diftincta
notitia, dum ramen non fit vifiua, fed quaf imagihiaria.
Ad fextu
Ad fextum dicendum, quod habens talem habitum non eff inconueniens, quòd adhirerert, \&
propter autoritatem Chritt docentis $\&$ ita Propter autoritatem Chrift docentis, \& ita per-
fidem, , \& propter huiuffiodi lumen, cum autoritas, \& ratiopoffint concurrere ad idem. Vel
dicendum, quod fitale lumen daretur, habens ipfum non adhareret per fidem, nec tamen propter hoc ponereturextra flatum vix.

Ad vilimum.
A D, ea vero, quas vitimo contra abfradi Deo uam, vel quafiimaginariam notitiam de, dem; quéd notitia quafi imaginaria de effentia_ Citatis, quantum cumque diftinuta, non ef bea ratim eft in corpore quazfionis Adfecundum dicendum, quod intuitiua in Deo elt nobilior, quam ima quinaria, nece ex $h$ Norici Requiar, quod rerum actualitas perfectionemwitiuz in acquirat cientix Diuinx, quoniam intuitiuam bilior imo- proceffulibridicetur.
inatian
ua,,$\&$ tertuum dicendum, quòd quamuis intuitiEto, non tamen viiformiter trane codem obiefum, nec funt eiuldem rationis, \& per conte quens s non eff verum, quòd fivina eft beatifica, reliqua fit's ve ratio illa concludit ialititatis, non beatificat intuentem, fed effent Diuina, fub modo nobiliffimo cognorcendi ap rehenfa, qui mode fintuitiuus Ad quintum dičendum dupliciter:primò quidem, quod effentia Diuina, \& e effe, differunt concepubinter, vtinferius apparebit, fecundò verò quodeffe, \& al
Efe, 又a- Ad lextum dicendum, quòd notitia abht Duaitres tiuk, prout hic fumitur, fon eftilla, qua viit cognofi uerfale cognofcitur abftratum d fingulari : fed
quaf ima incellectio quafi imaginaria, quam Deus po teft dare fine intuitiua nooticia, quam Deusus po in corpore quaftionis. Et per idem pacet ad Adoctauum dicendum, quòd talis notitiz ima) cendumeft, quod, vel notitia illa imaginatiuas
non effer propteraliquam fpeciem mediamifed non effet propter aliquam fpeciein mediam, ifed
effet purus actus conferuatusin mente per $D$ Duinam potentiam, velfiefiet per fpeciem non reprafentantem obiectiue, fed determinautem
formaliter, nullum inconueniens cundum dicentes, quòd Deus in Patria vide bitur per fpeciem
Ad vitinum di
Ad vltimum dicendum, quàd notitia quafi Notitizi in vifrua, \& intwieiua in intellectui, non eft mateftractiux notitix non eff multum proprium , vn- incellectiu de nagis compertencer dici poteft quafi imagi- non eft ma tiua, viturnque enim vocabulumín i fenfíiuzuoitifiałransfertur ad intellectumn. Ozamuis non ambigamus, E‘c. Poffquam anfi- Quomodo
gnauit Magifter caulas mouentes ipfum reffegnauit Magiter cauras mouentes ipfum ref p e-
tu fufceprioperis, hicloquitur $x$ mulis fuis,,$~$
and ro credulorum, $\alpha$ fidelium, aliqui vero de nume ro eirrantium, \& perfiderum. Idcirco primò re-
 Dens suqus faculi. Perfidis, \& errantibus Dicit
itaque primoे, quod licet ipfe pon ambigat liitaque primo, quod licet ipfe non ambigat in
brum iftum fubdendum fore eontradifionion, aut calumnix xamporum, ficut \& omne opus huma-
num, qua quidem conditio oritur ex varietate affectuum, 8 ex motibus diffeatientibus vodutate Pom,nihilominus ab incepto opere non defiftet. det.peridisis, \&:Chipreticis : Et duo facit. Pri-
mó enim defcritit quòd oritur eorum perfidia ex inuidia, \& exlibidine complerdi propriam voluntatem, quam intefdiziz , $h x$ rationi nolunt fabdere, nec in difcendi ftudio reticoría ori niant vanitates, quibus yerba foxprientia fom- nui ex libidum coaptare nituntur, \& non lequuntur veri rationem, fed placiti. \& idcirco in faubuur veri preadi proa ria, \& mendicit hypoctiamo qid óritur ex vina glo- tatem. ritatem abfque omni ferdere impugnare, quoniam confcientiam amiferunt, dum tamienị̆verbis appareat pietas fimulata. .Dicite etiam Hram confreetici
quod confumatur perfidia in pertinaci defent
 odibilem, aperit zelum fium, \& efficaciam con-s bis fif pieq-
ira eos, dicens, tra eos, dicens, quod ipfenitetur in hoc opere
eorumi Eccleffiam Deoódibilem euertere, $\mathbb{\infty}$ ora opilare, ex teftimonis veritatis in xternum fun
datis, quas libro iffi inferet dion datis, quas libro ifi inferet, diaifo per partess
quatuor principales. hixceff fententiz.
Wirum habitus Theologicus fit praïicus, vel. geiculatizuus.
E. Toguia Magifeer hic innuit, guòd finis Theo Elogix Grt Ecclefliam hnxiteticoruin fubueftere, \& fidem defendere, eorum ora vaniloqua, durmoccurrit, Vtrum Theologicys habitus fit
 rumsitabitus namque mo

,

Prologus.
re declaratius; \& qui er fapientia, videtur: A ea, qux pertinent ad diueffas fcientias Philofofapientix, \&ieft mede declaratiuus, vt diizum latiuls. $\because$ Praterea : Habitu Theologico nulla fcientias cullativa eft nobilior pratica, vt pater primo
 Ergo \& itte habitus erit feculatiuus. finis eff peculari. finis enim fpeculatiuatef veritas, $\&$ fpeculatio vt patet primo Metiph.fed
iftius habitus finis eff fpeculari,quod aplaret ex
 hoc quobd Aus funtininus dipecititinfermonone de Iacober
 de videatur Deus, \& iterum \{peculari meflius
eft quim operari, \& vita contemplatiia melior
quà matiua, \& per conffeques erit finsisifius. 2uod habitusTheologid sit pur practicus.
 operari, videtur practicus,finis quidem habitus pratici, noneff operatio, fed Ccire operatititum operari, non operatio, quia elicitur $A$ virtutibus moralibus operatio, cuius eft prudentia dire.tique habituis efto eneratio, qux elicis vinuicuiuftum, \& debet effe ciifdem generis, \& in eadem. porentia cum iplo habitu, \& per conequens,
$h_{2}$ cum omnes habitus fcientifici fint in intellectu Omnes hi cum omnes ind ini intellc- eff cire qualiter operandum eft, vt perueniatur ad vitam aternam. ergo Videtur quọd fitp purer
praficus. pradicus.
Prxtere perationes, videtur pure practicus, fed iftius ha-
bitus finis funt operationes bitus finis funt operationes, quamuis enim cha-
ritas , \& xta illud Apofoli: Finis precepticharitas. .t rillud Auguftini, ille haber quifquid paree, $\%$ quid-
quid latee in $D$ iuinis fcrmonibus, quid tandem tenendum in moribus, ninhilominus fifz virtutes potifimax funt fines, prout funt operibus conpounax Tum quia fub hac ratione maxime con-
iunn iungunt vitimo fini tum quia propter opera it,
funduntur .tam quia vt fic maxime funt perfe$A x, \&$ quia vt fic liabent rationem vnius vix ducentis advitam zternam. ergo habitus
gicus eft pure practicus, vt videtur.
2 2uòd fot practicus fecundum quid, © fimpli citer Jeccylatiiuws.
$\mathbf{V}_{\text {bicusivs }}^{\text {Litecnindum quid }}$ prafticuis \& $\&$ fimpli bitus fecrndum quid practicus; se fimpliciter fpeculatiunus. ille enim habitus, quie eftal-
ior, \& communior vnius exiftens, exteidit fe'zd
diunersis proptenter rationenem communem, quarinin gnofcibilia; fed Philofophica fcientia diuidin-
tur in fieculatiuas, \& pratticas, \& fpeculatiux turn in peculatuas, \& praticas, \&.Pecalatiux erit fpeculatiuus, $\alpha$ pratticus, fed principaliter fpeculariyus: \& Conffrmatur, quia Deus eadem
fcientia connof cit fe, $\&$ ea, qux facit $\&$ ill frientia cognofcit fe, \& ea, qux facit \& \& illh
fcientia eft magis ${ }^{\text {peculat }}$, Praterea: :ille habitus, qui confiderat de ope-Mratcrea:-11e haitus, qui tanmen ea injperfetham Dei cognitionem, eft quidem praficus,
quia confiderat de moribus, ,ed magis fecula tiuus, pro ee, quàd dillos ordinat ad noffe Deum,
$\&$ adipecuari fed fic ent \& ad f peculari, fed fic eft de ifo habitu, ergo id
quod prius. quoderius:
Ruòd habisus infe fit jimplititer practicus, of fimpliciter /pectulatiuns
$\mathbf{V}^{\text {Lreriys }}$ videtur, quàd fit fimpliciter enim habitus, qui ita perfecte freculatatiuus: $\&$ ille plete de moribus, \& actibusthumanis, ac ficffet mere moralis, $\&$ ethicus, \& ita de fpeculabilibus ac fie effer mered Metaphyficus, tralis inquam, videtur fimpliciter practicus, \& fimpliciter Specu--
latiuus, fed talis eff Theologicus habitus ; perfeCius enim tréctatatd moribus humanis, quàmmoralis. Phifofophia, \& de Deo, \& abftratis fubfantijs, quim Metaphyfica.ergo videtur fimpli-
citer praficus, \& firmpliciter fpeculatius

 ulatiuus, ficut-prima Philofophia.
Praterea :lile habitus, qui eft fimu
Prxterea :M11 habitus, qui eft fimul fapientias
\& Crientia, ent impliciter praticus, $\&$ fimpliciter fpeculatinuss:verfatur namque fapientia cirica rationes sternas, qux pure ffeculabiles funte
cientia verocirca temporalia fecundidum Ausuftinum ; fed habitus ille fimul


> 2uod babiths fit affectivus, of amatiuus.
$V^{\text {LTERivs }}$ videtur, quòd fit affectiaus, \& affectio, \& dile dio, non ef quidem fpeculativus cuius finis eff fpeculari, nec prídeticus, cuius fi
nis eft affici, Q amare, fed ita eftde ifto habit recundum Auguntinum primo dedoctrina Chrirarum \& plénitudo eft dilectio, \& ad idem funt: ino prian. So: multx autorikates Canonis, \& Sanctorum. Praterea: Optimi habitus in hac vita deb offe optimus hins, fed charitas in hac vita ef velle fimplicitef:quia intellectus eft nobilior po lie charitatiuum ef vtilius, ficut panis eft vtilior mure, quamuis mu
fit nobilior ratione $\mathbf{v i t x}, ~ \& ~ f i c u t ~ P h i l o f o p h a r i e ~$ melius,quatm ditari fimplicititer, non tamen indigenti,vt patet tertio Teppicorum ergo charitas 3 . Top.o., 2 . àcqui-

## zequifitis, \& affegiuus.

2wod habitus Theologiq non fit aliquo modo
$\mathbf{S}_{\text {ED in }}^{\text {En }}$ inpofitum videtur, quòd nullo moQuomodo cius. ille enim habitus, quieftgratia fui, $\&$ ini

 gratia fuii, quam Metaphyifica, \& propter fugam
 Iite not augmentat diletionen, cum himpictes hoinfmodi habentes.erso necerit dffectiuus, itec

\&intelleetuales naturaliter acquifiti ad dilectio nem naturalem, fricifte habitus ad dilectionem. charitatuam,
fcientia inuenta naturaliter ordinari rep enericur addilétionem naturalem $\because q u i a ~ n e c ~ M e t a p h y-~-~$ fica, nec Martiemarica, \& fic de alijs. ergo nee
iffe habius ordinabitur ad ditectionem fupernaturalem.

Refonnioad quastionem.
A D quzflionem iftam ref(fondendo hoc or-
do inquirretur, quopododofe haber f peculatiuum, «pracicum ad fcientiam. Tertió reflpondebitur quartionem iuxtaid, guod videtur.
WRTICVLVSPRMVS
IRc\& Mrimum ergo congiderandum eft;
 Fompolfint quadrupliciter combinari in on Ptimóqüdem, vtifipure pecculaciuus Tefrio, vititfimul ppeculatiuns, \& prazicus.
 Gores inititia gieffione.
Wheprathericion Simmo, ar. 8.9. 3 .


## 

## 




 tia eft feculatiua; tum quia non omnis fliecultum, qux elicizur illo habirumediante, alioquin Moralis, qua difponit intellecuum ad fpeculatio-
 noneft yemotum, quod virtututes morales faciunt
ad ficientiam, $\&$ maxime caftitas.effer fpecula-:
 elicitur jfto habitu mediat
pinio quorundam, quod habitus jit jeccilati-
puus, citryuàd dilectio fit finis.
P Rop̀rer quòd alij dicentes ipfum purcus. Diletaio $\mathfrak{r}$ nem inifuias fequendo auttoritates Santorum. Sed quia diletio eftaẹtus voluntatis reffeecuivi- nis habitit quòd nonobitante hoc , erit pure fpeculatiuus, fed hoc motiuitm hon eff funtire fpeculatiuus Deus eff opertabilisì à nobis, inquantumattungibilis per operationem intellecuus, \& volanitatis: Aufor r rij
tuim quia circi huiufmodi operatibnes poffibile cit motiui tum quip circa huiufmodi operatibnes poffibile cit moreiui
eff errare. quaré indigent habitu dirigente'; qui
nuiun opis eff errare. quare indige
quidem pradicuis cric.
opinio aliorum, quòd eft fpeculatiums, qui
bet attum voluntatis pro finte.
 cunt, quòd nullus habitus eff prafticus ofier tenditur ad dirigendum aftum voluntatisis, fed
 dem fare non poteft, tum duia prudentia re-
Atam faciens eleAtionem, $\&$ dirigens a atuim voJuntatis eff praitica, vt paterfexpo Ethicor.nön 6 .Etibic. 5 . quia exterius operetur, fed quia Eacir rectamedicit expreffe, quod mens, qizz mouet per motum finis; \& cuius gratia voluntatem, eff tracti-
ca. ergo fifte habitas mouer ca. ergofinte habitus moueqrad adiletionem:
charitatiuam, $\&$ ipfam dirigation erit foculatiaus. Nec valest, finftetur, quod omnis habitus Refpondet
$\& \&$ actus fpeculatiuis
 luntate, pro eo quìd talis dile $\begin{aligned} & \text { io non eff inten- } \\ & \text { ta, nec finis habitus: Theolo giz vero ex inten- }\end{aligned}$ toordinatur ad dilectionem,
opinio parronis in primo Sens eneri



 virnexnios Shis, precadential cehaber adomnes





dirigitur per iftumhabitum, cum fit habitus cre dibilium declaratiuus: finalius tamen, \& magis dinatur ad charitațem.

थujd Theologia est fubiective in intellectu Jeculatiuo.
S E C vNDA vero propofitio ifta eft, quòd ha te animx confliatiua, qua 6. Ethic.ponituir pra-
cticus intellectus, fed elt in inrelle $q u$ ticulari, cum non fitexperimentalis. Nec obuiat fi queraiur,quomodo habitus practicus eff fubie que, $\approx$ actiuum circa habitu,notantrationiem $i-$
 ad operandum dirigitur, z e cx pärticularibus: \& idcirco habitus ex experimetalibus geñeratus,
 intellectu contemplatiuo habitum ergo primo.
modo practicum impoffibile eft ponitun intellectu fpeculatiuo; fed fecundo modo fumptumpo-
ni neceffe eft, cum vniueralium confideratio pertineatad ipfum.
Quod iftehabitus nobilior eft quocumquefpetulatsuo, ơ quìm effet f poneretur Jpeculatiuus.
 eft, quocuque habitu fpeculatiuo humanitus adinuento. Ille fiquidem habitus, qui habet obictum, \& nobilifinmum atum directum, quem pro fine intendit, ille eft nobiliffimus;hocfatis patet ex primo de anima. fedifte habitus habet obie- z. do ani. fimumactum elicitum puta declarationé credi-bilium, \& defenfionem, ac tuitionem eorum, ha-
bet etiam nobilifimúactuḿ directumad fe, quem pro fine intendit. dirigit namque fidem, fpem, \& diligere, \& omne viuere virtnofum, quo atting tur Deus ergo eft nobiliffimus habitus. Ef aute
addendumad iftam propofitioniem, quod eft no-
 eft gratia fui quàm fecientia practica,que ordina $\begin{gathered}\text { fpcculatiua } \\ \text { fit nobilior }\end{gathered}$ tur ad operationes ignobiliores; quam fpecula-
ri:tamen fioperationes fuerint digniores quadm ipfum fpeculari, habitus pradicus nobilior erit. Sed conftar, quòd Deum diligere, in Deum credere, \& perare, nobilius eft,quàm credibiliade-
clarare.ergo nobilior erit Theologicus habitus: clarare.ergo nobilior erit theologicus habitusi uus: fed extenditur tamquam practicus dirigen-quòd Moralis Philofophia eft nobitior, qualm An rcientia A ez vero, gux quartoloco inducuneur, Geometria : licet enim Geometria fpeculatiua Moralis fic
fit, \& certiori modo procedat, nihilominus mo- nobilior $\quad \therefore \quad \begin{aligned} & \text { licet tractet de fpeculabilibus, i\& agibilibus per- } \\ & \text { perfecte, non tamen finis eftif fola confideratio, }\end{aligned}$ ralis eft demeliori fabicato, puta de homine, 8 ceonetria ad quā Moralisordinatur cū in móribus no ad qua Moralis ordinatur, cuin moribus no pen
fetur adus. fed eleatio, vt dicitur in tertio Ethic. hxc quidé rectitudo,\& electio ipfius, eft nobilior quocumque ipeculari, quia eft actus altioris pologicus habitus eft practicus in intellectu conté logicus habitus eft practicus in intellectu conte habitu acquifito, \&quim fi effet fpeculatiuus. Solutio ad obiecta primò .
A D ea vero,qux in oppofitü primitus induqưòd ifte habitus fapientia eft, $\&$ in intellectu fpe culatiuo, \& tamen eft practicus.non quidè experimentalis, qualis eft prudentia, \& illi qui ponun tur in intellecta practico, \& in ratione particuniucrfalishabitus,quidirigit in agenda, quos ponineceffe eft in partic animx contemplatiua, vt patet 6. Ethic.
Ad fecundú dicendum, quòd ifte habitus non obftäre hoc quod fit practicus eft nobilior quo-
cunque acquifito, vt patuit in corpore quart. 'Ad tertiú dicendum, quòd illud fpeculari ad quod itte habitus ordinatur, no eft abito habitu
elicitus, fed directus, \& idcirco eft practicus.

## Prologus.

fito, ponitur vnitas habitus, \& quoino pofito, A vitatem fumit ex medio, \& phuralitatem, $\&$ vnitate luminis habetur plurcs habitusus:nă cieien ia Beatorum, qux eft de Deo, \& veritatibus Diroeo, quia icientia nofra; qux eft de eifdem Pro eo, quod lumen grorix, in quo beati cognoognofcimhs. Sed habitus Theologicus proce-
dit in omnibus fuis veritatibus:quantumcunque de diverfis materijis frub vno ulunine fidei $x$ nng-
matico $\&$ in lumine fupernaturali. ergo erit natico, \& in lumine fupernaturali. ergo erit vquas eff, diuerfeititur. Prxterea: Vnitas in cientia fumitur ex vni-
tate habius principiorumate habitus principiorum,qui quidem eff, qual die animi ma Intellectus eft habitul, vt lumen de intelleus rarionc índi, qua ad omnia credibilia qua ant $d=\mathrm{D}=0, \&$ denomine Chrifto, $\&$ Angelis , $\&$ iniscro craburis vaica fe extendit. ergo vilamine ifto nabitu cx lumine, ve videtur. luminib:s a sudiuerlas fpeetant fcientias; relata rehond lumen, fub vnot habitu poterunt cominylicx cognita fuib diưerfis luminibus, pertinet ad diuerfas fcienkias phyficas, ficut patet . ergo
Habinus relatixad vnum lumen fupernaturale fidet, pote-
Theolo: ize runt fub vno habiru Theologico comprehendi
 nis.

2uod fit unnss ratione medy.
 tiof Cientiarum a accipitur ex diftinetione termi Marum, \& difninitionum rei fibinis. quod enia ponit fenfibilem materiam: idcirco funn artifices diftinti,fed definitio ctt medium in demon-
Atratione ergo vnitas habitus fumitur ex medio probatiuo,\& perconfequens Theologia eff vnus
habitus:quia inniitur auctoritati Diuinx, tanquam medio probatiuo Praterca : Illud êt principium diftinguens cientias.,\& omnem habitum,quod ducit haben nim principia ducentia erunt alterius rationis; rationabile eft, quod cognitiones fint alterius rationis: \& per confequens habitus cognitiui tionem obiecti;cüm per media cognofcatur obic Gum. ergo enitas, \& difintion habitus ex medio
fametur, s ficidem quod prius. Prxterea: Quod terrad firroun bile, cuius cognitio habita per medium abttraCtum à rrateria:videlicet per orcum,\& occafum per xqualem tendentiam partium terrz ad centrum ad naturalemn 「peftar. Primo enim modo demonfrir Prblomxus in prima dictione Alma
mendotete. nonefset nifíaltrologia, \& Phylica ex diuerfí
co.oinf. tate mediorum diftingucrentur. ergo habitus

2 wiod fit vnus ex yatione formali abiectit.
V L TE RIVS videtur,quòd fit vousp propter Philofoph. quòd fientia vna, eff vaius generıs 2.Poffc., as
fubietip flientia partes, \& proprietates habentis:1id hxc Deum; quxcunque enim conifiderat inquantum
Diuina funt, confiderat, $\&$ intendit. ergo crit habinus vus.
Praterea:Sicut fe habet vnitas ad potentiam, fed vnitas porentix fumitur ex vnitate formali obietti. noí enimiftella, vel homo, vel lapis, $\&$ alia obiecta mater mur fub vnica ratione formali:
quod in omnia ferter qua eff color, vellux. ergo vnitas erit in habiitu obictum ex formali vintrate obiecti, \& ficide quod fupra.
Proxerea: Vnitas definitionis, $\&$ termini tribuit Praxterea: Ynitas definitiolis,
habitibus vnitatem vini tribuit Meraphyf. fed definitio explicat rationem for- 6. Mct.c. 1 . malem obietti. ergo habitus habet vnitatem ex ipfa, \& per confeg
bituse erit vnus.

## $2 \mu$ мd fit vnus ex concurfa omminm iftoram

 nanque confurgit ex concurfa plurium circunD fantiarum, guod tollitur vnardeficiente,
fed vnitas habitus impeditur ex alietate luminis, quantumcunque fit vnum obiettum, vel vnurn medium, vt patet de fcienitia noftra, \& frientia Beatorum, qux funt ambx de Deo, Scientia no
\& fimiliter impeditur ex alietate formalis rai
itra, $\&$ \& scz
 cis, , qux omnes acquirruntur ex eoddem lumine
naturali intelledus a gentis, nec tamen funt
Do naturali intellectus agentis, nec tamen funt
vnus habitus propter diuerfitatem obietorum, fimiliter etiam exx alietate medij impeditur. ergo viitas habitūs confirgit ex concurfu om-
nium intorum, \& per confequens Theologiz, nium iftorum, \& per confequens Theologiz,
cum habear luminis vnitatem, \& vnum obic-Ctum formale, quod eff Deitas,$\&$ vnum medium probatiul
xime erit vna
 tur attribuere vnitatê habitus obiéero in fex- 43., to vero Metaphyficx definitioni, \& medro, fed 6. Actic. $x i$ hoc noneffet verum, nifi quodibet ex iffis ali-
quid faceret ad vnitatem habitus. igitur id. quod prius .
2uid fit wnus propter afsiffentiam indius-
fibilis obictii ad quamibibez

> faipartem.
$V_{\text {propter obiectum induifibile a a fiftens in- }}^{\text {Liter }}$ diuiffiliter cruilibet parti, oqamuis enimTheologia fit tres habitus; fcilicet fcientia,
fides, $\&$ notitia eorum, , qux deducuntur

Prologus.
43
Dets eff lumine naturaliitàmen ip ia habet in qualibet fui
obiecum
Theolegic parte Deum pro obiecto, gquieff fumme vnus, ic Theologic. Parte Deum pro obiecto, qui eff fumme viums, $\&$ tumcumque in aliquo fint plures formx, illud
poterit effe vnum, propter vnam formam indiuifbibitcer affiftentem; ;t paret de homine, qui magis vnusef, quamuis ineo int plures formx,
quam fit lapis, propter vnitatem rationalis animx cuilibet parti indiuifibiliter affiftentis. ergo

## 


tef vnitate ceffur Theologico quodam, generatur opinio,
obitai- quodam vero, fcientia, ex
quodam alio, ides, ex quodā alio, habitusnon adhxf fuuss; fed declaratiius tantum, fed ifi habitus nullo alio modo quatenys funt omnes de vnico obie 0 oto, quad eff


2uòd nec Theologia, nec aliquis babitrus fit vnins.
$S_{\text {tus interpor }}^{\text {ED in }}$ itum videtur, quod nullus habinec Theoterecualisfit vnuis, $\alpha$ per confequens, quiritur, videcur habere partem, $\&$ partem; $\&$
 Theologia, aut aliquar fcientia fit hizbitur, , yudd Prxterea: Scientia noiie eft aliud, nifideterminata ordinatio intelligibiliium fpecierum! sion enifm poteft poni, quod fit habilitas gener ata in
intelleequ poffibil 2 Aum intelligendi, cum Intelle Cus sit habilifi-
mus, nec indigens aliadifpoftionn $\pm$ re, refpecta

- funt multer fecies.ergo hiabitus fciennificicus non habet vnitatem, cum fpecies in intellectur reali-
ter difinguantur ter diflinguantur.
Praterea: Impp
 fed per fcientiam alfiniliztur intitllequs 'platis: Ens nis funt, \& tamen fiedtant ad eandem Geometriam .ergo videtur, quod The

In. /peciali probatur de Ghbeologin, quad noin.
fit vous babitus

 $\&$ creaturz non habent aliquod commune viinocum, nec participät allquam vniam rationem
formalem, \& ambo fpectant ad ifum habitum; ergo non poteft eff vinus.
Praterea: Ille habitus, quitta difinincte traAtas
de Angelis,de Deo, \&untelligentis
de Angelis,de eno, $\&$ intelligentijs, fictut Meta-
phyfica, $\&$ de Anima, $\&$ homine $x q u e{ }^{\prime}$ diftina vel diftinctius quatm vniuerfalis Philoforphian an
poteft effe vius: alioquin Phyfica, $\&$ Metaphy poteff effe vius: alioquin Phyfica, \& Metaphy-
fica funt ynus habitus, quod nullus ponit : fed Theologia tratat de Deo, \& unterlligentijs mula.


 \& pariter dici potetifde habitup pinticx , , bibi in-
quiritur de Anima, $\&$ homine, $\&$ materia priquaritur de Anima,

Refponfio adiguefionem!
A $D$ quxftionem iflam refpondendo hot ot 1 dine procederut: primo pondendem de vnitaAorum ponenrur difurento in opiniones Do erode hocdicetur iuxta idid, quiod videtur dicen iam. Tertiò quoque de vnitate Theologix fpe rumrum. . Quartò verodicetur de hoc iuxta illud

ART OVYSPIMV

$$
\text { opinio Henrici quolibeco 9. quast. } 4
$$

IR CA primum, ergo confiderandum eft, qua fe extenditidid multas conclufiones, habere vnitatem cuiurdam rei indiuiffiblis exiftentis in inceille eiu, qux tưiden generiatur tota, fecun-
dum effentiam ex prima demonftratione ; qua dum effentiam ex prima demonftratione ; qua
acquiritur notitia prikix conclufionis, ex 2aiijs autem demonftrationibus intenditur, non quöd aliqua alia res acquiratur $\mathbf{j}$ vnde fcientian in primogradu eff refpectuprime conclufionis :infe-
cundo vero efl fecund 2 onclufionis; $\&$ fic deincepss ficui enim vana potenctia indinififibilis fe po-
tect extenderead
 evnus habitus indiuifibilis exiftens extendere poritio fful
fe poterit, ve videtiur :hec autem pofitio fulciri ctri poreft
 induadist fed Nilis non obftantibusis nullatenus fla-
re poteft

 poreff elicerere actum cognitionis reffectue cen
tefimx conclufionis max vef vigefinę. ergo habens primum gradum fcientix, no habet totum habitum per effentiam
ond omnium conclufionum, $\overline{8}$ per conféquens alia
realitas refficit aliam, $\&$ aiiam conclufínemin heabitas refpicitit aliam, \& aliam conclufionemin
tur; quidentifovv videtur. Nec yalet fidicarur, quì̀ quazmuis fit idem per effentiam ; non dibus diuerfis, fociuliones duidem eff fas nimpofifibile f tum quia cum fint certa, \& finitita cóclufinionesinin quaz libet fcientia oporrebit gradus shbititis effe fub
certo numero, $\&$ finito, certo numero, \& finito, quod effe nó poreft; nam
funt infinitit gradus in potentia in qualibet forma intenfa, alids intenfino on in enf qual motus vor-
continuus, cuius oppofitum vult Philo continuus, cuius oppofitum vult Philofophus, \&
 tur realiter; nam augmetum formarum firfecuir Secunduim dum eos abfque aduentu alicuius realis :jmpof- - Liluyous gra nunc, $\&$ ante non poffer, fifif fast aliquare reali
muta-
gnofcendi conclufionệs'; tum quia habens habitum in aliquo gradu, poteft in aliquo gradu exire in opcrationé refpcetu proprij obicati. fi ergo habitus centefmę concluionis eit in aliquogra ifti habitus per te fint omaino realiter, \& efferitialiter idem ; fequitur, quòd habituatus in prima concluhione ftatim ponit cognoic
Habitus, Praterea:Illi habitus, qui habent difinctas i) Miifunt rez difion generationes, $\&$ diftinctas corruptiones; diftin-
ctas intériones, $\&$ diftindas remiffiones: liter diftincti, \& effentialiter non folum fiçut gradus effentix vnius. hoc parer, quoniam fief - dent ficut gradus eiufdem habitus, haberent ean tus decem primarum cöclufionum poffunt feorfum generari, \& intëdi abfque hoc; quod genere tur habitus centefimx, aut intendatur;meditans
enim frequenter de conclufionibus primi Geoenim frequenter de conclufionibus primi Ceo-
metrix, non dubium, quòd intendit habitum cótinue refpectu illarum, nec propter hoc conclufiones quintidecimi libri nouit . ergo habitus
quantumcumque intenfus illarum conclufionü, quantumeumque intenfus illarum
\& ittarum non fuit realiter idem.
Duplex ef noozantia:- Pare frea: Impoifibic eft habitus oppointos praug difol fare fimul; fed ignorantia dilpolitionis conclunegzionis. tur eius oppofitum effe verum, non ignorantia
m.Pof. sex: negationis, quax eft nefcientia fimpliciter; illa inquam ignorantia ef habitus contrarius, \& corruptinus habitus fcientifici ciudcm conclu-
fonis. ergo illa ignorantia, $\&$ hec fientia impoifibile eft,quòd ftent fimul. certum eft antem, quod ignorantia ifta poteft ftare cam fcientia. sniz pofor enim aliquem recte fentire de decem conclufioCoientia. mam. ergo habitus decem; \& habirus centefime non funt realiter idem. \& confirmatur, quoniam
formx contrarix funt incompofibiles in eodem - propter effentialem repugnantiam, \& oppofiricnem; \& idcirco totaleflentia habitus fcienti,
fici omnium conclufionum repugnarer errori, \& ignorantix omnium earum, f qualibet effer vna res indiuifibilis, \& fimplex.
Opinio Scoti in prologo prinni Sent. quaft. 4.む s.
$\underset{\text { Opinio }}{\text { Oprudam }} \mathrm{E}$ propterea alij dicere voluerunt, quòd quoryadam
de vnitace dam vitas habitus fcientifici, eft vnitas cuiuf-
babirus. oportet ponere habitus partiales;quia vero funt de eadem materia, idcirco habent generis vni-
tatem . vnde multi partiales libri Phyfica funt in intellecuu habentis fiêtiam naturalem;alium enim habitum habet talis de libro Phyficorum, \& alium de hbro Coli, \& Mundi, \& fic de alijs:
hac autem opinio fulciri poteft tribus rationibus arguendo ad oppofitum inductis. Quibus. Argait con non obitatibus minime ftare poreft.fi enim quot
wa Scorumum funt conclufiones in Phyficartot funt fcientix na ifteris. turales, autifta Phyfica erunt difincta fpecifice, vt habitus alterius rationis. \& hoce effe non poteft; quia cum conclufiones innumerabiles
fint, nec adhuc in millefima parte inuenta ; fe-
quitur, quòd fcientix Phyficx innumerabiles no
bis deficiunt: quia non elt rationabike poni, aut
illx eruint folum numero differétes, hoc plures habitus ejufdè fpeciei crüt in eodem fubiecto': et iterumduo habitus eindem conclufionis, quorum vnus fuit in intellectu Arifto-
telis, $\&$ alius in menré Platonis, erunt folo numero differentes:conftat zutem, quòd illi duo ha bitus conclufionis eiufdem maiorem habebant inter fe conuenientia, quim habitus primx con-
clufionis cum habitu fecunde. ergo ifti duo non poffunt numero folodifferre, fed nee poterant Specie; ergo nó funt habitus partiales completi. Preterea:Si fint plures habitus completi; ;cien
tia, Phyfica in anima, non erit nifi vnus actus, ex iftis habitibus aggregatus, ficut ex omnibus fciè tijs puta Grammatica, Logica, \& Mathematica bentis eas; fed Phyficam. talem actum effe eft it rationabile, $f \&$ contra Philofophum dícentem; i P. Pof, 'ex. quòd val fientia ef voius generisfubiecti:ergo 43. ov A. Prxterea: Sicut fe habet forma inteffe, fic fe habet, $\&$ indenominari fubiectum ; fed habitus
decem conclufionum Geometrie denominat im decem conclufionum Geometrię denominat im habituatus in Geometria, qui non nouit, nifidecem conclufiones : ergo habitus illarum decem non eft perfecuus habitus, nee pars Geometrix
prxdicationem recipiens, ficut indiuiduum, vel ppecies Geometriz. Et confirmatur, quia fpecies predicintur perfecte de indiuiduo dicendo:
Sortes eft homo perfectas, \& genus de fecic; homo eft animal perfectum,

Praterea: Sicut fe habent conclufiones ad ef-
fe fcibile, fic fe habent habitus earum ad effe fcientiam; fed fic ie habent conclufiones, guod
 ergo nec habitus earundém erunt perfectx fcien , led partes fcientix.

Opinio Bernardi in impugnationibus contra Bernardus-
 -1 fcientia non eft vna fimplex forma indiuifi- secundum bilis, nec tamen.eft quafi actus ex habitibus aliquos, icie
fpecificis conftitutus, fed haber parfes, ex qui- fimplex for bus conftituitur; quoniam fcientia non eft aliud, ma. quam ordinatio ipecierum exitens in inteliecu, ecundu quam prompte inteligimus, quan-
do volumus. Hac autem opinio, etf aliguid veritatis attingat, in hoc quòd dicit fcientiam vnitatem habere cuiufdam totius; in hoctamen dehicit, quod ait fcientiam non efle alind, quam orhabitus fcientificus generatur ex adum, intelleCus difcurfiuo, cum acquiratur per demonftrationem; illud ergo, quod derelinguitur ex hoc funt fpecies, aut aliquid abfolutum facum, aut ca eas; non poteft autem poni, quòd ordo per iftum actum fpeciebus imprimatur immediate, tra Philofophum; nec dici potef, quòd fpecies s.Fhyf.orx. imprimantur; quia jamante erant, nec dici po

Prologus.

- Abrolutam teft, quòd aliquod abfolutum fiat circa fecies, A alquod fit quòd fit ratio fundandi illum ordincm, cutin in
circa fpe- intellectu non ponatur aliud, nifi fpecies habi-
cies. tus, \& atuus ergo impolfibile eft poni, quòd ordo fpecierum formaliter fit fcientia§.
Praterea: Habitus fcientię eft aliquid abfolutum in genere qualitatis, etfirelationem inclum datad astum, $\&$ obiectum; ied ordo pecierum,
no elt aliquid abfoluturnec refpectuşd actus, $\&$ obictü; fed relatio vnius fpeciéli ad alterā : ergo
Prxterea : Scientia eft habitus conclufionum B Pratcrea Scientia eri hapiorum, vt patet; fed

1. Pof. sex. non pramifarum, \& princip
s. ordo fpecierum refpicitnon folam coclufionem; ordo fpecierum refpicit non folam coclufionem,
fed totañ démonfrationem cum fit ordo maioris extremitatis ad medium, \& medij ad minorem, \& per confequens toti
noperit cieptificus habitus.
fe principium aetus iffelligendi potefteroperationiśffed fcientia eft aeusprimus \& prin Scientiz ef opgipiumactus fecundi, qui eft intelligere concluprincipium fionem; non ergo poteft effe ordo fpecierum_.
atious fecun
di. Prxterea: Sifcientia, fit ordo fpecierum, aut Prxterea: Si cientia, fit ordo fpecierum, aut
eft ordo fitualis; \& hoc effe non poteft, quia fe-f cies's nor funt fituatex in intellectu, nec habent hic, aut ibi, nec prius, nec pofterius in fitu: aut
erit ordó caufalis, quafi vna fpecies ex alia cauerit ordo caufalis, quafi vna pecies ex alia cau-
fetur, \& hoc effe non poteft, quia fpecies funt in. intellectu antequam habitus fcientificus gencre-
tur, \& iterum (pecies caufantur in intellectud Species sut tur, \& iterum ipecies caufantur in intellentua
i: intelle- phantafinate, \& intellectu agente, aut critordo.
tuu. formalis, quali vna fit apta nata prius formare
intellectum, quam alia, nec hoc effe poteft;-quia tunc ftatim cú imprimütur in intellectu deberêt effe ifte ordo;\& tamen no tatim habetur habitus lectus fit determinatus ad vtendum quodam ordine fpecie maioris extremitatis, deinde medij, deinde minoris,deiţde inherētie maioris ad dii-
norem; talis quippe determinatio intellectus fi poniturad ifum ordinem, non erit exipfis fpeciebus; fed ex aliquó determinatiuo facto in inHabitus, tellectu, quo inclinetur ad iftum ordinem vtendi.
fcienificus, Quòd fit habitus ficientificus formaliter, © fccundum rem.
Scientia in
anima non
E
S ergo fciendum, quòd fcientia in anima, ell fpecies. nec eft ipfe fecies, alidis habes fpecies trian guli, \& habere tres, ftatim fciret, quòd triangu-
lus habar tres, quod non eft verum : nêc eft ordo lus habat tres, quod non eit verum : nec eft ordo
fpecierum, vt ex prxdiatis patet, nec eft id, quo intellectus determinatur ad vtendum ordinate
iftis fpeciebus; fpeciebus inquam, maioris propofitionis, \& mingris conclufionis, fiue totius ad hunc ordinem vfualem eft memoriạáatus difcurfui, qui pracelfit; ifta namq. memoria re-
ducir intellectuth ad fimilem difcurfum, \& fimilem fecierum vfum, qui fuit in principio, dum cepit fyllogizzare, \& demonftrare; certum eft autem, quòd memorari non eft fcire, nec merpo
ria eft fcientia. Tum quia memorari eft actus refexus; memoramur enim nos audiniffe; vidife, \& intellexife: fcire autem immediate ca-
lexiffer obiectum: Non enim fimus nos intelTum quia memorari fed fcimus, quia hoc eft. fum fyllogifticum: Recordamur nàmq̀- de pota Scire eft tzdemonftratione ; certum eft autem, quòd f firé tum de con eft tantum de conclufione, \& per idem pater, promptus fit ad demonftrandum; \& difcerneneft videres ergo fit fcigntia manima, difficile eft videre; fed dicendupa ef, dòd astus ducunt
in notitiă habitus; funt rarionum diuerfarua, eft quidem vnus fimplex, qui cadit fuper fimplex obiectum abfolute. Eft vero alius, qui cadit fuper veritatem comple--
xam, tamquă fuper id, quod etiam habuit rationem formalem, qua notitiă ipforum terminorü. Eteftalius, qui caditfuper veritatem complexä, \& habet rationem formalem, qua aliam verita--
tem complexam: vnufquisq. autem iftorum triu actuum, ef quidem fimplex intelletio realiter, \& formaiiter; ; fed primus fingulariter dicitur quód intelligit, ab illo quo intelligit. Secundus veroj; \& tertius nó funt fimplices obiectiue, quia alia eft veritas, fuper quam cadunt, \& alia ve-ritas; qua fuper ipfam cadunt. Et potelt iftud
declarari exemplo in voluntate, in qua eft vnus aclus, qui appellatur fimplex volitio cadens fu-
per finem, in quo nón differt id, quod appetitur per finem, in quo non differt id, quòd appetitur fe, '\& alius qui vocaturelectio cadens fuper id, quod eft ad finé, in quo eft aliud, quod appetitur ab eo,quo appetitur, quia ea, qua funt ad finénö
 netur ad vidëndū veritatem principif complexä exterminis, qui quidem eft habitus principio. rum; fic tertius exigizhabitum determinantem intellectum ad veritatem conclufionis ex veriquid, quo inrellectus determinetur ad intellequid, quo intellectus determinetur ad intelle-
ctionem fimplicem cadētem fuper veritaté aliE quam propter aliam primam vefitatem, aliud unmin intellequ. Ad cuius explanationem conditiones iftre per ordinem probandx funt.

- Prima quidem, quod intellectió non cacadir fuper veritatem principio, quí fic patet: ficut enim vinumquodq. fe habet ad entitatem, ditio. fic fe habet ad veritatem, \& ad fcibilitatemfe.
 dicitur, quòd fi printipiū eft, conclufio eft. ergo veritas,\& cognofcibilitas eft in cöclufione ex co gnofcibilitate principij; cum ergo vuūquodq.fic,
cognofcatut, ficut aptü natü eit necefle eft, quòd cognof catur, ,ncut aptu natu eit, necelle ent,quod
intellectus non cadat fuper veritatē cōclufonis; nìf quatenus cadir fuper veritatem priñcipij. Praterca; sicut e habet inis, \& ea, qua foht
ad finen, ad bonitatems, $\&$ appetitum, fic fe habent princîpium, \& conclufio ad veritaté, \& in-
 ad finem habbent bonitatem ex fine, $\&$-apperitus non fertur fuper ea, nifi quatenus fertur fuper
finem, aliogiogin ff feratur per fe, habebunt ra-
tionem finis, vet patet.ergonec conclufio haber
 leetus fertur fuper eam, nifiquatenus fuper vePrtecreas Si intelle equs fertur per fe in verita
 Pubtione terminorum, aut ex Ponderatione na fro effer principium, nec exx copulation e terminorum, quia non cognofcitur, nifí ex terminis
copulatioi ipa, necex ponderatione naturx fux;
 vel ermini, vel copula, vel aliquid aliud moucbit intellecefun, quod hocifiterum,tum quia nec ad
cognof ponderatione potentix, nif ex terminis determinetur. ergo impofibibile êt, quòd feratur in verizarenn conclufionis, indicando hoc effe ve-
rum , nific exaligua cauraifitus veritatis exitente exrra coclufionemm ;illa autem eft veritas priin

 Ccere, quoniam hoc elf; a cognofcente autcm uit quod fic eft, ve innuatur, quòd ficire non eft

 modin inelleeqio cadens super yrramque veritatellegio numeralis, qux cadit fuper verem inconclufionis, non caderee fuper veritatem prin-
cipij; inilla, quiui inporfifite eft terminari intelle tiopracife; fed probazum eft, quad in conclufione noon ef veritas per fe, \& procife, ,ed y eff iunRaveritad principijif ficut bonitas, $\&$ appeti-.
bilitas non eft in potione amara nifi quatenis copplatar cum fanitite per modum inducentis
eam. ergo non aliquo actu fertur intellectus in eam. ergo non aliquo atu fertur intellecius in
veritatem conclufionis, quin codem feratur in veritatem principij. Praterea: $11 l e$ atus quo cognoccitur, quèd
ho eftpropter hoc, vel quòd hoc eft caufa quod infit hoi, tranfit fimul fipery trumque, friilicet aftus; qui eff fcire, eft nofle, quöd hoc eft props: ter hoc, \& quod hoc fit caula quare firt hoc, vt
pater per definitioné quam ponit Philofophus hocirct \& patet etiam, quoniam noffe, quòd
hocimpliciter, \&ex fe nonetf cire, fed prin
cipium intelligere ergo cipium intelligere.ergo atus fciendif fimul tran
fif fuper veritatem principij, \& conclufion Prxterea: Hocell fcirc in intellectu, quod ef eligere in voluntate, ficur intelligere principia in incellectu hoce fl, quid velle finem in appeti-
 fuper virumque fimpl. ergo; 8 frire cadit fimul fuper vtramq, veritatem principij, te conclufion
nis. Etconfirmacur, quia formalis ratio boni-
tatis, in eo quòd eftad finem eft bonitas finis, ve
fic id, quod eft ad finem, fit tantum materialiter volitum, \& confimiliter formalis caufa, quòd conclufio fit, eft entitas principiji, vt entitas con-
clufionis materialiter fit cogita, propter hoc quod principium eft, cuius entitas eff formaliquod principium eft, cuius entitas eft formali
ter cognita :obiéctum autem materiale, \& for male non numerant ateum immo vnico fimpli
ci attingurur : nec valet fidicatir boc ci attinguntur: nec valet fidicatiur hoc verita-
tem habuit in cientia tem habuit tin cientia propter.quid, vid princi valer, quia in omni fcientifica cognitione fcif
tur, quod principiume eft caufa, quod conclufio fit, nonaccipienpoume effe reale, $\&$ \& fecupdario adiacens; fed effeverum, $\&$ in anima, quid eff tertio
adiacens, $\&$ copula adiacens, \& \& copula: etrriaquaoque conditio ef, Tertia co
quod in intelleetu eft aliquid, quid in intelle
ad it in in antlectionem, qua fic pater, ad quemcumque enima atum determinatione indiget in-
 e hafere,fed refpectu veritatis conclufionis co-
gnorcend $\mathbf{y}$ poteft errare inteliectus, vit patet in grofcendx poterte errare intelicectus, ve patet in
crrantibus, $\dot{\text { deceptis ergo neceffe eft ponere }}$
aliquid determinans intelleetum ad huiufodi aliquid determin
actum refum.
Praxerea: ficut fe habet voluntas äd eligere,
 indiget aliquo determinäte ipram ad rectam ele
tionem, vt Philofophus dicit: ergo intelletus
 quòd illud talae eft aliud ad demonfratione me.
moriter retenta: conftatenim, quod demonframoriter retenta: conftatenim,quòd demonftra-
tio cogit, $\&$ determinat intellectum ad huiuftio cogit, 8 determinat intellectum ad huiuf
modi athum in ine dedutionis : impoffibile eft
nim ind enim intellectum cogiof cerce veritatem maioris propofitionis, quax cft principium, \& copu-
lationem minoris própofitionis ad cam, quin ta tim circa conclufionem eliciat aduum tranfeuntem fuper principinam fimul, \& conclufionem.: immo fuper ipfam, propter principium : con-
ftat ergo, quod demonfratio ad hunc attum determinat intelleetum; $\&$ ideo dicitur fyllogif-
mus Apodyticon, idet mus Apodyticon, id eft, faciens fcire : fed quod
ex determinationdaliguis habitus relinquaur ex determinatione aliquis habitus relinquatur,
quo intellectus habituatus fit refpectu talis atuus ; poteftratianituasdeclarari: :contat enim,
quod omnis a\&us generat habitum conformem quòd omnis acus generat habitum conformem
in potentia, fecudum Philp fophum . Ex frequenin potentia, fecudum Philpfophium. Ex frequen-
ti enim citharizare efficitur quis citharedus. ergo non apparet, quin iffeaztus aliquam incli-
 refpectu fui. ${ }_{\text {Preterea }}$. Pretcrea:
vollefuntas eft magis libera,
and relletuseas ; fed non femper mouetur ad eligere ex
ippetitu finis, $8 \in$ di appetitu finis, \& dificurfu mónilij, ac ap aplicatione
eius, quod eft ad ipfum finem immo mouetur
 bitibus elicitis, fecundum Philofophum dicen-
tem, quod virtus maxime apparet in repenti-
 nis atibus. ergo, \& intelilegus non femper de-
terminatur ad intelleetionem cadentem fuper veritatem conclufionis, \& principij ex difcurfu: fyllogificico, \& demonintratione:immo ex habitu.
Praterea: Experimur aliquando vider veritatem conclufionis, ex relucentia veritaris prin
cipii, ablque hoc cipij, abfque hoc, quaddifcenrramus fyllogifi-
ce, aut prax demonftrmus in mente, \& hoc ma ce, aut prx demonftremus in mente, $\&$ hoo ma-
xime experiuntur habituati in fcientijs; vnde, 88 phartibus'apparet, quö drefummuntur concturio noi apparet in incelleatu habituati,fifémper de-
 Vltima ergo conditio ell, quèd illud tite ef im
manfilum, $\&$ permanens: ita enim dicit Philofo phus, quöd fcientia eft habitus immãfiuus, $\&$ ve phus, quod cientia ett habitus immainus,
ridicus \& $\&$ lib. Prodicamentorü, quod fientia a- notificatiohabitus fcietifici fuperius introdu\&a. ARTICVLVS SECVNDVAS. 2wid tehendum fit de vnitate babitus fcientifzV vce dicendum, quòd videtur de hiabiti-
bus fcientificis vnitate numerali fub
tri Opinio pro
pris.
tistoto-
 Hbit ert ligil primo quidem, vt vuus fit vnitate fimplivaum quat
 reatis, \& indiuifibilitatis, \& fic eft impolibitinuiratits, fincuro valbedo, vat fien vinus vnitate con porentia eft vna formaliter continua ; nec fic fit, \&quinfa, poffit effe fubiectiue in intellectu Tertiò quooquc fir vnus vnī̄̃ate cuiurdam tetus comodo quo habitus,Grammaticx, \& Loogiç,,
Gcomktrię in eadem anima aggre antur tiltipides in cumulo vno, \& ficfccientia eff vna \&-perfect comm, quad imporfibile fore fuprez pro arum eft. Quartio vero, vet irv vnus vnitaze cueft vnar ratione viius formx $x$ ex figura conpofi a ex pluribus lineis eft vna ratione formax torais ex mislineis ce anis fix hoc modo $h$

 cognitio conclufionisc caufatrationis ex quo habitus'congregatiuus coniclufionis, cuius actus cll fcirc, $\&$ intelligere veritatem conclufionis ex
veriate, $\&$ entitate principij vt iam extrait de
Demöfra- claratum. Fecundum quidem propric; primum

 tenrx nod veputa Geometrix communi nomine, \&impro-
síi proptie priodicitur fcientia: clarum eft enim, quod non iie? eff cicentia proptie dita, cum non fit habitus onclufionis; ied totius deductionis,nec genere
tur ex demonftratione ; fed fit ipfa demonftatio inemoriter rctenta; loquendo ergo hoc modo de ficientia dici poteft, quod haber vnitatem cuiufdà ordinis, \& totius, ficut oratio, vel fyllocxtremitatis, $\&$ medij, $\&$ copulx viriusq- necno \& minoris extremitatis, \& © copulx ipfus ciú meminori in intelletu renaciter remanetes ex fa proprie. cogitituus omnium conclufionum vnius
tus fcientix; cuius quidem habitus, actus funt inellectiones fuper. veritates conclufionum omnium tranfcuntes; hac quidein frientia vuita-
em haber , non fimplicitatis, \& indiuifibilitais onnimodx; fed cuiurdam totalitatis vnius formx ; eff auterm ifta forma connexio omnium
partialium habituum, vel fecundum longum partialium habituum, vel lecundum longum,ve demonflrationes denfantur dupliciter, vino mo- 1. Pof. itex.
 ne infrtur alia demon fatiue, \& itarum cơn-
clufionum connexio eff fecundum longum; $q u x$ quidem connéxio locum haber in paffionibus or dinatis,fecuindum mediationem; ${ }^{2}$ immediatio-
nem ad primum fubiectum:alio modo den nem ad primum Inbiectum:alo modo denanturs paffiones Roncluduntur de fubiecto, non ad inuicemordinatx ; iltx quidem conclafiones funt
fecundum latum conexx, quiaer ohabitusco aptantur conclufionibus cogtitisis, vniuerfitas habituum, quibus conclufiones kuiurmodi cognofcuatur, connexa erit in fe, vel fecundum.
longum, \& pof fumptionem, velfecundum latum, \& concatenationem ad idem medium, eft autem hac connexio non ordinis cuiarcumque,
fed perfectibilis, \& perfeetionis: : fecundus enim ed perfectibilis, \& \& perfeetionis: fecundus cnim perficitur per primum,\& econuerfönam cogni-
tio fecunde conclufionis eft per primam, $\&$ interim prima perfettius cognofcitur vifo, quomodo ex ea equitur fecund. Dux etiam ex eodem quòd ex medio fequitur vnąconclufio: medium illud perfectius cognotcitur; medio autem perginof cantur. ergo fecunduri hocomines fite conclufiones in cognofcendo erint concatenatx, vr quafi habeant rationem vnius integri cognof Ycibilis, \& totalis ; \& per confequens habirus ea-
rundem habebunt rarionem ynius rotalis habirus cogniti. Oicöd autem hax vinitas fufficiat pro habitu frientituli, pater ex duobus ; primìo quidem, quia eft ynitas formalis; ficut enim ra-
tione vnionis maioris extremitatis, $\&$ minoris tione viionis, maioris extremitatis, \& minoris
in medio yllogifmus efv vnus vnitate formali, fic ratione iftiuis ordinis perfectiui, \& vnionis
cognofcitiux:CGientia vna erit vnitate formali. cognofctiux: Iqiential na int vnitate formali.
Scectudo vero, quia tali pofita vnitaze faluantur omia, qux de fcientia dicuntur, quia, \& apparet quomodo far terror conclufionis centefima, cum fcientia primix \& \& quomodo fuccerfuue ac-
quiratur fcientia, $\&$ quomodo non funt tot fcien quiratur fcientia, \& quomodo non funt tot fcien
 primi lib. Phyfic.pon dicitur perfectus Phyffcus, naturales fcientix habentrationcm vnius perfeti cognofcibilis, \& illuninant fe munuo, declirant, \& i iuant, iuxta illud: Vnufquisq. bene iuicat, quan nouit, \& horum ef bonus iudex, cin= cat in materia, in qua nutrius ef a e bent iudide cônclufionibus, qua nouiter proponintur, vt


telle $\begin{aligned} & \text { fus refpetau } \\ & \text { per Theologiam. }\end{aligned}$.
sd obiecta tertiò.

A D ea vero, quattrertiò inducuntur, dicentionces, ©um eft.ad primum quidem, quìd definifcientias, nifí quatenus funtal) ferius rationis in
cognof cendo, 8 exigunt aliam modum fe haben cognofcendo, \& exigunt aliam modum fe haben
di intellectus; ynde ommes definitiones fenfibiIem materiam includentes, fpetant ad phýficū, nemad fenfum indefiletus alfumit per extenfiofibili abfrrahentes fpectantit veroa Mathematicum; cuius fumit intelleqtus principia extendendo $f($
ad imaginationemi, $\&$ abfrahendo fed fenfuiu Ad fecundum dicendum, quòd principia, etí ducunt in notitiam obiedt, $\&$ caurant habitum; bituum, rifí quatenus funt alterius rationis in . modo cognorcendi, ve dietum eft: pofitum. ideo enim demomfratio per xqualem tendentiam paryium terrx'ad centrumad Natui ralem fpectat, quia iftud medium intelliectus af: efl vnum def fenfibilibus: demonftratio autem per vniformem ortum'; \& occafum fignorum pertiner ad Afroloğom ; quiaillud medium futopem, \& fenfium nifi enim recurreret tad prin-
 eíram efferouer illo medio non poffer inferre

Ad obiē̈za quartò
A dicenduro, qua quarto loco inducuntur Enuscubiefumen dicitur vinumum quidem, quà ratione, $\&$ de vno omni conceptu effe fcientia fpecialis, fed dicitiur fubicectum enenus effe $v$ num ratione vius proprij modi fciendi, \& vius tibuscognofcendis de fe, vit in quaftione fequen xi dicetur.
Adecuandumdicendum,quòd refpectu vniu prer alijm, $\&$ alium modum tendendi in illud, $\& \infty$ imiliper duo habitus.
Adtertium dicendum, quòd vnitas definitiohus hxc definitio, \& formalis obiectir rationon diflinguüt tcientiam, nifí quatenus exigunt pro-
Adobicicta quinrò .

A D ea vcro, que quinto loco inducantiur
 nitas fumitur ex modo procedendi vnico, $v$ if. itx: Ariforeles vocat vnum genus fubiectum primo
Pofter. illud fquod appropriar fibi vnum fciendi
modum, \& vpeat definitiones proprias, qux h bent propriam modum alumendi

 Come


 m 2 : Deus autem non inharect Thecologiz per | modum iormz. |
| :---: |
| Ad fectundum |

noneff nifínvum dicendum, quòd Theologia noneft nifi vnus habitus, prout proprie dicitur, tijs phillofophaticius, fed ficut cōtingit in frien nes, $\&$ multr conclufiones propriz caliaruf opiniotiarum, ficutin perffectiua Ala cren: muitas conclufiones Geometricas ponit, $\&$ Prolemaus in-
fecunda dition fecunda ditione Almagentid docet chordare cir--
culum, $\&$ omnes circuli portiónes, \&omute culum, \& omnes circuli portiones, \& \& multa aliia,
qua funt vefe Geometrica; de quibus tamen Eaclides in Geomerria prorfus mentionem noin
facit: fic notre facit: fic noftre Theologix declarationo habitui
non eft inconueniens habitum opinionis, tum Metaphyicx, aut Phyficx, quoad aliguas conclufiones annetai, qua alibi non funi pofitas.
nec $\dot{3}$ Philo nec à Philofophis adinuenta:Sed quia neceffitas
iftius habituis coegit intellcectum ad perferuta tionem illarum, ideo appropriantur ifit habituai;
 garum, qux fine dabió proprie Geoimetri, $\&$
Aftrologis vendicat fibi, cuius neceffitas duxit ad noticiam illim. "ficergo Theologia formali. ter quidem eft vnus habitus, per conncxionem

$$
\because
$$

Ad primoo obictis in oppofitum
$A^{\mathrm{D}}$ privero, quxinn oppofitum inducuntur $\underset{\&}{ }$ tertium atus, dicendum eft, quoud primumentum, habitus frientix nö fit vnum aliquid vnitate fimp-
plicitatis , \& induifibilizaris fed Plicitatits, \& indififbilitatis, Ied quod fit vnum
totalitate non probant : fecundum autem falrotalitate non probant : fecundum autem fal-
funa alumit, videlicet, quod fcietia fit ordo intel
ligibilium fecieriem.

1d fecundo obictia in oppoftum.
A ea vero qux vitim̀ inducuntur, diDeo, \& creatura, effi nimum commune vniiuocum
conueniret, quod fort verum non conueniret, quod forte verum non eft, vt. in-
frius ferius apparebitnnihiominus ratione muturat-
tribuitipnis comprehendi poffunt fub eodem
 Ao, ,ft patet quarto Metaphy $f \&$, per idem pater Vtakitmmi,
Poftguam magỉner queritur facilius occurratur, ©c. poltguam magifter aperuit libri auntaritatèm, iibri vtilitatem, fuam humilitatem $;$ hic aperit quidemo olenditypraordinato titulos capitulo-

Prologus.
rum omnium primi libri . Et circa hoc dic Aide credibite, fen resselabile fit fubiectum. $S$ facit. -Prime enimaperit propofitum ingenerali, $\&$
fecundo ibi : omnis dọtina, illud exequitur in feciali. Dicit ergo primo, quodd ipfit tant tam. fedulitatem, \& dinilgentiam adhiburt ad hoc o-

 mis doctrinas exequitar in inpeciali, affignando ti-
titulos omnibus capitulis primi
libri, $\& \&$ affititulos omnitas, \&pindem ritulos, juxta nu-
gnat ducentos, merum capitulorum, qui in primo libro con-
tinenur vbi vero quilibet titulus incipit, fa$t$ tis patet.:
Tirum habieus Theologicus habeat pro fubiectio Deum, Jub ratione Deitatis
 Ccientix, quemadmodum \& res, dequibus funt fubietiue, vt dicitur in tertio de minama. ideo 0 hic inquirendum occurrit:V trum habitus Theo Deitatis.
2 2iod Cbrifius totus for fubiectum Theologia.
E Thabidetur, fad totuis Chriffus : ait enim Au gultinus contra Fauftum, quod omne, quod
lcripfit Moytes, de Chrito eft, id eftad Chrifh omninopertinet, fifuequod cuum figutis rerum,
vel geftarum, vel ditarum pranuntiet, fiue quod eiusgratiam, gloriamq. commendet,ex quoco
 rum eft,quidde Chrifromaxime a aitur in libris Scriptura, $\&$ in vtroque Teftamento. Prxteres: : Idement fubictum Theologix̀ arti inea fed totus Chriftus eft fubiequin articulorum fidei, cum ij fint de cius Diuinitate, \& ij de eiiss humanitate. ergo tantum totus Chrifus, Theologix.
Prixterea: Illud efffubietum in fcientia, ad quod tedpcuntur omnia tratata in ea fred maDeo, \& materiade creatione, \& gubernatione rerum, \& materia der reftauratione, \& reparade virtutibus $\&<$ vitiis, praceptis, \& confilijs, devirtatibus, $\&$ vitije, praceptis, $\&$ connilis,
$\& \$$ acramentis, circaquaintentio huius frien-
 fum inquantum Deus, \& homo, \& non
inquantum Deus, cum inquantum
Deus non fuerit palsus, $\& \&$ fic
de multisalijs ergo totus
Chritus eft fabi
Otum hac
fcientia,
Petr.Aur.fuper Senc.to.i.

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { mi Scmp. guxeft.4.con } \\
\text { clafione } 6 \text {. }
\end{array}
\end{aligned}
$$

CIterivs videtur,quòd nō Deus, fed cre dibile, aut diuinttus reuelatum. illa enii ar effe de credibilibus fubibiectitue, fed talis ef Theologia, vt fape ditum ét. crgo credibile Afubiectum in ea.
Prexterea: Illudel fub cuius ratione fertur in at: fed Theologia fertur in hifiorizs Regum efta:Patrum, \& dieta Prophetafim; ; cum his nn multa philofophica, de quibus tractant fcien ixhumanx: in omnia autem ifta fertur inquan. tum funt diuinitus reuelata. ergo diuinit
tabile, feut credibile eff fubiequm in ea.

> 2wòd res, Gfigna funt fubiectum.



 fubiectum, vt videtur. Praterea:Illud eff fubieftum in frientia fecun fophus dicit fed fecundum diuifionem rerum, ztex. 38 . \& fignorum diuiditur tota Iheologia fecúdum

 $V^{\text {Litrinivs }}$ videtur, quòd non Deus, fed Opinio $s$ Vens Diuinumfic fubieetum itius habitidis. Thinz in illud enim eft fubietctum in Ifcieintia, quad eft commune per pradicationem omnibus deter-
minatis in ea
fed omnia; qué tractantur-in Theologia funtentia Diuina. ergo ens Duinuum et fubiectum.
Praterea: Tale fubiectum debet ponit in Theo vide cuie
 fit minotis liatitudinis erit interior, quadm Meta phyfich, \& particularis, ac fabalterna eifed nul
lumafiide eft tantry latitudinis, quante effens, nii fiensDiuinum. ens enim Diunum prexicatur. \& de Deo, ¿\& de omin alio epte, cum omne ens
fita Deo . ergo ens Diuinuinef fubietum in Hita Deo. ergo
Prxterea:Theologia habet quatuor fenfus; Moralem, Literalem, Analogicum, \& Allegori cum, ec nithil eft commune his, ,qux fub iftis fien-
fibuis continentur nifi ens Diuinum. ergo id. quod prius.

2uodnulo modo Deus fit ubisictum.
$\mathrm{V}_{\text {Deusivo }}^{\text {LTE viteturicarguìdo direte, quòd }}$ De Deus non firtubietuun. illud enim, quod

54
Deus autem principia, vat patet primo Pofter. A bona,nifi per bonitatem. vnde abfrahendo con fubie氏tus acdiderribus, necpartes cum non fit plicifimus, nec principia, cum fir fimplit Fininums, nec principia, cum fut himpliciter Theologia.
Praterea: Scientia diuiditur fecundum diuifionem rubiecti, fed libriTheologix non diuidun tur fecuadum diuifionem Dei, qui eft omnino ind nuthbilis': ergo idem, quod fupra.: '.
1 Praterea: Id quod non poteft habere plures conceptus non poteft efle fubictumin in fcientia; ceptum definitionis, \& definiti pafionum proceptum definitionis, \& detmiti paffionum pro-
bandarum. Sed Deus non poteft concipi pluribus conceptionibus; aut enim totaliter intelligitur, authotaliter ignoratur, vt de omnibus inDeus non eft in Theologia fubiectum.

Praterea: Illud non eft fubjectum in Theologia, quod eft fubiectum Metaphyfica : fed Commentator dicit, quòd Metaphyficus non probat cffe Dei, quia nulla fcientia probat effe fui fubieCti, fed fupponit: ex quo patet, quod fuit fua in-
tentio, quòd Deus efferi in Meraphyfica fubieAum: ergo non erit fubiectum in Theologia.

2uod faltem non fub ratione Deitatio, fed glorificatoris.
 tia finitznon poteft effe ratio infinita;cum habi tus trahat fpecié ex obiecto, \& proportionetur tas eft ratio infinita, quia Deus eft pelagus infinita fubftantia, fecundum Damafcenum. Theo-
logia yeio noftra eft habitus finitus . ergo Deus fubratione Deitatis, non eft fubiectumiltius ha birus; \& per confegtuens fub ratione fpeciali Glo ni fub eadé ratione fubiectum noftrx finite fcien tix, \& fux infinitx; cum habitus diftinguantur tix fub ratione infiniti. ergo hic erit fubiectum fub ratione contracta, \& peciali.
Praterea: Illa eft ratio formalis fubiecti, fecundum quam menfurantur ommia, qux in /cien min pertractantur, led in Theologia non deter-
minantur omnes veritates fcibiles de Deo, fed minantur omnes veritates fcibiles de Deo, fed $\&$ finalem glorificationem, iuxta illud Hugo. de Tacrament. in principio, quiait, quòd opera rectum. ergod Deus fubratione Clorificatoris, elt fubiectum Theologix.
2uòd fub ratione boni dilizibilis, of finis. opinio Thome de srgentina, queftione prima Prologı.
Deusfecun
dü zifiuos
eifticiciū Lterivs videtur, quòd rion fub ratione lis, vel finis. Deus enim eft fubiectum in Theologia fub ratione nobilifima; fed ratioboni, \& $h$ -
nis eft nobiliffima. ratio enim Deitatis non \& $\AA$
ceptum bonitatis a Deo, ea qua remanent, non funt formaliter bona. ergo Deus fub ratione bo-
ni, \& finis eft fubiectum huius habitus. Er confir matur, quia dicit Ànicen. quòd fialiqua fcientia 6. Mus. e. 1 . fit de fine, alix verò fcientiz fint de alijs caufis; nobiliflima erit illa, qux eft de fine.
Praterea : Obiectum fcientix practicx debet effe fub ratione boni, \& appetibilis, \& finis. fub
illa enim ratione intenditur: cum tinis habitus practici non fittantum cognofcere obiectum, eft'fubra, quòd ifte habitus eft practicus . ergo erit de Deo fub ratione, qua bonus, \& appetibi-
lis, \& finis. \& confirmatur, quia fubiedum culatiux fcientix eft verum fpeculabile..ergo fcientiz practicx fubiectum deber effe bonum operabile.
2iod Deus fut fub ratione ignoti fubiecturn. Opinio Heilmanni Vunnenbergher
práceptoris cMarfly
Inghen.

- Lterivs videtur, quìd Deus fit fubie- Secundiali ctum fub ratione ignoti. fub eadem enign quos Deus
ratione aliquid fubijgirur fcientix, \& principdis effubieetü
fcientix, fed Deus fub ratione ignoti, \& xnighan ris, eftobiectum fidei,\& articulorü, qui funt prin . cipia Theologix. fides enim eft de non apparen-
tibus, vnde hec eft laus fidei, quod creditur, quod non videtur, ve Augut. dicit fuper Ioannem. er- bomil. 29. go, fub ratione ignoti, '\& xnigmatis ft fubie-
Eum in tota Theologia, Praterea: Sub illa ratione eftDeus fubiectum in Theologia, fub qua ratione The ofogia coniun git nos Deo, fed Theologia coniungit nos Deo,
vt ignoto. per ipfami enim nọ cosnofcimus quid Deus fit, fed quid non fit fecuncum Dionyfum. ergo Deus, vt ignotus fubiecham elt,vt videtur.
Tuòd fot Deus fubiectum fib ratione Deitais. Opinio Scoti in profige prime Sene
zentiar guef. 3. zentiar. queft: 3.
ED in oppofitum yidetur, quòd Deus fubie-
cum fit fub ratione Deitatis: fub illa .ã̃que ratione fubicctum cff in Theologia, fub qua con tinct virtualiter ognes veritates, qua tractantur in ea; fed pey rationem, Deitatis continet
hanc veritatem Deus eft trinus, \& vnus, \& illam Deus eft omnipotens, \& creafor, \& vniuerfaliter ratio Deitatis cum lit prima, \&fundamentais re/pectu onnium rationim conceptibilium circa Deum, continet veritatem, \& Ccibilitaterr
omnium aliarum rationum.ergo Deus effabicCtum fub ratione Deitatis.
Pratenea: Nobiliffimi habitus, nobiliffimum eit obiectum, \& fub nobilifima ratione ; fed inter omnia fcibilia, Deus eft nobiliflimum, \& Theologia. Deitas inter omnes rationes Diuinas ef nobilif
fima , cum. fit aliorum omnium fundamentum. ergo vt fic Deus erit fubiectum in Theologia, qua ef nobiliffima omnium fícientiarum Prxterea : Sub tali ratione debet poni fubie--
aum Deus in Theologia, fub qua excedat Theo logia
logia omnes fćiéntias philofophicas . cum ènim fcicritix fe excedant in dignitate, vel propter modum pypedend certiorem 3 vel propter diTheologia non poteft excedere fcientias humanas, ratione certitudinis. \& idcirco oportet, quodexcedat ind, nifi ponatur Deus fubiectum fub rátione Deitatis, quoniam aliqua humaña fcientia, puta primàphilofophia tractat de Deo
fub ratione, qua prima caufa, \& vitimus finis, \& nobilifima forma, vt patet 1 \& 12 . Metaph.ergo finon fit fubiectum in Theologia fub ratione Deitatis, fed fub ratione finis, vel alias:non exre vt excedat, neceffe eft, vt Deitas fit ratio obiectiua.

Praterea: Deus fub illa ratione eft fubiectum Theologix, fub qua obijcitur fidei, \& fubijcitur cedunt fibi mutuo circa idem, fed fubijcitur Bea torum afpectibus fub ratione Deitatis, quia per illam bearificat, \& qbijcitur fidei fub eadé, quia
in omnibus articulis fidei fubijcitur Deus, mediate, velimmediate: $m m e d i a t e ~ q u i d e m ~ i n ~ a r t:-~$ culis, qui funt de Deitate' $:$ mediate vero in articulis humanitatis, quia non formantur de ho-
mine puro, fed de homine Dco. ergo fub hac ra tione Deuseft fubiectum in Theologia. tione Deitaris in Theologia fubiectio hacraquacumque'alik, dum tamen. faluentur omnia, qua faluantur f p pro fubietto alia affignérur, fed ponens Chriftum fubiectum; vel ens Diuinum,
yel rés, \& figna, vel glorificatorem, $\&$ huiufmodi nil faluat, quin rquèbene, \& melius faluazes pofit, qui ponit Deum. fub ratione Deiratis. ergo iftud rationabilius eft ponendum. .

Refponfor ad quafionem.
A D quaftionem iftam refpondendo hoc orA dine procedetur. $\therefore$ Primo namque inquiretur, qux fit ratio formalis fubiecti, vel obiecti fcientix fecundum opi nionem quorumdam.
Secundò, inquirctur, qux fit, iuxt2 id, quod videtur.
Tertiò quoque difcurretur per opiniones Do Qtorum in puncto pofitz quaxtionis. Quarto vero dicetur ad eam, iuxta id, quod videtur.
Quintò quoque inferetur aliquid de fubiecto Logicx, \& naturalis Philofophix; \& aliarum. fcientiarum.

Opinio Scoti, ğua fit ratio fubiecti, vel obrecti! $2 n$ fcientia . in prologo primi libri Sentent. quafione prima art. 2:

Defriptio Cráa primum ergo confiderandí eft;quod fubieqii ie- qui definire, quod eft continere in fe virtualiter: ctore Subri Et primóomnes veritates illius habitus : de-
lem.
mò quidem exponêdo quid eftditum primò vir tualiter continiere .Id namque diciturprimum, quod nondependet ab alio, fed alia ab ipfo, quanil aliud cft, quàmnon dependere ab alijs in con tinendo huiufmodi veritates ; fed alia ab ipfo, ita, quòd circumfcripto omni alioadhuc contineorer, inet, nifi per rationemeius, verbigratia, Exemplum hanc veritatem; titangulus habettres.
Primó continet ratio trianguli, ita quòd Irotres, haberet autem manente ratione trianguli etiam quocumquealio circumfcripto.
Secundò vero declarâtur probando: primum namque obiedüu continet virtualiter veritatem cuiullibet propofitionis immediate:quia in propolitionibus immediate fubiectum continet vir
tualiter pradicatum, quia ponitur in eius definitione, cum ipfum pradicatum fit paffio proPria:veritas autem totius propofitionis contine tur virtualiter in pradicato, \& fubiecto, \& per tatem cuiufiber prop ofitionis immediate : fed huiufmodi propofitiones continent veritates omnium conclufionum; vt patet . érgoà primo ad vitimum fubiectum continebit virtualiter to Quomodo tius habitus veritates.
Praterea: Obiectumfe habet adjhabirum. ficut caula æquiuoca, $\&$ adæquata, led caula $x$ qui veritates. uoca continet virtualiter effectumi, \& non formaliter, \& fi fit adxquata continet totum. ergo adxquate adxquatio autem eft idem quod primitas, qux accipitur ex definitione vuiuerfalis primo Poft. ergo obiectum, cum it vniuerfale, mo continens in virtuter.

Tertio quoque declaratir dupliciter remoendo, quod enim primum obiequm no habea rationem primi viftualiter contentiui, fed com munis,\& pradicatrui videtur; tum quia ficut fe re habitus:obiectum autem potentix eftaliquid commune ad omnia cognita per illum habitum, \& nọn aliquid virtualiter contentiuã :tum quia communiter in fcientijs affignatur fubiectum. Geometria linea, in Arithmetica numerus, in Metaphyfica ens. Ifta verò inftantix nōn pro cedunt, prima non, quia proportio obiecti ad non proceporentiam eft proportio motiuiad mobile, vel rationis mouere paffum quodlibet eiufué ratio nis ; \& idcirco omnia fe obiecta potentix monét per propriam rationem potentiarum . Nec eft aliqua vna ratio adxquata, nifi ratio communis,
\& vniuerfalis ad omia per fe obiecta : vndelprima extrema proportionis actiui ad paffiuū funt communia, \& ad omnia per fe extrema illius proportionis, fic quod in quocumque: eft ratio totius, illud refpicit quodlibet in quo eft ratio al
verius: proportio autemobiecti ad habitum eft proportio caufe ad effectum, extrema autem talis proportionis non funt communiffima, quia non quod cumque, in quoeft ratio vnius ref picit quodlibet contentum fub alio. totum enim ob-


在: lectum

piendimagis, quàm in alio experitur,\& fic Rhe-A quidem abffratio eft in Philofophia Morali, , \&
coricus,\& Poeta fumunitprincipia reflexiue per
Medicina, in quibus intellectus ad fenfibilia uadibilitatem, \& complacentiam conceptuum hes, \& perfuafiuas, \& complacentes. habetaurenf fe aliquando intellectustion reflexiue ad
 extefio poreff effe ad cria, quia vel ad eq, quixattingir mediante fenfui interiorisqux eft maginaio ; vel ad ea, que attingit fenfu exteriori, qux
unt vifus, \& auditusquaimmaxime:quia illi iunt In ibi. def inter alios fenfus principium,\& caufadifcipling , vepatetinde fent, \& enfato, \& i. Meta. velad

Ex cextefop adimprimo ergo modo extenfionis intellectus
ne dat para
gnor




 tiana, confurgit modus proprins trium fcien-
 $\&$ duarum, qux funt quafi paraticumares fubb fientia Phyfica, qux confiderant vaim fenfibile fpetur ,irca ipfum, \& conferuazt virtuitén corpera-
tema videlicer em, videlicet fanitatem, $\alpha$ hixceft Medicina
 nones continentur.
Ex reirtio quoque modo extefionis intelllectus, confurgit modus proprius trium fcientiarā mic diarum: $x$ fiquidem fiar. extenfio adillitur , quiod per auditum, vel cum imaginatione perpendica; qux per imaginationem perpendit fonorum numeros, \& proportiones armonicas,$\&$ per nditum affumit experientias fonorī grauium, tionem, \& vifum, aut ad vifum; vtindiget inftru
itchra do Aftrologix, quicum imaginationfurgit modus Afrologix, qui cum imaginatione linearum, \&
cículorum, $\&$ fimilium cum vifu adiuncto per initrumenta, de caleftibus corporibus veritates inquirit, aur ad vifum inftrumentorum iuuamine non egentem, fed expericntias proprias fe-
quentem, $\&$ fic confurgit modus Perpectiux qupex experientiis errorum, \& eorum; qux accidǜ circa vifum vini cum imaginatione linea-
rum perpendicularium actrinngle miliuriad vcritares intentas procedit : demum
vero f haber intellegus non refexiue
 tenfiug fed omnino; \& fimpliciter abftractiue, \&
fic cofurgit modus Metaphyficx intell en Duodecim fummo, propter quod artèe optimä Metaphyfica fiinuuüur modum magis liberum humnas obtinet propter frinunuur modum magis liberum, \& abftratum. fic ergo
fundecim duodecim fcientiz diftinguuntur, fecundüduodundecim
modos pro decim modos procedendialterius rationis, qua cedendi. funt duodecim fpccies abftrahendi, \& tninima
extedit, maior vero abftractio in tribus medijs; Aftrologia filicet, Mufica, \& Perfipectiua, in Atzaio quibus non folum fe extendit ad fenfibilia, fed tementin G eomerria, \& Arrithintitiamplion in quibus extenditfe ad pare imaginabilia abßractadifenphyicicis,vbimere intelligibilia fpeculatur.ergo

 guerecognof cend, ex quo cognof icibilias difeci-
fice diftinguntur, \& funt guas fice diftinguytur, \& funt quazia aliud genus ci-
goofcibile; gnofcibile; fed cognofcibilia quantumcumque
fint müta, fihabēt vnum modum abftractionis, funtr quafif vilm genus cognofcibile:fi autem ha: bent alium modum abfraationis, quantumcum-
 cunque enind eff aptus ad vomam cognitioncm. Geomerrican,eft aptus ad omnes ratione vnius
modi abftrationis,' \& tamé erit ineptus ad Me taphyficam ptopter \& lium modù abtrationis.
 modos cognitionis. Ad propofitum itaque ap-
plicando; cciednum eft, quod Ariftoteces vocat vnum genus fibiectum, vnum genus cognofcibi Ie, quod in fus parribus, \& proprietatibus fuis
\& partium per confequetls appropriad fibi vnum modum per conlequels sappropriat fibi vnum modum.
cognitionisffecificic,
in in Precie, cuiusus erict tubiextum, vnec oportent,quod
habear vnärationem fecificican, zut gencris habeat vna rationem fpecificam, aut gencris ge-
nefadifimi,aud fubalterni, immo hoc acciditaliquando enim fna fpecies habet vnam fcientiam vendmerus: qliquando verón totum vnum genus
generaliffimum cum vnóalio, vel pluribus cad

 nis, illa vero ©oincidit infrì vnum modūabfrra-
ctionis. non oporter autem, quòd illud genus tignis. non oporter autem, quòd illud genus
fubiectum ompoes veritates.contineat in virture fic quiè dper efis definitionem omnes veritates cientix fciri poffint, fed fufficit, quò̀ ad illud Quomodo omniadetermunati in cientia reducantur, vel
ficur faffioness val ficiterartes, velficut princip pia, ve ficut pufiones partium, vel ficut principia carum, fic c quòd omnia conftituant vnumg ge- ad fubicul nus cognofcibile in abfrahendo viiforme, qux fubiecti illius Eommunis, ficut ex niratura, nummeri ritur abfraqtio Arithmetica, \& ex natura magnitudinis abffratio. Geomerrici, \&8 ex natira
corporis de gencre fubfantix contratio ad fenfibilia, iuxti nodum, quo Philofophus naturais concernit
gquovivis TERTIVS
In quo dif furritur per opiniones Doctiorum, opi
nio Bona: quid Chritus is fubictumin

$C_{\text {quot atertium ergo confiderandum eft }}^{\text {Ir }}$ Modi abe
Arations
frecifice di
finguunt

modum cuiurdam integti habere rationem fub- A difinctiones, \& emanationes perfoniarum non deducuntur per huric modum ad Chriftum.
Tertiò quoque, quod ait, res, \& figua $e$

 illud, ad quod omnia reducuntur, ficut ad principtum eitlittera, \& in Geometria punctus, \&
iectum hüc modum in Theologia fubievú efle Secundo modo fubieturum in fcientia dicitür iliud, adquod omnia reductintur ficut atatuin ef fubiectum Grammaticx, qux litteram, \& diCtionem per modum cuiufdam integri comprehendit; $\&$ corpus in Geometria concinetin fe,
omne genus dimenfionis, \& per hunc modú fubietum in Theologia eft Chrifus, prouit compre
It hendit Diumam put, \& membram, ad quod omnia reducuntur ficut ad totū vninerfale, quomodo vox ilitterata, fübieCQum in ©rammatica, \& quantitas immobilis continua, in Geometria, \& per hüc modum nem intelligibibilis eff fubbiefum in Theologia hac autem opinito fillciri poteft feptem rationi-
 diffe in tribus Primo quidem, quọd dicitDeum effe fubic Cum in Theologia, , pere modum principij radi-
calis, ficut:punctum in Geometrio
 Tabieçum, tuin quidititerra; \& puinctus non funt dunt ratione quorum omia cónfiderent, Deus zutem primo intenditura Theologo, \& ratione cius omnia alia intendunturitumm quia Deus non
intenditur ve principium radicale fubieqtiTheo logix, ficur puncusp, veprincipium magnitudinis, qux principaliter intenditur confideratur principaliter, quomodo Deus in Theologian, non porífl haberre rationenemprincipij radicalis. Secundo vero, quigo git. Chirifium e effe fubieadtown integrale; ifte modus fuibieti; non. eftprọprius. Certumitaque eff, quòd in vnoin-

 camquamad totum integrale; \& iterumomnia

 emoquod Sortes; reciin Mectaphyfica since in: tain fcientia continere eston eftratiofubicatiaza Praterca:Hacpropofitioe entheologita:Sp dChrifum per modus fer hategron and chrififus Chrifus
nor fif
itcum.




## Prologus.

ant eam cognofere, quinimmo fif fic cognofceret,iam non effer ille,qui eft mere

ARTICVLV.S* QINTVS. Quod corpus de gencre fubzantice ef fubietinum in fcientia naturali.
$C_{\text {Irć }}{ }^{\prime}$ quintum autern cóninderandum eft, Qquödilli defriptioni, qua fuit pofita de eft ratio medians interomnia confiderata-in. Af ratio medians inter mnia coniderata in
cienia, $\chi$ fubiectums,obuare videtur quod con lis. dicitur enim, quòd eft corpus mobile, vel
ens $\overline{\text { nobile }}$ : contar autem, quod mobilitas non
mediatinter corpus, $\&$ veritates omnes, quas mediatinter corpus, \& veritates omnes, quas eriam per rationem mobilitatis ineft calo circu. laritas, immo magiseconuerfo, \& viiuerfaliter omnes Phyficx proprietates, etfi poifint inefle color, \& fimilia, nihilominus tamen motus, tel mobilitas non eft illud, quo tamquam ratione vel mobllitas nō includitur intra rationem fubectiuam corporis, quod eff fubiectum naturais cientix , vel fijncluditur, prodictid del criptio eft, quòd yera eit defcriptio vt fapra probzaum eft, $x$ commune diftum per confequens non eft verum,quod poteft multipliciter declarari. nulnem fui fubiecti, etfif feculatur circa illud oppofitas palfiones:verbi gratia medicus fpeculatur circa corpus humanum fanitatem, \& x xritudinem, \& Arithmetica par, \& impar., led nec non homincm,qui eff fubieftum eius, nec Arithmetica non numerum, nec Geometria non quan
tum; tum, \& quiefcibile ficut \& mobile er ergo quiefci-
bile, $\&$ mobile confide paffiones oppof
tio fubiectiva:
Pryterea :
Praterea: Si mobilitas includitur intra ratio-
nem fubieatiuam refpectum aptitudinjem dicit aptitudinem, ccidens compofitum'ex relitione, \& ex fubtan efpeĉum pro fubięto, cumi tamen fit fumme realis, aut incluaditur prout dicit motumin actu,
fineret actu moueri, iam non effee Phyficum, nec de confideratione naturalis, vtpote, cum care ret formal ratione obiecti, hoc autem elt ablo num dicert, ergo in
fierationem viltra illud, quod exigit ratio formalis fuii fubiecti, fed Phy quod exigit ratio forcirca corpora, quorum confiderationem mobiirzas non exigit, vtpote raritatem caxlorum, riarum, immo pofito, quòd omniaquiefferent, nec
poffent moueri; adhuc remanerer artifex naturalis, quia artifix fenfibilis, qui accidentia 2en-
fibilia corporumit fcientifice demonftraret. ergo fibilia corporumf rcientifice demonfraret. ergo
phy ficus non habetmobile pro fibbiecto.Erconphirmatur, quia dicitur fexto Metaphyficx,quòd Phyficus difinit per materiam fenfibilem, \&id-
circo ef alia fcienria Phyfici a Mathematica, circo eftalia $\begin{aligned} & \text { a cientia Phyfica } 2 \text { Mathematica, } \\ & \& \text { differentia propteraliud genus definitionis: }\end{aligned}$ \& differentiapropter aijud genur definitionis;
confat autem, quöd finihile efier mobile, adhuc remanerer hoo genus definitionis, quod fit per
materiam fenfibilen, $\&$ per confequens $P$ Py fic. remaneret

Prxterca : Nulla Icientia demonfrat fuam
formalem rationem de fubiecto : fed Phy probat mobilitatem de corpore, demonftrando, quòd omne mobile eft corpus. fexto Phyficor. \& quod omne corpuseft mobile . primo Cxli, $\&$ mundi - ergo mobilitas non eff ratio fub Praterea: Sicut fe haber corpus fenfibile ad Phyficum, fic fe habet \& corpus mobile quia motus ef voum de communititus fenfibilibus.
fecundo de anima. fed corpus fenfibile fic fc halecundo de anima . eed corpusicnifbile fic te ha-
betad Phy ficum, quod confiderat de corpore
 Co: de fenfibilibus autem äccidentibus ipfius
tamquam de paffionibus, vt patet quarto Me tamquam de palfionibus, vt patet quarto Me- fum.3.
theoror. ergo \& de mobilic ofiderabit tamquam 0 inf de paffione.
Praterea : Illud in vniuerfali eff fubicetumtotius Philorophix, , cuius per fe partes font fub
iectat in partibus ipfius, fed diuidendo corpus
det de genere fubtantix excludendo omnem mobi-
dite litatem, prima diuifiogecurrit per fimplex,$\&$
mixtum ; fimplicia autem corpora funt quin-
 fentia, ex quibus componiturr ifte mundus, qui
totus fubiectum eft in quatuor libros cxis totus fubiectum eft in quatuor libros cxli, \& quantum Mundus abfolute, quia-omnes proprieitates fiuplicium corporum, ibid derermi-
nantur, vpoutain ionenerabilitas Mundi,
 qua competunt elementis, $\& x$ cxlis inquantum
finmplicia copora furt qux competunt eriment.
quorumalia funt incompleta, it mixtorum, Mixt aliz
 materiam facile reffuuuntur : alia veroperfe-
Ete mixta funt, ve mineralia ; $\&$ animalia $\& \&$ cee mixta funt, vt mineralia, \& a nimalia, \&
plantx, \& de mixtis quidam in genere agitur plantx, \& de mixtis quidam in genere agirur
in librode generatione, \& corruptione, de fe-
ptem accidentibus commuibus corumdem ptemaccidentibus communibus eorundem,
in primo fcilicetde generatione, fimiliter altein primo cilicet de generatione, fimiliter alte-
ratione, $\&$ augumentatione, tactu, aztione, paffionc, \& mixione. in fecundo vero de prinpainion, , e mixtorum ingeneradi, qua funt quatuor elementa, vnde de elementis, vt funt fimpli-
cia corpora' conftituentia Mundum determina
 tum verd funt conflituentia mixtum determi-
natur de eis in fecundo de generatione, mixnatur de ess in decundo de generatione, mix-
tum itaque inquantum thixtum, fubiétum. effin libro de gencratione, noon inquantum
mobile: nam quatuor) elementa noninfunt fi mobile : nam quatuor, elementa non indunt in mixtupa

Prologus.
65
mixtum aurem imperfetum fubietum eft in A vna paffio generalis comperens omni coŕporide
 quantum grando, $\&$ nix, no nine,$\&$ limilibas inbiles. torum; quorum alia occiurrit mixtorum perfe uentia, ve funt mineralia vaentia, alia non vi$\&$ de mixtis quidem perfectis quantum adom nia conmmunia, qux conueniunt omnibus, qua frangibilitas, $\&$ fimiles differentix, cxiterade terminantât in quarto Methicororiǜ cuius fubiectum eft mixtum perfetum fimpliciter, \& in
communi, norit inquantum mobile eft, quantum perfecte mixtum : mixtum vero perfectum non viucns, fubiectum en in libro Minerafum, vbiagitur de metallis, \& lapidibus, non in-
quantum mobilia, fed inquantum lapides, metalla.

Qiarta vero diuifo occurrit de viuentibus cqpporibus, de quibus quidem in communi,quo ad onniia, in quo conueniunt,determinantur in pus inquantum viuum, non inquantum mobile de cuius forma, filicet anima, agitur in toto
 tas terrx $:$ qux quidem demonfrationes reputantur à pofteriofi in fcientià naturali, quod in omni Ccientia demonftratio cy ratione fubieAi reputetiur i priori.
2иodvox vitexpeffuncor chims in Logica.
Paemiss as quoqqdefrciptioni obuiare vì
detur (quòd cómuniter confuetu eft dicide Logica fubiectü, fcilicet effe in ea modū fciendi, xerim vel intêtiones fecundas, vel fyllogifnü. fecundŭ
hoc enim non omnia determinata in. Logica inratio fubiectiua . Porro dicend da intentio non eff fubiechum adx xquarum Logi-
cx .illud enimin non eft fubieçum in Lo eft commune Logicx , \& alijs quiburdam fcien competit confideratio fecundarum intentionum di namque erifinificamidititico, \& Runt fecundorico:mo
fintertio, ficut-\& modi pradicandi generis, \& fpeciei:oria-
tio etiam Rhetorica eff fecund intentio, ficut \& fyllogifmus dialecticus; vtrumque nempe fa-
bricat intellectus. ergöfecunda intentio non eft
Logicx fubiequm. fecundx namque intentiones non habente effe ni fin anima obieciuie, fed ens in anima eft pro-
prie de confideratione primi Philofophi, vt paiz Prie de confideratione primi Philofophi, vt paz-
tet fexto Metaphyf.ergo fecundx intentiones $\mathrm{F}_{5}$ cut \& cxteri modi entititis. VIterius, inec in eá fitbieftum eff fyllogifmus:
illud enim none ff fubiecium Lo xquartotam cófiderationem ipfics:fed fyllogif mus eff huiuf modi, tis, \& de enunciatione funtrtres partes priacipa
les Logica, in quibus determinaanir de dicibili, E feu voce incomplexa : determinatur autem de cis tamquan de per fe intentis. dito enim per impoffibile, qü̈d nuillus fyllogifinuis effer ponibi lis, adhuc fcibilitas decem dicibilium incomple-
xorum ; \& propofitionum de modo, $x$ ineffe,ac hypoteticarumin, \& cathe goricarum effer ficibi-
litas logicalis. ergo fyllogifus litas logicalis. ergo fyllogifmus nịn eff fubici-
ctum. Et confirmatur: quia fip per hipotefion tollatur ratiofubiectiua ab aliqua fcientia, non remanet illa frientia, nec feciundum partem, nec fecundum totum ; fyllogifmo autem deftructo,
vt diftum eft, dux partes principales Logicx remanereint.
VIterius, nec modus fciendi poteff effe fubie- Probatio,
Etum :modus enim fciendinor eff aliud, quim. Etum: modus enim Iciendinori eft aliud, quam_o quibd inio,
modus demonitrandiconclafiones, \& demonftra dus siendi


ieturn in tota. Prarerea: Sicur ad Logicump pertinet tradere
nodum fciendi, ita \& tradere niodum difputan-
 is de vita, \& morte. de caura longitudinis, \&ibre nutem in fpeciali, quxda, f fene etute. Viuorum tum, vt plantx; quxdam fenfibilia , vtinimalia planta autem, inquantum planta eff fubiectum in bimade vegetabilibus, animal autem inquantū̆ gilia, \& de caufa motuis animalium, \& fimilibus. im ergo ppecies corporis de genere fubftantix proprijs rationibus fint fubiecta in libris one mobilitatis, quamuis mobilítas fit parfio corpus fiubtantia ef fubbectum in tota Phy fica non inclura ratione mobilitatis Praterea:Sicut 'c habet corpus mobile ad ${ }^{\text {Ph }}$ Geometriam: fed immobilitas'; \& dotrationo
 tum mmobilis, fed inquantum ralis flf fubie Humbcomerrix. ergoidem quod prius. Refiubftautia haber proprietates, $\&$ accidentia fen fibilia, inter qux eft vnum communiffimum, puta motus, idcirco determinat fibi vnum genus
cognofcibilitatis, \& vmam fcientiam , in qaa intelleecus procedit extendendo fe ad fenfibiliz,vt fuperius dicebatur: propter quod fubftantialis arporeitas erit in illa ratio lubietiua : quies nes. vnde \& in primo Phyfic. dicitur, quod mo-- tus eflde ijs, quax Phy ficus fupponit, ${ }^{\text {a }}$ quod Phy
ficus non habet difpurare cum ficus non habet difputare cum negante motum,
$\&$ quodd nobis fubijciantur, qux naturaliâ funt; quoniam omnia fint in motur, , multa nata fimiliaz; non quia motris, vel ! Dobilitizas fritritio fubiectiua: fed quia effe mottom eff per fe notum, $\&$ en Pet.Aut.fuper i.Seit.

66
Prologus.
pronunciandi, \& modum prodicandi, \& diuiden
di: hoc autem non eft mifidoccrc formam com-
munem demontrationis, $\&$ fyllogitini dialcetici, \& tentatiui, ac fophifici, \& R propofitionis 8 divifonis dicibilis incomplexi. ergomodus ficiendi non euacuat totum anbitum logicalis Vlterius,' nec ens rationis pore Cume nullime enim fubiekumn cxcedit confiderationem. Logici,cum modus fignificandi; \& par
tcs orationis, $\&$ congruum, $\&$ incongruum, qux confiderat Grammaticus, fint entia rationis $B$
\& Iimiliter, quax confiderai Rhetor.
Praterea: Ens rationis eft vnus modus entis,
Ccilicet ens in anima, de quo $6: M$ Met.tractate erso Ccilicet ens in anima, de quo 6.Met.tractat.ergo
Opinio Au no eft in logica fubiectum. Dicendum eftergo; toris circi quòd vo vivt exprelfiua con ceptus eff fubbictetum

 preffiua tonceptus eff huiuffodi: nam vocum prelliua, quam Philofophus socat dicibilem incorum: quadam vero complexa, expreffiua con ceptus componentis, 8 diuidentis, \& hac eft
fubizañin Iibris 1 criermenias:quadam difcurfiua, ,cilicet fyllogifmus, \& hàc fubijicitur in Logica noua, \&ifecundum hoc, coñideratio Lo-
gici non cxcedit vocem expreffiuam conceptus, adhuc nec exceditur; quia Grammaticus nons. confiderar vocen!, ve cxpreffiuam conceptus, gnificandi : vnde dicit, quod albedo , 8 homo: ho gnificandi:vnce dicir, quod abbedo, \&homo:\& cum qualitaze apud Grammaticum; fimilites uam conceptus, fed vt impreffiuam delectatioQumodo nis, \&aflenlus. ergo vox, vt exprefliua conce-

 matica àlittera, Armonica à fono: Fed Logica dicitur i logos, quod eff fermo. crgo eft fubicinter tres fcientias fermocinales. Praterea : illtd quod eft primó fubiefum. veri, \& Falin, eft fubictum in Logica, \& fub ilta fiones gencrales, quasis confiderar Logicus, ficur fanumb, $\&$ xgrum Medicus; Arithmericuspar, $\&$ impar: fed oratiovt cxprechina conceptus, $\mathbb{1}$ no ficant verum, vel falfum in ordine ad coceptum. ergo vox vt exprechitua cóccptus, eff fubiectum. Et confirmarur, quiav verum, \& fallum infunto-
rationi per modum figni : conceptui vero per rationi per modum
modum fignificati.
Prxterea: Arifoteles vbique in Logica fua confiderationem hanc inclufit, ac fic confiderain Pradicamentis sincipit 1 noninibus nquino $c_{\text {cis }}$ vniuocis, \& denominatiuis; \& diuidit diap.:. indeccm prxdicamenta $\&$.in lib. Pericompmentis
incipit a nomine, $\&$ verbo, $\&$ oratione, $\&$ fimi libus; \& in Primo Priorü defuiniens fyllogifmum
dicit, quòd eft oratio, in qua nuisudfam pofitis, \&c. ergo exprefle parer, quod vibo fignificatiua,
 Sic ergo vera eff defcriptio data de ratione fubiectiua, per guam in omni fcicntia poniumus di-
rigi adinueniendum formale fubicectum in ea, vi in Arithnerica multitudinem, in Geometria 3maghitudincm, $\alpha$ fic de alijs, \& hic quintüs ar
ticulus finitur 3 maghitudinem,
ticulus finitur.

Reflonfio ad obicicta primò
A D ea ergo, qux in oppofitum primitus in- Adurfario dem, quoùd non dicendum eft. ad primum qui- num aryupartinctr, qux Moyfes frripfit, \& Chriftum cfie tineırt omnia, qux in Metaphyfica traftazntur vel per modum tinis, ve Deus, vel per modum
forn, vis fornn, ve quidditas, vel per modum acciden-
tium, $\&$ proprictatum :ve actus porentia, $\& \mathrm{cr}$ tium, \& proprictatum : vt actus potentia, \& cx-
tera accidentia, quemadmodum dicebatur fupra, \& nihilominus Sortes non eff fubiecitum in Metaphyfica. confimiliter licect omniif, qux di-
cit Moycs, pofint applicariad Chrifum : cit Moyifs, polfint applicari ad Chrifum : no
tamen Chritus intenditur $\dot{a}$ Moyfe inquantum homo; fed inquantum hoino allumptus a Deo \& per idem pacer ad fectundum. quia articale de
humanitate Chrift, non funt de humanitate pliciter, fed de humanitate anumpta, , per idem etiam patet ad terrium.

## - Ad obiecta fecundô.

$A_{\text {cendum eftad primum quidem, quòd lice }}^{\mathrm{D} \text { ea vero, }}$ Theologia nitart declarare cred biliand licet probara rete men credibile eff fubiectum;ficut $\alpha$ fides, quamb men credibile eftiubiectum; ifcut \& fides, quam-
uis fitde credibilibus, non haber credibile pro obiedo, fed Deum, ini fubiijiciur omnibus arrii-
culis fidei : vnde ille habitus per modum culis fidei : vnde ille habitus per modum decla-
rantis, $\&$ fides per modum adhareptis ; verfantur circa idem obiecuun.
Ad fecundum dicun.
Ad fecundum dicendum, quòd Theologia fer
tur in Regum hiftoriad, $\&$ getta Patrium, potius tur in Regum hiftorias, \& getta Patrium, potius
quim hiforias Romanorum, non quod illa fuerinc reuclata, immo fuerunt vifa oculariter; $\dot{\text { ren }}$ retenta memoriter, a fiacliter hiforijs deman-
data, ficut $\&$ illa Romã̃orum : fed quoniam illa reducuntur in Deium, tamquam in gubernantem, $\dot{\text { ® d definantem Reges Iudaorum, ※ prrordi }}$ nantem illa facta, vel reprobantempotius, quidm batur, quòd reuclabile non eff fubicttumin batur, quàd.
Theologia.
ad obiecta sertio.
A D ea vero, qux tertiò inducuntur, dicendum eft.ad primum quidem, quid non focomprehêdduntur; immo $\&$ in alijis.omnis nam-
que cientia ctld derlus , que fientia eff de rebus, vel de fignis : de rebus
quidem, vi: Madhematica, $\&$ Phyficajde fignis ve

Prologus.
67

 funt, vel figna, no q quylibet, ffed Diuina. propter
hoc vero funt fubicta, quiade ipfis nontratz tur, nifi in ordine ad Deum. Ad fecundum dicicendum, quòd Theologia diniditur quidecem formaliter : fed matecialiter tan cum, formalis nàmque diuifio eft per aliam, \& aliam, habitudinem habere ad Deum, fiue per
aliter, \&ialiter effe Diuinum, vt diaumeftion. corpore quartionis.

Ad obiceta quarto.
$A^{D}$ ea vero, que quartò inducuntur dicennon intenditurper fe primò, vud ex confequenti inten Theologia \& ex hocens oma propter quad ipfum non erit fubiequm, fed Deus.
Ad fecundum dicendum, quöd Deuseft tanex latitudimis , quantre ef ens, inon quidem for-
malierer \& pradicatiue: fed virtualiter, $\&$ redǔtiuuc, propter hoc, quod Theologia noneft infe-
rior ad Metaphy ficam; necei fubalternata, mo fuperior, \& cam regulans, \& quafifubalternans.quarmuis enim vtatur Metaphyfica, $\&$ omino phyficalcienia ne nclarandum credibifurat cas: quoniam fi inuenitin eis aliquid fibi dilfonym, \& cótrarium oftendit illud efte falfum:
 quatuor fenfibus non haber quatuor pro obietoo fed fín quolibet fenfu Deum conieaurat ali

## Ad̀ obiecáa quinsò

A D eà vero, qux quintò inducunturdicenpartes perfornas stres, inquantü aliquid potefld di- E aide vna, \& ccrentifice pertratari, quod non de fectionalcs; habet vero quafi princonceptum ; corceptum quidditatiuum, per quem id priori eft tus pertectionales Dco ineffe vel $\&$ \& conce

Subicfum
rientix.




/ quia circa principia prima , vt pitet quarto
Ad fecundum dicendum, quòd Theologi
Sciétiz per diuniditur non fecundum didiifionem Dei, quin eft


partes fubtiecfinuas obiecti : :runaturalis, per per
cies corporis de genere fubfantix. cies corporis de genere fubitantix. fimplicia.
namque corpora fubicfum funt in namque corpora fubiectum funt in vna parte,
plantrin in vna, $\ltimes$ animalia in altera, vt dizum eft fupra. Aliquando autčM pencs parteśs integra Ies fubiecti, vt Grammatica, quix in viaa partic
trattar de litterà, in alia de. dictione, gax funt partes integrales orationis.Aliquando vero per
paffiones principales
ifibicti,

 proportionalitate, \& proportionibus:fifyra a au-
t亏 $\&$ proportio funt paffiones principales tos \& proportio funt paffiones principates quan
titatis continue pernanentis, qua eff fubiectum
 tur penes principales modos attributionis ad
fubiectum: ficut Moralis in vna parte fubiectum: ficut Moralis in vna parte trątar de quand
fine ątuum humanorum in primo, \& decimo duidid Enne actuum humanorum in primo, \& decimo prath
Ethicorum, vbi agit de felicitate. Aliquando do
de habitibus perfesivis de habitibus perfectiuis altuum humanorum, ve dos. 1. .Eth.
vbi agit de virturibus. Aliquando vero dedire per ocoumb vbi agit de sirtutibus. Aliquando veroro démire-
Gquo actuum humanorum, vt in Politica, vbi

 vel ad hominem, vt dirigibilem rationequif fub,
iectum eff in fcientia morali. Confimiliter in propofiro, non pofiunt libri Scripturx diuidi;
 fat ergo quöd per ateributiones principales ád Deum, cuuiufmodi funt creare, fegregare. de
 quo Leuiticus; vnde fecundum tales attributiones poteft ascipi divifio librorum Scripturx Sacra. Ad tertium dicendum, quòd de Deopofiunt effe plures conceptus, non quiden intrinffeci,
fed connotatiui, vt inferius apparebit nec hoc ef contra mentem Philofophivt parter per hom
mentarorem in 12 . Metaphyficx expreffe.
Ad quartum dicendum, quàd Depus non eft
fubiequm Meraphyficx, fed confiderzur fubiecuum Metaphyficx, fed confideratur in ea,
vt prima forma, , v.ltimus finis to ve prima forma, \&ulvtimus finis totius entis, vt
Philofophus. mentatore expreffe dicit in feptimo. vel dicen-
dum, quod etiam fi Meraphyfica haberet dum, quöd etiam fi Meraphyfica haberct Deum Theologia : ille namque adhaxiuus; ifte veroef ferdecliaratiuus:
©Ad obiectia fextò.
$A^{D}$ ea vero, qux fextò inducuntur dicenportet habiūū proporrionari obiecto feciundum
gradū entitatis. oportet ergo proportionarife-
 bitus conformetur obieito: quapropter habi-
tus finitus poteff frri in obiequm infinitum, ficuit \& actus finitus, vt in Beatis apparet. Ad fecundum dicendum, quìd lifer. Theolo-
giag deterninet veritàtes viles'
ftaurationem, \& glorificationem; non tamen- A \& rationem,fumme diligibilem, puta Deitatem, Ctiua, , fed pocius Deitas, ${ }^{\text {cui }}$ omnes veritates
atribunatar.
aon autem rationem diligibilitatis

Ad abiecta Septimo.
A ${ }_{\text {cendur vero, quà feptimò inducuntur, di- }}$ ratio boni, \& finis, poteff intelligi, vel illa, quax ratio fubltata refpectui importato per finalitaent
tem $; \&$ illa
eft Deitas non eff nobilifima ratio; \& per idem patet ad -Ad fecundum dicendum, quòd habinüs fpeculatiuus nō haber pro obieqo f peculabile, inquan tüfpeculabile, fed id,quodeftrnec praticus ope rabile inquantú operabile,fed id quod eft; $\&$ pet
confequēs Theologia habet pro obiecto Deum.
$A_{\text {eft.Ad prmum quidem, }}^{\text {D ea, quect oct far dicendum }}$ A eft.Ad prmum quidem,qوnec fides,nec ift ignoti : licet enim fides fitide non apparentibus, non apparentia tamen non eft ratio obicotiua fed concomitans.
Ad recundum dicendum,qù̀ Theologia non
coniungit̄̃os Deo vt ignoto, nec etiam vt to, fed vt Deo fimpliciter, coniumgit no nos Deo per notitiam, \& coniurgit autem tiam : \& quod de Dionyfio fubtditur referendum ett ad imperfectam ognitionem de Deo, non a ignorantiam-: ,

- 3


## 69

## LIBER PRIMVS

SENTENTIARVM
DE MTSTERIOTRRINTTATIS DISTINCTIO PRIMA.


De materia hưus Libri, \& librorum A veendume eft, \&perquas tendentes ad beatititudi diuifione.

Yeteris, ac nous legis, \& Qc Expofitio textus.

Osta $\mathrm{V} A \times$ м premifit Ma
gifter Procemium, in hac gifter Procemium, in hac
parte accedit ad Traetaparte accedit ad Trata-
tum. Et circa hoc duo B
facit: facit,:
Primo huius libri materiam. Secundo $\begin{aligned} & \text { procedit } \\ & \text { ad }\end{aligned}$. explicandum eami diftin
-
Hó quuque vera, orparia. Circa primum duo
Primò näque ponit duplicem diftinetionem Secundò ex hoc infert materij̀ Theologicx di
Honem in fine huius diftindtonis ; ibi: $O$ onnium gitur, que difta fiunt. Circa primum doo facit Jlludergo in rebus.
Dicit ergo primò,quòd prexuia Dei gratia cơtalicontinentia, fibi innotuit lacrack veteristo circa res, vel figna pracipux immorari, \& hoc probat auctoritate Augutini edefinit aute rem, quod eft id, quod nō adhibetur ad aliuddefignan
dum. fignum vero cum res, qux adhibetur ad fi gnificandum ; vnde omne figuum eft rest fed non c diuerfo : fignorum autern quizdam fint fignificatiua tantum, vtlegalia, Sacramenta:quzdam
vero iuftificatiua, vt Baptifmus, \& cxtera $S$ a
 tribus libris poftmodum vero de fignis, \& \& Sa
cramentis in Ouarto. PoAmodkm ilkd igitur in re bus ${ }^{-}$'Ponit fécundam diuifioniem. \& circz hoc E ${ }_{-}^{2} \mathrm{tria}$ facir.
Srimo namque diuifionem affignat, $\overrightarrow{\text { Scuindó, membra definit, } \& \text { explicat }}$
Tertiò, circa hoc quaftiones mouiet, $\&$ dete
minat. Secundum, ibi : Frui autemieft. Tertiu Di: Cumiautem bomines.
mes tiribus Dicitergo primó, qrestribus modis diuidun-
modis diui tur; quoniam, quxdam funt, quibus fruendum
duncur.
eft, $\&$ qux faciunt nos Betros; quxdam, quibus
nem adiuuamur ; $q$ uxdam, quix fruuntur, \& vtiun tur: qux fumus nos, \& Angeli faniti, quafi inter fruibilia, \& vetibili, connfituti) pontrinodnom iber:
Frui autemeft. Definit, \& explicat membria diruic autemeft. Definit, \& explicit membradi
uifionis. Et circa hac duo facitécundum dua ortificationes, quas ponit fecunda ibi: Notas dum vero.
Adhuc
Adhuc circa primum duo facit. Nam prim
 referre ré qua venit in vfun vid diliens, quòd eft referre eft.
Secuncà veroex hoc explicat membra fecun dx diuifionis, dicechs, quọd res, quibus fruendum quadam fumma res comminis omnibus firuentibus ea, cui quididem amore inharendum elt propter fe. Res vero, quibus vtendum en; funt ritate Auguintini dicicentis, quòd nos fruimur co- Aus, oo. de gnitis in quibus voluntas delectata propter feo Trinc.c.o. quiecit : vtimur autemillis, qux referimus ad Ulud, \& quoniam in folo Deo trino voluntas no
fra debet folum conquiefcere, \& deleftari:mun dum autem, \& creaturas ad ip fum referre:idcircores, quibus fruendum efl, funt tantummodo
Pater, $\&$ Fillus, $\&$ Spiritus fan $4 u s$, czteris $2 u-$ tem vtendum eft h haci eff fententia.
Vtrum Beatus frui pofit effentia prefindendo iplam conceptibititer à perfonis

E T quia Magiterhic agit de fignis,qux fune dume eft, qua fuart materia rebus, quibus fuen ait, qụ̆d fínit tres res̈'; Pater, \& Filius, \& Spitibuséa thus ea, ideo ominlis fignis vfque ad quartum Pater', $\&$ Filius, $\&$ Spiritus fanctus, quibus fruen um eff, inquirendum occurrit'; Vtrum Beatus vibuum anh rui politr cinentia pr
pibiliter A perfonis.

$\mathrm{F}^{-}$T videtur, quòd faltem poffit per Diumam Ruiziones, nitund $\mathrm{E}_{\text {poreritiam. }}^{\text {E }}$ vuandocuinque penim aliqua duo te habent ficut običum primarium, 2 fe

LIB.
oteft erriin in plecturius per Diuinam potentiam A dendo effentiam in actu fuo beatifico, non de atiri in fecundarium; quia enim creaturx vifata : necelfitate perfonas includit, \& pcr confequens in Diuina cflentia funt fecundaria obiecta; effen tett ducerce intecllectum primarium:ideo Deati in notitizas potix fulpendendo ab co vifionem creaturarum: anas quilibet Beatus videret omnem creatuTres petionn; fe havent redpeetuinine ellententia, \& ti, ficut obiećumi primarium, 8 f fecundarium. ryo Dcus porcrit intellectum Beati figcre fuper cffientiam, eum non figchdo fuper perfönas. biliter funt difiniita, \& ic habent adinuicem,
icutduo conceptus, Dcus poteft ducere intell cum in vium ceptus, Dcus poteff ducerc intelle ootradítio apparet, ex quo funt duo cōceptus, vnus fito obiectiue in intcllectu, alio non exiflinte; fed Diuina efientia, \& perfona funt dieptus fecundum ornes . rrgo Deus porerit re obiectiue conceptum effentix abfque conce Pruxterca: Ot
abfque contradiatione fine quocumquic refpe tiuo; licet enim refpeçuss fine fundamento non pofint intelligi, quia omne, quod relatiuediper Diuina
prafcindi.
Praterca
Prxterea: Maioris perfectionis eft Dcitas, quoad effe intelligibilc quacumque quiddita.
te creaturx, fed quidditates creatx tanta perfcCtionis funt,quoad effc obicetiuum intelligibible, quod per feponfint concipi, \&id fuppofitis prixfcind is vt pater, quòd humianitas poteft conci-
pi: fine Sorte, \& Platone, erso \&Dcitas abfuce perfonis, ve videtur
Praterea: :A quo quis non capit entitatem,
nec capit invelligibilizatem, vt pater fecundo nec çapit intelligibiliratem, vt pater fecundo
Metaphyficx : fed Déitas non capir a pcronis Metaphyficx : Red Deitas non capir a pcrionis
aliquamentitatem, cump ioh frt nifif vilum effe in tribus; nec proprietates dent aliquodeffe effentix. ergo Diuina effentia non capit intelligi-
bilitatem bilitatem a perfonis, \& per confequens eft per
fe intelligibilis. ergo abfyue illis intelligi poteft. Praterea : Qupod habec per fe fince alio rationem veritatis, hatict per fe fine alio rationem
intelligibilitatis; verum enim eff obieftum intellectus, \& ideo quod eft pracife verum, eft
pracife intelligibile; fed Diaina effentia haber pracife intelligibile; ; fed Diaina effentia habet
ex fe fine perfonis rationem conceptibilitatis:\& perc confequens concipicipotent fine e eis.
Praterea: Quandocunque intellect Praterea: Quandocumque intellectus affirmat aliquem conceptum de aliquo,\& negat eun
dem conceptumidealio; necefie eft, vt habeat tres conceptus. Primum videlicet, quem affirmat, \& negat; alium de. quoa affirmat, \& tertium de quio negat; fed intellectus Beati poteft affir-
mare communicabile de effentia: efientia famque communicatur 1 Patre in Filium, \& poreft negare communicabile à perfonar, non enim.
perfonalitas Patris communicarur Filio ergo intelletus Beati potef haberétres conceptus, vnum fcilicet de communicabili: fecuncen ve- Beatijitres rode effentia, \& tertium de perfona, ac per con- conceprus
fedens effantia fequens effential
dia perfonis.
Praterea: Quicumque intelle ctus negat aliquod primum de alique fubiedto, neceffe eft, vt habeat alium conceptum de pradicato, a-
Hium de fubiecto, alids negaret idem $\ddagger$ fe $:$ fed intellictus Beati poreft dicere negariue, quòd efientia non eft perfona: :nec perfona cffentia
conceptibiliter ; alids perfona, \& efientia non conceptibiliter; alids perfona, \& efientia non,
differrent ratione, quod eft contra communcin dođtrinam. crgo Beatus poteft habere alium conceptum de effentia, \& alium de perfona:
Et confírinatur per illud Auguftini fuper Pfalm. Et confírmatur per illud Augufini fuper Pfalm.
dicentis,quöd non eo,quo. Pater eff ;ille effquod Magifter exponens quo Pater eff, eo effentia eft, vt ex hoc inter 24
effentiam \& Patrem innuat difinctionem. effentiam
rationis.
2ibod cflentia non pofist praficindi conceptibili$d$ ffentia non pofit prafcinds conceptit
tcri perfonis, efto, quad differant rafione:

[^0]titur, eft aliquid prater id, quod relatiue dicimentum, 2 abfolutum concipi -poteff abfque nas refpicit in diuinis, ficut abfolurum refpe ciuum ..crgo abtque omni repugnanciac con-Praterea- Per Diuinain potentiamporeft $D$ uina effentia cóncipi abfque illo, quod non eft ce cius conceptibilirate ; fed perfonia non eift de illo namque figno originis, in quo Pater Filium producit, Pater intelligit Diuinam effentiam
alias acquirerct intelletionem $: \&$ per confequens perfectionem ex generatio dicendum: fivero in illo priori non intelligit Diuinam effentiam in perfona Filij;alias ina effentia éft conceptibilis abfque perfor Filij, $\&$.pari ratione ablque periona Spirizus fan am poterit prafcindere per Diuinam poten onis effentiam, cum non fit de conceptibilit e ipfins.
udit illud, quod non facit non necelfario um : fed perlonix ad beatitudincm nil adduar quod appaiet : :tum quia perfonx non addunt itatem pärticularem, \& per confequens nee perfecte Beazus in illo priori originis; quo Fiiumprxcedit, in quo inteligit eifentiam ablque Filijp perfonalitate : tum quia intelligendo
beatifice dependerct $\dot{\text { a }}$ Filio obieftiue, $\&$ tamen xque independens eft obiectiue, ficut for-
maliter , vt videtur, ergo intcllectus Beati' vi-
$\mathbf{S}^{E_{D} \text { in oppofitum videtur, quòd Dei effcu- }}$
 effentia difterât ratione : dum tamé ante omnem
 quibus pro torum; quandocumque enim obiectum eft prax-
batur effen fens realiter, non poreft videri ies aliqua abfo-

 perfonis. dere vifibile, vt patet 2.de animia. \& tamen vi

 videt obietumm, eft prafens realirer. ergo non-
potef videri res abloluta, qux eft Diuina effenoteft videri res aboliuta, qux eft.Dimial effen-deantur:fed effentia, \& refpectus cöftituunt per fideanastur perfonx.
videantur perronx.
Prxtereai-Itellectus non procedens de poten Praxtrearintellectus non procedens de poten
tia in afum, nec de confufo ad difinincum, nee componendo, nec diuidendo, nee difcurrendo non cognofcitvnum aliquid non cognoccendo potentia in anoum, neec de confưo ad diftinctum
 confequens finon videantur perfonx, quod vi- effe cogni-
fum eff, remanebit confufum, $\&$ aliqualiter indi- tificmbeate

Sentia a perfonis, beatifica e effe enon pooeft,
Praterea: Nulla notitia beatifica eft nif it Prxterea: Nulla notitia beatiifica eft, nifi fit
intuitiua, ve fuperinus dicum fuit; ${ }^{2}$ ind intellectio, qux tranfit fuper effentiam pratcindendo perfo-
nas; non eft intuitiua. talis namue notitiarernas; non eff intuitiua. talis namque notitia ter-
minatur ad rem prout eff exiftens; non exiftit au tem,nififin fuppofitis, $\&$ perfonis, \& perconfequens effentianon cognita in perfonis intuitiue, cognofrin on poreft
tificaerit tincaerit.
nis, quodd fecuid hoc, homo capax eft beatitudinem Triniitatis,fecundum Augutinum, fed qumago Trinitatis nonieft ratio, quodd anima capax in Trinitate - ergo inf ratio beatifica confifperet $\mathrm{C}_{\text {nali Trinitate }}$ non eft beatifica, yt videtur
 Ifrx cogitariones ab alijisin alia e tintes, atque,
redeuntesfed omnem cienciam noifram vno fimul confpedu videbimus. ergo impoffibile eft,
Beatum videre effentiam non videndo perfona em refpectum, \& ippam perfonam.
Prxterea: Ouandocumque aliquia xqualiter
offerunt fevidenti, fi vnum videwr, \& reliquum; fed intellectui beato effepitia, $\&$ refpecuus $x$ quaiter fe offerunt; quoniam $x q u a l i t e r ~ f a n t ~ p r a x e n ~$
ti2, $\&$ xqualiter exifunt: ergo fi Beatus videat crfentiamjnacerffrio vider ereipectum, $\&$ per con fequens totam perfoiang.
Praterea: Medium, fine exemplar, quod aGualifime reprafentar tam abfolurum, , quam
refpectum porentix exifenti in fumma, p perfe-
 quin videat refpectum: alioquin non eft actiuaqifime vrumquie repraxfentans; fed Dinina effentia ent actualififimereprafentans, tram ratio-
nem abfolutam, quim rationem reffectiuam, qux concurruant 'ad perfonam. ergo intelletus Qux concurrunt ad perfonam. ergo intellectus
Beati, qui fumme difpofitus eff ad videndam.
rationem vtramque, non poterit inturi ratiorationem vtramque, ,non poterit intueri ratio-
nem abfolutam, \& per confequens rotam perfonam.

- Praxterea: Manente eadem caufa, manet idem Patrem, vider, \& Filium; nec potef videri vna perfona fine alia; caufa inquam eft, quia Pater, \&
Filius vnum funn fecunqum Augultinum. ergo
manente omnimoda identitate manente omnimoda identitate proprietaris, \& $\&$
effentix; ;impoffibile erit videri effentiam abfque refpectu, $\&$ per confequensabfque perfonis.
Dase, quàd effentia positi 2 perfonic conccptibiliter
praffindi , non tamern beatifica ef
fet cognitio.
$\mathbf{V}^{\text {Lreriv } s \text { videtur,quòd fieffentia abfque }}$ non fit nulla enim notitita obfcura, es econfufa,


## Refporfio ad queftionem.

A D quaffionem iftam refpondendo, hoc or Ordo ferPrimò quidem difcurretur per tresopiniones dedifisone. Dolorumum.
Secuudò
Secandò vero ad quaftionem dicerur iuxtl id Tertiò quoqué contra conclufionem datam, Quartovero addeclarationem propofiti aliqua pramitrentur. foluentur.

ARTICVIVVSPRIMVS.
opinio Varronis quolibeto xr. quefizio prima al
$C_{\text {quod aliquid dicere vo confiderandum eft, Explicatio }}^{\text {Irat }}$

 Gfachtes, quod effentiaz\& proprietas conceptibiliter diftinguutur, \&iola ratione quamuis fint ditatiue, \& totaliter anteominema Aus. Hoc autem primè fucirir poteft, quinque, induatis. re videtur daxdo duas proppofitiones, qux mutuo contradicunt.
Primam videlice
fentia poffint formari alij; ; s-alii conceptus: $f$ cut de diftinctis fecundum rationem.
Secundam vero, quòd per Diiuiñ̈ porentiam
intellequs Beati non poffir intelleetus Beati non polfit concipere, 8 habe-
re conceprum effentix, non ha'iendo cóceprum perfonx : cuiliber namque conceptui obieţali poteff correrpondere ropopria inncellectio, \& con
ceptus formalis. numerancir enim, ceptus formalis, numerantur enim, \& difin-
guncura a tus per numerationem, \& diftintionem cि ceptuunt obiectorunf: fed iuxta primam
$72 \quad$ Liber I. Sententiarum
Cuilibet co propofitionem, effentia, \& perfona differunt ra- A mare de eis : in patria airem nullo modo diffe
ceprui obie tionet corscifpode ptus obiectivales. ergo effentix, \& perfonz $x$ corre, ppriai in males, contar autem, quòd Deus potet con-
telletio. Deus pór cruare omnem intellectionem diffinctam, alizconferuare manutencre intellectioneme effentix, inion manu-
omé intel

 citas inter effentiam, \& perfonam in Diuinis, creaturis, fecundum fic ponentes ; nam indiuiduum generis, \& indiuiduum (peciei, idem funt liter ante aitumintellectus, diftinguibilia vero fola ratione ; fed intuitiua notitia etiam vifualis hanc äbedinem, vt pater i, Phyf.videntes enim animal: ̀̀ longinquo, cognolčút hoc. animal, non cognoicendo vtrum fit hiclepus, \& fimiliter inan fit albedo $\&$ vniweraliter indiuiduium generis eft intuibile ablque indiuiduo fpeciei, pro eo quod funt diftineta ratione, 'quamuis fintidem ruitiua notitia Beatorum porerit ferri: fuper effentiia, fir ì perfona diftinguitur ratione, ,abfque
quòd feratur fuper perfonalem refpeetum, quan quöd feratur fuper perfonalem refpecum, quan
tumcumque fint idem realiter, $\&$ formaliter, $\&$
$\qquad$ Prxterea: Intuitiua notitia poteft ferri fuper
 2 2blatum, tatem; nec videns albedinem, vider fimilitudi-
 intidicunt: alioquin fi aliiquis color vidererurr
multis vnus de videntibus colorem, cum corno merres vnus de videntibus colorem, cum cogno colore, ad fingulos videntes per fumerum revpectuum poct deprium, cuius oppofitum experimur: fed ef fentia, \& refpectus perfonalis fe habent ficut intellectus Beati. effentiam poteriti intueri.abrque hợquòd fuper refpectum ếratur Prxterea: Diftinctum ratione, \& diftinctum perfona diftincta funn ratione fecundum fic nentes. ergo funt difininêa concétibilia; ; illud
autem, haberede fe diftiniztain conceptionem; fir nim. detur oppofitum, quòd non poffit haberi de eo
diffinta conceptio. ergo non erit conceptibile diftinctum ; fed feciundum fic. ponentes effentia,
\& perfonalis propicieas \& Perfonalis proprietas funt diftineta ratione,
\& diftincta, conceptibilia. ergo non eft contradi Cio, quìd e effentia concipiatur fine proprietate
perfonali. ergo hoc Deus beato intellectuida-
Reffondet repooteft. Nec valet fidicatur, quòd proprie

 autern dicuntur dintingur ratione', quia intelle-
tus nofter in via poteft conceptus durerfos for-
runt ratione; fiquidem hoc non valet:tum quia poreft cognofcinifi intuitina notitia, $\&$ nullate-
nus abfraztiua ergo aur Divina eflentia
 intuitiua oporter affignare hanc differentiam rationis : tum quia differentiam rationis, quan
intelle \&us affignat invia, ion affignat inter ef intelleetus affignat in'via, non affignat inter ef
fentiam Diuinam, \& perfonaim,vt propria funt R difinctiainamacumpure alia e effentia, \& $\&$ pro
$\&$ der prietate; fed innter ea vt concepta generaliter,
confure, \& ita proprie ratio Deitatis confure, $\&$ ita proprie ratio Deitatis a propria
ratione paternitatis non diftinguitur rationc cuius oppofitum iffidicunit:tum quia loquentes
de intuitituu notitia dè intuitiua notitia Beatorum ippid dicunt, quò
effentia, \& proprietas funt omnino idem realiter ; \& formaliter, fed differunt ratione. Praterea : Intuens aliquam rationem commu
nem effe duobus, $\&$ aliam rationem nō eff communem, neceffrio per fuum intuitum ponit diinctionem inter illas duas rationes; fed Beatuis intuetur, quòd tota ratio Deitatis communi
eff Parri, \& Filio, \& cum hoc innuetur, quod ra io paternitatis eft propria Patri, nec commu tiam inter paternitatem, \& effentiam, \&ificin-
tuitu diftinga funt ratione , \& per confequens uitu diftineta fant ratione, \& per confequen
per Diuinam potentiam ferri
poterit fuper rationem effentix, abfque hoc, quod feratur fyper
rationem per ationem perfonx.
opinio quorundam, quàd posest effentia cognd
feii à Beaso, abfaue perfonis: nor tor fac a Beato , abgque perfonisis nor
ET propterea alijdicere voluerunt,quòd ef- Explicaio Cefficia Diuina feorfum conceptad perfonis, quoridam non porfift feorfuan concipi; fed quia fic conce- tion sbligu pta, non beatificaret, $\&$ ad hoc funt rationcs perfonis. res fecundario fuperius inductix ad oppofitum
rguendo . quibus non obfantibus hxc.pofitio arguendo quibus non obltantibus hxc.pofitio malis ratio.alicuius per fe fiumitur, feparate ill competit quidquid per cam alijs formalite dendi, idcirco fir feparatim exiftat; vi in sacramento alcaris; viffbilis remanebitis; fed effentia eft illud, quo formaliter beatificant tres perfo-
nx . Pater enim beatificat inquantum Deus, non inquantum Pater. ergo fi effentia feparatim con cipiatur adhuc beatificabit.
Praterea:Notitia intuitiua vniens fummo bo
no, \& fummo vero, eft notitia beatifica $;$ fed $D$ De no $\&$ fummo vero, elt notitia beatifica, fed De
tas eff fümmum bonum, $\&$ fumimum verum nec proprictates perfonales addunt aliquid boAuguftini: Trinitas vna quadam fumma res eft.
 camfcriptis perfonis : nec valet, fídicarur, quìd
nqn poteft eflentia, vt exiftens cogmoofi, nifi in nqn potetit chentia, ve exitens cognorci, nifin
perronis non valet inquam, quoniam ficut ef tantum vna realis efferitia, ita $\&$ cxiftentia funt cnim vniun in effe, \& pcr confequens, fico
gnitio poteft ad realem effentiam fine perfoni

Diltinctio I.
trerminati poterit,'s.ad effereale, \&itzeritin- A uis, quibus fic ponentes ducuntur in oppofitum Prxterea: Quandocumque aliqux dux notitix fiete hatcha, quod fecinda perfequionem nomi ar, quod primam;ial lecunda eft beatifica ${ }_{2}$ lequi , Fed notitia effentix in perfonis non addit-perfetionem ad notitiam merx effentix. non enim liqua perrectio alia cognor tars cam, beatifica, fequitur, quòd \& notitia effentix folius feorfium capi poteft.
Proterea : Notitia clara, \& nuda ; \& intuitiua minis confifititio vitimo fine formati," qui efto eiratio, per quam quidem homo ynitur fini vl-

reducendo.
Primo quidem fic arguunt: Pater priuifquam
generict filũeft perfecte beitus; fed in illo prio generet fillueff perfecte beitus; fed in illo prio-
rinon habet effentiam communicatam tribus, vtobiectum, fed vel effentiam abfolute, velvit in vna perfona pracife. ergo tion eftle ratione catz, tribus. Hxc autem ratio poteft reduciad oppofitum manifefte, fic dicendo : Pater prius
origine quam generet filium eft perfecte beztis: fedin illo priori videt effentiam cômunicatam tribus, alioquin ex productione filij acquireret vifionem effentix, vt in tribus, \& per confequens
perfectioncm intrinfecam habebit Pater $\mathbf{a}$ perfo perfectoncm intrinfecam habebit Pater a perfor
na produta; cuius oppofitum ifti innituntur. er na proctutaz cuius oppofitum iftii
go effentia beatificat vtin tribus.
Secuddo vero fic arguunt, guxelibet perfo-
na intelligit formaliter intellectu, vt ef in ipna inteligit formaliter intelletu, vt eft inip-
fa , nonvt eft in alia, aut in tribus, quia quax
libet
 C obicecto ergo quaxibet perfona perfecte beatifít cabitur obiecturue efferniar , vt eff in feipfamet perfona, non vtin altera, aut in tribus. Et © on- Confrma-
firmatur tripliciter, tum quia non minusadin- trib
tribs felligendum requiritur intelfigibile, quam quantin- tur tribibus lefus, quapropter in perfectiouie intelligente,
$\&$ propter $f$, non minus requiritur; quod habeat
 qudm, quod habeat intra intelle ecum, vt, guo,
formaliter intelligat $:$ tü quia f Pater intelligeformauter intelligat: tu qual fipater intelige-
zetbeatifica vifione effentian in Filio, eamguafireciperet i Filio, vel ab aliquo,vt in Filiojtum:
quia Philofophus probat;quod fiDeus intelligeretaliud extra fe, tunc vilefceret eius intelleđus. $\mathrm{r} 2 . \mathrm{A}$ At, os.
 itaque ratione C Pater beatificam vifionem ha-
bet ab effentia, vt in tribus perfonis cognita iectiue, fequitur vt vilefcat. hxc autem ratio ad oppofitum poteft duci; , vifio namqué perfonä
Filij, $\&$ perfona Spiritus fanati, ac effentix in. Fility, \& perronx Spiritus fancti, ac effentix in:
eife terminatur ad perfonas iffas, vitin feflunt: eird effeninatur ad perionas intas, vt in lefium, habet vifionem, uut intellectionem, qua termitra a ceformaliter, alioquin vilefcerer , \& equari
peffectionem abalior perfectionem ab alio reciperet, cum ominisin,
tellectio fit perfectio fimpliciter, nec effet per fé telletio fit perfectio fimpliciter, nec effet per fe
intelligens perfecte, cum non miñus requiratur intelligens perfecte, cum non minus requiratur
quod babeat in fe obiectum, quod intelligat quam iutelleetumguointelligat.ergo numquam
Pater videt Filium, $\&$ Sp Situm lanctum, nec Pater videt Filium, \&: Spiritium fanctum, riec
efentiam in eifdem, hoc autem ef abfonum . ergoo \&riationis eorum fundamentum ,videli-
 gibilemfentia in perfonain intelligente.






 timo obiectali,vt pateretex primo, \& ' decimo Eth
cor. fed Diuina effentia forfum fumpta haber cor. fed Diuina effentia foorfum fumpta habe
rationem vltimi. (nis; non enim rees perfonx
funtreses fines; fed vnus. ergo notitia effentix feorfum fumptre eft beatifica, dum tamenintui-
opinhio Scoti primo Sent. diff.prime.quaff.2.quòd
atis poceffi fruiper inteclectum, 0 volu 3 effentia fine perfonis
porentio abfolusa.

Explicario
opinionis
 ectis àcuminvilionis, $\alpha$ voluntaias actum fruitionisterminare poofuntad efientiam abian ope pinione funt decem rationes fupa rius arguendoinducta, quamuis non omnes ploantur ab eis. addunitiergo, quàd loguendo de potentia creaturx, interlecus de fuapotenda
 ibera obied पum auterm ex parte fui agit mani-
Eftando tres perfonas fibi, quarum non eft in po teftando cres perfonas fibi, quarum not eft in po
teftatelletiss, vt 1 liquid videat, \& \& aliquid
non videte
 nato fryic effentia fineperfonis, aut vna periona, fine alit, quandocuíque e enimm non fruitur aliquo Fe habet. vtruim antem actuinordinato \$ \&uan
tum ef de libetz perfruiieffentiafine porerfonis, diuntantis ctipoumithod Don: quia voluntas non poteft abaftiog quem eli-


 zeopinio
 gnitio poteft ad realem effentiam fine perfonis

74

## Libér I. Sententiarum

 pofitum euidenter. per eann enim probabitur,
quöd numquam. Pater videat Filium, nec Spiri-

- fonis, cum illa vifio fit quafi pofterior perfonis, \& fecundum hoc aliqua perfectio fimpliciterefitin Patre, nond hentill ratio concludit: Quartò̀quoque arguunt fic, Aitus habés ob-
iectum primum $̀$ quodependet effentialiter, , \& fecundum ̀े quo effentialiter non depender; fed tenditinillud in virture primiobiechaitu quin
dem actus poreft manere idem fine habitudine ad primum; verbi gratia, de vilione Diuinx effentix, \& creaturarum in ipla fed perfonx funt
quafiobiecta fecundaria, refpectu beatificæ̈ vifionis ; effentiaz vero eft-primum obietum., à quo effentialiter dependet. crgo poterit vifio
beatifica tantre habitudine ade fentiam permanere, non ftante habitudine ad perfonas. Hxc au quòd Diuinx perfonx funt accidennales, refpe-
 cognof fant te verum Deum, $\ddagger$ quem mififit Iefum Clin

 \& circa neceffariam rationem, quia perfonx in:quantiu perfonz funt, res funt, aut ergores, qui bus fruendum eff, aut quibus vtendum, per iift
ficientem diuifionem Augufini, quam ponit de
$7 \begin{aligned} & \text { rebbis; fed perronis, vt perfonx funt } t \text { non eft vten } \\ & \text { dum }\end{aligned}$ dum; ergo fruandum $: \& \%$ per confequens per $f e$ cidentales, quemadmodum creaturx. fi cr go accidentales non funt ad bearitudinem; ad eafdem non poter videtur- Vtrerius fecundò videtur irrationale,quīd po firioifta dicit,voluntateen quantum eff de libera Yua poteftate, non poffe ferri in effenciam quini
feraturin perfonam;pro eo quod hace eft conditio obiectif fruitionis, quod eft effencia, videlicet, quid quidquid fertur in effentiàifer turaliter in perfonams hoc quippe rationale nó
videtur quaredum namque eft vnde oritur hac conditio $\%$ jur enim ex hoc, quiod effentia, $\&$ perfona non funt duo difinguibibilia, nec dou feor-
fum fumptibilia obiectiue, \&ii hocdetur, unc nec per diuinam potentiam ferri porerit voluntas in effentiam, $\&$ non in perfonam; fequeretur


in vnum, $\&$ non in alind, qux cumque connexio ponatur inter illa; poteft nimm voluntas. velliea volendo illud, quod eff ad finem ; \& velle paffio nem, non volendo actionem; occifioneafi; \&pifin Mionem Chrinti Deus voluit, \& tamen Iudxorphy
Ationem non approbauit, Sed fecundum pol
 uibilia obiectuc; \& fant obiefot formalia.

Vlterius
 cuydum illa, qux pofitio ifta fipponit; nulla
nim eftinordinatio voluntatis, fi non fruivus 0 , quòd fruibile non eff, immo effer peruerfitas fi eo fivierérur:fed pofitio ifta diciti, quòd perfo $\varepsilon$ non funt obiectum fruitionis effentialiter, fed rancum fecundario, \& quafi per accidens. ergo
nulla erit inordinatio voluntatis fi fruitur effen
 tas, fif fruatur eis: humana namque peruerfitas ef verifnu
Cff vii fruendis, \& frui vténdis fecundum Augu- dis,
veceditit: clt vitimu.
flinum.
Vlter
Viterius, illud rationale non videtur, quò uartò ponit, intellétum ferri non poffe fuper ef Centrim abfque perfona; \& tamen ponit, quòd
funtobiecta formata, \& diftinta. quandocumque enim aliquis a\&us dependet a potentia, \& obiéto, quantumcumque obieaum fit prxfens;
dum tamen potentia fit fub dominio volunta tis, poterit fufpendere actum illius potentix repeecu obiecti. prxfentis, vepater, quod phan afmata omiia prxfentia fuint incellecuui; \& ta nen voluntas poteff fuper vnum figere intelle-
aum, fuper aliud non figendo; fed atus intelleAus eftab obieeto, \& potentia fecundum fic po
nentes, $\&$ intelle $u$ eff fub dominio voluntatis nentes, tix, $\&$ perfona; fi funt obiecza diftinđa form lia,poterit actum fufpendered perfona, \& intel ligere effentiam
Dotorumb.
ATICVIVSSECVNDVS
Vbi refpondetur iuxta id, quod videtur.
NVnc ergo, quòd videtur iuxta illud di- 'Opinioni Cendum etf, quòd impoffibilice ef Diuinam Autoriz tiue, $\&$ beatifice, fiue imaginarie, $\&$ quafiabfrate, dum tamen propria ratio Deitatis clare concipiatur; hac aütem impoffibilitas ortum. habet, quia effentia non habet propriam vnita-
tem realiter, nec etiam intelligibiliter: fed effentia, \& \& paternitas etian intelligibiliter: fed efnitatem, $\&$ fecundum rem, \& \& fecundum in in-
telletuum uinus, ;poreft pracife conciperce eflentiam, 8 prxcife paternitatem, quamuis effentia fieres, , \&.paternitas res : proe quòd fandant eandem
indiftintionem, 2 omnimodam vinitarem, Si-









Diftinctio I.
75
a acruum, \& fic neceffe eft, quòd fit compofitum A Atio fimplicitcr. in vnoquoque enim melius ef quod cona Diuina eft fimpliciffima, nec eft com- fimplicitas, \& fumma eritin givibo ergo infinita pofita etiam fecundum rationem; quia non cft. quax eff in infinitump perfecta, fed noton eff fumma Perfona oi maior fimplicitas in eflentia, quim in perfohaz; uinectif imm cum perlona vere fit Deus, Deus autem fit fim-
plicifima, plex omnino, vt dicitcap. Firmicer de fumma
 ri propriecta conftitucntia pérfonam hớfunt feor fum .conceptibiles, nec habentes propriamL
vnitatem; fed omnino fundant eandcm conceprionem: forte tamen ad hanc rationeni dupli-
citer dicetur.
 men tranfeunt in idem realiter, ratione çuius tranfitus non componunt.fed funt ominine idem realiter,formaliter tamen diftincta
Secundo veró, quò nu nlium eft thiconueniens,
fi in perfona fit formalis compofitio, vt faltem compoffio rationis, $\&$ conccptuum fabricato-
rum ab intellectu:fed fi fic dicitur non cuizditur ratio, exprimo quidem non; talis cinim habiquando illadifinineta funr ratione, qualis ordo quando illadiftineta fant ratione, qualis ordo,
$\&$ habitudo eft inter ea fecundum rem, vbi fune realiter diffincta;hac. quidem propofitione tamquä principio vtuntur pofitores formalitatum, tur . Sed erfi effictia, \& paternitas effent difinta fecundum rem, non eft dubium, quòd ficicerét compofitionem realem fecundum illud rhiloto-
phi 7 . Met. quòd ex fubtantid, $\&$ alijs pradicamentis fit compofitum, etiam ex ad aliquid, \& relatione. ergo vbi paternitas,\& e effencia diftinguentur formalitcr, \&ex natura retizacient com ponitionem formalem, \& ex natura ce, \& \& Fer
confequens perfona erit formalitercooppofita, confequens
Bex natura rei.
Prateren
Praterea: Nullus tranfitus in identitatem tol lit compoifionem; nifi, qux eft illius generis tollit congpofitionem realem; $f$ fir ecidum ratio-
nem tollit compofion tas, \& effentia tranfeunt in identitatem fecundum rem, \& retinent diftindionem formalem, fecundum fic eivadedteem; ergo tranfitus ille tolIcmis \& ex naturia rei, quod eff contra autoritaDeus, qui vita entrec, quòd non ex compofitis. ptitur, nec quif ipecies efl, ex dif paribus forma-
lis eft totumi enim, quod ineo ef Ex fecundo quoque ratio non euaditur. falfum perfona aliquo modo fir compófiveritati,quò liter, \& \& ex natura rei, nec conceptibiliter, \& hil excludit fecumdum determinationem capi-
tuli Firmiter credimus, continetur, Deum effe fimplex omnino. ergo nullus modus compofitionis ponendus eft, nec:
realis , nec formalis, per confequens ṇce in perfona, quix non eftǐiDr
Praterea
a
Omnis perfectio filmpliciter ef in fummo in Deo ; fed fimplicitas eft perfé
 vel formalis, yel rationis. crgo id, quod pritis: ter perfecta fecundum rem, ità-eft fimplicite perfecta fecundum rationem; \& per confequenis in ea non debet poni, ficue nec res, aliquaz, ita
nec ratio imperfecta : fed compofitio rationis nec ratio imperfecta: fed compofitio rationis
eff imperfectio fecuridum rationem, quiod pa
ot tet : quia vii [ff compoftrio conceptuum, ibi
eft pertecibil eft pertectibile alterum peraltertim tamquam
per fuíperfectionem; vt cóceprusinimalis perficicur per rationnem; ve voceptusu animalis per
eff comporition eft cornpofitio, ibi vnuny cornponibilium eft in imperfeetionem dicit, \& per confequent, wief copofitio fecüdum rationer, ibiequents, vber ent eiuldem generis. crgo relinquitur, quod in per
fona pertecififima;
$\otimes$ réaliter,
f formaliter, fecundum rationem nullius generis compofitio fit ponenda.
Praterea
Praterea. : Deus eft quo maius; aut melius fecundum rationem, fecundum regulam. Anfelmi Profologi \& fed maior "\& melior.cogi- Anfel. Pro qudm fi. cogitaretur fimplex quidem fecun dum rein, compofitus vero formaliter , vel fe cundum rationem. tunc enim daretyr fibi perfectio fimplicitatis', in fumimo. erto viderur
quod qualibet perfona Diuina fit fimplex omnino, abfque onni compofitione formali, , vel rationis.

$$
\begin{aligned}
& \text { rationis. } \\
& \text { Prxterea Anfelmus de Incarnatióne Verbi, cap. } . \\
& \text { dicir, quod qui fimplicem habern intellectum, \&e. }
\end{aligned}
$$ dicit, quod quif fimplicem haber intcliequm, \&e

non fimplicitate phantafnatü obrutum, intelli nit fimpliciciat pzeftarc compofitis quantum ad niam omne compofitum, ncceffe eft vel a tuu ve intellecup poffe diftingui, quod de fe fimplicibus
intelliginequit intelligignequit: cuius enimp partes cogitarinino poflunt, illud in partes diffoluete nullus intelle-
Qus potett; $\&$ ita fieflet aliquid; quod nec $a$ actu, nec intellectu dififlui pofiet, maius effer, quàm quòd intelletuu diffolubite e effer, itaque fi pomne compoitum faltęm cogitaztione diffolui potef maius Deo fe poffe intelifgete : tranfit crgo ciid intelllectus vitra Decint quod nullus poteft face-
re intellectus. hoc Anflimus
 continear euidenter- Amplius forfitan aliquis concludituri, nullum attributuitio, differré conce edm telleterus pd ptu ab effientia; jiliss cumea compo fritionem faciet faltem fecindum rationem,ad quod räquam
ad inconueniens ratio pration ad nanconueniens ratio prodigta deducitur. Sed lam attributi eft aliud conceptibiliter ab effen
 ce inharens effentix, quoniam effe attributum, cftide penitus, re, \&, ratione De Ditati atip píquamis differant connotata ab attributis, vef fic atư
$\qquad$
cap.s.
$\qquad$

B

क世

butum non addat concepptum ad effentiam, ex A fide Catholicici, cap. Damnamus. quòd effentia, Parte eficntix fe cencns formialiter; fed tantum,
coninotat aliud, $\&$ : aliud Deitati efle fiybiectum, ficut exprette dicit Magifter primo ditinu 45. 5 Aifel. Monolog.17. dicens,quod cum nullo mo-
do Diuina natura compofita fit, \& tamen omni modo tot bona fint; neceffe eft vt onnia illa non plura, fed vnum fint, $\alpha$ iden eft quodilibet $v$ -
num corum, quòd omnia fue finul, fiue fin num corum, quod omnia fiue finul, fine fin-
gula: vt cum dicitur iufticia, vel effentiii idem fignificant, quàd omnia alia fimul, vel fingula. quiemadmodumi itaque vnum eft, quidquid effern
tialiter de fumma fubtantia dicitur, ita ipfavio

$$
\begin{aligned}
& \text { eanaem } \\
& \text { fringetur exduobus. } \\
& \text { Primo quidem, quo }
\end{aligned}
$$ traliter de fumma fubtantia dicitur,ita iplavio

modo, $\&$ vna confideratione cft quidquid eft


 quia quidqui aliquo modo en, hoc totam eft, quodipl a tres proprietates non funt aliqux Trinitasree
rum, nec ponunt in numerum ; perionx vero in ter fe ponunn in numerime, quonian funt tres
ergo realitatem ffeitix impoffibile eft habere ergo realitatem effentix impolitile eft habere
propriam vinitatem; ant effe forfum rem conce
 Bile ent realitaté paternitatis habere propriann
vnitatem aut effe conceptibilem fine realitate vnitatem aut effe conceptibilem finc realitate
effentiz ; drealitas paternitatis fundat penitus eanden vnitatem. forte tamen hac ratio in-
fringetur ex duobus num realiter, nec elt proprie diĉtum, quod bus
num fundent candem vnitatcom, fed quod funt on-
nino vnum, $\&$ identice, riec ex hoc impeditur, quin pofilitit de cis formari plures conce pruss quidditatiuiu,,$~ \&$ efefinitiui ; $\&$ fic crunt
difincta fornaliter, vel faltem fecind difitineta formaliter, vel faltem fecundün ra Sonem.
Secund
Secundáriò vero dicetur, quòd effentia; \& Primum quidem, quòd in Deo nullo modo eft aligua compofitio criin fecundum ratignem-
 Gnicant mere Dimodem efentizm, necaddunt
ad eam aliquem modum, aut aliam coonfidertrionem, vrific Deitas, non fit nifí Deitas mere;
beprictastionponinet in numerum ; ficur res abloluta, \& alia res abfoluta, fed quod ponant
in numeruan ficut res abfoluta, \& modus cuss, fiue refpeetuis fund ratus in ea, non probatur. Scd ijs non obftantibus, ratio cuidenter, concludit nec impeditur quidem ex primo.quando aliqu
fiunt res, nec funt èadem res repetita fub alio, $\&$ funt res, nec funt eadem res repetita fub alio, Von poinutr in numerum, nec feorfim concipi porfunt. homo cnim, $\&$ fortes realitel non ponut
in numerum; nihilominus, quia hongo fub ratio
 Metaphyl. fed quatenus reperit rem Sortis fub sex. 4 alio conceptii, vnde dicit. Comment. ibid.cóme:
48 . quod non eft hic fubfantia nifigratione parti 48. quid no eft hic fubfantia nifiratione parti
cularis exifetis per fe, ideo Sortes, $\alpha$ homo feor
 efset res extra intellectym, $\&$ nō elfiet res intelle-
Azi, fed res mere, tunćcí non poneret in numerü, cum res Sortis, Tes hieminis, $\dot{\text { \& }}$ res Sortis,qux non effente ade rer res reperita cffent vtique eadem
res, fifdand res, find 1 ando vnitateme eanden, quoniam
ffididarent, fed haberét qualibet propriam vnitarem ex vnitate rei importatx per hominem, \&
vnitate rei importata per Sortem,dualitas quxYnitate rei importata per Sortem,dualitas qux-
dă, $\&$ per coffequens numerusrefultaret, quare dắ, \& peř cöfequens numerus refultaret,quare fi
refiultare no debeat, fundabunt,vt fape ditãa eft, candem omini modo vnitatem; \& per confequés
rem vnius inteliectus non porerit feorfum caperem vnius intellectus non porerit feorfum cape-
re, alioquin prafcindendo, $\&$ diftingicndo eam, re, alioquin prefcindenio, 8 dittinguicncoeam,
dabit fibi propriam vnitatem. fed pateruitas inquàntum paternitas non dicit rem conceppam,
immo rem in Doocxifentem circumfcripto om immo rem in Deo exiltentem circumfripto om
F ni aftu intelle.tus, quod patet quia paternitas,
Dttrina inquantum proprietas debet adorari fiexte clamqaz autcororitas, quod in perfonis adora- Paternias tur proprietas, \& iterum Pater in Diuinis eft Diuinz in-
vere, $\alpha$ proprie Pater circumfcripto omni actu quintur vere, \& proprie Pater circumicripto omni act
intellectus ; \& idrinco eft bivere, , proprie pa-
ternitas non per intellectum, $\&$ adhuc fipaterternitas non per intelletuum, \& adhuc fipater-
titás non diceret mere rem vrcoceptan, nitd's non diceret mere rem vt cóceptan,quem-
admodum homo, $\&$ animal, $\&$ fubftantix lecundxdicunt res fingularium, vt conceptas:finquam ita effer fequeretur, quòd diftinctio per pa
rernitaṭem, effet tantummodo per intelletum,

Diftinctio I. hoc i.d.8.melius appirebit. Ad hoc quarto forfitan niterur aliquis impedire rationem prxdi-
cam; dicendo, quo 1 in perfona funr maliter, vel faltem pluries conce unt plura faciunt connofofitionem, quia numlam habient ad-
inuicem nnionem, vt conceptus, vel formalita-


 faciunt, quia vt fic nullirenus vniuntur.Sed ha
euafioftatim apparctimponibilis. ficut enim perfona eftaliquid vnum realiter, ita ef vium conceptibiliter, \& formaliter:fed nullum in quo
fint plures formalitates , aut plures conceptus, -int plures formalitates, aut plures conceptus, ter fe aliquam vnionem, et ynum formaliter, aut conceptibilitter - efyonnecerfe cht, quod conceptus, aut formaliqutes exittentes in perfona, non
folum inquantumques funt, immo $\alpha$ inquat talia inter fe habent vnionem, \& © conquexionem alioquin non erit vnum conceptibile perfona

> Secunda ratio principalis.
$\mathrm{S}_{\text {cumpde }}^{\mathrm{Ecvan}}$ veroratio fic deducitur:quandobpenitusponentes apuad rasiquem inintellectum, nui a illarum habet propria vaitatem, nec eft eor
funh coffcepptibilis; fed fundant omninọ viita tcin eandem : conktat namque, quìd multitudo ggregata ex vaitatibus eft numerus, quare vb üqucliber habeat propriam vnitatem;alioquin habent, ex carum vnitatibus, numerus reful
\&fecandam ratione:ficut vnitas fingulariiunatin A merum, nec cum omnibuṣ fimul fumptis snece

 non rem, vt conceptam; confimiliter etiam ef- tunc illa cum fua vnitate,' $\&$ alix tres facien Effentia di fentia dicier rem mereexiftentem in Deo, \& non rem, vt conceptam, alids non effet quxdam fumea effet, nifi vintas rationis : ex hoc autem vlalio, \&e alio conceptu, ficut Sortes, \& homo vel rationale, \& animal. nec enimpaternitas dicit conceptum, nec effentia dicit concenon fit nugatio dicendo effentia paternitas, relinquitur, quòd noin fant eade per repetitionem ciuldem rei, vel fub eodem conceptu, vel fub 3 ponantinuicem dualitatem, vel numerum, neceffe eft, vt fundent penitus eandem vnitatem. ergo paternitas, 8 e effentria non poterunt ab in-
uicem prxfcindi in fuis rcalitatibus fed bunt penitus eadem vnitatem; vnde poteft pradiAZ dedutio fyllogificice breuiari dupliciterproprietatem tantump, vtputa ad vanam valam nitatem, vel filiationem. quandocumque enim aliqua inquantum funt talia, \& fub proprijs for-
malitacibus funt res mere abfque immixtione malitacibus funt res mere abfque immixtione rationis cuiunbet, aut conceptus, finila non
ponumt in numerum findabun per eceflitatem,
inquantum talia funt, $\&$ fub fuis foemalitatibus fnquantum talia funt, \& fub fuis formalitatibus penitus eandemynitatem, nec poterit vnius for
malitas mectum. da enimoppofitum, quòd formalitas vnius i formyititate alterius feparetur, $\&$ diftiaguarur, \&ita habcat praciliam vnitatem, parari, $\&$ habebit propriann vnitatem, ac diftin Ctionem, \&per confequens ponent illx res in fidas., quòd form alitas ponumt in numempl 8 8poffit vna ab alia Separari per intellectum, $\alpha$ habeap proprianh vnitate, res vero non ponăt in
numeran, nec habieant proprià vnitate, ftatim fequitur, $q$ talia fabillis formalitatibus non erant resinere, fed res cum admixtionkalicuius quod tic jingitus, \& habel propria vnitate, remanch te penitus indingun,
fedeffentia inquantum effentia, \& fub formalitate effentix eff verifinta res abfque Paternitasquopieinationis, ve conceptus, propria formalitate eft verifima res in Deo,nec.


 diper intellectumbthtaty 1 Compra- Per intellectumeffentidiotaderes perfonas fimul
tioeffemix
Qutres



quaternitatent: fedefefentia Dilina eft eaden tribusproprietatibus, qua vtique inter fe po
nunt in numerum : ipfa vero non pōit in num merum cum eifdem, ergo ipfa non habet pró priam vinitatem, fub qua poffit capi fine rea litate 'paternitatis, fine realitate filiationiss 8 line realitate firirationis. ergo quicumgues
capit realitatem eflentix, capit tres realita tes diftinetas, \& \& er confequens tres perfo-
nas. Not ergo vale prima nas. Non ergo valet prima euafio, qux dice
bat paternitatem, $\&$ effentiam effe endem rem penitus, fed difiningui formaliter, $\&$ fecuin dum rationem, nifididur, quòd vel paternitas includat aliquid rationis, $\&$ non dicatremin
Deo veriffime exiftentem, aut nifi detur effinitia includatalifquid rationtis, \& noon dicat rem in Deo veritime exiftentem? Si nonimivitaque dicit puram rem, fic quàd concipiens $v$
tramque nil concipit, nifí quod eft in Deo rea liter exiftens, quia tota ratio paternitatis ad totam rationem effentix vere funt in Deo n nequòd diftinguantur realiter, \& econerario onon fic autem elt de genere, $\&$ differeertia, $\& \&$ de quiburcumque. concepribus fuper eandem rem Amplius, nec impeditur ratio extioc; quòd fecundario dicebatur . res enim abboluta, quòd
relatio ponunt in cum tribus relationibus ponit quaternitatemcum tribus relationibus ponit quaternitatem
tum quia abrolutum fundat propriam vita
tem tem :rres autem proprietates, cum fint diftin-
Ox ad inuicem habent etiam tres ynitates vnitas vero addita Trinitati confitwit esate nitatem : tumm quia omne diftinctum poteft dici numerari fecundum illam diftinotionem, nunc autem effe rem commune eff rei abfolutx,
$\&$ rtibus relationibus. ergo fin habent fui generis vnitatem relinquitur, quibd erunt quatuor
res: cum quia dapitulum, Damnom dicit ex pres cum quia dapitulum, Damnamus dicit ex- caf. Dem.
prefe, quod illa fimma res., qux eft effentia namus. de

 \&. figillarim qualibet earundem.. Certum eft
autem, quòd nulla res ef veriffime modus fuus auiter refpectus, qui fuper verie fundatare modus fuils fidem,
modificiret modificaret. fe: tupur quiz fin relution non pone-
ret in niter ret in nimmerum cum alijis pradicamentis, non
effent decem genera rerum. reflat ergo, quod
 res, \&quod proprietates inter fes realiter diftiniguanttir, \& quodd effentia cum qualibet
. earundem fundet quandam viitatem; \& per confequens non pof
fit preccindiper intelle $\mathbf{p}$ po fit preccindiper intelieeftum
ab omnibus finule ne - figillitim a q qua-
ifitetearun-
dem. Refle-

$\mathrm{G}_{3}$ Tentia

Liber I. Sententiarum
Tertia ratio principalis.
TErtia veroratio fic deducitur:quandocumque enim cōceptus aliqui fic ferfabët,
ovnus nil additad alreru, neceffe eft illud, quod per primum concipitur,\& illud quod per fecundum coricipitur fundare penitus eandem vnita-
tem, immo nec primum pofé a fecundo conceptibiliter feparari, quia fi detur oppofitum prax-.
dicati, fequitur oppofitum fubiecti. fi enim id, quod per primü coñcipiebatur habet propriam vnitatem,
addet fibi aliquid cuius oppofitum ponebatur. Sell fialiquis concipit effentiam, $\&$ deinde patternitatem, nil addir ad illud, quod prius concepit: aut enim iddit rem, aut folam formalitatem
inexiftentem ex natura rei, aut addit rationem mexiltentem ex natura rei, aut addit rationem
fabricaram per intellectum, fed conftat, quòd non addit rem, aliter effer res addita, 8 ponens in namerum, \& dualitatem, quod eft contra dephi, $\&$ Commentaroris 12 .Metaphy. dicentium, quòd in primo principio non poteft effe intetio bentibi locum : conitat etiam, quod non addit folam formaljtatemfine realitate;quia tunc Pater non effet Pater realis, fed formalis tantum, per paternitarem enim cum non fit nifi form2-
litas, non eft Pater, nifif formalis ; per effentiam autem, quares fft, non hahet, quòd fit Pater, conftar etiam, quod non addit. $\mathbf{i}$ olam rationem,
quia tunc temporis non effet nifi pater rationis, $\& \%$ redirec error Sabellij, ex quo ergo concipiens, non addit folam rationem ad conceprum effentix, nec Colam formainatem, nec addat ergo con cipiendo effentiam, concipiebatur paternitas; $\alpha$ per confequens effentia non poteft concipi praConcipien :cife; nec habet propriam vnitatem. Nec ob do effencia uiat fidicatur, quod ratio videtur contradito-
concipitur
ria iinplicare, dicendo, quod fint duo attus, \&i patemitas
fecandum
tamen, , quòd intellectus nihil capiat per vnum,
quin capiat per alterum obiectiue $:$ hoc quidem quin capiat per alterum obiectiue : hoc quidem non obuiat, quin poffint effe duo actus cadentes
penitus circa idem; fed aliter, \& \& aliter. capit enim primò intellectus effentiam direçe, \& per Modus qua coinclufionem paternitatem, pro eo, quodd nonincelleaus funt diftinguibilia, fed trahuntur ad vnam vnipiar pater- tate, $\begin{aligned} & \text { effentiam etiam coinclufue, propter ean- }\end{aligned}$ effenciam. Adem caufam .

Quarta ratio principalis,.
 tudinem obiectiue, alioquin conceptus effentix fine illo;quod per fe facit,non erit beatificus;aut
fi eft beatificus illud aliad non per fe facit, aut $f \mathrm{i}$ facit, erunt plura beatificatiua obiediuiu, qux ominia funt abforla. relinquitur ergo,quòd in con In cöceptu ceptueffentié clandatar quidquid per le facit
effentix cla beatitudinem obiediue:fed perfonz, \& proprie:-
uditur qd- beatitudinem obiecte. faciunt ad conceptramí,


A \& Filium in Deitate, quadin videre crearuras in ip 1 , \& iterum Pater, \& Filius, \& Spiritus fanNullo enim modo Trinitate fruendum eft, cum Nullo enim modo rrinitate fruendum erf, cum
accidit Trinitas frubibil obiecto fecuidum fic po nentem: \& iterum proprietares perifnales non effent à nobis adoratione latrix adorandx, quia fruemur in patria.adorari etiam debet proprietas in perfonis ficut \& maieftas Dciratis, \& fic Effenciz nö adoratione latrix. relinquitur ergo, quod tam
perfonx, quam proprietates perfonales necefla. rio includantur intra conceptibilitatem effenrio incluatiorfequa effentia non eft respro- bilis, quafi fcifibililis, \& concepribilis, quafi vnum prater ter proprieproprietates, fed fundans eädem vnitatem cum dicetur
Primò quidem; quòd per eam probeturrealitatem trium perfonarum effe de conceptubeãtifico, \& per confequens de conceptu effentix; quod vtique conceditur ab omnibus -videnselitatis in tribus perfonis: fed quia perfona inclu dit negationem, \& ternarius diftinctionemL: non videri tres perionas formaliter, quia realitas trium perfonarum poteft quiburcumquen
negationibus, $\&$ diftinctionibus feparari, $f i-$ ne quibus tamen nö poteftintelligi trinitas perfonarum.
Secundò veró dicetur, quòd nullum eft incontificat obiectiue, quia commune dieư elt, quiod perfon $x$ beatificdnt per ratiohem Deitatis, nec. perfonalitas facit ad hoc aliquid, quod non fit perfectio fimpliciter, Quod fif fic euadi $p$
ratio indubitanter potius confir matur Prima quidem euafio propofitum confirmat: Prima euaTrinitas namque perfonarü eft Trinitas rerum, fio. litatem trium perfonarum, neceffario videt ress, videt realiqux adinuicem diftinguuntur, dato etiam, quod perfonañ,
non videat diftinctionem, fedres, qux ab nui. neceffario cem diftinguuntur rion ef fola effentiazimmo éf videt res ; à toto àlio conflituto ex effentia, \& proprieta-- cem diftinte. ergo qüi vider reạlitatem Trinitatis, nonvidet effentiam ab fque proprietate.
Prxterea : Quicuimque videtDininam effen- Confrmatiam, videt totam, \&illam Spiritus fandi : fed Pater in- eunfionis. quantum Pater, eft aliqua realitas. ergo quicum que videt Diuinam eflentiam, videt PatreminPraterea : Videns totam realitarem Trinitatis, videt quandam realitatem, qux triplicapar, Effentia in
fed pracifa effentia non triplicatur in Diuivis: Diunis nō fed conftitatum ex effentia, \& proprietateqquod wiplicaurs. eft perfona; triplicatur ergo videns ellenpain. Didet proprietatem.
Prztere $\dot{x}$ Impoffibile eft intedligircalitatem
 fedquividet ef etiandicoinclidition in vifoo ne realitatem paternitatioftrifiliotioniser cu-

Diftinctio I.
cundum fic euadentem. ergo neceffe eft, quòd
intelligatiftas realitates ditingui $; \&$ per confeinteliggat iltas realitates dintingui ; \&
quens habetur trinitas perfonarum. Secunda vero euafio propofitum confirmat: quamuis enim ratio formalis, qua Trinitas bea-
tificat, non fitnifi Diuinitas, $\&$ Diuina effintiz, qua eft fummum bonum, nihilominus quod Beatificareft Trinitas, fic quòd Deitas beatificare non poteft fine Trinitate, non quin hit fufficiens quo, fed quia non ett fufficiens quiod obie-
aiue, quia non haber rationem pracifi conceptibilis fine proprietatibus perfonarum, quòd fi haberet vtique $\&$ tamquam quod, tamquam
quo, fufficienter beatificaret abfque perfonis. Nunc autem quia non poteff pracife terminare alpectum intellectus, cunon habeatex re termi-
nos finitiuos, \&e propriạn vitatem, fed queqibet proprietas cu ea cóltituit propriä vitate, \& ita funt trés difincti. hinceft, quòd Trinitas per
febeatificat nos, tamquam illud quod, iuxtailfe beatificat nos, tamquam illud quod, iuxtail-
lud Auguftini primo de Trinit.dicétis,quod hoc. eff plenum gaudium noftrum, quo amplius non fumus : quia ergo impoffibile eft, quôd propríetates perfonales faciant ad obiectübeatificum, habeant per accidens, ficut \& ries caufatx : non funt autem plura, qua per fe ad obiectum beati-
ficum faciant, nifillud, quod exigitur tamquam quo, \& fillud eft Deitas,\& jllud quod exigiturad effentiam, vt fit quod moueat, \& illud eft proprietas: cum ca enim efentia poter terminare, fine ea non pòteft, pro eo, quod non habet per fe, vnitatem, \& diftinctiofidei veritatem, quod Trinitas includitur in cóceptu, qui beatificat obiedine; $\&$ per confequens, quod effentia, \& proprietas int vnum-
obiectum intellectus Beati,\& neutrum per $\int_{p} e$ LAddicur anctorisas Augufini probans , sonclufionem.
 cnp.8. quód fiue audiamus: Domine oftende nobis FiParer non lium: fiue audiámus: Oftende nobis Patrë; $\mathrm{fan}-$
porelt fine tum valet, quia neuteŕfine altero potet Filio often vnum quippe funt, ficut ait: Ego, \&r Pater $2 n u m$
diex fente. cia Aug. fumus. denique propter ipfaminfeparabilitaté Ioan.10. Sufficiēter nominatur vel Pater folus, vel Filius. feparatur Spiritus fanctus. propter quod aliExplicatio quandoScriptura ita loquitur de Spiritu fancto locutionis, noftrim 1 re ipfe folus fufficit, quia feparari i $p$ noftran, \& ipe folus fumcis, qual eparari d Pa
tre'sifilio non porelt; fic Pater folus fufficit, tres \&ino nonpotelt; Inc Pater (olus fufficit,
quiareparari $A$ Filio, \& Spiritu faneto nó poteft;
\& Filius ideo fufficit folus quia feparari Patre
 vbi manifefte patet ${ }^{2}$ quod dando hanc propofitionem; neutra perfonarum poreft oftendif fine altera, expreffe fuitiftius intentionis, quòd ef-



Filium: hxc autem confequentia non teneret, nifi de cončeptibilitate effentix ita effet Filius : eft etiañ Saluatoris intentio, Ioan. I 4 vbi dicit: Thilippe, quiu videt me, videt $\mathcal{E}$ Tatrem, non credis 10an. 14 quod Ego in Patre, שo Pater in me eft? quod exponens Augut. homil, 48: Philippumalloquitur in cernere? cur infeparabiles feparatim defideras nofcere? fiquidem Auguftinus hoc dicit, Pa rrem; \& Filium, infeparabiles effequioad cognoexhoc, quòd furitin effentia fimiles, immo idè̀: litas in Di aut ergo effentia non eft feparatum cognofcibile tperfonis, aur fifeft nullum eft verbum Augu:
rex nec reprehenibilis fuit Philippus.
Ex pradictis ergo patet folutio quaftionis
propofitz. Dicendumemim eit, quòd effentiaconicipi abfque perfonis; \& per confequens nec diligi pracife, nec effe per fe obiectum fruitionis, fed tota Trinitas funt tres, quorum quilibet diftincte inrelligitur, diligitur, \&.eft formale obiectum quilibet vnius vifịonis, \& dilectionis,
$\&$ fruitionis:patet etiă, quòd fieffentia effer res pracife concepribilis fine perfona, nullum du bium effet, quin Beatus poffer feorfum frui effen tia àbfque perfonis, etiam conceptu beatifico: ficut opinio tertia dicebat, qua vtique melior muni, fod quia oppofitum imaginationis iftius neceffe eft effe verum, videlicet; quòd effentia eft quâdam fuphma res, qux prafcindi non po- Efentiz eß teft a Paternitate, \& aliquo intellectu, quoniam
fundant penitus eandem vnitatem, Ctionem; \& per confequens indiftinguibiles funt di nop pointellectu; ideo verunieft, quòd eflentia non. teft s eft diftinctum formale obiectum fruitionis abf que perfonis.

ARTICVEVSTERIIVS. Vbi mouentur multa dubia contra pradicta. Via vero in principijs debet effe fermo de anima, comm. i 7 . Platonem dixiffe, quòd ma ximus fermo deber effe ip principio,eo quod mi nimus error in co, eft maximus in fine, ficur Ari ftotèles dicit, hoc autem quod diatum eft,Diuinam effentiam rem effe nó habentem' propriam vintatem, principium eft multarum veritatum
inferius deducendarum. \& idcirco contra iftud illud; quòd eft valde nouum , \& mirabile; detur. Vnumquodque enim, ficut fe habet ad. entitatem, fic fe habet ad vnitatem, quia ens, \&* feres habens ex fe entitatem : Ergo habebit per fe vnitatem.
Praterea: Impoffibile eft aliqua effe vnum in tertio, nifi illud tertium habeat aliquam vnità-
tem, fed Pater, \& Eilius fuint vnus Deus, \& vnum in Deitate; iuxta Illud Ioan. 10 Ego; of Pate onuin fumiso, ergó Deítas haber aliquam vnitate. aumero ef.: fed Deipas eft ideo eft, quia vnum numero eft, fed Deitas fumme eft. ergo fum-

nihil admifcerur de opere intelieetus, poffet ta- A Prxterea: Partes vnius foimx continux, puta men exemplum aliquod in creaturiter
cundum efle intentionale. imagimetion cnim ciudden ret in feculo apparcitecs fiut quidem ipfares, quax apparee, $\propto$ non aliquid impreffum ${ }^{2}+4$
 in effe apparcnti, in hic quident imagine, \&elt
res quxapparet, $\&$ a pparitio, qua apparet, \&: res,qux ${ }^{\text {apparet }}$, \& apparitio, qua apparct, \&
tamen rotum videtur apparitio - \& totum videryr res: :non enim intellectuis'difitinguir imagi-
nem in illud, quod eft in eade re, \& in illud quod nem in illud, quod eft in eadere re, \& in illud quod
eft, quafi additum illi rcciquia imago videtur f -
 quod enim imago,quę apparet in fepeculo fit res,
qux videtur claret ex hoc, quòd intuitus vifioqux videtur claret ex hoc, quòd intuitus vifiomis terminaturaraillam maginem vicimarenec
reffecitur ad iftam fuper rem.cuni gitur nullus

 cludat aliquid vitra rem, patet: quamquam ima gines mulliplicari pofliunt eadein re immultiplicata. res ergo, vapparens,qux noninaliud ta rem; $\&$ apparitionem, quix quidem videntur eadem per omninimōam indutintionémi:imago Tertia vero dititincio eft de vinitate. vnitas namque du indiftinationem infe, \& difincunaioncm ab ab anio. eft ergo regula generalis, quòd nulla resp pofita in
natura poieft carere propria, vnitate $;$ capiendo per viitaterem, indiuifionem in fe: omnis namquc res indiuifa cft in fe ipfa: non, tamen omnis
res habet propriam vnitarem capiendo per cam rec sabet proprian multe namque res funr mu-
diuifonem abifio: tuoindiui(x, vrpatet, quod rectitudo elt indi-
uifa dilineactiam apud intellétum, $\&$ fic lenicas à fuperficic, \& \&fic de alijs multis.
Expreditios infertur quedanz propofitio.
 fe aliqua,quorü quodibibeeceff res,nec eftaliquid
rationis ; qux quidem nou font eadem per replicationem, $\&$ tamen furiffundentes penitus'eandem vnitatem, 8 indiuifioncon $\geqslant$ ac indittinctionem; hxc autem propofitiofic poteft declarari. eft ress, nec funt aliquid rationis' fed materia, \& forma fundant penitus eandem vnitatem, $\&$ in-


 \& If 8. Metaph. dicit, quod pluralitas materix, potentia, \& in 9 . dicit, quòd materia, \& forma-
non funr duo in rci veritate, $\&$ in 8 . quodd materia, $\&$ forma non funt duo duucrfa in rei iverite-
te, fed vnum, $\&$ in plerifque locis alijs idé dicit. te, fed vnum, $\&$ in plerifque locis aliis ide dicit.
ergo poffibile e en aliquas effe res, $\alpha$ tamen funda
bunt eandem viitatemi
lapidis, vel ligni habent proprias realitates, nec inn alianuidrationis, nec realitas vnius tranfit Realitass tem : fed partes vnius continui fundant randem fit in in aniz. ynitaten. non enim habet qualibet propriam quem iliber 2 , diftinctioncm, \& proprian vnitatem, alioquin famm ramedi-
erunt infinitx vnitates, $\&$ infinitx quidditates tatem. crunt infinity vnitates, \& infinitx quidditates dintincta, ficculibet realitatip partium in infiniflinftio correfponder. ergo non omni rbalitati vnitas, aut diftinctio corcrffionder, \& per con-
fequens poofitice eft, quodd fint aligua, quorum fequens polifibile eft, quid fint aliqua, quorum
quodiber fir res, $\&$ tamen non res via, $x$ diftinqua, immo fundantes candem vnitatcm.
Prxterca : Rectitudo; \& linca non funt cadem
res fub alio, \& alio coccepru repetita; \& tame in res rub alio, \& alio cóceptu repetita; \& tame in
pollibice eft num ab alio feparafi, vnde Sortes numquam fuir non homo, ficut patet: linea au-
 tem, nued reftritudo noin haber propriam vnita telligir rectitudinem,nifecoincludendo longitur- Nullus in dinem, \& lincam: ride nullus poreft darc in re-
Ctitudine in Concepu fuo terminos prafinuos, Citudine in conceptu fuo terminos pracifinos,
\& diftinctiuos à longitudine, immo rectitudo, \& longitudo fundant eandem indiftinetioncm, $\&$
 quandam vnitaterm. ©rgo no of ff impofibile fundert penitus candenindiftinetionem. Pifferea: Quandocumque aliqua non funt Variz con
idem, non impoffibile effea intueri feparatim; frnationc fed vnitas prout includitindiuifionem, \&: termi arguncento red vnitas prout includietinduifionem, \& termi
nosdiftinctiuos, rion eft idem, quod realitas, vt fupra probatum eft de realitatibus partium con tinui, \& de realitate rectitudinis, \& de aliijs mu
tis . ergo non ef impoffibile, guod aliguid tis a ergo non eft impofitibile, quid alitquid dit
vera res, \& tamen non habeat vitatem, autdi-- finctionem per fe, immon hit alteri indifintintum. Et confirmatur, quia non eff idem effe rem, \&
cffe diftinctum : quacirca pofibile eft aliquid effe diftinctum : quocirca poffib
non effe diftinctum , $z$ e effe rem.
 Fenihil: quiarnihiil nec eft aliquidd dittinctum, ne aliquid indiftintumm.ergo indiftinctum eft effer non eft nihil: ergo eft a fiquid.
Vlterius sutem per conclufionem indcfinity
fequitur eff aliquid indiftinư̄, effe efc aliguid.热quitur effe aliquid indiftincū, efteffc aliquid. Cuum; \&eqer confequens poffibile efteffe aliquid non habeñs propriam vnitatem, \& difinctio-
nem. \& hanc rationem innuir Commentator
 eft actu ens, neceftin alio indifitintum ab co.
Hic quedamapplicantur ad propofisum
NVNc pramiffa applicanda funt ad propo Applicatio
 in Diuinisnon funt cadem per repetitionem rec eiufdem rei fub eadem voce, vt patet, nec
eiufdem rci fub eodem conceptu; fed alia voce eiudem rci fub eodem conceptu; fed alia voce
vt etiam claret, nec ciufdem rci fubalio conce ptu, aut alia formalitatce; quiz tunce effe Patrem non effetaliquid reale in Diuinis, fed tantu con
ceptibile,

Diftinctio I.
septibile, aut formale, prafertim cum regula, A tis per indiftinftionem omnimodam, \& vnit fuppofita de illis, quax phnt idem per repetitio-
nem dicat, quod alterum eorum eftens rationis tem perfettam
nem antem paternitas eff ratio formara fola per intellectum, aut ctiam ex natura rei exiffens, alioquine effe Patrem,non erit efferem, red dffe ali
quid rationis quod nullarenus poni poteft, nē̃. Sabelliana harefis innouetur. Secunda vera conclufio eff, quìd effe, \& Pa-
ternitasin Diunis, quamuis quxliber earum.
 \& fundantes pequitus eandem indiuifioncm, \& vnitatem fecundum rem: alioquinfif fecumdum Divinis, $\&$ multa alia, qux fupra fecundo articulo funt induyta.
Tertia quoque conclufio cft, quòd fic quuali, $q u$ findant penitus vnam indiftinctam ra tionem, $\&$ formalitatem; nec retinent diftinctas Corpalitates, ac conceptibiles rationes : quannum remanet indiftinqum,\& reliquü, \& fi vnum
diftintuim fit, reliquüm diftinctum erit; litas paternitatiis, $\&$ fua conceptibilitas, ac raz tiof formalis cognofcibilis obie etiue idem funt: formale obiectum intelle texus eo modo, quo eit; fimiliter, \& rrealitas effentix Diuinx, $\&$ fua for-
malitas conceptibilis obieftiue idem funt. ergo impoffibile eff realitates effentix, \& paternitatis effepenitus indifinineas, $\&$ fundarc eandem ceppibiles obicatiue fint ide omane omimode indiftinAxske eaidem penitus vaitatem fundentes. Et confirmatut, quia intellectussamtingens formalem rationem realitruis effentix conceptibilis
obiétive, ettingifrealitaré ipfam, $\&$ non plus
 officatem recilitatiem ipfam difinguet, qux ta Men poifta eft indilinata. atofy carencia vuitactis non oritur ex imperteAtione Dininz effentix, nec ex e cius poffibilitite-,
fed exinfiniti a evualitate ed exinfinita actualitate : a cuali enim in sumo $E$
 fir aliqua realitas eft in Deitate, neceffe eft, vE non ponat Idditionem alignam ad Deitatem. Chtie intelledualis, neceffe eft ponecre in ineor
 Win rejitiatesas abelfencia diftinguithoc autem



 naternheillam,guam hatoricoma, \&illam,


 manat

ARTICVLVS QVINTivs.
Vbi foluuntur instanticie fuperiuts inductaeviginti
$\mathrm{H}_{\text {cilius'folunntur. }}^{\text {Is pramifis inducte fuperius fa solntio int }}$ Prima fiquidem non procedit:ficut enimfe, fape met fiquidem non procedit :ficut enim fe, fuperius in ad vnitatem indiuifionis inife, fed non ad effe diuifuma a a alió quocumque, vr euidenter pater
de fealitatibuspurrium contin de fealitatibuspaytium continui, quarum quax-
libet eft quxdam realitas indiuifa in $f e, \&$ tamen non, fant mutuo diuifx , nulta ergo repugnancia Secunda quoque non tamen res indiftineta Filius funtvinus Deus, capiendo vinitatem pro indjuifione Dieitatis, iixataillud de fumma Tri
 \& fec cúndưm proprietates perfonales diftintà, quod Pater, \& F Filius, \& Spiritus fanictus funt $v$ nus.Deus, non tamquam aliquo vno, quod fit
pracifum ab eis,\& diftinctum, tamquam aliquod quartum, quia nullo modo dicendum elf fecundum hunc errorem, quem Magiftro Sententiaporeflachim imponebat, vnde ex hoc medio potelt propofirum noifrum euidenter inferri
quia $a$ Ditas haberct propriam vnitatem, $\&$
 num in $q u a r t a r e ~ q u a d a m ~ d i f t i n c a, ~$
ins oppoftum Concilium definit.
Tertia vero inftantian non proicedit, quia illud verbum Boctij veritatem haber de vnitate indi- Loci Boetij
uifionis in fe; 1 loquitur enimi contra vniuer uifionis in fe; loquitur enimi contra vniuerfalia; Loci Boetij)
qux quia non funt indiuifíiliz in fe, fed diumibio laaideo no exifunt in rebus.
Quarta inftantia non procedit,
中uia Quarta inftantia non procedit, quita carens
vinate, $\&$ \& tring difinctiuo ex actualitate fumma, $\propto$ perfectione, qua fecum vnit, \&\&identitat per indifinintionem ea, qux inter fe plura fint, nuta, immo entitas fumma, vt fupras extioft nuta, immo
deciaratum.
Quinta eti
Quinta etiam non obffiftit, quia quod eftini
aliquoindiftinaum tamquam modificabile, perfetibile per illudà quo ind miftinguitur eft ens in potëtià tantum, $q$ vero nö eft modificabile ab eo,aliquo modo no diltinguitur, ed magis amat
illud, $\&$ ex fua actualitate fecum vint: tale dem no eft in potentia, immo fumme in actu, huiufnodi autem indifitintio attributa eft Deitati, ve faperius diĄum fuit.
Sexta quoque'
Sextaquoque non obuiat, quia vnitas prout Vnitas pro
dicitindiaifionem in fé, perfeetionem terinincludit, \& \& hoc ocompetitDectitati, fed viitas diuiffonem
proút dicit diuifionem ab alio non dicit perfepróát dicit diuifínenem ab alio non dicit perfe- inifeperfic-
 Septima eriam non procedit; nam perfeitas tertij modi non comperit, nifi fuppofito, quod
diftinctum, \& folitarium effe habet, nüctautem ratio fuppofititicit perfectionem fimplifiter, $\dot{\alpha}$ competit Deitatic; \& per confequens necperfei-
tas tertij tas tertij modi fibi comperit, ,ed perfonis,nec in



$$
\begin{aligned}
& 1 x . \\
& \text { netiam } \\
& \text { citas, }
\end{aligned}
$$

Ockaua etiam nö concludit , in perfcnis ením in- non tame habens diuifionem, ane quaternitas inductindinctionem Nona etiam non procedit, quia vnum ;idef non effent aliqua entia indiuifa, cuius oppofi-
tum docet experientia. Vnumautem prout tum docet experientia. Vnumautem prout nio-
minati indiuifum in fe eft vtique paffio omnis en tis. quod enim non eft indiuifum in fe ficat vniucrfale, in rerum natuta fare non poteft. proprietaṣ non differunt numero ín Diuinis, nec adinuicem numérabiliz funt âAu, aut potentia, aut per inrellectum, nec etiam differunt genere,
 - En quanti- vnitatem, quia funt duo indiuidua numero dif-
 que funt vnum in numero, quia fubiefum, $\&$ ac-
cidentiaecius funt vnü numero, $\&$ fubié $e o$, vt tet I. Topic. vbidicit Philofophus,quod fedens, ficare,fecundum quid tamen funt plura numero inquantum funt diftinguibilia in potentia, vel e-
tiam per incellectum capientem linezm abfque rectirudine, licet non ecouerfo, nec propter hoc rolifitur quin reetitudo, \& linea fint alia indiuidua,, a aliorum generum, quia rectutudo ali-
nea prafcirdi non poreff, ficutenim genus quamen ab ea per incellecenum pratciudi non poreft, fic \& indiuiduum © qualitatis erit alind indiui-
duum, quamuis non fit aliquid hoc, $\dot{\delta}$ pracifium. Vndecimíq quoque no obuiar, quiar fecus ef
de Deitate confufe concepra qualiter concip de Deitate confule concepta qualiter concipi-
ruri iudeo, $\alpha$ Philofopho, \& viarore Chrifia-
 tio triang gularitatis diftincte intelligatur tet eam intelligi difinate in tribus angulis, firau-
 prelendi, confimiliter Deitas concipitur in utiBus perfonis, quando videtur diffincte, fir auterm
inditince ficut viatores concipite Duodecima etiam non procedit ; non enim omine; quod habet nomé diftinctum, habet diftin Cuif conceptum, ficut. pater de retitudine, qux pec illa fine linea, nec ilta fine nafo intelligatur \& ratio huius eft, quiz nominum impofitio eft ad placitum, propter quod diftinata vox adhibe
ri poceft ad exprimendum, quod indifinacte eon Deites non ceprum elt, fiplaceatimponeti. quod autem ad
poref def--
diritur de defnition dicendum ent quod neé Dei
 an minelici- autem viatoris videtar poffe ablque proprietzceprum elt, ifplaceat imponeti. quod autem ad
ditur de definitiondicendum eff, quod néce Dei-
tas deffiniri potef fine proprictatibus ab intclleautem viatoris videtur poffe abfque proprieta ratione definitur saut toncipitur ab ip oos de pa
quöd ficilicet polfit ceius quidditatiua azatio, \&e de
finitiua haberi ablque Deitate;immo hoc falfum eft de paternitate in creaturis , \& confequenter
de omni relatione: Indefinitione namque de omni relatione: In definitione namque rela--
tionisoportet poni proprium terminum, $\&$ protionis oportet poni proprium terminum, \& pro-
prium fundamentum, fimilitudo namque definiri non poteff fine qualitate, nec aqualitas fine quäritarace, nec paternitas fine potencia generádj.
Decimatertia quoque non obuiat, de ratione . Decimatertia quoque non obuiat, de ratione
namique âtus eftdiftinguerc ab alio extra fe, ipB. Fe tamen non poteft enfealicui indiftincus, ficut patet, quod rectutudde ef actuis linex, \& tamena poteftergo Deitaš effe actus fummus in infinitio diftinguens perfonarum trinarium abomni crea to, nihiominus jpfa erit indiffindad qualiber per
fonarum, \& proprietaribus conftruétibus ip Decimaquarta etiam non procedit-Deitas enim habet magnitudinem perfectionis infinitx, efto quod fecu propofitiones identitet per indiDinetione, immo hoc atteltatur infinitati ipfius.
Decimaquinta ctiam non obiffit, licet enim res ad $\mathfrak{f}$, , $\&$ ad aliud, dependens; $\&$ independens non poffir effe eadem res identitaterepetitionis
eiuddem fub alio concep $u$, pihilominus poteft ef eiurdem ide alio conceptu, ninhlominus pocefte ue, ita enim videmus in creaturis, qrelation non Relationo. fundat propriam viitate, aliter pofferprecife in-
telligi, fed rahirur ad fundmentiv vitater, itavt
 Decimafexta ver6 non obuiat, quia Augutinus non aliud intendit, nifi quod relatio,ne-
ceflario exigit aliquid, ad quod fe habeat: tizion
 fituat vnum fübifitcons, namque relatio fibfi-
ftere noi poteft, 8 ideo notanter dicit, quod ont
 to, no diccit untem quod fit alinud, autereprecifím.

 hoc torus pater eff in filio per circumincefilione
vt inferius apparebit, nec propter hiocfequitiors vtinforias apparebis, nec propter hocrequituir per modum conflituentis', \&.formalis quidditaPecr mader autem eft in filio ficut fublifitensin in fab-
tis pfiftente, \&rěconuerfo, hoc autem oritur, quia if
fentia vicuicuqque fit habet fecum indifindazi. paternitatem, propter quid in filio vere eff effer tia, eff etiam, \& Pr paternitas ab ea indilininda; 8 E
per confequens totus pater ; \& eodem miod per coniequens totus pater ; \&eodem modoy
patre filius, \&in vroque Spirituis faintus. Decimaoctaua etiam noin concludit per iftam enim probatur; quòd eifientias \& paternitas non: tares; $\&$ fic $q u \not \partial d$ non fint xeden per reperitione viins rei fub ratiopuibpsisiuterfis, fed quad fuñ-



 dine inferen



Pater infoo,quafi per circuminceffionem conce-
ptuum تficutin Filio realiter exifitic Pater, per pruam Ficutin Filio realiter exilitit. Pater, per
circuminceffioneri fubfifitentiarrum;, \& torum hoc'ortam haber,' quia voicumqua ent, velin-
telligitur effentia, ibi eft. \& intelligitar pater-
 FPater.

##  



 onuerfo, vequia fapedifum eft;eandem funvonuerif, vequ.
VItimaterem demum
Vituma demum infantia non procedit: Pater fiñ̈̀ cōceptibiliter, $\&$ difcreci; referendo con cepribilitatem ad obiectum. funt enim tres ditintio , \& facialiterobie $\theta$ i, rreferendo autem ad quax fertur fuper tres obiedtiuediftin eos faciali ter.hxciautem conditio effentie,quixin quocum ndifinge;, $\&$ vnitiue, 8 zilier confequens in illo unt; $\&$ intelliguntur alijij dpos, vnde ficute effentia non intelligibilis eft fine tribas s; ita incelleinitribus.

Refponsio. ad obiecta
D D ,
Refponio- $A$ De ev vero, qux fuperius primitus indu
ncs
adole

 quibtist fruturifumimeffeqque nop beatos efficiunt


dich fitht beatificate ef Deitas ip fa, neic eftaliquad fimile
Ad rexum tudinem obiectiuam, A.cundum dicendừm, quò effentia , \&

- perfona non funt diftinuaz concepribilititer, nec in contporequantionis.
Ad eetiin. Adt trrium dicendum, quadd falfum eft omne abrotutum poffe concipi iblfuuc reffeetitito ,vb mointra eius vinititem includititur reltativum ; im
per confequens intra conceptibilizetem per conféequens incra concepribilitatem.
Ad quartumrdicendum,
quod non eft verum Ad guartumbdicendum, quodd non ef verum,
quinperfona pertineatad coocepptibilitatem ef
fentix; quod probitur;
 ginis; in quo Pater pracedit Filiuin, intelligi
Diuinam effentiam, non in Filio . qui nondum Diuinan effentiam, nouin Filio s, qui nondum
eft: dicendum éf, quod jimímo inillo figno in telligit eam in fililo, aut numiquam inntelliget,
aut 1 intelliget, ex Filij produatione, Pater in aut fintelliget, ex Filij produatione, Pater in
rellectionem acquiret. Et ideo dicendum ad
. teluectionem acquiret, Et ideo dicendum ad huiuimodi propofitiones, quod prioritas ori-
ginis,
Pon eft prioritas in quo, aut prioritas praceffionis, fed prioritas ex quo, expofteriors-
tas effe ab alio, iuxta illud Auguttini libro teria contra Maximinum, dicentis, quod cumb- cap rs\%. dicitur Filius \& Patré genitus, oftenditur ordo
naturx, non quo afer prior fit altero, fed quo alter fitex exaltero:
Ad quinter
Ad quincum dicendum, quòd propriétates Ad quwinnū
 amquam quo beatuifectur homo, fed tamquam
quo contiruitur fuppoitūu beatificas obieqtine,
 fectionem Gmpliciter, nec bonitatem perfona-
lem ponnunt, concedendum eft: nec per hoc probatur, nifiq quòdnon faciunt ad for malem.
rationem beatificantem, fed quòd faciant ad öbrationein beatificantem, fed quòd faciant ad ob-
ieđum beatificans;
guod eft Trinitas, non-pro iectum beatificans, quod eff Trinitas, non-pro-
batuit: \& \&upd fecundo additur, quod Pater eft perfecte Beatus in illo priori originis, quo Fi -
lium praxedit dicendumefficut prius, um pracedit. dicendum elt ficut prius. Quod beatifice,non dependet $A$ Filio obietiue, verum ef vtique, quöd non fic depender, quafe effen tia, vt exiftens in in ipfoperfecte non beatificet ip
fum; quòd autem etiam vtexittens in Filio bea tificet, \& per confequens hoc modo quafi dependeat obiedeaiue, non eff verum, quamuis no-
mendependentie non habeatlocum in Diuinis, nen dependentie non habeax tiocum
vnde melius dicereur cur choexigentiz.: Ad fextum dicendum, quod ex magna perfeNome de-
pendentiz
notizet
locum in di tione Diuinx effentix oriturr,quòd femper iden Ainis. titet vnitiue tres proprietates realiter diftin
Etas. exhoc enim oritur, quòd ipfa vna; ǒ indiaifa exiftens pootef fubifitere in in iribus perfo-
dita
fis , feu fuppofitis realiter diftintis : conftat nis, feu fuppofitis realiter diftinctis : conftat
autem, quodd nullum habens per fe vnitatem autem, quad nullum habens per fe vnitatemL,
cum pluresem conceptribiem, habrecife poteft, e , cum plures res habere vnitiua identitate, im-
mo nec aliguam rem nifi fe omniz aucemalia mo nec aliguam rem nifife; omnia autem alia,
a fe fuñt extra fuam viitatem, ex quo patet fe funt extra fuam vnitatem, ex quo patet,
quod ex illa fumma perfetione effentix Diuinx, qua,poteft fübfiftere in rribus perfoniș, oritur, quod non habeat praxifam realitititem, \&
conceptibilitatem, $\&$ fir aliqua creata quiddi tas haberterititam conditionem pofiet exiftere ntribus fupponitis diuifa. Ad feptimu ictendum, q $^{2}$ Deitas non capit $T$-Ad feption enim fant abi perfonis fine proprictatibus. um proprietaribus finn vnum, ur, ficut funt vnum fuppofitum: illud enim, quop intelligitur, veprexcifuin, \& diftinctum eff fup Adoaxtum dicendum, quod vnitas eft per- Adoôina Adoa tuum dicendum, quod viitas elt per
fectio fimpliciter, \& ineft Deitati, immo Deí tas eft quadam vinitas, qua tres perfonx intelligibiles frant \& vere $-\&$ \& ideo Deitas ef tribus
perfọis principaliter ratio intelligendi, nite perfonis principaliter ratio intelligendi, int
propter hoc fequitur, ${ }^{\text {nut }}$ fuit fit intelligibitis Pracife.
Ad nonum dicendum, quòd intellectus af- Ad nonum firmans communicabile de effentia, \& negans
ipfum de perfona non
no cifum conceptrum de e effenitia i perfoná, fic ne dicens.rectitudinem effe qualitatem . Blineam
vero tion effe qualitatem, $n d n$ propter hod in telligit rectirudinem fine linea,$\&$ cumm additur; quod tunc affirmabit, $/ \mathrm{k}$ negabit cunde





## Liber I. Sententiarum

 autem opinio fulciri ir poteft quatuor rationibusfuperius fecundo locoin arguẽo inductis. Qux
quidee.opiniom minime. ftare potef: fruitio niamcundum fic ponentem, fed amor eft nobilioria50 fruitio magis erit amor, quadm delectatio Proucniens ex amore. realiter; contraditio eft,quod proueniat exeò, cum caufa, \&effectus non pofinte effe eadethres, cam idem non int caura fui, nec proueniat ex fe, aut fequatur fe. Si vero fitaliar ficult compre-
fe habent delectatio, $\&$ amor, ficut henfio, $\&$ vifio : comprehenfio namque Dai ab intelleetu, non eft aliud, quàm vifio ipfa, runc intelieetus haberet dual prict \& videre. ergo fi amare, \& delectari realiter diftinguuntur, tünc ifti Doacores oppofita di-
cunt, dicentes, quód fe habent ficut comprehencunt, dicentes,
dere,,$~$ videre.
Prxterea: Delectatio, qux requiritur ad beatitudinem, eft quietatio voluntaris in operatio-
ne,\& vifione, qua Deus haberur fecundum quod ice, nexnifti Dotores, fed fruitio, non eft quietatio in ipfa vifione, alidst vifio effet bbietum primarium fruitionis, \& redit opinio pugnata, qux imporfibilis eft often a. ergo non
poreft dici, , qhuiufmodi deletatio fit fritio.

> opinio Petri de Aluernia.
 quia idem funt realiter,ectid difterant ra tione amor, \&delectatio, \&e at hoc funt rationes,
fex tertio loco in arguend fuperius induct, qux quidem opinionimis oquitur nineriali
rer; quoniam in beatis eft aliqua delectazio, $\&$ elt cile fruitio. ccrtum eft enim, quìd vifio beatifica fummam affert
deleetationem : deleftationes enim fpirituales letationi, qux eft in fricendo nihil ent contra-,
rium .fiergoliz notitix afferur delcetationent, multo fortius beatifica vifio : fed clarum, ffis,
n ter creatura effer obiectum fruitionis. ergo no omnis dele Catio Beatorim eff fruitio. Praxerea: Bcatiggudent alijs multis ergo delectationon poteft effe fruitio, fi vniuerfaliter fumatur.
opinio Scoti in r. Sent. dif. r.q. 3.
 sioncm, \& diftinguuntur, includit auté vel verumquae prinnem, qux cipaliter fecundum aliquos, vtnṓ fit aliud ffuirealiter di- tio, quim delectabilis dilectio. Secundum alios
tinguüru. vero dilettioncm principaliter, delectationem vero diliedioncm principaliter,
mincerm, quod aliquando per delectatationcm inver per a-
 nione funt rationes quinque in oppofitü arguen cirica fuiz do fuperius fecundo loco induata. Qux quidem
opinio nimis vniueraliter loguirur, ficurilla, opinionimis vniuerfaliter loquitur, ficur illa,
qux fuit pofita immediate ante iflam, vnde fi ad qux fuit poitit immediate ante ine habef aliquid nes hat
 uerfaliter loquitur, quoniain dilectio Dei, qua
nila aliud eft, quàm complacencia ineo, eft quoddam deletari, ficut \&\% omne amare virtuofium ef quxdam complacentia de amico. crgonon,
ef verum, cuòd omnis delectatio ab omni amoeft verum, quod ommiss.
Pryterea : Si if iruiturio includit diletioncm, \&
deleationem realiter difind delectationem realiter difitinttas, aut deleceqtatio eft complacentia de virione, \& placere in dei leaxari in ipfo, nō poteff poni ficinudum,quod ta lis delectatio, \& compla centia eft amor 1 ipfe, non
enim eft aliud amor beatificus, nifí in Deum per enim eft aliud amor beatificusis, nifi in Deum per
complacentiam transformari, $\&$ fecundum lioc
 dilectio realiter dilfinguentur; nec poteff etiam
dari primum, quöd deleetatio ifta fit complacen diar primum, quod
tia, qua haberut de yifione, quia runc temporis fruitio quantum ad aliquid fui haberet
creaturam pro immediato obiecto, quod elt fucreaturam pro immediato obiecto, quod elt ful-
perius improbatum.relinquitur crgo quòd fruiperius improbatum. relinquitur crgo
tio non fit ifa duo realiter diftinga.
D Quomodo je habeat fruitio ad dilectionem,
of delectationem, iuxia illud,

$$
\begin{gathered}
\text { Ctataionem, ouxara } \\
\text { quod qidetar. }
\end{gathered}
$$

$1 \mathrm{~N}_{\text {cend }}^{\text {igitur quo ad }}$ antum articalum di- Opinio pofitionibus.
prima
Prima quidem; quèd omnis aztus voluntati affirmatiuus eft deffiderium, vel deleqatio fic quod omnis amor,elf amor cefideril), de dele in fugam, \& tripititiam, fic eft omne odiffe, vel
eft abominari, $\&$ fagere, vel triftari, $\&$ difpliceeft abominari, \& fugere, vel tritari, \& difpirc--
re, \& fecundum hoc omnes atus volutatis,
prouteft concupicicibilis , qui quidem actus funt prout eit concupicibuis, qui , uidem atyus fin derij) $\&$ velle
difplicentix Hoc autem poteft multipliciter declarari : ficut enim fe habet apperitus.naturalis in enti-
bus fenfü carentibus, fic fe habet animalis in bus fenfu carentibus, fic fe habet animalis in
fenfibilibus $\&$, voluntas in intellectualibuis.correnifibus, avoluntasin intellecualisus.cor-
refponder enim cuiliber natura proprius
appetitus, fed appetitus naturalis non habet niappetitus, fed appetitus naturalis non habet ni-
fíduos acus pofitiuns, \& duos privatiuos $:$ po-
fitiuos quidem, moueri in finem, $\&$ quieccere
 inipfum. lapis is nim per grauitatem mouetur
ad cuntrum, $\&$ quiefcit in ipfo, privatiuos anad centrum, \& quiefcit in ipfo, prinatiuos:au-
rem fugere ab oppofito, $\&$ inquietari, dume eft tem fugere ab oppoito, \& inquietari, iunuictatur firfum, \& per eandem fugit, \& refilititab
ipfo e ergo \& appetitus féfitiuus $\psi$ \& rationalis ipfo. ergo \& appetitus fenfifituus s, \& rationalis
non habbbunt nif hos quatuor atus, duos quib dem pofitiuos, \& duos alios priuationsi.

\section*{| Opinio Au |
| :---: |
| Coris quat |} tuor piopo

fitionibuth
compretica
 Omnis
mor
mor fily
deidel mor envel
delideciji
rel delega
 Quactuc
unt
voluaratis. Compiza-
 quand To othic. \& per confequationem, velectatio de de obie

 tio. tio obiectipraxfentis, defiderium fubfiquens.
Onnis a- Praterea: Omnis a Aus amoris tranficns tian .



vel conchu
pifceinel
minciaiz: rare ipfun, refpectu vero prabencisefeft delieta-
tio $\&$ ficiquidem fit tio, $\&$ fiquidem fit prafens tantummodo in con
feectu eft deletatio prueniens defiderium
Omis 1
brenis ent bi Sornum, red quoo quidem quodefideranis optangiquod non haber,refpectu vero preqlentis deletaber iam prxiersis in actu; \& \& fiquidemamicus $h$ ha bear ompe bonum, og nullo fit indigens, non po-
teft effe defiderium
 Io amore amicitię̇io, \& on diligiturar Devis, nifif folummodo amore illo, quivere eft delecetantio, \& com
placentia in ip 0 : $\mathbb{C}$ autem 2 micus indigeat ali

A quo bono, tuic circa ipfum ef amor duplicis demicus deleধtatur, \& complacet in anm quodadefiderium, quo illi defiderat; $\&$ concupifcit bonum quo caret, cum autem confecutus eft illid
Bonnm, tatim deletaitur, \& complacet tione amicitix defiderim euidenter apparet, quòd omnis amorise eft delic Prxerece : Quidid complacentia, delect idem fint apparterex terminis, nam ident eft de compzace dice
cud delector in te, \& complacet mini iot to placi- azio fiu amor eft defiderium vells es mihi, fed omais quidem ficut giuto diligit morfellum , , \& caupo rium, \& concupicentià, complacentia vero vel in re habicareaifter, ergoeuidenter apparet, quò omnisanpecu. ergo euidenter apparet, quòd omnis amor
vel eft defideriumi, vel delectatio. Praterea: Si oporter poni a\&um amoris ter--
tium $\mathbb{d}$ defiderio, \& \&electatione, propter hoc oporretponere,vt videtur, quodd amor a atus hoc Ater aliud din nii
 transformari in amatam, पuiefcere $\&$ a mato fe vait nire amori, qui aft a tus vnitiuus, \& quafi tranflatiuus fui in formä, \& entitatem amati, z eftil: fum, fed hxc omnia competunt quiefcit in ipdelectations, qui enim in aliquo dele etatur; $\&$ cōplacer, quafi in ipfum Piritualiter trinfit, \&
quiefcit,, $\&$ ita fe dat, \& feipfum vit minis apparet. ergo ifte atus tertius ion eft ter tius, fed dele $\begin{gathered}\text { atio } \\ \text { ipfa. }\end{gathered}$
Irrterea: Auguftinus eft exprefle huiufmodi gayfit te defiderans habere quo quod amor inhians, ident amor aute habens id, quod amatur, eoqué frués ci aduer, abominatioine, vel fuga, queoppitimorem pro Rquitur illud quod fi acciderit: Sentiens triftitia
eft hoc Augutinus, cumergo ipfe hic diuidat morem in a morem inhiantem, qui ef defide- Amor eft eff deleqatio,fiue letitia, odium autem in fugam hians, os eius quod aduerfatur, manifefte apparer, quodd fuenss. in trifitiziam;imorem vero in dele 4 antione eikd fiderium, \& fic patet propofitio prima.
2nomodo duo actus a moris maltriplicantur ing fex.
$S \begin{aligned} & \text { Ecvin vero propofitio talis eft, quòd fi } \\ & \text { defiderium, vtdeleciarioditing }\end{aligned}$ fiderium conicupifcentix, quo aliquid fibi defide- Dro vrdederatir, \& defidériunt amicicitix, quomodo aliquid pat po diftin 2matodefideratur; ; p per delectationem concu- yumur in de pto, \& detecrarionem amicitiz; tatur in bono habito ab amico, $\otimes$ iterum fide- amiciiiz nientem definguatur in delectationem prauein cognitionem, $\&$ delectationcm vtique vtique diuidatur actus amoris, multiplicãrur in

Atus ano fex, \& eft vnus ordo amoris amicitix, eft primus A tix contincntis. Ex guy patct, quìddelectatio obiedum a
 vero complacere in prxeentia boni, quod haber-
ipfe amicus, \& maxime complacere in exiften-
sia, \&prafentia reali ipfius: fecundus vero ordo amoris, \& concupifcentix \& \& eft primus actus, delectari, \& complicere in aliquo obiecto ip-䍛 1 perficiente: fecundus autem defiderare ilaxomplacere:
 tzordinem quidem quod primus ordo, \& feccundus differút zis. num optetur, fiue fitdelectatio, \& complacentia
in ${ }^{2}$ mico prafente, omnes quidem ifti actus feruntur in obiectum propter fe, quatenus ipfum ) eft bontum in $f$ e, non quarenus eft bonum amati, ginando, \&\&, de fiderap,$\& x$ concupifcit habere, \& delectatirir,ac concupifcit in habendo,non quate
nus obiccume eftonum in fe, fed quantus eft bo num fifiex ex quípater, quid obiectua amoris có-
cupifcentizeft res fub ratione cupicentiz eft res fub ratione qua perfectio elt actuum quibus vnitur, idcirco amor ifte tranfic fuper rem vnibilem,quatenusper aliquem actū, ipfa res, quidm fuper rem ipfam,ficut $p$ atet, quivd delectatur ebriofus in imaginatione guftus vini, non vini fimpliciter, fed deliderat gultum vini, i,
vitimate fruitur guftu vini, obiectưaurem amo ris amiétitię nō elt res, quatenus vnibilis per aliquem acrum, fedres fimpliciter in fe bona:fic pa tet, quòd virtuof fus a micus delectarur in imapfiginetur aliquem actum viuente, \&o defideratom ne borum competens illi, $\&$ delectatiur in $1 / 10,8$. fruitür ipfo, \& abfolute complacet dum eff prx-
fens, non quod complaceat tantummodo de vifione, immo eius exclufa vifione complacet, \&
 lecta, $\&$ fimiliter aliud eft delectari de vilione bet pro principali obiecto actum vifictictio halectationis, pro fecuǹdariò autem, \& fine quo nō
rem ipfam intellectamं, vel vifam, quia fine ine poffet effe vifio,vel intellectiq, adhuc delectatio, tio habet pro principali obiecto io iman rem vitram, $\&$ intellectam, pro eo autem fine quo non, vifionem, \& intellectrionem, quioniam fif poffer
träfredelectatio : fuper rē fine vifione, $x$ incelle ctione, adhuc maneret tota ratio delectationis, fecundum hoc ergo delectatio amicitix fuper obiectum prafens trafir, fuper rent quatenus res eft, non quatenus vifa, delectaxio vero concupi-
fcentiz tranfit fuper vifionem rei,'veĒguitationé eius, vel habitionem eius per aliquem actum;
fuper rem autem ipfam non tranfit per fe, fed fuper rem autem ipfain non tranifit per $f e$, fed
quarenus vifa habita, vel guftata, vnde actus, $\& 8$ Afus, \& res artincta per actum, fic quàd actus eff forma-
ressuin per anum lis ratio in ifto obiecto funt vnum obiectum de-
funt, vnum
lectationis, $\&$ defiderij ad amorem concupifcen
 per actum fuum, fed eff fubicctiuc in appetitur Tenfititifoquie eft fubiectiuc in corde,vt Commen Cor que guftationis vini, aut alterius delectrabilis, ef
actuss cxiftimatizx, qux iudicar gufationem ta actusexifimatikx,qux iudicat gufationem tain corde delectatió, quamuis videatur effe in gu in corde $\dot{o}$
 nec dolet aliquando, quamuis triftabile, vel dcle-
crabile fir in ien $n$, ctabile fir in infenfu, vt pa
nerantur, $\&$ in abfortis.
2uod fruitiobeatifica of amor, quir rfl dele$\gamma$ Clatio de obrctio

$T^{E R}$Ertis quoquic propofirio eft talis, quòd
 mutabile, frutrio autem non fit, nifid de bono in- Fruicio be commutabili; eft ergo complacentia qua beatus rifcze ef
delectatur in Deo hac autem complacencia mar, muin
 Deuse enon eftaliud, quàm beatificusamor, $\&$ per obitiono.
mane confequés fruitio dicit vnum fimplicem actum videlicet amorem complacentix, \& delictatio nis in Deo. Luod enim amor delectationis bea
rificus fir nulteplicititer, pater, con hat enim quò aliquis accus yoluntearis eft beazificus effentiali
ter,vt alias apparcbir fed nullus acus solitionis ter,vt alias apparcbir, fed nullus actus volitatatis
beati poreft efle beatificus, nif complacere in Deo, \& inillo conquieifcere, \& dedecteari , fie enim
Din alius eft beatifcus; aut ifte eft defideriü quo $D e o$ optat aliquid, quod ipfe non habiet, $\&$ hoc effe,
non potef, quia talis actuis eff fufteatorius, $\&$ vanus, aut deliderium quo Deo optaz illud, quod
 riü quo Deü.optat fibi, quad minus effe potef, Perpulchra
cum illud fit concupifibile Deim dilizere, \& diuifo. rinquo Deupprat fibi, quad minus effe poteft,
cum illud fit concupifibile Deum diligere, $\alpha=$
Deum velle fibi Deum velle fibi, \& per per confequens non habet pro
vltimo Deumb, fed feipfunm cui vult Deum, auit vitimo Deumb, , Fed feipfum cui vult Deum, aui
erititelectatio qua complacet in Deo, $\&$ in bono quod habet Deus, qua quadem in complacentia in to
taliter quiefcit, \& transffermatur in taliter quiefcit, 8 t ransinffrmatur in eum, $\&$ hoc
vtique eft verum: relinquitur ergo quod delecta vtique ett verum: relinquitur ergo quòd delecta Deum , fit amor fritituus.
Praterea: Amor ifte eft beatificus, \& fruitio patrix, quieft actus potius charitatis, fed actus
charitatis potiflimuseft conplacere vltimate
 torum.
Praterea: Ifte actiús quo vltimate Deus attingiturit creatura rationali eft beatificus, cum beatitudo fir vliams hanis, fed complicere; ;
delectari in Deo eft actiusattingens Deum imdelectari in Deo eff actius attingens Deum im-
mediate, \& non vifionem beatificam, aut aliud quodcumque creatum, \& eft actus vitimus sirica
Deum, qui fecundum rectam rationem vlitimo Deum, qui fecundum rectam rationèm vitimo
expectatur, $\&$ defideratur,debetenim beatus deexpectatur, ${ }^{\text {fiderare vifionem Defideratur, debetetenim beatus hoc in bono diuino }}$
magais valear complacere, magis valeat complacere, \& gaudere, vinde non

Ditinctio I. dere optat, ve tanplius complaceat, \& gaudeat
de bono diuino. ergo actus ille eft maxime bea-
tificus, vt videtur. Prxterea: Actus ife, qui ex ratione fua fectihica ad nullum actum alium ordinatur, , ed tanta
ad obictum, haber rationem vitimi finis formaLis, nullus ciim mactus, qui ex natuta fux in alium
a.tum ef ordinabilis haber rationem vltimi for a.tum efn or dinab

Âtus bea- cum actus betarificus fit vitimus himis tormalis,

 non ordinablis ad datum aliam; fed tantummo-
do ad obietum : Interrogatus namque beatus no ipfins, refpondet, quòd propter ipfímmet Deum, quoniam ita decct. Interrogatus auten-
 cus enim fiftruofus vult videre telicen ftatum. amici, vt congandeat illi, \&iplaccat inis in eo.
ergo cuidenter apparet; quod actüs itte eft fum-
muntbonum, in qua confinit fit ina fiquide fiumfit directhime fuper Deum obictivue qux non elf principale bonum, fed perficit opc-
rationem, ficut pulchritud exipfa operatione, \& hacc end deleceatio, quax trä-
fit fuper habitam vifionem \& habitionemide in prima confifit effentialiter beatitudo, in fecund a atualiter.
Prime elt vera fruitio,
qux eff fimplex açus
aliorum, aliorum, fcilicet delectationis, \& complicenties:
fecuida'vero nor eff fruitio: prima enim eff fummum bonum : recunda vero non, \& in hoc folui-
tur.quixt. i .Ethic.quim Philofophus mouer delectatione:vtrum lit fummum bonum, quañ hoc, quopd delectatio cōrequens autem folui $x$ xeff fummumbonū, deleeqatio aunte,qux tranfit fu
 conceptio, quöd felicicas confifitir indelcenatio-
7.Ebbic.c.2: quint vt dicitur 7. Ethic. vnde Dotores illi, nif nilla poturuerunt deleletationem aliar ex capere, Guòd bearitudo non poreft effentialicer count tere in delectatione, nec effe principale botia viftruofi amoris;quod complacerc in Deo, eft

## 





\section*{| rraut |
| :---: |
| tiat |
| lyti- |} modo deleftatio fit principale bonum, \& quomo tatio cuñ fit poristimus actus amoris, eft dele-

tele

varie opinannibus, ㄷirca felicitatem . Prima namqui opinio, quo ad hoc verum.
dicit, quod dele atio proueniens ex vifione , 8 td dicit, quòd deleetatio proueniens ex vifione, \&
ex habitione Dei
ex
tumme conuenientis, illa non ex hatitione Dei fumme connenientis, illa non
trandir immediatelfifper Deum, fed tranfit in-; mediatius fuper vifionerfí Dei, quìd aunvisicit hanc delectationcm effe fruitionem, verum
eft, ve probatum eff fupra, finiliter fecunda opinio, quix dicit ex amore, $\alpha$ vione, ac peneriatio ${ }^{+}$ ne mutiua fuauitatén, $x$ deletatationemproueni-
re in anino beatorum, vtique bene dicit, quid

 ciouem realiter effe idem, vtique vera elt, haben
do arpe funn ad complacentiam volunitatis $q$ qux trantit fuper Deum immediate, fallumtamen ef
 ne, \& ompliamore, non enim omnis amor eft de-
letatió licet fir econerfo. Ouarta quoue olectatio, licet fit è conuerfo. Quarta quoque o-
pinio verum dicit, quod delectatio fublequens
defiderium noin defiderium nom neft amor, accipiendo amorem
 Si autem vellet dicere, quòd etiam amfor iftecó-
 que verum effer, vt declaratum eff fupra:
Eft autem notandum, quod licet defectatio, complacentia, Iatritia, gaudium fintidem actuis norandưum amoris , \& dilectionis, nihilominusfominuum
 tiuns, idcirirco dicicur dentectatio/ quia vero cordis dilarations dicitur letitios fic de aliis ,

ARTICVLVS SECVNDYS. Quomodo fe babeat fruitio al voluntatem, '心 in

CIR ^ fecuidum autem confiderandum eft
CR 1 volecundum autem confiderandum eft in volitate in ordine adfine, dicitinergoaniqui, go fint tres actus volutatais in ordinc ad fine , gqu
fic differunc. finis enim poreft effe volitus, , cuundü fe; vel vt terminus eius, $\phi$ eft ad finem, actus ergo voluntatis, qui fertur in finem fecudum fe , appellatur voluntas fimpliciter; omnis enim a
cut denominatus à potentia, nominar fimplicé actum illius, ficurt intelligere nominat fimplice actum intellectus, fimplex autem actus porenxeft in illud, quöd eft fecundum fe obiectum
potentix, illud autem, quòd eft per fe bonüm, 8
 ipfius finis, actus autém voluntatis, quif fertur in
ipfum finem,prout eft terminisis eorum, $q u x$ funt ppum inem, prout eft terminis sorum, qux funt
ad finem, appellarut intentio:fuitio vero impor tat quandamdeléctationeni, \& dülcedinem appetilys, vt fic ffuri refpectu finis addat delecta $-1$


## Diftincto I.

hàbere guiappelliatur confenfus. Clarer ergo A eft vtendum, aut contingit rp natura rei,pion hax
 lieer, quamuis fit varia nominum impofitio.ăppritusenim eius, quod eft adfinem, dicitur $v$ fas, inquantemient fub quodam tranfitu, non fig
ftendo greffom in eo, fed gradiendo viterius,, , enplicandoad finem : vti namquie proprie eftad dind referre, \& applicare: dicitur autdm electio
ipquantum in ordinc ad fine preeligituraliquid;
connitizuraliud vnde ele
 Senfus', inquantuatus itte perfiafus eft, vel dca filio, vely paffione. Intentio autem dicitini ito
aetu habib iden enivity ent afurs, qui haber habitudinem ad
illud, quod ef ad fuem tamquan advolitum;ad. illud, quod eftad fuem tanquam ad volitum;ad.
finem autem tamquam ad cuius gratia, \& profinem autem tamquam ad cuius gratia, \& pro-
pter quideft volitum, \& hoc fufficiat detertio articulo.
ARTICVZVS QVARTVS.

2uid fit vit, of frui fecundum rem, í def-
-

 dam quietem jmportat . quia ergo quies yolan-:
tatis non eftalnd, quam delectatio, $\&$ complacentia in aliquo obieato, id circoomition complaz fruitio dici potetf, \& fecunduth hoc definitur ab
 Autiouthino dicente, quodn frumur cognitits, int
quibus voluntas deletaza if. quibus voluntas deleetata conquiefcit, no quidd.
aliud fit voluntatem conquiefcere, scaliud delctaari, inmo penitus conquaie vndere eff farnilialis con
 Deleftario, vero delectario, \& complacētia de obicto pra
ecoplicen fenti
 to eft qes reali, \&fifit quies aliqua voluntatis, non tamen fentiam realem; idcirco talis delectatio, quamuis fit fruitiolarge diça, noin tamen proprie, $\&$ perfete, , quia ion eflplena quies, adhuct dele-
tatio, $\&$ complacentiade obie liter. \& fifit quietatio voluntatis, tamen in illa liter. \& A ifit quietatio voluntatis, tamen in illa
re prafenti non delectatur vltimate, fed prop
alier aliud adhuc non perfecte quiefretryvide erit frui-
tio imperfeta : fi autem fir res illa delectabilis propter fe vltimate; fic of fit finis omnium moruum, \& deffideriorü,talis proprijffimé erit fruiAusu. 1.de ab Auguftino, quòd eft amorie inharere alicui
 rij, fed complacentix, \& delecetationis. Cotingit antem delectationem haiumodito
taliter quietantem, vel effe de re, qux ex natu-


 Anz.voif* terni, '\& incommutabiles funt, catcris autem
bet hoc, vt volütas vltimate delectecur, $\alpha$ ququie
fcat in ea, $\&$ fificfuerit talis quietatiua delecta Icat in ea, $\&$ fitic fuerittalis quietatiua deleata
tionōe erit fruitio oreta, ed magis peruerfa, $\alpha$ in confifit peruerficas humana: talis aute eff frui-
 recte, \& ordinare, infi in amore amicitix, nec in amore Dei , niffin patria, vbircalititer Deus erit Prifens: complacentitia námque ofuntatis in:
 quaftio,quam Magifter mouet vetum pofimus Doo fripin vita. Dicendumeft extion, quod non fruitione fimpliciter dita quat oft totaliter
quietarilya,-extenfo tamen frutionis nomine didelectationén, dx romplacenitiam rei iprxen-

 fic apprehenfo per fe, $\&$ vitimate, in nullo ap
temalio citra ipfum. Eta autem hiciam vnum dubiam, quo fcilicet Dubitatio: frunurur peccatores in peruerfa fruitioneiqux circ2 pradh eft in amore concapifectix; $;$ nnde dicicndum. eft, quòd non früuntur re ipfa;quiai noǹ delecta fur in illa yropter fe, necifruuntur altu, quio re nifi inquanaum perfectio eorum . ergo diretec turin rem habitam, \& habitionemisinquantum eft perfectio corrum; \& \& per confequens in feip-
 fireai fict - habet pro obiecto Deü, fi peruerfa fit
 delicet; 8 Ter
quid fitfui.

## 2nid for wvi

$V^{T I}$ antem eft fecundum rem, aliquando Quid fitri V. quidem defiderium, aliguando guidem deetatio. Oimne namque defiderium vtieff, firetedefideremur,quod appetiür, quod, pater,
non defideratur, nifípuod eft perfectio defiderantifs. nó enim defidetatur Deus, fed vifio Dei, nec honor, fed honoris obtentus, \& \& fic de aliis,
cuius ratio eft, qua defideriume of motit in
 in rem iplam, eft complacentia, feu deletatio, qui quidem magis eft quies, quàm mouns, vnde ihnt eft dieu, defidero hoc, wel illud: Conftit lefatition om
 lad, cuius eft perfectio, ex quo fequitur', quàd
 cum omine, quod defideratur in aliud referatur.
vti vero fic eff delectarl, quod non omne deletarieft vit, fed tantumillud, quod in aliad reErtur, cuincirco omine deletari tranfiens fuper ifionem Diuinain, quia referrimebet in Deum omnis inguaín delecetatio calis eff vfus; fola vero delectatio ; \& complacétia, , $4 x$ fertur in Deum
fuus non eft, fiue fiti in patria, fue fitin via: complacentia' exime' quaz in viahabecurde Deo tran


It in Deum propter fe, quoniam in eum propter fe coinplacendum, \&fic patet,quòd omnis attus
voluntatis, quo fertur in feipfum, $\alpha$ in omne creatum, fine defideriinm, fiue deleeetatio fit vfus, patria, non habet voluntas a\&tum debitum. iffiffuit, quia folus Deus habeet rationem frui-
blifiobiecti omnia autem alia vtibilia funt.

 tanus, $\dot{x}$ idcirco vti eff ea, qux volumus ad asiud referre, quod principaliter volumus, \& in
quo fimpliciter complacemus o \& hic finitur quo impliciter co

Refponfio ad obiecta primo
A dea ergo, qux ginartò̀ inducuntur dicendum eft. ad primum quidem, quodd faltum Deus, fed inquantum habitus tantum. probatum eff enim in corpore quaftionis, quomodo beati amplius complacent fibi in Deo, $\&$ in
bonitate Diuina, quam in bono proprio, $\&$ in Ad fecundum Ad fecundum dicendum, quàd verum eft, de dicrium non attingere abrotate Deum, Red ha ne, quax eft quiess, qua beatus fibi complacetifion Ad tertium dicendum, quod delectatio concupifcentix fuccedens defiderio, eft illa, qux reppicit aliquiam perfectionem nobis formali-D
ter inharientem, delètatio vero amicitix, qux ter inhzrentem, delęeatio vero amicitix, qux
nō eftaliud, quadm complacentia in amato, eft iple amatus fubfitens, non aliquid nobts inharens:

d quartum dicendum, quòd falfum eft, amo rem complacentix habere complexum aliquid
pro obiecta, immo poteft voluntas fibi conpia-
cerce in Deo fimpilicifimo;
 fecutionem, vel fugam. tale enim eo quod fit fuper complexum:quia fuper bonumprofecutioAdquintumdice
nec fatuum complacere in Deo ; non eft vanum, nec atuum complacere in Deo, \& nec per con-
fequens babete amorem deleqtationis erga ipum, nin orfitanilis vanum,\& fatuum videatur, fi concupififibilititer, ac modo mercenario, $\& v$
Matt. 3. Filio, fuuta illud Matth. 3 . Hic eff Filius meus dile
तins , in quo milificomplacui. .
Ad obiecta fecundo.
A $\begin{aligned} & D \text { ea vero,qua fecundariò inducuatirir di- } \\ & \text { cendum eft. ad primum, quòd vtique ex }\end{aligned}$ tur delectatio \& voluptas

 tum quia tranfit fuper primam complacentía qua eft pura creaturiz.

Ad fechnduim dicendum, quid non eft verum
comprehenfionem fic fequi vifionem, ficut délempratio fequiturn dileetionem : vifio namque fic.:-

 aliqua dele etratio realiter diftincta, qux tanien fruitio non eft, vt patet ex pradidtis,
Aditertium dicendum, quod nomen funition
nis videtur effe inpofitum aztui abforbentip Ad.tertium dicendum, quod nomen fruitiour
nis videtur effe impofituma aztui aborbentipra)
Caauitate, vnde qui abforbentur gaudio fanauitate, vnde qui abforbentur gaudio \& \&
Ctatione diciuntur frui,, quia poma,
\& confueuerunt delectabiliter ablórberi, idcirco fe if fruitionie, quam econverfo; vade fruitio proprie importat fuauitaterm, defectationem, , priticio proo
 ad Deum non oritur ex dilectione, fed eft dile- cenciia puic
etio ipfa.
Ad quartum dicendum, quòd fruitio eft amor delectationis ré prxfente, quax quidem oritur ex ceffit praféntialitatem rei, vtdituum fuit in cor pore quaxtionis.

## A ${ }^{\text {D ea vero, que tertiò inducuntrur, pro ean }}$ omnem dile Aioneme eff deleetationem .

 Ad primum enim dicendum eft, quod in eadem potentia refpectu ciurde obiecti poffunt offeduo atats, puta defiderinim, \& delectatio in quodam, vna fciliam dux det, tranfiens imationes, ordine
 ipfam, vt pate dele $e$ atio de ipfa vifione.
Ad fecundum dicendum ipudiden Ad fecundum dicendum, quàd idem inquanquodam poteftacere plura. . Ad rertium dicendum, quòd odium, \&\& di- Trihari red triftari videtur referri ad malum prafens, $\& \alpha$ malum pre opponi deleceationi concupifcentix. odium autem, \& difplicentia opponuntur delectationi Vel dicendum , quòd Concludit, delectationem videlicet, effe dileCtionern ; non tamen econitrario: dile dio c .
nim fe habet in plus, cum defiderium com-
prehendat.
Ad quartum dicendum, qiò̀ eft fallacia corn
fequentis; habent enim côdem effetus, erigo fequentis; habent enim cồdem effedus, ergo
fant idem; poffunt enim plura commanicarco in eadem operatione, vt Homo, $\&$ Affus conueniuntizin videre, vel dizendum, quod proo econuerro.
Adquintum dicendum, quod fidelectatio efret aliquid impreffum ab obieato. dilequio véroaliquide elicitum 2 potēte, non dubium, quod
non eflenr realiter iden, ideo illud medium eft
ad oppofitum eiits, quód intendit. ${ }^{\prime}$
Ad fextum dicendum, quòd probat delectationem effe diectionem, quod auautem omnis

## 98 <br> Liber I. Sententiarum

Ad obicta in oppofitum primò .
D ea vero, qua in oppofitum indu

A dicendum eff. ad primum quidem, q̆iò Ad fecundum dicépore , quadtioninis. itletus ion F. fuitir, nec complacet, nec deleetatiur, fed tan fio eft tota merces:intelligitur inchoatiue, nam rincipalius, \& completiue eff in eo, quodme-
iins int, $\&$ Deo aćceptius, videlicet in dele $\neq \mathrm{a}$ tione, qua Beatus complacet fibi in Deo, \&
quod additur intelletum effe nobiliffimam poentiam, non eft verum,vt alids oftendetur. es definitiotnes, omnes enim ifte rres redeunt in hoc videlicet,quòd frui eft quies, feng gaudiia, feu
deleđario volütatis in rem aliquam propter $f e$

> Ad obicecta in oppofitumm ficundo

A in ea vero, qux fecundariò in oppofitum. irplicétiz oppofita deleatationis, , d diletionis primut idem.
quod dif licęctia, difplicitetiia vero opponitur deriffitia, fciendum eft, quod triftitia duplyéx eft, quxdam,qux opponitur delectationiamícitix ā, qux opponitur delectationi concuicifcentix quoniodo triftatur homo de malo proprio fibi adiacenti, vtraque autem trifiticia odium ent,
non oppofitum defiderio, fed dele $\begin{aligned} & \text { ationi, quod }\end{aligned}$ ergo dicitur triftitiam non effe nifi prafentis, o dium autem poffe effe ablentis, dicendum eft, is, inam \& de micus,\& de vinóamaro guftando, triftatur gli o, \& doletablque expecatione etiam quodi oncipitur Quoteriam additur rritari nonef
 complacentix refpeifuu futuriquidem, vel ima inati voluntarium eft, $\&$ eodem modo triftitia; poffet enim gluto imaginari, aut expectare pofimiliter amicus malum àmici, réfpeftut yero prafentis,odium, quod opponitur complaceties,
$\& \&$ delectationi amicitiée,adhuc eft voluntarium, Malo ami- \& triffitia fimiliter. malo enim amici prafent
 inti. capifcéntix, non eft voluntarium malo prrfente or, quicomburitur, \& ratio iftius eft, quia deeitatio amicitix, , eius odiü gratis funt;odium untem, \& dilecatio concupicentix funtref xa, \& per idem patet ad illud, quod inducitu
deDeo, $\&$ Beatis, quood ficut odiunt malum, $f$. eff difplicibile, \& contriftabile, accipipiendo orrificiam non pro attritione, quiam facitit concupi-
Centia malum prafens, fed pro dif la: veldicendum, quòdnec Deus, nec Beatidi-
cuntur odire, iniquitatem, nifinegatiue; quia Deus, $\&$ non placet, quòd autern atterantur pofitiue, \& Baci nodi eis malum difpliceaz nullo modo. me diligens Deum, fumme complacet fibi in coo, equine: if ine $\&$ ideo non procedit.
Ad tertium dicendum, quàd Dximon in re:
fumme complacet, \& fumme deletatur igizio fumme fe diligit, immo hoc eff fumme fe diligefr, in fe fumme complacere, \& tamen cumbioc cent, $\&$ quas odit.
A quartum dicendum, quòd delectatio com-
and placentix non imprimituru abobielect, ficicut nec
dileatio, aut amor: veldicendum, quod omnis dileetio, aut amor: veldicendum, quòdomnis
actus voluntatis aliquo modo imprimitur ab obiectoo vt alids apparebit.
Ad vltimum dicendum, quòd dilectio, quaz Beatus complacet in Deo non potefl ferri azu map, immo eft aliquà complacentià, qua fibi placet, quòd complacét in Deo
 bri uet, circa illam materiam, $\&$ diffoluit. Etcirca hoc tria facit, fecundum quod mouet tres quaftiones.
Primam
q.
Primam quidem, de fruicionis obiecto, \& eft vtrum hominibus fit vendum, vel fuendum.
Secundam vero de fruitionis fubie
. Vtrum Deüs fruatur nobis, vel vtatur. Tertiam quoque de fruitionis medio, fcilicet
de virtutibus, \& eft quaftio, Vurum virtutibuis
 vtendum fit, aut fruendum. fecunda ibi: sed cum
Deus diligut not terti Deus diligat nos. ter
ptrum in virutibus
Circa primum quatuor facit.
Primò namquequaxuortionem proponit dicens, ${ }^{\text {Circa prit. }}$
 fint anique res: videtur autem quided nón : quia, ipfi fint quif fruuntur, \& vevuntur.
 guftini dicens ; quàd cum illud fit tantummodo cap,22. propter fediligendum, in quó vita beata confli-
tuitur, cuius nos etiam foes hoc peregrinatio ruitur, cuius nos etiam fles hoc peregrinatioponenda non ent, quia maledièus homo, qui ipe fuam ponit in homine, manifefte concluditur,
quod neceffario debet, aut feipfium , aut homiquod neceffario debet, aut feip fium, aut homi-
nem alium propter fe diligere; $\&$ per confequés nem anim propter
nec frui
Turtiò ibi : Hoc autem contrarium videtur quòd
folutionem ititam arguit dicens folutionem itam arguit, dicens, quodiApotio, Ita fraterer ego tef fuar in in Domino.
Quartòibi, Quod ita determinat Cugustinus, adifhither intanciaia illam tollit, dicens, quod quia Apofolus ait: In Domino tollitur difficultas. cui enim homine frui Deo.
Poftmodum ibi : Sed cum Deus diligat nos. Per-
tractatfecundam quaflionem, \& circa hoc duo
facit

Diftinctio I

## Circa feci facity. Primò namque ad quaftionem dubitat. di quixfio <br> 

 nem Magi- fruitur nobisner duo far
fit dit dicit itaque primò, quòd Scriptura facra te ftatur; quod Deus multum diligit nos, ve Ioan. Rom.
1.loan.
.
. 3:pantet:Sic Deus clexit-Mundum, 2 Ellium vnige filicet charitaterm in nobis. \& prima Iomn. dici-
tur; quod in:boc: ift claritas, non-quia nos dile ximus Deum, Sed quia ipfe prior dilexit nos $: \&$ Giuatur nobis, aut vtatur; \& quòd non fruarur manifefte pateer. oimnis enim qui fuitur eget eo fe eft, velabipio.
determinat ibl: Non ergo fruitur. Qux:tionem Primó namqueamdetur fanit të,quòd Deus vitur nobis, $\&$ non fruitur, quia fí nec frueretur, nee vtetertur, no occurrit qualiter
 tionem modificat, dicens, quad non fic nobis titur nobis ad fuam giloriam, $\&$ vrilititem no fram. nos vero alijs rielbus vtimur, vt bonitate Dei finaliter perfruamur.
Moftmodum ibi: Hor confiderandum eff. Magi-fre mouet
tria facit.
Primón Primò enim in qone 'duas opiniones recitat.
Secundó iftas opiniones concod ec̃undò iftas opiniones concordat
 Circa primum facieduo.
cens, quod cum quizritur vernem priman, di-
cencendum, vel vtendum. quibufidam videtur, quòd fit cis vtendum, non fruendum, quod pro.
batduplici ratione. batduplici ratione. . . daf.chriff. non eff fuuendum, quifi Trinitate, quöd eff fum-
 efr, quod ef ef quod efl propter fe. amandum, virtutes autem
proper
amandum. fecundum Auguffinum propter folam beatitudi nem funt amand $x$.
Secundó; $16 i: \mathcal{A}$
pinionem, dicens, quòd alije videtur, quod fit virtutibus fruendumi, z hoc probant autororita Nön reperi te Ambrofij, quidicit, què virtutes propterea
zur in Am - fruetus funt, quia propter fe funt amandx;es pei



 pter beatitudinem flam, propter fequidem
 le. Propter bearitudinem autem amandx funt,
cuoniam in eis noneft grefus dilectionis figen-
dus, fed virra gradiendo referendx fürtad illud fummum, z incommutabile bonum, cuit oflic elt finaliter inharendum; \& idcirco proprie acci-

Atis contraditoria implicari, ponendo videli-
cet, quòd virtutes propter féfint amand $x ; \& t a$ cet, quòd virtutes propter, fe fint amand $x ; \&$ ta-
men non fite eis fruendum, cum fui non fitaliud qudm amore propter feipfam alicui rei inhare-
re. Soluit autem iftam infantiam dicens, quòd re. Soluit autem iftam inflantiam dicens, quòd
in hac defrriptione, cüdicitur propter feipfam
 quòd dad nullum aliud dilectio referatur :ifto au-d
tem modo nec virtus, nec etiam volun tas, no
 vere, \& proprie eft fruendum.
 quam prrmifit difinintionencri, applicar ad hibri
fuid diuifionem dicens quod cum rerum aliz fint,
 bus vendum eft, vtomnis creata entitis) aliix dum qux fruintur, $\& 2$ vtuntur, vt omnes intelle equa-
les , in quibus $f$ fratio, $\&$ voluntas $; \&$ alix, per quas fruimur, $v$ virtutes, \& potentix animiin-
telleđtus fcilicet, \&ipfa volüras, de omnibus iftis
 in Quarto de fignis, \& Sacramentis. Inter res autem primò craelandum eff de fruibibilibus , si:
delicet de Sancta, af̈que indiuidua Trinitate, delicet de Sancta, atque e indiudua Trinit
$\&$ hociprimo libro, hac effententia :
Vrum appetitis fruatur de neceffiztate oultimes
$\mathrm{F}_{\text {fit }}^{\mathrm{T}}$ quia Magifler hic in inquirit, an virturibus An virmai-
 appetend $x$ propter
ad videndum beatíquitudinemodo fe habeat voliata ad ad appetitum beatitudinis, inquirendum occurrit, vne per intellectum apprehenfo.
2uod eo apprehenfo in viniwerfali de necefsitate appetitus fruatur.

Etatbeetaitudinem, dūincellectus etiam eam
concipit in vniuerfali, dicit enim Philofophus ; , Phjfore
 quad ficut fe habet principiin in fepeculabilibus, 89.
ita finis in agibilibus fed
tinellequs de neceffio tate adharet principijis in fpeculabilibus, quä-
uis conclufionibus aidhareat contingenter, ergo uis conclufionibus adhare eat contingenter. ergo
\& voluntas vltimo fini neceffario adharebit, quamuis contingenteri ijs, qua funt ad finem. Voluntasfe Praterea: Omnis motus reducitur ad aliquid ahbet con-




$\because$ Prexeréa : Voluntas neceffario vult illud, cu- Volitas cu ius participatione vult quidquid vult, fed parti- mouesur an
 quid vult . ergo de neceffitate beatitudiné vult, betfiniim-
Prizterea: Motus fecundi per impreffionem, mobiliter
 intendit primum mouens, fi enim in alium iam
piendo Pet.Aur.fuper Sent.To.

Pet.Aür.fuper Sent.To. .


102 Liber I. Sententiarum
qux eft libera per effentiam: fed intellectus ${ }^{\prime}$ in - A oluntate.ergo nec voluntas necefitabltur ten dercin obicecum:
nata, fineceflitas eft in fuperiore, neceffitas eTRET in omnibus alijs : fed voluntas eff fuperior in -iectu finis, $\&$ innecilétus neceffitabitur ad con-

Quò ñec fine clare vifo in Patria, voluntas Quod nee fine clare vijo in Patria, bet, nif ynu
modum
geadit
ritaris, vna enim poretutianta per habitum cha modum agendi, nam fi haberce plures, is nuon fet vna potentia : :'ed voluntas eft vna fimplex ingenter cuiso modus et agere liber, $x$ coningenter, nonde necellitate; $\&$ per confequens refpectu finis , etiam clare in patria apprehenfi. ifi per aliquid intrinfecion pringipiof effe: incipio ed obiectam clare vifum non eft aliquid intrinnimfe cum dé neceffitate feratur in ipfum. inerfa 2p. Praterea: Diurfa iple
 gens necer tummodo intenfiuam actionem, ficut pated ted calido, refpecan calefatatibilisplus, vel minus ap $\bar{D}$
proximanitifed prafentia finis clare vifi, non vi detur effe nifi maior approximatio ad volunta
cem. cum enim apprehendere in vniuerfali; vel re, $\dot{*}$ in particulari, videtur efle approximarum ergo per iftam vifionem non infertur neceffitas voluptrati, fed oritur gradus intenfior deleqta tionisin ea.
Przterea
Praterea :Si voluntas neceffario vult fintem
fic apprehenfuin: authaifum atum volitionis mouer finis,autepotenhiia, aut vtrumque: :f finnis, patet, quod non eft nieceffitas, guia Deus ad nul tia, patet etiam,quòd nulla erit neceffitas, cum voluptas fit agens contingens; fi vtrumque, pamodo. ergo illud, quod prius.
Pręterea:Quando principium elicicisuum non necelfario elicit, habens id, non neceffario agiv, red eadem chafitas poteltert in non enim habuitaliam charitatem in raptu,
\& aliam pof raptum, charitis autem poftra-
ptum non neceeflario eliciebaĭ̃ aidum. ergo nec
voluntas habens charitatem neceffario diliget Deum eriam clare vifum.
Praterea : Habirus non immutat potentiam, nec modum agendiipfius: fed voluntas agit libere, \& contingenter.ergo quantumcumques
cleuectur in patria percfiaritatem, adhuc ager cleuetur in patria percharitatem, adguc aget
contingenter, $\&$ libere noi ergo de neceffi-
tate fuetrur.

## A d quaftionem iftam refpondenda hocor Pdine procedetur titu, quòd fruatur, 8 de fe fine vimo, iectum tantum fruibile oftendetir: Securdo circa prefentem quaxtionem per Do Aorum ooiniones strancurner Tertiò quoques refpondebitur ad punctum.

## ARTICVLVSPRIMVS

2uomodo Deus fruatur, ङ́ vtatur.
 calis, qui fint quatuor appetitus, videlicer natu ralis, quilequitur formam naturalem; ; \& ani-
malis, quif fequitur formam interiori fenfuap-
prehenciam : $\&$ inelliectualis, qui fequitur for mam inceriori fenfu apprchenfim per intelle-
 ctum: \& Diuinus, quil lequi
nituun incellectum Diuinum
Primus quidem appetius, , non proprie fruitur, nec vixitur, cum necedefideree, nee delecede-
 quies in ioco naturail, quemadmodum graue
quiefciri in centro .locc vero vuis ineo fuccedit affumptio, vel innixus ad aliquid adminiculans
ad acquificionem finis, ficat graue vtitur aere, vt perueniar ad centrum, quoniam fine illo non
 cet, $\&$ caufatus, patuit fuperius, quomodo frua- 2 tur, $\&$ vtatur. reltat ergo. inguirendum de fecun
 fatis pater, cum complaceat, $\&$ delectetur propree fein in propria bonitate. Sed qualiternobis veatur, vt Magifter taigit in litera, dicendum:
eft, quod cum vfus fit referre infinem : finis poeft, quid cum vfus fit referre infinem : finis po-
teft effe caufa, \& ratio alicuius effectus, vel vi acquiftus. cum ergo mouet, ve acquirendus,
tuncrefertur illud, quod eft ad finem, ve median tuncrefertur illud, quod eft ad finem, ve median
te primo agens attingar ipfum. Er hoc modo te primo agens attingig ipfum. It hoc modo
refert, \& ordinat in finem onnie $;$ quo vitur
 quat acquirendum per id, quo vitur : cum,
autem mouet finis iam acquifitus, tunc illud, aurem eftad finem, ordinatur ad ip fum, non tamquamid, quo finis acquiratur, fed tamquamidi, cuif inis acquiratur; \& hoc modo Deus vtitur
nobis \& creatura, non vt nobis mediantibus finobis, \& creatura, non vet nobis med a antibus fi${ }^{2}$ acquirat.
Huic tamen videtur obuiare, quòd hoc non, Inftactin videturt effe ordinatio ad finem, fed magis ordi-
natio finis ad communicationem, quod tamen natio finisiad communicationem, quod tamen-
effe ron poteft $;$ tum quia communicatio eft aliquid caufatum, cum non fat nifi per aatum intel JeCus, \& voluntatis, quibus creatura Deo vni-
 2 quia tommunicatio bonum eft creatrufe : \& fic $<\begin{aligned} & \text { quia communicatio bonum eft creaturs, \& } \\ & \text { Deus ordinabietur ad bonum craturx, quod ir- }\end{aligned}$
fationabile en . ergo ifo modo Deus non ui-: A teft contrarie fe figere, cum ex natura fua non. detur vti.
Prxterea : Impoffibile eft caufalitatem caufx
 cuius cruf $x$ do caurandi; ;ed modus finis in caurando, eft vt
manere no
acquiratur ab agente per fuam ationem. êgo manete fiuo nifif finis.àcquiratur agenti, agens nion aget pro-
propio mo prer finem: fed Deus non acquirit fuam bonitaproptio mo prer finem: fed Deus non acquirit fuam bonita-
do cuifa-: tem; cum iam habeat eamm. ergo nihil ordinat tamquain in finem. Sed his non obftatutibus, dicendum eft, quòd primam uidelicet, ut exiftentem in agente quan rum ad effe cognitum in intellecetu, \& fic mouet dam vero, vt exiftentem extra agens, $\dot{\varepsilon}$ tunc dam
mouet ve acquirendus. ex qua. Secunda vero fub habitudine, ve ad quem, ficut patet, quod, balneum exiftens in anima moquem : habens enim balneum in intellectut non mouretur ad ipfum prout habet effe in intelle tu,
 te extra, fed ex ipfo, $\&$ ab ipfo, vt exifitit in anite extra, fed ex ipfo, \& ab ipfo, vt exifitit in ani-
ma, ficut Commentator dicit:-
Si igituridem enet cntitas balnei realis, \&e.entitas in anima,
tunc, vt habitum, $\&$ exiftens in anima moiet fiib habitudine vtraque ifta, tr thabens ipfum in fuo intellectu,
tur ad ipfum.
Diuinzbo- Ad propofitum ergo adaptando: Diaina bo-
 incellefun- mouetur ad fuam bonitatem, propterqquod ha-
Hitere efin beu
und

 ordinando in fuam bonitatem; $x$ fic patet; quo tum primò induciturde communicatione Diui-
na bonitatis' bonitas,ad quam ordinatur ipfa communicatio, \&illid, cui communicatur.
Nec eciam obfifiti inductum fecundariò,quia Non eft de ratione motionis finis, quòd acquiri-
iur, non ve finis eft perfectio, in inherns dum acquifitus; $\mathbf{y}$ auteem finis fubfiftens eff,nonoportet, ficut patet, quod exercitus ordin

2uomodo appetizus animalis fruatur, of vise.
I opinio Scori primo Sent. difin:
quaflt. 5. © S. Thome 1.2 . quaft: it: art. 2.
Opinosco D appetitu vero fenfitiuo, qui eft in ani

 quieeccit contion ,
cet in aliud non ordinando pure negatiue non coqurarie fe figendo, nec ramen repudiando, quod in aliud debeatnon referri: non enimp po
habear in aliud referre; $\&$ iterum non fruitur quia non applicar Yeipfoum ad finem, quia magis
agitur ab obieato, quim agat. Ad hac
 haret obiectopropter fe, noon reflexe : appetitus eff fuii perféitio, \& reffexé:
His tamen non abftantibus, vi His tamen non abfantibus, videtur quàd akol nithicvir
 in finem debitum, \& videtur friat, dumatit aptictit um referunt ailito. Sed animalia per appetidele $\neq$ antur, conquiefcunt, ficut patet, quòd li gna congregant aid nidum conffruendúm, qu niponunt $\&$ connt ad oua reponendum, \& oua reponunt, $\&$ fouent ad pullos procreandium, quicent, \&quiefcunt. ergo videtur, quòd in in fit frui, \& vti.
Nec valet illud ditum, quod f finem vitimum Exemplum
on cognofcuut. non enim omis fuutio ett in non cognofcunt. non enim omnis fruitio eft in dif pe
fine vltimo, ficut pater de peccatoribus ; nec e- ribus tiam quod additur, ea non conquiefceré contra riead wti, proco, quòd appetitus fenfitiuus non
refert, hoc fiquidem non valet, quiáa apeite frui refert, hoc fiquidem non valet, quia apeite frui
eff videmu enim animalia referre, 2 quibul dam propter. $q$ पidam alia vti.
Nete eciam
Neteriam quod additur, animalia indin appli care reipfa ad inem,
eodem namãa magis trahi abobjecto
modo dic nont aliqui, volunta
 Nec eciam quod additur, in animalibus non Animaliz fre amorem amicitixiz videtur ennim, qupd dani- Animilia
malia diligant amicabil num d c difininqum fupporito vo patet, quòd fed poin parentes diligunt filios, \& defendunt, $\&$ e eos
nutriunt', $\&$ cibum fbi ipfis, $\&$ alia delcta bilia fubternendo, quodd non effer nific aues \& animalia diligere poffent propter fe, \&i quafi amore amicitix, particulariter tamen. Dicendum eftergo, quod appetitus fenfitiuus; \& per
 cut voluntas rationalis. .fequitur enim appets

2uod viltimo fine tantummodo rasione eff fruen dum, vtendum autem omnibus alijs, for quomodo fine peccato, videtur quod aliquando
fruatur.
 quod hic fupponitur; , videlicet, an vitimo Gint tinuim fioribus patet, quiod reeta fruitione ex flusvilitis obie etie illa entim fruitio folum eft recta, gux Qualiis tranfit fuper obiectum, cuic ex natura rei tan- fuxitiso , mmmodo compeut quiefcere. que minqueta im quietandi: nam non dabium, quin proijci vocum fuperindebitum obiequm; $\&$ percoicife

104 Liber I. Sententiarum
uuens agit peruerfe, fed tantum vitimus finis ha A nes referre, $\&$ nolle referre, non fontradiforie etex ex natura fua uitm quietatiuam refpeen uo-
untarais.omnia eñim alia ex natura fua ordinataillud Auguftini: Inquietum eft cor noftrum, donce requicecat in te. ergo qui fruitur, aut quie
tatar iralquo cirra Deun, non dubium, quòd
 mais actus uoluntatistranfiens fuper creazuveum, perir Ram, friue inhrrentem, tamquam per tectionem more a micicitix diligendam, ut funt Angeli, \& Ho mines:omnis fiquidem ralis actus uti elle dcbet,

- ueln potentia, uelin ictu, actu quidem, in quis vel potentia finon attu refefrar, nec tamén actu ad non referecndum fe figat:
Nullo zfu. Ex hoc fecundo feq:iturir, quöd nullo a 9 qu vo-
 propotrio
nis
cio. luntatem figat $f($ ad non referendum, cuius ra tio eft ; qual fi ifa duo non'adfunt, illud eft inalferitrefferri, \& tunt induet vfisim potentiaz ve vt afierit aftimationon referendo, \& fixio volun
tatis in hoc, \& tunc induí rationem fruitionis. Pecezntes
morateriter
fuuturcres unt dupli- tingit duplicicer. creaturi, quol quidem con ztur, nullarenus eft refertbicit in, in quodeletan trarium. tunc enim, qui delctetarur in illi fux pzo trarium. tunc enim, quidelactatur in illo,praeri, vt pater de incontinente. Secundò vero cum obiettum eft referibile,ta${ }^{\text {tata }}$ Diuinà praferaturf; intantum quòd Dıuina mandata, e eius beheplacita contemnantur po-
tius,quam huiufmodi defideratum obiectum ; ficut patet in vanagloriofis; व̈u, honoris delectanon verétur venire propter adeptionem ipíius. \& ita contingit, quòd omhis peccator fruituraInqua creatura, in qua confiltithumana peruer-
fitas fecundum Auguftinum.
${ }_{\text {Bonic }}^{1: 3 \text { ces- }}$ - Ex hoc vitimo fequitur, quòd aliquando bo-
 diligitur, Deum, nibilo \&imilia; nec actu referthomo illa in meretur, quia talis hatuon, non pecccat, nee etiam
tio, fed in potentia vef, nec frui-

$$
\because
$$ mat, vrefert, fruite, nec figite fe ad non ren referen-

dumix ide dum,
riporius eft , nec actus ille quantumer ex fe, nec medetur autem talis actus fruitio, pro eo, quod eft pter fe: non eft autem fruitio, quia addit vltracomplacerre propter fe, antimationien ex parte
intelleaus, \& fixionem ex parte voluntatis de non referendo ad aliud, fed in illo finaliter confi-
flendo:vode vii, $\&$ frui opponutur contrarie,pe-
nes referre, $\&$ nolie referre, non to
veropenes referre, \& \& nonreferre
ARTICYLVS SECVNDVS.
Opinio S. Thome I. 2. queff. io. art. 1. \& 2. ós Goffr 2. quol. quest. 1 .
Circa fccundum autem confóérìdum eft, qoluntas poref elicere circa vatrinuman finem.
ques fuo, fic generaliter apprehenfo. Secundus vero conpllkcere in quodam parti-
culari ente, cui atribuitur ratio fummi bic pu culari ente, cui atrributtur ratio flummi boni, pu
ta in Deo. obfcure tamen, \& znigmatice aptreehenfo.
 Quartus autenl, pul non eft proprie fruitio,
fed defiderare fibiiph fummum boinum vniuerfediter apprefienfum, vel Deum in particulari, tamquam funnmum bonum fibi, ivel ctiam ipfum
deficierare fibi ipfi in patria , que d diderant Bea defi, qui frui continue fitatant, $\& \&$ affectant . Loti, qud igitur die complatentia in fine clare ap- 2 Ad quanion
quent
prehenf

 immutabilitaris, non neceffitare coactionis.Loquendo verode complicentia, \& defideriio cu-
iufdam entis particularis, quod tamen aftimaiufa fum entis particularis, quod tamen aftima-
tur fummum, puta de Deo , dicunt
quòd voluntas ad huiufnodi actus imnutabiliter non fe ha-
bet. Loquendo vero de complacentia in fumbet. Loquendo vero de complacentia in fum- Quomode
mobono, $\&$ deliderio eius, dicunt, quòd intel- 1 le habeat lequas noin poreft illud concipere; quin voluntas val hass cii lequs non potertillud oncipere, quin voluntas ci hos autem opinione funtrationes dece fupetius arĝuento primo, \& fecundo loco inducta, Qux damentum, $\&$ in modo ponendi videtur implica re aliquid contraditorium, in hoc fcilicet, quò
air voluntatem non complacere neceflario, nec ait voluntatem non complacere neceffario, nec
defiderare Deum apprefinanfum, \& affimatum vt
fummum booium, $\alpha$ tamen quod dummum bo fummumborium, \& tamen quod d fummum bo-
num defideretur apprehienfum, \& complaceac num defideretur apprehienfum, \& complacear
de necellitate in ipfum, vnde fic procederctur, quòd quaxiber ratio, qua adducctur ad illud,
contra propofitum adducetur contra propofitum adducetur
Prima itaque ratio eft ad op fofitum euidenter fin deddcenderatiocut fe habet principium in
fpeculabilibus, ita finis in agibilibus, fied fic fe fpeculabilibus, ita finis in agibilibus, fed fic fee
habet principium fpeculatile refpectu intelleCus, quòd non folum viuerfalifilimum princi-
pium de quolibet effe, $\&$ non effe necefitat inte pium de quolibet effe, \& non effe neceliftat intel pinm per fe notum, ficcut parat in Marhematicis
ergo fic fe habebit finis refpetu volüratis ,
and ergo fic fe habebit finis refpectu volüratis, quò
non folum finis vniüralaliflimus, $\&$ viltimus nenon folum fins viuerfalinimus, \& vitimus ne-
celfitabit volunnatem, immo $\&$ quilibet finis
particularis: honor particularis: honor autem, \&-fcientia funt per
fe bona appetibilia, \& fines quidam, vt patet I. fe bona 2ppetibilia, $\&$ fines quidam, vt patet I. z.El/...a. Ethic. .rggo apprenhenfo honore, aut voluptate,
voluntas neceflario complacebit, \& defiderabit firatio ifta fit bona. Et confirmatur, quia Phi-
lofophus non loquitur de principis suiuerfali-
 funtazuis.uitionit.
$\qquad$
${ }_{29}^{2 . p b y}$ 8.
buis, nee de fine viltimo; fed de qualibet pio, \& de quolibet fine, de quo manifefte pater, no, voluntas poteft velle vti fua libertate in no quod non mouet néceffario voluntatem, alias
humilis non contemneret honores, nec tempehaminis nolup cotes. Prxterea: Quandoçumque ex vna fimilitudine reperta inter aliquaia,arguitur omnis fimilitu-
do, eft fallacia confequentis: :ed Philofophus, \& Commentator affimilànt principia fini in or-
dinc ad conclufiones, $\&$ ea qux funt ad finem, dicendo, $q$ quemadmodum fi principin funtricon-
clufiones funt eodem modo, qux ad finem funt, volens ex hoc concludere, Guodn non eft in eis neceffitas fimpliciteri, fed có ditionata, vt patet ibidem .ergo concludensex
hoc nececfitatem fimpliciter in voluntate refpe Etu finis, facit fallaciam confequentis. 'fic deducendo. ormins morusu rededcititur ad ali-
quid immobile, fed voluntas defiderans propter fe fnitatem, mouetur ad potentiam. ergoin. inta motione oportet aliquid immobile reperi-
ri, fed hoc eft fallum, quia nec immobilitarur voluntas in defiderio fanitatis, nec in defiderio potionis. ergonon ent verum, quod omnis mocantas immobiliter quietctur. Nec valer, fidi-

- appentitus fanitatit poni aliquiod propmobite, quia
 appetitur proprer fc, efto ctiam, quid nullum aliud bonum debeat prouenire: manifeftar au-
tem hoc fenfuum deletatio. ergoinififo motu tem hoc ienfuum deleetatio. ergo in itto motu
pracio, quo quis appetitalquid propter fire.
aut aun propter videre, vo vnguentum, velàliquid
aliud, nonoccurrit obiectum aliquood, cui voPuntas hxreat immobiliter, \& de neceffitate:-
Preterea: Ideo animalia non mouetur nifiali-
cui immiobili innitanulut pulfionem, pars sutem expellens paiturem aliam, per expulfionem, fed per propriam nibertatet ergo non indiget aliquo immobilit tali. Tertiaquaque ratio ad oppofitum fic dedu-
citur euidenter. Voluntas non neceffario vult id fine cuius participatione aliquid vult, fed volun ras appetit intellectui notitiam veritatis, effo, do omne bonum propter ipfum fcire. ergo vo luntas non necelfario vultytuimum finem, quo
pracifo adhuc poteft aliquid appetere ppter fe


## Mod ${ }^{8}$, quo voluitas

 pracifo adhuc poteff alicquit appetere ppter fe.Praterea:Koluntas volumitas
vulceliguid terminetur circl ea, quaz quevquid veceeffitatece:fed
voluntas quantumcuque volit voluntas quantumcuque velit aliquid participa
tione vtitimi finis, no tamen neceffitatur ad illud volendum.ergonec de neceffitate volet finem.
Praterea : Volunter Prxterea : Voluntas neceffario vultid, cuius
participatione vult quidquid vul fed xfitimas Deum fummum effe bonum, xftimat participatione eius volendum, quidquid vult.er
go manente ifta a flimatione de neceffitate vult go manente ifta xflimatione de ne,
Deum, cuius oppofifum intidicunt.
Praterea: Voluntas poteft velie.


volendo finem, quut non vtetur libertate, \& ta
nien volet vti, \&: fic cogetur in volendo findem nen volet vti, \&:'fic cogetetur in volendo finem Quarta quoque ratio fic poretl reduci ad op
pofitum:Agens enim in aliud fecundum non per pofitum:Agens enim in aliud fecundum non per nrimenionem primi, non necelfario tendititi,
primum, per oppofititumpropofitionis corumi, ed voluntas poteft appectere aliquos finesfecum,
 num aliud debeate cuenirc fecudum Philofophū. ergon on neceeffario mouet in vltimum finem.
Prxterea $:$ Voluntas appetit \& Praterea : Voluntas appetit fuam libertaticm, timi finis : fed volendo fuam libertatem fufiender afum fuum circa vltimum finem. ergo ex itern, isy mpreffione vlimi finis elt,quod volun
'Quinta quoque ratio ad oppofitü reducitur Quina ra manifefte hoc modo : 11 lud quod naturáliter eli-
citur, neceflario elicitur: $f$ fed voluntas inaturali ter elicit defifderium multorum fecundum eos
mation ponunt enim, quod mult naturaliter intellectui verum, $\&$ fuppofito effe, \& viuere, \& multa alia.
crgo voluntasde neceffitate defiderabit êfe, fci crgo voluntasde neceffitate defiderabit eife, fci
re,\& multa alia apprehenfa, non folum vlimum
finem : hoc autem efl finem : hoc autemp efh conntra experientiam, quiui
multi defiderańt non effe, $\&$ non viuere , vide
 ti, vt pexter 3 . Ethic.
Sexta
Sexta quoquetratio eftad oppofitum in hinc s.s. 6 . 6 . raic modum : Illud eft neceffarium, quod eft idem 2 -
 vendere, vtde illo Mmo recitat Aug. quidixit
omnibus exiftentibus in foro: hac, $\&$ multa alia funt,que hiomines volunt cömuniter, quía ad illa
naturaliter inclinantur.ergo ifta, \& multa a alia vo lumusde neceffitate, cuius oppofitiun experimur

 Porethindicare fubratione bohis, fed furpenfiovo c boni, inquantum inilla fuffenfione eft magna 1 i dam inutilem, $\&$ fatuam occupationem : occupari videlicet in continua muffatitione reepecu-a
finis ergo nonapparet, cur voluntas non poftit finis. ergo non apparet, cur volur
proferuiifam fifpenione.--
$\qquad$ detur inaffe, inefl, \& illud; iquod magis: fedminus tio fiod oppo:
 inimitabiliter voluntatem, guum de Deo appre henfo,vt fummum bonum tratet, \& ficicertitudinaliter xflimato, quoniam particulariz mag
mouent, fudar vniueraiaia in moralibus . ergo mouent, quam vniueraliai in moralibus .ergoft
fummum bonum, vuiuerfale, \& confufum trahit,
dum apprehenititur immutabilititer voluntutatemi dum apprehenditur immutabiliter voluntratem
multo fortius Deus ${ }^{\text {cum }}$ exiftimabitur fimmum bonum , trafiet immutabiliter ad fe diligendum cuius oppofititim iftid dicür. Nec valer fidicicatur,
quod hoc folum tenetur per fidem; nec valet
quam :tum quia hoc tenent per rationem, quòd


## 106 <br> Liber I. Sententiarum

quia licert teneatur per fidem; \& per frmam $x$-A. Prima quidem per hunc modum, non mino-
ftimationem;
$\qquad$ tra uolentes euadere fermoncm Socraris dicentis, quòd mizoffibịle eft agere côtra fcientiam, Nona quoque ad oppofitum duci potert per

 lam maliri
tinic inuc-
nit.
 \& fic nullus peccare poterit, nini prius hareti-
cus fiat. Et ad confirmarionemdicendum,quò
voluntas in refiliendo, voluntas in reffiliendo, habebit aliquod curs
perientiam videlicet proprix libertatis. perientiam vidclicet proprix libertatis.
Vltima quoque fic reducitur obiectum, quòd
Obiêum
no
toramplens
toxpa attrahit jmmobiliter voluntatem ; fed tale eft Deus, quod patet dupliciter.
Primó quidem, quia non rep actu dilectionis ; dilectiovevero illa non roperiater
tam potentiam voluntaris, cum yoluntas fit in potentia ad multas dilectiones alias. Secundo vero, quia obieftumn non faciet, , q
relinquarurdefiderium poffibile, refpecau alte-
L. $\begin{gathered}\text { rius obiecti;nam Deoprafente, } \\ \text { Iuntax in } \\ \text { in experiluribus alijs } \\ \text { in }\end{gathered}$ trahit immobiliter voluntatem.

## Oflendirr1 tiones $s$. $s$

 nis, rationes tamen non multum funt éflcaces effe effici-cesqququid
fummum bonum vniuerfalitier, \& fimpliciter prehenfum, trahat immobiliter voluntatem,
quin ftante firma exifiniatione, quod hoc fumquin fanum fir fous Deus, vt fic apprechenfus,
mumobiliter voluntaremis hoc enim videtur neimmobiliter voluntartem. hoc enim videtur ne-
ceffarium, quia fumpta maiore per intelle tum ceffirium, quia fumpta maore per intellectum
\& ei adharente voluntate, fif fit firma opinio de minori abfque hoc, quodd non fit frientia, fla-
tim conclufio eft volita, vt patet 7 . Ethic. vnde fi volo dulce in iacte demonftrare, fenfus fumit minorem dicendo, hoc eft dulce, flatim concludeneceffitate volo fummum bonum apprehen fum, \& exiftimatio certa dicit Deum effe fummum bonum, flatim fequifír conclufio ;quì̀ onnexione formalis obiectiffuper quod tranfit potentia, cū máteriali obieto fimul trâfit fuper rramque potentiam. frergo fummum bonum. inió ipfi Deo, omnino féquitur, quòd Deus coñ ceptus, te fiummum bonum neceffario appeta-
uur, \&idcirco irrationabilis valde videtur hac pinio.
Modus dicendi. Gerayd. quolibeto primo quafione 20
 eriote opi propter noué tertioptor alias fuprations arguendo in- in-
 bara ilijs ri
rionibus.
xquac in in oppofitum poffunr reduci.
uàm curf, alin cechitatis elf finis in caufando, quan caufx alix fecundum eos, fed caufx alix approximatx, \& non folum primx $\& \&$ vniuerfa ics hoc faciunt, immo \& particulares, \& immediatx, non folum enim pofita forma, \& materia immo pofita hac forma, \& hac materia, refultat hic homo, nec tantummodo ol d gens vniuerfale pofita congruenti mareria de neceffitate in-
ducit vermem, immo \& agens fecundarium, ficutignis approximatus combuftibili neceffario
 vitimus apprehenfus immobiliter attrahit vo-
luntatem, immo honor voluptas, \& alij fines par ticulares immobilitabunt voluntatem cum fuc int apprehenfi , cuius tamen oppofitum temp atus, $\&$ h humilis experitur .
praterea : Caufa, cuius ciufalitas nor eff fuper executione, fed fuper fola intentione, quan- cuum, , qux
fumcumque approximerur, nondererminat non
 execurionem, alioquitin effer caufa refpectu exe- pionem, no
cutionis ; fed fecundum Philofophum, finis in determine ordine intentionis èt principium,\&, cauf, in or tur zd exce-
dinc autem executionis eft pofterior;\& effctus. cutionem. dinc autem executionis eft pofterior;; effctus. cutionece. ergo quantumcumque approximetur ad volun-
tatem nori neceffitabit ad executionem volitio nis, \& fic ratio non procedet.
Preterea;Si finin determinat igens ad actum Onomodo
liciendü:aut determinat in ipfum imprimendo finis deter alicuid abrokutum, aut determinationem, $\&$ fo- minet atecei lum refpetum, aut coaptando ad effectum, red non primo modo, alias finis effer efficiens, im
primendo fcilicet aliquid abfolutum, nec fecundo modo, quia refpectus dererminationis imme
 gente caufando effectum fecundum propriummodum fux caufalitatis: ficut enimaliquis effetus elicitur, fic oportet, quidd alicuius gratia
eliciatur hrc airem pofitio nulla necefiitatio eff in agente. fed fuppofito, quòd agat, neceffe eft, guod agat propter finem. ergo finis quan- Refpondet
 determinat agentem, cum nil caufet in ipfo,
nec obuiat illud commune dietum; Finis mo nec obuat iliad commune dietum; Finis mg-
uetefficientem; nondebet enim intelligi, quod
aliqua motio aliqua motiod dine in agentem, praueniens a-
Atonem agentis . non enim centrum aliquam motionem primi imprimit in lapidem, vt ex hecclapis deorfuim moueatur. intelligi ergo de-
bet de ipfamet motione, quam agens elicit bet de ipfamet motione, quam agens elicit.
Illa enim dirigitur in finem, $\&$ fit propter finem, \& properer quod finis quafi ebiectiue, \& per modumpermini dicitur mouere, inquantum
ad ipfum agenis agit, $\&$ moutt, vnde proprius $d i-$ diptum agens agit,\& mouet; vode proprius di-
ceretur, guod ad finem mouet efficiens, quatm quod finis mouear ipfum, iufi interligigatur motio
metaphorica, $\&$ per modum termini .hoc enim metaphorica, \& per modum
vocabulum finis importat
vocabulum vis importat.
Scunda vero ratio admodum inconueniens Inconuenie dicii poteft; maior eft eorū connexio fecundum tiar fecund eos inter actus intellectus, \& appetitus, quim,
inter habitus; fed contat, quod inter habitus, inter habitus; ;ed contar, quod inter habitus,
quif funt finium fecundorum eft neceffaria connexio, nam prudentia, \& virtutes morales co
Ditifinctio I.
107 nectuntur, que tamen non funt habitus refpicien $A$ teles $i b i l o q u i t u r ~ d e ~ f i n i b u s ~ v i r t u t u m, ~ d i c e n s ~ m a a ~ C o n u e n i e n ~$
6.Esbicach2. n cit rectum 6 .Ethic.vbi dicitur, quòd virtus fatus eft refpéau finium eligibilium, propter vlti-
 fecundarios fines, $\dot{z}$ per confequens non porerit intelligi finis alicuius virtutis,quin voluntas neceffario moueatur, quod eft aperte fallum, timo aprehenfor mo magis probar de fecundario fine quocüque.

uerfale xfli in rerefpetuactuum voluntatis. nullus enimhabet attimationem vniuerfalem, \& quietam de aliquo bono agibili, nifi fit refpectu eius bene ha nü continentix, ${ }^{\text {aut }}$ reputar, aur appretiatur in
cbrde, quia qualis eft vnufquifque, talia fibi vidê 3.Eth.e.11. tur,vt dicitur 3.Eth. intemperato enim vidétur mur hic iudicio practico, non fpeculatiuo. In actibuis autcm particularibus non eft fic, poteft etiam alicui temperato videri bonum, hoc vgiu Pel propter libertatem arditriji, , x arbiritratiuum
iudicium deprauans; fed connex habituin eft circavniuerfalée,\& praticam eftimationem;pru
détia enim ideo colligatur cum generalis àftimatio de fitibibus virturtum, quaim rectificat prudentia, \& ex hoc proceditad par6Eth.c.5. ticularia, \& eatqua funt ad fine, vt patet 6 . Eth. tuatam conformiter circa huiufnôd di fines: nam : vifuianimx, hoc eft intelleturi practico, nonfit ergo nullum eff argumentum, fihhabitusfunt con nexi, , quod propter hoc actusintel
lunitatis particulariter fintic connexi
Praterea: Duplex eff fententia, \& iudicium

 ce, contra naturam rei', alids non effet homoli ber in pratícearbitrando.conraiz huiufromodi 20 cem iudicium, intelleetus, \& voluntas non potell concomitatur oppofitum arbitritim inteliectus
3.zetc.e.r. lus, quid oporter operari, \& propteret bile pectea
 go prudentia, $\alpha$ virtutes morales pazinuis erpro eo, quòd prudentia includititiudicium fequés naturam rei, factum arbitrium per voluntatem habituatam virtutibus, non tamen propter hoc Ctatur cum quocumque iudicío fequente naturam rei,propter quod voluntas comitante arb trio poterit refilire a quocumque bono.
Tertia quoque ratio fic reducitur c.zh. .8 bent fuppofitiones in Mathematicis, fic fines in
itfot cato
Inoralibus, ficutip fillegant in 6 .Eth fed Aritio

 monftratio noi eftedoctiua; fic nec hoc, recte case $\&$ pras
enimoperari circa fines, oritur ex virtute natu- nes. rail, feu affucefactiua, \& concludit, quodd tempeatuseft taxs, incemperatus contrarius, ex qqiol. paret, quocd loquitur de finibus particularibus,
non de vltimo fine, quare f ratioiftorrum eft bo? na; non folum fine vltimo apprehenfor elthitas de necefinitate fruetur
finibus apprehenfis.

$$
\begin{aligned}
& \text { finibus apprehenfis. } \\
& \text { uarta vero ratio fic redpci potef: Confor- } \\
& \text { mem rationem appetibilitatis habetfinis in fua }
\end{aligned}
$$ mem rationem appetibilitatacis potent: Confornis, quia eadem eft natura totius terra; \& $£$ gicb $\mathrm{f} x$; fed partes finis vltimit puta effe, \& vinere, non neceffario appefuntur, vt pateet in defferaratibus,

quife adnihilarent, fi poffent ergo nectotus fi, quif eadnihilarent, fi poffent. ergo nectotus ffniffete contra experientiam dicit, efte, $\&$ viuurere
neceffario appeti; nec boc

 Quinta eciam fic reducitur:Situr fe habet lex Oux funt

 multa funt, quax aque clicito voluntas appetitde nece effitate lege naturali, hoc autem manaifefe:
fallumin eft; tunc enim omnia principiaiprat
 cuius opontum experimur,, \& ideo ratio iftat
deficit, quit volunts deficit, quia voluntas eft vnusdominus, $\dot{\alpha}$ non-
intelle Sexita quoquae eodem modo reducitur: ' nam
vnumquodquéficagitur, ficut aptum natum eft vnumquodquéfic agituri, ficut aptum n ntrum eft
agi, non folum autem vicimus finis eft tus apperi naturaliter, pro eo, quòd voluntas habet niaturalem inclinationem, quad eum, immas
\& multa alia, ad quas \& multa alia, ad qux voluntas naturaliter incli-
natur, de quoruminumero iff foire

 quod effe non poteft, quia uoluntad in oppofitup non eft uerum, quodd illud de neceflitatatequilition
 dicurt, maniffefla namqueque habitnata, fertifint tuatis in matlim; quin nom neceflario, fed libe
repeccant. Septima quoqueratio fic reduci, poteft Qiod
cometion uni non debetdeneg spari, febus omindem gemineris,
uino, animali
 care. ergo hoe competit appetitui rationali,
conclufioeft manifefte falfa, ergo cum minor fit uera, maior eorum non habuir ueritatetem, ninde
dicendum dicendum, quàd feccus eff de uolunitate, quat eft
potentia ad utrumlibet, $\&$ peccabilis, $\&$ fecuis de omni alio appetitu.
OCtaua quoqqific reduci potef, illud, ad quod
pellit ad appetendum fire st




110
Liber I. Sententiarum
ne veritatis; nec fidicatur, quòd fecund umhoc $A$ erunt libers, puta, triftitia, vel dolor, cum nullus complacenter do-
leat, vel triftetur. .
Primum quidem non obuiat, quia fine dubio \& fpontaneum parici, \& animalia voluntarium, fortantaneum participant, \& per confequens in Ge autem; \& dominatione actus non participät,
prom, quèd non habent actum in poteftate fua, non eft autem idem liberum, \& dominatiuum adus, alioquin Pater, \& Filius non fpirarentli-
bere, cum non poffint dominariue fufpendere Cự̆ fpirationis,nec etiam Deus libere fe amaVade oria- ret. Vnde ex hac deceptrione oritur difficultas, ias in hac quercatis, quia putant homines, quòd idem fit effe liberum, \& habere domînium fui actus : conce eft, particulariter tamen, cum fit circa particula ria, \& pauca; voluntas autem habet fimpliciter, \& vniuerfaliter libertatem
Secundum quoque non obuiat, quia intelle-
ctus non complacet in luntas : delectatio enim fuccedit defiderio, vt pa tet 2. Eth. cum ergo iritellectus non defidetet ve ritatem, fed voluntas ear. fibi defideret, fequi-
tur, quód nec etiam adepta vesitate, intellectus complacear, fed tantummodo vorfintas.

Tertium etiă non procedit, quontionmnes z- $^{2}$ Cus voluntatis procedüt ex aliqua cóplacer.ria, \%amore:coplacentix vero primus actus eft gra qua cóplacet, \& fires euenerit ex amore, oritur登: Ex amore delectatio, \& hmititer ex amore, oritur.odium \& ex amore ritur fuga contrarij, \& ex amore oritur triftitia, oritur, fuga inquantum vnufquifque triftatur in prafentia il
conrraris.
lius, cuins oppofitum complacet, $\&$ cuius conlius, cums oppoitum complacet, , cuius confrarium amat, \& hanc deductionem ponit Augu la funt omnia, fi amor malus eft, bonaautem fi amor fit bonus.fic ęrgo patet, quod omnes actus
voluntatis oriuntur ex complacentia, \& illi qui confonant dicuntur f pontanei, \& liberi; qui vero repugnant inuoluntarij, \& coaعti, \& per eanderm rationem omues actus aliarum potentiarum,
qui funt ex cóplacentia voluntatis, libere fiunt: reftat itaque ex pradictis, quòd primfa ratio libertátis ef complacentia, \& quidquid denominatur liberum, ex hoc eft, quòd tranfit com-
placentia fuper ipfum, $\&$ fic patet propofitio prima.

2uod voluntas immutabiliter froatur, or complaceat in Deo clarevifo.

Yoliras in
$\mathrm{S}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{E}}$ E VNDA vero propolitio eft, quòd volunielicitaum tix circa Deum in parria clare vifum complacentiz circz nim, quòd voluntas Bcati confirmiata eft, ite péc care non poffit, nec omittēdo'Dei diletionén'; Diuinæ.hacergo confirmatio, aut oritur excon ditione voluntatis in ordine ad tale obiectum, autoritur ex habitu voluntatem ligante adipfumaut oritur ex Diuina ominipotentia conjertia Oblecti.
uante, $\&$ manutenente in voluntate dilectionis actum, ne auertere voluntas fe polsit, nec fubtrahere fe ab illo actu; fed hoc tertium dari non potelt. Aut enim Deus manutenebit voluntate Continuacendi, \& fific manifefte apparet, quòd volun- nis, an oria tas vialéțabitur, \& cum hocremanebit in eadem na omnipo potentia peccandi, cum polfit conari in oppoli- tentia aaí tur ei potentia conădiin oppofitum, quia Deus continuate quòd naturalia voluntaris imperficiuntur in pa , quod naturalia voluntatis imperticiuntur in panis manutenentia dilectionis in voluntate contra íaturalem conditionem ipfius, que eft poffe quadm impreffio dilectionis de nouo contracius naturam. ergo relinquitur, quòd confirmatio
ifta proueniatex conditione potentix in ordine ad obiectum, vel ex conditione habitus quodammodoalligantis ad ipfum, non poteft autem poni, quod fit ex conditione habitus, quia
charitas forte in eode gradu poteft effe in viatore, $\&$ comprehenfore, vel forfitan in maiori, ficut virgo Maria dum erat in via habebat altiorem habitum charitatis, quàm multi, qui hodie funt in patria; vnde \& Paulus habuit aqualem_ Apofolius goamor eft aptus natus immobilitare volunta-
habitum charitatis poft raptú, cum habitu, qué habuit $x-$
habebat in raptu. cum ergo in via non fit con- quale habihabebat in raptu. cum ergo in via non fit con- qual chari-
firmatio voluntatis, apparet quòd non eft ex tamis poftrar, \& complacentiabeatifica, cum ille fitnohabitu, relinquitur ergo, quòd fit ex prxfen- ptú cum ha $\quad, \quad$ voluntas exiftens fubillo immobilitabitur ne

- Praterea:Omnis motiua ratio, 'qux in aliquo pcum-
feipfa in voluntate in gradu infinitó exiftens, inducit refilicodi impoffibilitatem : conftat enim
 conatus enim voluntak:s finitus eft. reftat ergo, yt fiab aliqua ratione finita voluntas refilire nō poffit fine difficultate, 8 conatra ad oppofruym, quod tantum intendatur conatus, quantum infinita, necèfe eft, quòd voluntas debens sefilire ab ea., réfiliat cum infinito conatu, immo nec etiam cum infinito conatu pofferrefilirg, quia virtus refiliens, debet excedere dificulta- Virtus refi-
tem, $\&$ vincere eam:infinitus autem conatus liens debet non excederet infinitam difficultatem; \& per có extedere requens nó vinceret eä, quia infinito non eft ma $\&$ ean vin ins, fedratio bonitatis in gradu finito exiltens, cere hoc pater,tum quia dicit Auguft:quòd, non eft in lib.r, deDopoteftate noftra, quibus vifis tangamur, hoc eft, art Chrijf. quibus bonis propofitisderectemar :tum quilo .pugnare aduerfus delectationem, \& in fine eiufetatio, hoceft cauenda, nonenim concipimus eam, aut iudicamis non accipientes,quod dicit propter difficultatem, non quod fitimpoffibile eam non accipere, fed quia difficile: tum quia-
homo quilibet experitur, quòd difficile eft fibi refifteretentationibus delectabilium, difficile tum, quocumque vero finito: fed fecculatio vo
 Pet.Aur.fuper Sent.To.I. tia voluntatem, \& refpondet Ariftoteles, quod
talis coaltio non eft violenta : tunc enim femper violentaretur voluntas, quia omnes horum granitatis finita tantum inducit in voluntate-aliquem gradum difficultatis, ita vt non poffit vo-
luntas fine difficultate aliqua refilire, manifefe concluditur, quòd abinfinita bonitate exiftente in Deo, \& praientat
refilire non poffit.
Praterea: Pondus aptum natum violentare, tatem vio- voluntatem refpequactus fibi oppofiti, eft aptü fentare re- fiatuandus plumbi inducit violētiam portatori, in tantum poffet augeri pondùs, quod innmobilitaret ipfum, fed amor, \& complacentia fecun-
dum Auguftinum, eft pondus voluntatis: hoc êt Deif.28. enim amorin fpiritualibus, quod pondus in cor poralibus, hoc autem pondus habet violentare voluntarem refpectu fui oppofiti:violētia namque in voluntate eft triftitia, \& difplicentia. illa conftarautem, quòd amor refpectu fui oppofiti difplicentiam inducit. nullus enim vere venit contra voluntas exiftens fub illo immobilitabitur ne do Deum; vel amotem dimitteñdo. ergo voin Deo.
Quod natu Dintrafea : Omne, quod aptum nazum eft fim ter quiefce plititerquiefcere, aptum natumett immobilita
re, navífी ri,quia finon eft aptum immobilitari, per confe immobilita quicns, nec quiefcere, cumnon poffit quiefcere, quod eft 4 potentia $3 d$ motum:talis enim poten
tia includit appritum,\& inclinationé ad motī; \& per confequens illud nó quiefcit, fed voluntas 2. conf. c.3. nullodiocitra ipfum, ficutdicit Auguit ergo in Intĕfiot ef Praterea: Intenfior eft actus complacentix, acus copla $\&$ amoris in voluntate, quadm quicumque alius
cécis, luntare, $\bar{q}$ actus ipfius habent ortuma complacentia, \& aquicunque more: fed aliqui actus funt pofibiles in volun-
alius actus. tate, immobilitantes eam, vt patetde triftitia, \& difplicentia, ques intantum occupabuntianimos damnatorum, vt non poffint nó difplicere, aliquando eft, impoffibile homini, aliquo qualo fibs cueniente, cordialiter non triftari.ergo mul
to fortius, polfibilis aliquis amoribi immobili tans voluntatem, vt fit impofibile non amare. Etconfirmatur, quia etiam ficeft in flatu via placentix ani poffit non amare, donec deferuear paulatim tem pore fuccedente

Prateren occurrens;

Diftinctio I. III
lia violenta effe, quia cogunt exterius exiften- A fic allicit voluntatem, ve non poffit in apprehen43
fione illius veritatis non complacere, ficut experientia docet, \& Philofophus dicit, qû̀̀ de- g.Eth.c.rol. fiores deleetationibus corporalibus, ergo fimmo vero prafente in patria, impoffibile êt, quò̀ voluntas non delectetur, \& complaceat in.ea cóplacentia beatifica, de qua dicit Auguftinus, a onf.e. $x$.
quod beatitudo nilaliud eft; quam gaudium de f veritater.
Praterea:Volütas nó poteftabobiecto aliqquo
refilire, nifi ratione alicuius, in quo amplíts có-
placet. Dictum eft enim fupra, quòd compla= pofitab ob tis, à qua omnes alijortum trahunt: fed couftat re. quòd ex nulla complacentia poteft actự̂́diletionis furpendere refpectu Dei; non enimpt ex-
periarur propriam libertatem:tum quia inta experiêtia haber rationem fummi triftabilis, cum opponitur fummx delectationi, qua odentas complacet in Deo : tum quia in hoc videtur con cet vifionis Diuinx, \& delectationis in ipfo:con- Triftitia da ftat autem, quòd voluntas immobilitér reefpuit nattitin can
illud, in quo formaliter con illud, in quo formaliter confiftitmiferia dä̀na- rentia Diui
torum ; vnde cum fufpenfio Díuini añoris fumme triftabilis fit, \& fumme mifera, quà̀dideofinalis infelicitas in carentia huius conififtat, impoifibile eft voluntatemnon refpuere huiufmo-
di fufpenfionem.ergo refilire non poteft $a$ Diuino amore.
Prxterea: Aut yoluntati tribuitur hocpriuitegium, quöd vifo Deo poffit fufpendere dileve faluetur eius libertas, aut ve faluetur excellen, tia eius; \& dignitas; aut vt faluetur eius haturalis proprietas, qux eft contingentia; aut vt faluetur eius defequs, qui eft peccabilitas : fed non niam libertas ftat cum immobili complacenitiá, vt fupra ditum eft, itimmobilitas complacentix' arguit fummam libertarem, quod patet, quia ponit fummam complacenciam, qux eft formaviolentiam, \& violêter, moueri : tuncenimim fumme mouetur gratis,\& cum remotione omnis divt faluetur dignitas maior, aut excellentia, quia immobilitas maiorem excellentiam, \& perfecionem dicit, quàm contingentia . neceflitaseceffitas eft perfectio fimpliciter, contingentiavero non. Necetiam debet attribui, vt faluetur naturalis proprietas, qux eft agere contingenter, quia nulli potentix ineft neceffitas, aut con-
tingentia abfolute. fed in ordine dddiuerfa ingentia abolate. fed in ordine addiuerfa obmentator expreffe dicit, concludens, quòd con- 2. pbyff tö. tingens non inuenitur zqualiter jn porentijs arum obiectorum poterit agere contingenterrefpedu autem Diuinz bonitatis, non, propter rationes fuperius inductas. Nec etiam poteft at-
tribui, vt faluetur defettus cius, qui eft pecctribui, vt faluetur defetus eius, qui eft peccaa Beatis, fecundumSantos : tum quia fipecar
bilitas.



bilitas,\& mobilltas, ac vertiblititas in málum,eft A teft fe homo figere, \& munire,nedum concipiat


Quiò non neceffario voluntas fruatur fine vlti-
mo apprebenfo confufein via.
Tŕazat de Tertia quoque propofitio ef, quòd fine fruitionevi 1 verimo
timi
Enis
 illius :illud nampque noin neceffario voluntas defiderat, aut nohin in illo neceffario dele $\epsilon$ tatur, in quo defectum bonir reperit, a rationem alicuius

i Placebit, fed bonum fummum in vniuerfali ap-
boni,\& rationem alicuius map in ivniuerfete enim eff in potentia,\& idccirco in vniuerfalia apprehen
fo concipitur fub quadam imperfeation Yo concipitur tub quadam imperfectione ; vnde
in effe cognito eft timperfeitum, puta poffibie, oblcurum, non fatians, non quietans, qux on'
nia includunre li.ergō non apparet, qualiter fic conceptum, ne-
ceffiter voluntratem delectabilirer quiefcendum
 Nec valet fi dicatur, quòd faltem neceffitabit habet neceffitatemin nifi quatenus complacentia, ex qua oritur, necelariria fif. cum ergovovoluntas
non neceffariocomplacear in fine fic apprehenfo, non neceffario illum defiderabit, alioquin neceffiarium d
impofibile.
Nec etiam obuiat fi dicatur, quòd in fummo
bono fic apprehenfo non inuenitur aliquis defe obuiat; quia modus apprehendendi fumme facit ad hoc, quòd obiectum movieat, cum bonum
apprehenfum mouear voluntatem, ve patet 3 .
ca mouet, vnde clare apprehenfum; aliter mo-
cai. $\quad$ uebit, quad confure, \& diminute; hoc enim mo do non quietet, vt patet.
Prxterea: Sub illo actu
neceffitaze, quix poreft impedire, $\&$ caufaliter, \&deliberate, fed fante apprehenfone fummi honi, pombile eft, vt homoillud non apperat,
nec voluntas fit fub actu defiderij; poffibie inquam eftex inaduertentia, \& inattentione, Not patet, quòd difputantes de fummo bono folltu dentes circa materiam finis vlimi, non funt in,
continuo appetitu, aliàs fequeretur, quöd 1 egens primum Ethic. $\&$ decimum effer in continuo apperitu vltimis finis, quod nulluš experi-
tur. pofibile etiam ef ex deliberationc ; quia tur - poffibilie etiam eff ex deliberationc; ; quia
poteft concipidefiderium finis, fub ratione impedimentiti maioris boni, puta inquifitionis ve-Affegion-
in on benc
vidét verü.
ulteimum finem, immo nec illum defideret; puta quia illud defideríi eft vanum, $\&$ inutile $\&$ mule ta talia...rgo uoluntas no neceffario fruitur, aut defiderat finem fic apprehenfum
Praterea: Quamuis hecc difpu
experientia: quilibet encim rediens ad feip fumm deberet videre, quid experitur, nihilominus conanda eff declarari. Nullus enim actus de necefintate exitens in inteclectu, vel voluntate vide
. tur latere nos poffe, vnde quilibet experitur quando dubitatiue aliquid cognofcit, vel quan-
do certitudinaliter , \& pari modo deber experiri quando complacet \& parimobiliter, $\&$ devander experibiliter, $\&$ contingenter. Nunc autem interro
gatus quilibet laicus fact afibi mentione de fumgatus quilibet laicus facta fibi mentione de fum
mo bono,verum vellet ipfum habere, refpondet mo bono,vtrum vellet ipfum habere , refpondet
nondubium, quod fic, $\& \&$ fi virra interrogaretur non poffer non velle, refponder quod fiv vellet, 10 on
curaret, curaret, immo vellet pro fatim plus aliquid 2
liud. ergo patet, quod non illad volebardd liud.ergo
ceffitate
Praterea: : Nullus actus voluntatis eft neceffle rius, nifi actus refexus fuper illum. fit neceffia
rius, dum voluntas reffectitur fuper eum ; verb gratia: Voluntas non complacet neceffario in. aliquo, vt complaceat fibi complacentia,dum. complacet in complacétia, poteff fibi difplicentia complacere, \& ficiccomplacendo triftabitur, $\&$ violentabitur contra fponte, quode eft impoffi bile, cumomnis motus complacentix fponta
neus fit, fed clarum eft, quìd adus voluntatis nees init red ciarum eff, quiod actus voluntatis,


 magnum bonum, hominem in tali complacen-
tiaoccupari. ergo nec complacentia vlimi fitiaoccupari. ergo nec complacen
nis eft immobiliter in voluntate.
preter
Praterea: In nullo immosilitapor voluntas, Volunasi
ific quieteiur in illo; fed in complacentia

 mobilitatur. videtur enim repugnancia, quìd
complaceat immobiliter in aliquo, \& tamen complaceat immobiliter in aliquo, \& tramen
non quictetur, feu potius non quiefcat in co. Pratereaz : Nullus amor concupifcentix eft in Amor con-
voluntate neceflario nif voluntate neceffario, nifiamor amicitix fit ne- cupiféciz
ceffarius, ex quo concupifcētia illa procedit, $\mathbf{a}$ non

 ine fic vniuerfaliter apprehenfo non eft nifia-a amicitix mor concupicentix, nec etiam defiderare eum necifiriio
eft, nificoncupifcere ; non enim concipitur, vt
it in inla. bonum quoddam fubfifinens, $\&$ vnum, quod pof it amore amicitix complacere, fed potius tamnunc quutem omnis talis concupifcentia ortum habet examore fuiipfius, fed confat quòd amor Amor 1 mm
amicitix, quo quis is amar non eft neceflarius citix,
 quin ion poffemus nos plus, vel minusamare, non neceffa
nec caderet virtus; \& vitium circa ifum amo- red col nec caderet virtus; \& vitium circaifumare, rius, fed co rem, cum viritus fit habitus eleetiuus, \& cum de

Shis'que neceflario infuntonon vituperemur.ergo A this Articulus terminatur Perea vero, qux in in fecundo Articulo fuperius fuint induct contra rationes Dotornm, pate
répoonfio ad obiedat : vide non oporter nifiea réfoonifo ad obiéta: vide non oportet nifi ea,
qut diza funt arguendo reducere ad formam refponfionis.
 cefre eft gudd nullius bóniconcapicentia rerp Aunfinis infitimmobiliter;\& neceffario yolunta-
vi. ficergo patettertia propofitio, in qua ter-

DESMYSTERIO TRINTTATIS, ETVNTTATIS

$$
D I S I I N C \subset
$$

De Irinitate, \& Vnitate fecundum quòd $B$ tates. fecunda ibi:Hic oritu

Hociaque vera, acpiaf fide tenendum ef. Expofitio textus


0 C itaque vera, \&c. Pof quam
Magifter venatus eft mare Miaghter venatus eft matc-
ré agus libri, in haceparte aggreditur exp
materix iam venat
ca hoc dono fait ca hoc duoffacit.
Primónín agit derebus,
quiz caduiní fub confider tione Theologi, quax cadunit fub confideraSecundò 2ititde Sazeramentis, \& \& fgnis, fecun
daibi Samaitunus enim Inprincipio Quarti. Primöagitde rebus, quibus fruendum eft qux funit Dens.
 ca dealijs creaturis.,
Tertio, evorod d rebuis, quibus mediantibus
peruiunitur ad finitionem, videlicerde Chrifo,



 incipietradatus de nominibus Diuiniss Circa
primum duó facit, focuridum quiod de Diuinis unt diziminquifitiones.

 enim loco, \& deincepsumpandeptriats. A-


 ${ }^{\text {a }}$ Primp enimum duafacie Primo enim ofenditg pots
 Circa primum duo facit.
Primò enith inquirit modum, quo procedendum eft, \& \& Ccundórit profequinur qua procedium modum. fecunda ibi : Proponamus ergo in medium. quart
cap 'huius ditinga Circa primum iria facit Primo eniṇin tangircmaterix difficultatem Secundò conclufionis intentx vnitatem.
Tertiò modi agedi idoneitatem. fecuuda ibi omnesautem Catbolici. tertiaibi : Caterum, vt in Drimolibro.
Dicit itzque primo, quòd hocrenendunieft pis fide, $\&$

 purgatam inquam per fideci vnitatem, quia men
tisaciesin tam excellenti luce non figiour, nifif
prius perffide i infitiam entend
 quòd eff difficilis hacc materia in feipp a P : habee
zutem, \& aliam difficultatem in comparaione ad nos, quia nilil n nobis laboriofins quaxritur, nec alicubi. periculofius erriatur: vnom quantren ener,
quod nos debet allicere, quia nec aliquid fro quod nos deber allicere, quia nec aliquid frat
 hoc legerit, vbi peritus certus eft, pergat cum
eo, vbi iveritus hefirat, querat cum eo
,

 Poftmodum ibi: Oinnesedizm catbolici Magi

 poterit declarare, quódvuus Deis efts noin tres
Dij, \& tamen Deus pater eft, qui Pater non ef
 ter, 8 Deus Spiritus ancus, qui non eft Pater perfonx.
Poffmodum ibi Gaterxim. Aperit yodi pro- In Theoloquò ad hanc conclufionem ef dupliciter procedendum. Primò quidem per auProcedendum. Primod quidem per
Coritates, Secundo veroper ra-
tiones, quibus fides Cater tiones, quibus fides Catho
lica defendaur, \& gar rulorimum fuperbiia
coterianur rulorum fuper
corteratur: $h x$
and $\underset{\text { Pet.Aur.fuper Senterto }}{ }$ !


 itta enim eft contingens, Cafar eft. ergo eft, $\mathscr{L}$ pradicatur hic, non pradicatur proc conceptu pruactidenum dut aterius rei ergo neceffe ef pruaccidentis, pro coiceptu communi pradicetur. Prxterea:Omnibusillis poteff poni vna inten tio, \& communis coceptus per intellectum, qux
in tertio affimilantur, vniuerfalia vero apud $A-$ B rifotelem fumuntur ex fingularibus per intelleCum, qui confiderati inter ea fimilitudinem; 8

 Deus, \& chimera concrgo ratione iftius conuenien tix, intellectus poterit ab eis abftrahere vnum. communem conceptumb. Et confirmatur, quia
qux cumque cōuniunt;in aliquo communi conquxcumque coueniunt; in aliquo communi con-
ueniumt; ;ed Deus; rof plus conueniunt,quam
Deus, $\&$ Chimera, cum Deus, \& rof entizint Deus, \& Chimera, cum Deus, \& rofa entia fint,
Chimera vero non ens. ergo Deo, \& rofx eftaliquis communis coceptus importatus perens.

2uòd ens non dicat vnum conceptum, fed plu-
res diuifisés
 nius rationis Do, \& \& crectartis, cum conce conc-
ptus entis, fub quoclauditur firt
 tat plures conceptus, qux dicitur xquiuocede:


 cundum definitionis rationem, qua fecundum nomen eft. ergo ens, fub qua clauditur Deus, conceptum.
Praterea: Illud, quod immediate, \& prima fignificatione dicit omnia, qux funt in dècemconceptum, quoniam fi haberer primo fignifica ret illum, \& eo mediäte fignificaret alia, ficut animal, quad primè fignificat fenfibile, \& median te lenibili pecies contentas fubeo, fed com-
mentator dicit, quod ens, \& 8 nnum fignificant immediate, \& primf figrificatione, quodd eft in no quolibet prxdic.ametorum. g go non habet num conceptum.
Prxterea $: S i$
decem prxdicamenta, non efferit altiffima, $\&$ pris mo intellecta, quia effet ens anterius, \& primò 3.Met. cü. 9 intellectum, led Commentator dicir,quou prxa Porphc.c. de camenta funt primo intelleeta, \& Porphyrius
foction dict, quod funt principia altififima, $\&$ prima.er
Ruid ens
 ex aliquo contrahente, fed Commentator dicit, mad cum nom habeant genera, $\&$ definitiones.
definitiontes sime funt compofitorum ergo denter apps enim funt compofitorum. ergo euiceptum.
Praterea: Illud, quod fic fe habet ad fua fignificata, ficut fanum ad fua, non importat vnam ra
 nis, qui fanitas appelletur, fed ficte fe habet ens gnificata, pradicamenta, ficit fanumiad fua fiin quarto Metaph. ergo ens non importat vnum 4.Mer, 1.2 conceptum.
Praterea
non dicit vinum conceptum: fed ens efflice mult
 importar vnum conceptum
Prxterea: Omne illud apud Platonem habebat vnam Idxam,quod habebat vnum conceptū;
nam illum conceprum poncbat fubfiftentem, $\&$ erat Idxai, fed Philofophus dicits quodd Plato ion debuit ponere vnam Idxam in ente, vit patet $1 .-$. Eth.c. 6 . nthic. ergo ens fecundum
Praterea:Illud quòd analogice diciturtde fuis
fignificatis non importat vnam fignificatis non importat vnam rationem: $\begin{aligned} & \text { Rquis } \\ & \text { uoca }\end{aligned}$ nim
 nomen quippe canis cafuaditer impofitum eft la trabili, $\&$ mararino. qui enimnnomen latrabili im
pofuit, non habuit afpectumad marinum : \& fipoilitcr non impofuit nomen arix, altari, non habuit afpequum ad ftabulum porcorum, 8 tamen ara fignificat vtrumque : in analogicis autem,
qui impofuit nomen fanitaris dierx, habuitafpe qui imporuit nomen ranitaris cierx, habuitafpe
cum ad fanitatem animalis, ex quo patet, quod 2naloga vere funt zquiuoca ad plura fignifica-
re; differunt tamen, quia $x$ quiuca re; differunt tramen, quia x xquiuoca funt ì cafu
impofita aipectum, \&zatrrbbutioneñinad vnum, $\&$ hec dif-
 dicentis, quod analoga nona affimilantur did cafu
aquiuocis, fed certe ei quōd eftab vno efle, vel ad vnum omnia contendere, vel magis fecundü analogiam: fed conftat, quòd ens anialogice disitur de fuis
nom vnum.
Pratrerea:Hllud non importat vnum conceptū,
infra cuius rationem ef
infrac cuius rationem eff prius, \&\& pofterius, $\&$,
attributio, fienimeft ibi
prius, , \&ipofterius, di-- flinga funt in a atu, illa quorumvnpm eft prius, \& reliquum pofterius. impoffibile efte enim retpe Cum prioritatis, \& pofterioritatis, \& a trribu- Impofinibi-
 mum ingnicactum entis ent atronbutio. Iigninivt patet 4. Metaphyf. crgo ens non importat v- tionis effe

 2. attributio inTecundario fignificatis, non ta-
men in primario fignificato , verbi gratia : ani-


## Diftinctio II.

## 117

## \&medianté fenfibili fignificat feccies. ftat ergo A Refonfo ad qüâfionem prioritas,\& $\&$ pofterioritas inter fpecies; \& atrri-:

 gnificata per animal, effer prius fignificatum $2-$
liquid, $\&$ aliquid pofterius, $\&$ aliquid per fe,ali-quid veroper attributionemadillud, per impor fibilie effer rationem animalis effe vnamin aftu,
immo effer aligüid in attu, cui attribueretur prioritas, \& aliud did cui pofterioritas, fed in primò fignificaro entis, eff attributio, \& prioritas, $\&$ poftcrioritas fecuindum Philofophum vbique.
fignificat enim ens fubfātiam primóaccidentia ingificat enim ens fubitatiam primojaccidentia
vero per attributionem. ad ea ergo de necefficate plures rationes in actur 2 p plures conceptus importat.
Prxterea

Prime procedetur par ad queflionarrabuntur dux opiniones.
$T$
detur fub duabus concturfionibus Tertiòquoque prima conclufor probabitur. procedendi Quarto vero conclufio fecundz tenta principaliter $\&$ infabitur multipliciter
cor conrra eam.

ARTICWLVSPIMVS
Tbii inquiritur punctus quastionis. mal non dícitur fignificarione hominem, $\propto$ afinuin
mata Pbilofe. in $\&$ cxtera: fed ens fecundum Philofophü in $\mathrm{Pr} x$
Prditi.

 Philof, fibh fibe eft, quod ens fignificet aliquam rationem vbique, vi- communem. Et confirmatur, quia Philofophus deutur dui- vbique videtardiuidere ens, quafi voces in fua
dere ens fignificata, non quaficommune, \& fuperius in fua inferiora; ivnde dicit,quodd ens fignificat ho quidem, hoc aliquidid: illud vero quale, illud veroquantum, \& fimilia.
Praterea $:$ Omnis
4.Mfr. . .2. pradicar fuum fignificatum; fed Philofophus di cit, quòd ens non pradicat alterum aliquid, prax-
ter quid, aut quale, aut quantum ergo ens non ter quid, aut quale, aut quantum.ergo ens non
fignificat; $n$ nifi quid, quale, $\&$ quanrum, $\&$ per

Priterea: Si ens directet vnum conceptum
 tator dicit, quöd non inuenitur aliquid, quod fit
commune predicamento fubftancix, $\&$ qualita-
3 riphf ce re ris, $\&$ aliorum predicamentorum, $\&$ Phylof.d
cim.
irx. ct conk: mune eft acciperes,; \& Commentator ait, quòd
4. impoffibile eft aliquid commune inuenire quatus.ergo ens non importat vnum communem. Conceptium.
Prazerca:
 cempradicamenta : fed Philofophus hoc negat.
crigo non dicir $\&$ non valet fid dicatur, quod dicitur per prius, 8 pofterius:\& ideo non eft genus, eodem enim mo dö ratio aṇimalis per prius, \& perfectius falua-
 biffor. ani-
matcrico.
primo de animalibus. Et fimiliter ratio coloris
aldedine, cum fit menfura aliorum
tx. 3 . ter fpecies vinusgeneris potefteffe prius, \& po-
"ex.1n. fletius,quamuis non inter indiuiduaciuflempee ens dicit vnum conceptrum, quin fite genus, dato quòd per prius dicatur de fubfantia, \& pofte-
rius de accidente.
 quxftionis. confideranda funt tria. . Aut eria con
Primo quidem de hoc termino ens. potefte- fideranda nim effe quartio hixc Meraphyfica, \& poteft ef-
fe Grammaticalis.Si enim fät vis de hac diftione Ens , vtrum fit compofita ad fignificandiam. Entis expli vnum conceptum, vel ad fignificandum deçêm Extio vaxii. pradicamenta, vel aliquid aliud, certe eft qux-fiogrammaticalis, \&ic pertracicat ens reale, \& non ens rationis : vel quid dicunt, quod fignaificat coordinationem prxdicamentalem per fe., non autèm differentias vitimas, vel paffiones, vel
aliqua talia ifti enim inquirunt de hac ditione Ens, quid fignificet, de qua in propofito non curandum, fed grammaticis relinquituf).. Potent spedat ad
autem effe Metaphyifica, \& Philofohi primía Meraplyfi
 mitur prima impreffione, qui elluditit ominem. difence, fis rem, \&omnem rationem; \& quilia efl adeo vini - boit viriso
uerfalifimus, infraquem clauditur $\&$ Deus, $\&$ cepu: creatura, \& quidquid concipi poteft. eft enim hic valde dubium, virum ille conceprus claudar omnia fub proprijs rationibus actualibus, \& di-
finotis, vel ciaudar omnia fub via ratione com muni, ficutanimalis conceptus claúdit ómnés fpecies non fub proprijs rationibus, fed fub vna ratione fenfibilitatis cōmunis. Fecundum hoc e-
nim eft quaftio Metaphy fica, $x$ difficilis valde, nec oportet excipere differentias vltimas; aut nec oportet excipere differentias vitimas, aut
aliquidaliud ab illo latifimor 8 vniuerfalifima Conceptu.
 ftio currat de ente, fiue de re, fitit de alituidicens
enim, \& res, \&alicuid fignificint iflem enim, \&, res, \& aliquid fignificant iftum conce-
ptum communifinnum, $\&$ dígunit penitus
 pliciter declarari.
Primà quidem,
izs mo quidem, quia habent eaddem differen tias, $\&$ eodem modo diuiduntur: ficutenim di- Enyts diuer
citur ens actu, \& ens in potentia, ens in animà, $x, \&$ mulfi $\&$ ens extra, \& ens s quodeneft fuibenantia, $x$ ens,
 in potentia, res in anima, \& res xtrra, alifquidin
anima, \& aliquid cxira, anima, \& aliquid cxtra, $\&$ res, qux eff fubtantias \& ress, qux eft qualitas, \&-eodem modo ali-
quid fublantia, qualiquid qualitas.
Secun-:

## Liber I．Sententiarum

Secundò vero，quia plares conceptus prima a opinio Scoti in quastionibus quarti libri Mete mpreffione impreffos impofsibile eft poni ；non $\quad$ phyfica，Ó in primo Sent．difitinct． autem prima impreffione occurfart aliquid，res，
sen．cum enim occurrit inteleetui aliquid，an－ 3．quaftione quid，aliqgan ares，aliquod ens． Tertiò quaque，quia nihil，\＆non aliquid， Quartò quoque，quia eadem difficultas de conceptu，que fignificaratiquid，\＆\＆de conceptu
expreflo per ens，virum fit vnus vel pures poffum effe certus de aliquo，quod ditaliquid，$\&$ ignorare quid fit in fpeciali，\＆itezüomne，quod do pudito accedentes，dixerunt，quòd nullo mo cipiuntur proprix rationes entium diftinquiud cô． mmo aliqua ratio communis omnibus；quiddi－ B
 qux 1ateraliter funtin in diferenticamento sitimis，\＆i is
 canur formaliter ens，\＆in quili，fed tantum de－ Bominatiue，\＆qualitatiuc ，hac cuurem opinio fulciti poteft quatuordecim rationibus fupe－ ius primoloco inductis．
ARTICYivs seclvndvs．
In quo loco ponitar，quod duidetur，fuib diuabus con

|  |  |
| :---: | :---: |
| propofitio vera，\＆affirmatiua |  |
|  |  |
| mias |  |
|  |  |
| bulo ifto Ens，aut aliquid，ille quidem conceptus non habet，infe actu，\＆diftincte proprias ra－ |  |
| ermi ate，a monec aliquan habet determinate，aut diftinte，contra hoc， quòd intendit prima opinio． |  |
|  |  |
|  |  |
| ptus nullam habet in fe rationem communcm omnibus entibus，\＆rationibus corum，immo |  |
|  |  |
| caret penitus omni vna ratione，qua fit cominu nis contra illud，quod intendit opinio fecunda |  |
|  |  |
| tur exifis，videlicet，quodd conceprus ille eft |  |
|  |  |
| va2，vel phuribus，propria，vel communi，tantu modo vnus exiftens vitate confufionis，\＆ |  |
|  |  |
| nimodx indeterminationis，qui nimirum con－ ceptus dum apilicatur ad propias on |  |
|  |  |
| tiones，coincidit in illas，nullo a ddito illi，guia－ qualibet propria ratio eft ifte conceptus，\＆nil |  |
|  |  |
| qualibet propria ratio eff ifte conceptus，$\&$ nil addit，vnde eft pars illius conceprus totalis，cu－ |  |
|  |  |
|  |  |
| rum rationum，eft partialitas intcgrans，ecoon－ |  |
| flitutiua，fed determinans，\＆explicatiua．tamen duo quiare videntur |  |
|  |  |
| Primum guidem，quòd impoffibile eft termi－ nari intellectus afpectum，nifíad aliquam ratio－ |  |
|  |  |
| nari intellectus a pectum，ifir ad aliquan ratio－ nem vnam，vel plures，propriam，vel commu－ nem，fed fecundum iftum modum ponendi，afpe |  |
|  |  |
| ausintellectus terminatur ad totum ambitu |  |
| chtis．ergo neceffe eft，vtoccuirant in ifto am－： |  |
| bitu ratio vna，vel plures，ratio propria，vel commanis． |  |
|  |  |
| Secundum vero，quia de ratione totius eft，tiusef，$t$ quơd ex partibusconftituatur，$\&$ integretur，fed ce partiburs |  |
|  |  |
|  |  |
| quod expartibus conntituatur， 8 integretur，fed cifituarur，iuxta ifum modum ponendi，，conceptus obic．－ 8 iticerctur |  |

$\qquad$ fuperius funt induiqx pro vna parte，vel proa
liaz ita probant dead aliquid，ficutde ente，pro－ pter \＆yod penitus eft eadem quxftio，nec conce
dentes de aliquo，quod fit aliquiddebent negare． quòdeftens．
Tertor
ver
ptum，quoniam porteft accipi，vel piro actu conce－
ceptu obiectali．Si enim primo modo accipiatur
concceptus
conceptrus，tunic efnquirntiono vorum vnicainatur leâtione poofiri intelligi totus ambitus entis，\＆
nondubbium，quod fic．cum enim dicitur omne
ons ens，velomne，quad effaliquid，vel omnis res； \＆ideo certuim eft，quòd vnica intelleetione tran
fit intellectus fuper torum fignificarum entis alicuius，\＆rei；cum fignumvniuerfale，omne diftribuar pro toto figuificaro entis，\＆alicuius： Si vero currat quaftio feccundo modo，tunc in－
quibitur，an inti intellectioni correfpondearali－ qua vna fimplex ratio obiectalis，communis om ni，to quòd eft ens，，yel aliquigyficut quod re－ podet omni peciei animalis via ratio commu
nis pata fenflite，fub qua omines fecies prx
 non ef aliqua vna ratio communis，，fed funt ibi
in actu，$\&$ diftin $\theta x$ omnes proprix
 fl de ifto conceptu．
opinio communis，quam ponit Geraydus quolib．I．quaf．I．
opinio quo
undam ir
Is
volue itaque puncto propofite
quettionis， ce．concep－entis，aut alicuius dicit acu rationes．jpiures． dicite enim per prius rationem fubtantix，aliz， veroper attributionem，\＆dicit quamlibet fub
propria ratione，non fub aliqua communi，in qua conueniant；eft tamenille conceptus difiun tivius，nou copulatiuus，vnde quàndo dicitur
de aliquo，quod fit ens，fatim concipitur de ailiquo，quod fite ens，thatim concipitur，
eft gubtanotia，vel quantitas ，vel qualitas，
\＆ic fe alijs proprijs rationibus en－
tium non quod aliqua commu：
tuium，non quàd aliqqua commu：
autem pofitio innitur xiiij． $\mathrm{Frationibus} \mathrm{fu-}$
pra indubis ad $\xlongequal{\text { pra indutis ad }} \begin{gathered}\text { oppofitum } \\ \text { ond }\end{gathered}$
arguen
r
obic－

Difinctio 11 ．

Callis clauderis ambitum entis，haber fe ad prob prias omnium rationes，ficut totum ad partes．
ergo neceffe eft，quòd integretur exillis，$\&$ quòd illx conftituant．
Sediftis non

| Quid circa |
| :--- |
| grineris vii |

Ccundum
是夏突
$-\frac{\text { Sccundd }}{\text { nitas．}}$

## 


poffit habereconceptum mere confufum，$x$ mi－ xtry notitix abfqu
jiinnititiur．
Fccundò vero，quia ratio，qua confufa ef，
 ius．Ad cuidentiantibus，dicendum eff ficut ame ef aliguid de viitate primi confideran－ habet duplicem viitatem．
primam quidem cuiurdam rationis in aftu， qux tamen potentialis eft refpequin rationū，qux per differentias importantur， fe haber per modum cuiuddam fúbfrtati，\＆per－ feâibilis，$\&$ ratio differentix per modum quali－ tatis，\＆perficientis，ficut patet，quod ratio co－
loris，qua eft mouere vifum，
fubternitur in con forisutione albedinis rationi difgregatiui，quo－ niä qualificatur motio vifus perdifgregatione， 8 \＆efficitur vnum qualificatum，\＆perfeaum，Ici licer motio digregatiua，qux eff ratio alibedi－
nis，$\&$ eodem modo paret de fenfibili，qux cf ra－ tio animalis refpectur rationalis． dam confufionis，\＆indeterminationis，quoniam illa ratio fenfibilitatis，confuff eft，\＆mixta，\＆$\&$ tatem，\＆ad illam，\＆Plecundum hoc genuis haber duplicem indererminationem，vinam refpectu
fpecierum ；$\&$ ifta eft per modum cuiuldam po－ tentialis fubfratiperfectibilis per rationes dif－
ferentiarum．Aliz refpetui indiuiduorum fux： rationis，ficur animal ad hoc hinimal，vel illud，
rent vtraque autem iffarum confuffionum，\＆indeter－
minationum innititur ramquam fundamento2 licni actualil，$\&$ diftinincto．puta rationi fenfibili，\＆ fenfibile in quolibet gencre reperitur，iuxta il－， nuni iniforme inter actum，$\&$ porentiam， lo dicit alibi：ex iffis autem indeterminationi－
Lus fpecies retinet fibi vnam，nec habet aliam． tentia 1 is hacrectibibilis per modum fubfratiab
3－ liqua ratione，quix fibi addi poffit．eft enim ra－ tro cius terminatiffinia，nec potentialis ad ali－
quam aliam ratiouem； tur per differentras：trerinet autem fibi aliam confufionem，ciliceter quid fua ratio eft penitus rum illius rationis ；confafio autem ifta accidit rationi determinatiffimx per freciem importa：－
$t x, q u o d ~ p a t e r ~ c x i h o, ~ q u o d ~ i n ~ i n d ~$ tur tota ratio fpecieie exclufa indeterminatio－ nc，，\＆confufione，quam habebatratio，proute－ Nunc autem ad Pricoporitum applicando，di－ circa ceptum mere confufum abl que ifan ratione，vel determinatifirimü，qualis eft ratio fpecieí，vel
meduú inter omnimodam determin indeterminationem， tio gèneris，\＆quòd hoc fit poffibile，patet．
cofinataq notitiam particularium ration num in－mix
cludit，in duentu alterius rationisamittiticon cudit，Induentu alterius rationis amittitit con ferentia aduentsfibi．ergo pofibile eft etiam dif fercnia aduenty fibi．ergo poffibile eft etiam fie
ric contrario，viddelicet，vtremaneat confufa． notitia particularium rationump abfque ratione，cui innitatur．intelcetus poteftintel－
Tertio quogue，quia

 fux，quia res serminata，qux eft terminata in fej
potect coinfiderari fecundum quid nôeltermi－tian nata per intelletum inofrum．determinatioc－ nim non alteraterfed certificat．Sic icigitur rinteg－
gatur vaitas fpeciei，$\&$ commonitas fua ，quia gatur vnitas §ecieiei， 8 commanitas fua ；quia -
eft conceptis confufus，$\&$ indeterminatus eftconceptus confurus，$\&$ indeterminatusom－－
niüm indiuiduorum；fundatus ramen，$\&$ inni－－
xus xus cuidam dererminatiffim $x$ rationi，qux per
excluionem confufionis，\＆pofitionem determi nationis trahitur àd quodlibet indiuiduū．Com－Cö̉munitas
 fus quidam conceptus fpecierum，innixus cui－
 tilfima，fed expectat Ilteriorena entis determi－ nationem．Communitas autem entis eft confu－ fiss quidam，\＆mixtus conceptus oimnium ratio－
num，non innixus alicui rationi determinatiffi－ num，non innixus alicui rationi determinatifli－ ftinctione，\＆a itualil ratioye．
Etper hoc parec ad primum obiectum ：fall－Falfum eft
fum eft enim，quòd porteat afpectum intelle－a freat in Aus femper rerminari ad aliquam rationemjaut arpeleauus in ter

 diftinetione，\＆per confequens ratione：non ef letus fam concipiendo quantum cumque intel lectus eam concipiendo terminetur ad aliquid
confufum；terminatur nihilominus． ad aliquid deterninatum；puta ad formam ईpecici，\＆itin，
generé ad formã mediam in mente，aut peritus
 ad ailyuid terminatu，carens ompi diftinctione．
Adeuidentiam autem fecundi，confiferandü eft quad totatilas identitazis multum differta totalitate integritatis．identitas enim refpi－
cit partes，fciilicet，vt fub fe per modum cuiudda explicabilis per eas，\＆ideo partes cius funt fub－
iectux，\＆particulares Intern ieftiux \＆\＆particulares．Integrum autem refpi－
cit partes fuas，non vt iub fe，fed vt ex quibus； citpartes fuas，noi vt fub fe，fed vt ex quibus；
$\&$ idcirco partes integrant ipfum，\＆hoc innuir \＆idcirco partes integrant ipfum，\＆qhoc innui
Auicenna ${ }_{5}$ ．Meraph．dicens，quòd cum nó dici mus animal rationale，no volumus ex hoc，quòd volumus，quöd homo fit animal，quod eff ratio nale．animal enim eft quoddaminife，cuiuseffe ndi eif terminatum，nifi cum fueritr rqionale
$\&$ infra intellectus intelligitintentionem，quam \＆infra intellectus intelligit intentionem，quam
impoffibile eff efle multa，quorum nuumquod－ que eft ipfa intentionine cfic，nec efl differquitia
nifi in defiguatione， nifi in defiguatione，\＆ighopiantia nölin effe；ho
Auicenna，ex quo patet，quod totatitas conce

 Mer．
 $\because$ nitasmatascic．c． 3.

Primò quidem，quia intellétus porettl：quas－
cumque diltinctas rationes feparare：nunc anté
tix fpecierum animalis，qux innititur rationi
fenfibili，\＆a lia ratio enf fenfibilitatisis，cuitioni－
titur ergo non eft impoffibile，quod initellêêus
$\square$



## Liber I: Sententiarum

explicatur, defignatir, \& determinàtur coin- A ergo, quòd nulla propria ràtionalicuius entis iit-
cidendo totaliter in illum conceptum determi-
natuatur
natum, $\&$ hoc quidem dicit
$\qquad$ guens triplicem compofitionemmentator dintin isex f peciebius . Secundam fpecierum, ex indiui
isis. Tertiam vero indiuiduie ruis . Tertiam vero indiuiduie ex fuis partibus noreft nifi quia infra conceptum generis funt mnes fpecies indeterminate, \& confufe, \& mi, uidua eodem modo confure fub vna determina ifima rationc. Si igitur tollatur omnis raconfurus, habetur conceptus entis, $\&$ per hoc patet ad fécüdò obieçum.Non eft enim verum, tibus determinantibus, vt dituituan eft, vide 8 Avicenna alfignando differentiam inter totum tegrum confituitur ex partibus fuiss, \& vnaquetem non numeratur partibus fuis, nec partes ellentia eius.
ARTICVLVS TERTIVS
 altu; © distinitic propriam rationems fubStantit, vel accidentis, vel alicuiuspropria
enstitatis ; fed denadatur ab omnibus afzus. entitatits ; fed denndatur
contra primam opinionem.
 nis, $\&$ mò videritatem in concentendere entis, prime conchiculufioincluduntur proprix rariones, $\&$ difinacte om ium, aut quxdam, \& quxdam non, aut penitus五, ocabulo, Ens, \&-aliquid, quin conciperetiur propria ratio Deitatis, \& auri, \& argenti,\& om riss rationes, nullus poffer in fe formares propkum entis, nee poteft dicide conceptuentis, 'frait tuxdam proprie rationes in aftuen, \&qux-
dam non ; quxrendum eftenim,

Explicacio
rerum, cur
functecen- tas fpecies rerum, quod non experimurazaut funt ce etiamd dici porefterum generalisifimorü, quod te effent de conceptu encis, nion poffet nocreff hac propogitio, Homo eft ens, quin vono concfciunt diftingte, quideff, vibi, autquando, conpiunt ens :tum quia cum ifta decem genera On pradicentur per fe de differentijs, nec ens
dicaretur, aut de coceptu illo erit ratio fub antix tanturn, quod cod minusetu efle poreft:tumí quia dicendo parernitas ef ens, tulla mentio eflde antia: tum quia nuan inem effert dradicuans, ens, finb dequibus pradicaretur fubtantia. relinquitur
 cxtcra autem rationes fub quadam generalitate,\& fimilitudine, ac confufione, hoc nimiruim. non valet, quia runc chaberur propofitum. In-
tellectus namque fic extendens fe fub quadam. generalitate ad omnia prater vnum, pari ratio-
ne fub quadam gencralitare
nofer ne fub quadam genceralitatere poffer includere-
illud vnum, illud vnum, 2 iterum ife gencralis conce-
ptus , eft proprie entis : illud autem vnum acciptus, elf proprie entis: illud autem vnum acci-
dit conceptui entis, $\&$ adhuc quodam alcero determinate per intellectum affumptoillud pri-
mum poffer claudi fub quadam gefteralizate mum poffet claudi fuib quadam getereralitate, ex
quo pater, quad quidam generaliscóceptus om quo patet,quad quidam
nitrtibus effe potef.
Prxterea : Ad propofitum intelleequs conci-
piens fignificatumalicuius termini difribut poens frghificatum alicuius termini diftributum fributum:fedtericetum fignificatum hominis omie eff aliquid, मon concipiunturo omnesp proproiz ra
tiones diftince, $\&$ in actu, alioquin intelligeren tur infinita diftince, \& \& in ala, afu, immo etiam ta is conceptus effer beatificusc, quoniam a titinge-
cetur propria ratio Deitatis. erga protizg retur propria ratio Deitatis. ergo proprix ra
tiones entium non funtde concepuntis nerail. Et confirmatur, quiiceptul numquazm aliquis concipiet iftos terminos omne ens, omne dantur omnes proprix entitates, $\&$ diftin $\notin x$ om dantur omnes
nium rerum.
Preqterea:Ille
rerum proprias, $\&$ diftintus, qui omnes entirates te includit, non eft conceptus confufus, fed elt ompofínserd per modum aftuati, cum lit Güs, \& \& diftinatis; fed Auicenna dicit , quôd res
 eqns funt-communia omnibus, \& per confe-
quicnis confuffima .ergo non poref dici, quòd omnes rat
includat.
Prateres
Praterea: Nullus conceptus ex propriis en tibus, \& rationibus rerum confititutus in aqua prima impreffione. proprizeflims in intelleflu rum funt nobis pofterius notza: per prius antem
rum
communiora, communiora, \& conffufiora, vit Philofophus pri-
mo Phyficor. fic Auic. primo Metaphy! quid
 funs proniora ad imaginandum, quiburccumquie
alijs, $\&$ funt notifima in conceptui ergo cuide ter apparet, quöd conceptus entis, 8 alicuius abr apparet, quad conceptus entis, \& alicuis
abnibus rationibus propriis expoliantur. Pratereas. Notum eft quod intellectus viato- Incelieaus ris format iftam propofitionem, Deus eft ens.
autergo pradicat de Deo conceptum acciden aut ergo pradicat de Deo conceptum acciden.
tis, autconceppum alicuius proprij cntis, aut
iofum proprium
 nibus fabm generalem cöfurum ab omnibus ratio poliatum. Sed non poteftdici, quòd pradice onnceptum frbifantix pradicabilis, aut acciden
tis, vel quorumcumgue entium and tis, vel quorumcumque entium aliourum, quia
tunce propofitio effet falfa, nec potefl dici, quò
 illomviator non habet. ergo relinquitur, quiod
predicet conceprum generalem confufum ab iis A tüc coincidet, quia omnis cöceppuis indetermiconceptus entis. onceptus entis,
Praterea: 111 ud,
quod occurrit intelleetui fi- in modo concipiendi implicite, \& explicite. ip ne eó, quòd occurrat aliqua ratio fpecialis, h3- enim eade fatio cócepta implicite, a cofure,ex bet conceptum foliatum abomniratione. pe- plicat leippam,
ciali in ąu, fed de potentiis anime, circumfcri- Ale, pta omni voce, \&e omni dietione, primò occurrit quòd funt aliguid, non curando de hac diatiope aliquid, fed quòd intelle ecus ecis attribuit in-
ra fcaliquid, $\&$ clauditeas infra conceptum
 fubftantix, aut qualitates, aut répecequs, fed afpe \&iab omni voce, \&diftione,ergo conceptus im portatus pcr aliquid, denudatur ab omni ratio ne fpeciali in aqu.

ARTICVLVS QVARTVS.
Probatur, quòd concepius entis nor includit ali-
quam rationem communem, in quat communicent omnta entia, immo remanet fpoizaius
$V_{N c}$ fecundaconclufio eft tribus medis
 ni ratione fpecialij, nullo penitus fibi addito, cu appliratur,\& detcrminatur ad eas. Et pôt ratio
fic deduci:Ile cócepter mnimodă, nulloppenitus qui incidit in idéritate tenet in virturquầynä ration é : hxc propofitio tenet in virtute primi principij,qux cunq;vii,\&
cidè funteadé, inter fe funt eade illo modo idéti


 tis in idé coincidit cü omni ratione, nullo penitus addito fibi aunt.n.coincidita aliquo fibi addi-
to, aut nullo, ciu fint cotradidiotialig Gialiguo addito ergo ente addito cunens, \&ali quid ide fint, vt probatum fuit fupra. Ens autem enti iddi non poteff, immo volens dare, quid
conceprus entis coincidaraligqo addito dit,quöd nullo,\& $\&$ ita habetur propofitum. relinquitur crgo, quod conceptus entis non incla Vcl potell ration fic formari fecüdò:Ille cōce prus,quieft idē omnibus rationibus, nullo penirus fibl addito, nô habet in fe vāarationé, immo
eff tomnes rationes cofufe habet vnã rationem, quia tūc onniz entia effert fimpliciter eiufdë rationis.fin.n.differêt,differréc.
ratione $\alpha$ cóveniret tione couenirent, $\&$ differrét, quod eft impoffibi ke;autoportet dare in qualibet re rationem, quìa
differet, effe additam rationi entis, qua conueni
 nes cófuffe, $\&$ indiftin $\theta x$. nifin.n.effet omnes, non
 thitioñ indetcrminatus, no incideret in idétitatê cüdePet.Aur.fuper Sent.To.I.
fed addereer. conflat aurememquod no enceppptuse en
tis eft idem omnibu rationibus, nuillo tis eft idem omnibus rationibus, nullo penitus rationé, fed eftomnes cöfufe, $\&$ indeterminate Sed forte ad hanc ratione dicetur quintupli- Autoris ra
citer.primò quide ad maiore, per interentio nē;nã poffibile eft ad maioré, per interemptio- tion pluribus rationibus diftinctis inter fe, ficut patet poffer quis in exéplode effentia Diuina, qux eft eadé patel-

 propter impofibile, quod includit videlicet, $\Phi$

 fitrelatio, requirit difítinctionē eius, quod inade- dequario,
 Cus inadxquationis in $A$ ad $B$, neceffe eft omni-


 Diuina effentia effet idem paternitati,\& filiationimbas rariones, nullo penitus addito, oporteret
 \& haberettatum vititatem corffuionis:nunc au tem, quia Diuina effentia eff idem propriétatibus,per omnimoda indintinctionem,quia füdar eande vnitate penitus ca qualset,vt.fupra pro-
batū eff, ideo nốoportet, in propofito auite conceptus entis inicidit nullo fibiadditioc cum quali
betratione, $\alpha$ efl idéeis in betratione, $\&$ eff ide eis in primo modo per fe.
Secüdo vero dicetur forfita, Secudovero dicetur forifia,p vera efiet propo ritio oronce particulare, fed quia ratio eius erit vniuiurfalis, peff vinuer-
 finc eqdem inter fe, immoeff fallacia, onfequentis, vt patet in exemplode Sorte, \& Platone, qui fuatpenitus ide éco ceptriu fubltrantix nullo addifed non fubflantià, qua a conceptruifubłtantians nó additǜ cóceptus fubhantix, nec accidens, quia de conceptu Sortisnillum afcidens eft, cum fit
de pradicaméto fubfãte, tâquam prima, fubfā
 penitus rationi fubtãtix,nullo addito.ergo inter ence requitur, quin fubltatia habear vna ronem.
Sed hxc euafio rationem non impedit, quia omninoin propofitio, de quo inflat concludit, onedit e-
 inter fe funt eiufdê rationis, fed quia addät adra tione fubfâtie, rationé corporeitatics, \& ad rátio në corporis senfibilitaté , \&2d rationé animalis


## fer fill



## Liber I. Sententiarum

addüur, idcirco Sortes,\& Plato funt penitus eiur- A eft enim, quìd nec formaliter ens, nec formaliderationis, quauis realiter diftunguantur, ratio
quoque hominis eft bmnino vna eade pluribus
indifitinatis ratione, quonian mi fefle eadem pluibus tiftinctis ratione, fic quòd quodliber indiuiduum haberet propriam rationem, \& quòd
nihiladderetad hominé impoffibile efler, quòd homo diceret vnam rationem : in propofito au-
tem ioftro ens eff idem rebus alterius rationis ntullo penitus addito fibi, propter quod nullo
moto dicit vnam rätionem,quòd autem fubflan tia dicar vnam rationem patet, quia Sortes; \& Plato addunt multas rationes ad ipfam.
Tertiò vero dicerur, quòd ratio deftruit feipfam. poteft enim rebuilic, ille conceptus, qui efomnino idem omini rationen nullo addito, non effidem rationi, qux non eft eadem omni, nullo
addito, fed conceptus entis eff tidem omnibus aullo addito; ${ }^{2}$ atio vero fubftantiç non eft eadem onnini rationi, nullo addito!nec etram ratio propria alicuius entis. ergo conceptus entis eft om
nino alius à conceptu fubtantix proprio Verizs in- nino atifus alioram entium. Hxce tamen inftantiat
ftanix ex- veriflimum concludit videlicet,quod cóceptus entis,alius fit ì conceptibus proprijs entiú quountem ylterius intendi, ifact rationum, quod vnz̃ aliquä rationem, \& non effe omnes rationes unomodo Quartò vero dicetur, quòd rationon conclu redicame dit,pro eo,quòd ens defcenditin proprias ratio${ }^{\text {rededicame }}$ ndefedar nes decem pradicamentorum,non per additam per proprum gradum entititatis : gradus autem 1 co verum elt, quad - artio mentis eadem eft omni
cationi nullo addito, 2 tamen iftrations fediltinguentur per proprios gradus effendi,fed hax e euazio non procedit. gradus namque itte intrinfecus neceffe eftdicere, quod fir aliquid,
vel fit nihil. fi ergo eftaliquid, ergo ratio entis,
 per ilium gradum, ecum participee rationcm:,
quam conrahit. Ilatem autein non contrahitur quam contrahit. $\left.\begin{array}{l}\text { Iatem autem non contrahitur } \\ \text { per feipfum, vnde ifte modus euadendi inazina- }\end{array}\right]$ per feipfum, vnde ilte modus euadendi inagina-
ur quod fit aliquid, rationem effugiens entis, inquantum illum gradum dicir addi, \& contra-
here rationem entis imasinando here rationem entis, imaginando autem quòd
effugiat rationem entis, implicat contradictionem, cum concedat, quod iffe graduse ef aliquid potens contrahere ens, \& diftinguere rationes nem entis. probatum eft enim fupra, oq quaftio illa non fimiliter currit de ifto vocabulo, ens, \& de hoc vocabulo, aliquid, ne fit Grammaticalis
quxflio, fed curritde conceptu latiffimo, qui habetur infra, quo clauditur omnis res, \& ratio, \& omne quod aliquid nuncupatur
inconinto vero dicetur forfitan, quòd nullum ent nē entis exitra inquā formaliter, \&\& quidditatiue, no tamé identice, $\&$ denominatiue, vnde vltimx
differetix no
Infuain \& , ni, $\&$ ratio veri funt quidditatiue ens , fed tantum identice,\&\&denominatiue \&qualitatiue.
N.ec valet farguatur, formalitas bonitatisef,
in formaliter ens, vel formaliter nihil. dicendum

 ficut fuperficies nec eff formaliter alba, vt patet,
nec formaliter no alba. fi enim effet formaliter nec formaliter non alba.fi enim effet formaliter
non alba; tunc negatio albedinis effer de eius $c \overline{0}$ non alba; tunc negatio albedinis effet de eius cō tep rans, nec formaliter nihini, fed elf boonitas tan-
tum, \& fecudum hoc dicetur ad rationem tum, \& fecudum hoc dicetur ad rationem, quòd
rationi entis poteft addi aliguid aliud fornaliter, \& quidditatiue, quamuis fit idem realiter, \& denominatiue,
Hxctam
$\underset{\text { Hxc tammen eufio nó impedit rationem proo Re fronder }}{\text { primporibile }}$ pter mponbile,quod includit, videlicet quòd ${ }^{\text {fitaliqua ratio effugiens quidditatiue conceptia }}$ entis. effugions enim quidditatitue aliquam $r$ rare potef differentix rationem : quoniam diffcreptia qualitatiiue fe habietad genus, fed $P$ hilo-
fophis dicir,
 eft genus, nec habet differentias, quia nil effu- Comm.lociis
gitrationem entis. ergo videtur puod nil ef.
gitutiin gitrationem entis. ergo videtur, puod mil ef-
fugiar rationem entis quidditatiet, alioquin fi
quidditatiue eflugere quidditatiue effugerét, nön qualitatiue, niilom-
nino concluderer Philofophus, quodd ens differentias non haberet.
Prxterea:Omne quod haber quid,eft ens, \& alii Omne qit quid.quid.in. ef interrogatiuū, \& \& aliquid refpofí habec quil cconucrfo, ompe igitur, quod eft, aliquid puid eft : ali-
quid autem, quid nutem, \& ens idem funt, vt fupradiftum cff. relinquitur ergo, qoomne habens quid, fir cns, 8
aliquid fed fccundum fic ponentes vltimx diffe-
requiz rentix, \& paffiones entis, \& vniuerfaliter omnia, qux non funt quidditatiue ens apud eos,om
nia inquam habent illa, quid, $\&$ quidditatem 1 nia inquam
lids enim tón differrent quidditatiue, nifí efficnt

 quid, quia Philofophusdicit, qued fcietia quid, bile cil qio
 cuius alterius circa illid, fed clarum cht, quod hu
iufmodi formalitates, \& formales rationcs diff. rêtiarum vltimarū, ac paffionül, quas iffi ponunt effugere rationem entris, funt verce cribilcs, \& co-
gnofcibiles.ergo vere funt,quia $\&$ ens, \&aliquid. gnofribiles.ergo vere funt,quia $\&$ ens, \&aliquid.
Prxterea $:$ Omnc per fe, $\&$ pracife obiectum

 denominatiue enarticipat obicetiuan rationem
alicuius potentix, non comprchenditur per fe ab illa porentia, ficut paret, quod Diarij filius, quia denominatiue eft coloratus, \& nō cft quidditatiue color; idcirco comprehenditur per ac--
cidens vifu, cuius obiectum eft color .Ens antem fecundum iftos eftobiectum intcllectus, illud ergo, quod non per accidens, Fed per fe, $\otimes$,
praxife comprehenditur ab intellectu, necefiapraccile comprehenditur abintellectu, necefliz-
rio oconinetur quiditatiue, $\&$ non denominatiue fubente, quod cifl obiçum intelle fus:
fed fecundum eos vilimx differentix, $\&$ pafiofed fecundum eos vitimx differentix, $\&$ paffio-
nes, $\&$ fimilia funt comprehenfibilia pracifeper nes,
intelletum, \& definibilia fub ratione entis, vnne implicatur contradietio in his dietis, quòd
ens fitformale obiectü incellectus, \& quöd prx-

Diftinctio II.
123
 entis quidditatiue. hoc enim non eft aliud dicereperit fuam formaleni rationem obiecti, cum excluff ratione entis, definiat huius rationes. Praterea:Concespus certus, $\&$ dubius, ino eit
idem conceptus fecundym eos, fed de paffionidem conceptus iecundum eos, , fed de pafioni-
bus entis, \& ylumis differentiss, \& fimilibus, por in fpeciali quid qint, ficut etiam hodie certifumus, quàd ratio bonitatis eff aliquid, \& ratio
veritatis aliquid, \& tamenignoramus, vel ad mi veritatis aliquid, \& tamenignoramus, vel ad mi
nus in quaxfione ponimus, virum fint malitates, tantum, \& vtrum fint refpectus, vel abnotantes. ergo conceptus dealiquid, \& cómunis omnibus iftis eft alius à conceptibus propriis per aliquid non ent aliud $\ddagger$ conceptu entis. ergo illid, quod prius.
Prxterea : Illud
Pram omnis , clauditur intre cour infra zonce-:-
 de exponitur omne per effe ens, \& per omnem $\& \in$ nitas, $\&$ bonitas, $\&$ cxecerx pafiones claindun tur intra omne, alioquin fif fint extra ominia va ur intrā conce-
 inspropria tia elt val ili rationi, fed diftintio, $\mathbb{F}$ differene eft, $\mathfrak{q}$ aliquam fundent diftintionem, vel diftazes illam, fecuif per rationem entis, fed formali-
ta diftinetionis ponentes funt fundamen formaliter diftinguinutur omni alio circumfrcri pro.ergo in ipfis, ciitcüffripto omni alio, eff ratio
entis. includüt ergo rationem entis, nor tī̃ aniai fe, \& per confequens non denominatianc. Praterea: IIter contradiftoria non eft dares nedium, icd ifta furit contradiatoria vltim $x$ dif-
fercitixix funt aliquid formaliter, vltimx differen A non funit aliquid formaliter. licete enim non ontradiccrentiftr dux vitimx differenimix, funt aliquid formaliter, vltimx differentix funtnon inquid formaliter; quia ambx funce afirmatiux,
pirima de predicato finito, feconda vero de prxcatonegato, nihilominus primx dux dinuicom contradigant, quia in eis negatio fertur ad
compoftionem, dicendo non funt aliquid for maliter, fed di cendo, quodd funt aliquid formaliter, habictur propofitu, fi vero non funt aliquid
formaliter, vadanit viam fuam ifta euaifio ration is efficaciam fanon infringit vntatoris 3.Metaphytr. fic procedens:illuid cuil funt quam non poteft differentias habere, quoniam differentia eft veraratio addita generi, quen in clud it per fc gencris rationem, tr t. pitest 6 . TTop.
fed onncs iffererix excogitabiles alifuid funt, aliquod ens funt, vel reale, vel rationis. ergo
aliquid, $\&$ ens differcntias habere nöpofinn ad
 Pect.Aur.fuperscnu.to.i.:

Adhuc poffer demonftratio formari aliter fecundum mentem Commentatoris:guandocum- fratio feeno que aliquid ef fimpliciter idem pluribus, non cundi Cor-
recipiens aliquam additionem in eis, neceffe eft poreateré recipiens àliquam additionem in eis, neceffe eff poret
dare vnum de duobus, videlicet, ytita plura, per non fint penitusuciufsem rationis, , \&t tuncillud
 num dicat vnam rationem, quàd ifitat plura, fint
penitus ciufdem ratienis non enim habebunt, quodiftinguantur, aut differantratione : nam. per iffam rationem non diftinguerentiur, quia in
ea vnum funt, nec per aliam ea vnum funt, nec per aliam, quia aliaa, non ha-
bentr, cum fuppofitum fit, quod ifta plura nil adduntad iftar rationem communeñ, fed con-. ftat, quòd ens omnibus decem pradicamentis
eft idem, \&decem pradicamenta non addint aliquidad $\&$ ensecem puia fraddicamenta non addinint
ad aliquid, ef unt ant aliquid, iam iialiquid ad ens, quia fiadderent aliquid, iamii-,
lud aliquid, eft ens, \& ita non additumenti. er-Bo neceffe efldare yium de duobus, primunin vi-
delicet quod pradicamenta fint fimpliciter alte riucer tritood pradicamenta fint fimpliciter alte:
rion conceptus entis, careat omnira tione, quod vtique verum entisvel fecuandumni, fria
licet, quöd ens dicat vnan licet, quod ens dicat vnam rationenemum, \&quod
decem pradicaméta fintomnino vnius rationis decem prxacicaméta fint omnino vnius rationis,
nec habeanq quo formaliter difininguantur quod
omnino ompino impopofbilize efl, \& \& hanc demontifratio-
nem innuit Commentator fub iis yerbis : nem innuit Commentator fub iis verbis, De- com
cem genera altifima habent quodlibet vin propriam differentiam, abfque hoc, quò toconueniant in van natura, hoc enim nomen, Ens,di-
tum de eis, non inotificar de ipfis tum de e eis, non hotificat de ipfis vnā naturam,
cum naturx eorum fint diuerfa. . Impoffibile eft autem, vt aliquid pradicerur de rebus habentibus formas diuerfas, qua non communicant in
 catur de cis vniuoce, neceffe erit vt prima intel-
leta, qua funt decépredicament dieta,qua funt dece predicamenta non habciant nibus fuis naturisadeo quiod nacuira fubftantix, Equalitatis eadem fit. Hoc Gommentator. emonftratiue conclura expréfa fupra intentio
emonitratiue conclufa, conceptum entis effe

Secunda vala gatigne.
$\mathrm{S}_{\text {ne refpeequs, veromediú procedit ex ratio- }}^{\mathrm{EcvND}}$
 liquem fue differentix dixuidentes coniceptum 2-
 vtriufque conceptus ifte, qui per differentias
tales diuiditur, eft denudatus a ne. hxac propofitio patet gioniani via ratio pradicatideofituitiout futet, guoniam ex oppofito
catuma clauditur in fubiequidcirco predi atumin clauditur in fubietto. confat enim, quò ifanceptus includit viam aliquam rationem,
rentriistionem oporter effe indifferentem, diffe entiis diuifis, 8 mediam per abnegationem $v$ eft rationalist pyec pate fir irrationalis, fed abflrada $\&$ media, $\&$ indifferens ad vtrumque ; inde fin ratio fenfibilis effet ration rationalitatis, aut

124

## Liber I. Sententiarum

irrationalitatis neceffario fenfibile diwifum per A rationem probatur, quòd nec fit vnus conce-

## 

 non eft aliqua ratio, qux poffit abfrahere, $\&$ - flure per ind entiam ad refpectiuum, efpectiua, nec eft poffibile imaginari, quod no fir actur ratio abfoluta, aut ratio refpeetiua, cun lud . ergo conceptus entis diuifus per refpeeti ratione communi.uidem,quòd ratio abfolurat duplelex eft, vno mo ocontrarie, qux fic opponitur refpetuui, vt nul
lo modo poffit refpectiuari, ficut lapis. dicitur ontrarie corpus infenfibile, quia non poteft fen tio ablieluta, qux in fe non includit formaliter reifpectum; ; poteft tamen refpectiuari ficut cor-
pusdégenere futhtantix diciturir infenfibile for-
puis de genere fint tantix diciturir infenfibile for-
maliter, pooteft tamen animari, $\&$ fenfibile fieri. Sic ergoin propofito poreft inueniri vna ratio
 tum quia ratio communis, ficutupriuat vnam dif ferentiam, fic priuat $\&$ aliaim. corpus enim ficut
formaliter non eft fenfibile, fic neceft ormaliter non elfeniter ine fic nece eft actu, aut itam euafionem ratio ifta communis refpectui $\&$ abfoluto, priuar refpectum, non ramen aliam differentiam, cum fit ratio actu abfoluta fecunnis : tum quia impoffibilce ef erationem abofu-
$\qquad$ tam vmquam refpectiuari, quia aun refpectiua-
retur totaliter tranfeundo in refpectum amifa
 uum, \& magis inmpofibibie, quod com in refpecti-
tio euanefcar, fic̣ refpectiuabirur, vt \& fimul remaneat in repeetum ratio abfolnat, \& alia ratio refpectiua, determinans illud abboutum, \& hoc magis eft exabfoluto, \& reffectino, \& errit in ea atiquia abfolutum, \& aliqquid refpectinum, \& per confeta alia abfona , que fequuntur. nonerigo poteft fic cuadi, vt dicatur, quòd iffa comminnis ratio
fit aboluta, poffibilis stamen refpectiuri.
 absluta, necrefpeetiua, fed hoc minime frare poffet impolfibile eft enim, afpetum intellegat eam ad fe, \& finc termino alio cointellecto, Vel non ad fe; fed tantum cointelligédo.contra
ditooria enim funt immediata rationi alicuico ntęligeraterminum, \& yon cointelligere terminum, fin non cointelligitur terminus ratio efpectina fic igitur $\cdot$ talis media ratio excogita-
Tertiov vero dicetur forfitan, quòd per eand
ptus entis, $\&$ fpoliatus ab omni ratione, quia ilIe conceptus aut eff abfolutus, autrefpectiuus, poteft : quia aut cointelligitur fibi terminus auw non cointelligitur per neceffitatem, abfolutus effe non potelt, quiaz tunc non includeret refpecumm; nec reffectiuus, quia non includeret abfo,
uta. ergo ratio illa probat, quòd non poffit ef. fe vnus conceptus, fed dicendum eft, quòd non: namomittitur. quartuim membrü, friliceter,quò
fif fimul abfolutus, $\&$ refpectiuus, hoc effinclu diens omnia, tam abroluta, quam refpectiua fub quädam confufione, \& indeterminatione . pofliire in vnam indererminationem, fed quòd con currant in vno aliquodedeterminato, impoffibile eft, vt fuperius eft probatum. Sic ergo conce- Vide de minatione; \& per confequetes omnir iratione, quii
per rationem non aliud intelligitur , uuam ali per rationem non aliud intelligitur, quadm aliquid determinatum, diftinctum, \& aliq quatititcra
ctuale ab intellequ excogitabile, in


Tertia ratio principalis
$T$ Ertivm mediü fumitur exprima diucr
 communi rátione ; nam ficonueniunt inalio con
cont ueniunt, \& \& alio diferunt, \& fic non funic $p$ r
mò diucrfa, ficut farer to no diucria, ficut patet 10. Metaphyficx, Ied 10. stat. ptu entis, vt patet, decem autem pradicamen ta füntomnino primodiuerfa, quia funt prima prrdicm
 conceptibus, ficut Commentator elicit 3 . Met. \& in 8 . \& Philofophus ibidem. crgo conceprus entis, in quo conueniunt en .
tus ab onni ratione communi.
Sed forte
Sed forte dicerur, quòd hxc ratio ef debilis,
quia minorem probat per teftes quiaminorem probat per teftes, \& idcircop opo-
banda eft, $\&$ declaranda cx terminis. eft enim per fe nota fí termini capiantur;fupponatur au tem hic,nam alids in traptaturu de principipisp phy
cis extitit declaratum quod concepus cis extitit declaratum,quòd conceptus fubtan
tix eft hoc aliquid, fiue pracifum ens; conce ptuss veroa accidentiseff huius, fic quòd acciden
tia non funn nificmeri modi

 titas non eff niripartibilitas, puta, omne habens Pionibus, ficut fimum eft enim ibi partibilitas

 ubfantia, velapiditas, vel qualitas, ve albedo $\&$ fic dealiis : partibilitas autcin pura ipfac clt
quantitas, \& ficut fimitas non eff fima, fic parquantitas, \& ficut fimitas non eft film, fic parnaliter partes funt partcs, fiquidem partes alh
dinis funcrefipfis formaliter albedo, partes $v=$ ro non fiunt feipfis formaliter, fed partibilitiate, qux eft accidens eis? : qualitas autem non eft nif
thodificatio pura; ficut figura eft modificatio A nì̀. relinquitur ergo,quòd fit fimplex côceptus

 tudo: aftioautem non effnifí pura origo,qua aens originat: paffio vero oriigo, quares orijigiidem; propter quod patet, quod 2 atio, $\&$ no paffio non funt formaliter refpectus, quando autem. non eff aliud, quadm denominatio it tempores vntemporis expličant, fcilicetnunc , tunc, heri, cras. biverodicit quiddam derelietum à loexprimuntaduerbua loci, vehic, velibi, ifuc yo ycl iluc. Situs auté dicit quandā fọrmam ex habitu dine partium locatiad locum dereliexa expref e, flare, federe, accubatio, flatio, feffio: appa ret autem, quòd feffio non eft relatio, nec 1 fe habition.non enim dicitur Sorres fedens ad aliquaid
relatiue, fed fedens in fe, quamuis if a f eatur in loco:vnde patet, quadd forma feffionis non eft refpecaus. Habitus rorū ornarceptibile circa perfonam, vel mem aut armatio,\& alicuid rale
Mni de:cem
primi con-
Hisis inquam vifis patet, quòd iftid decem pri uos conceptus, hifi forte quis imaginaretur in dici, quia enfe hoc, eft effe aliquid, $\&$ ita enter ibl tis aliququid, vade totus conceptus poteftimporari per effe hic, vel effe pracifum, $\otimes$ terminatū er dicit, fubfinntian fignificare hoc minatum; \& prxcifum conceprum habere, om= cifum. fic icigiturit coonceptus) fonceptatum impre
plicifinus, $\&$ per confequens primod diuer fus edem modo paret de partibibitaté! non enimim. poteft eius conceptus refolui in duos, nififorte num effer aliquid, ficutde fubfantia dicebatur, odem modode qualitate patet: $:$ nam in concèincluderetur, aur illidin qualitas tatum, quò quid inferius àlia qualitate, aut fuperins \&
ins, nec accidentalitas, vt probatum eft :reftat
ergo, quod fialiquid alind componat, illud fitre
petus, quod viderur effe commune ergo, quod ialiquid aliud componat, illud itre
fpeaus, quod viderur effe commune relationi, $\&$ fex principiis; hoc aitem enfin non poteft, quia,
fequeretur, quod relatio effét bis refpełus, um per proprizn rationem fift habitudo, \& \& clatio.

 tudo, $\&$ reffécetus, quod eft impoffibile,eodem-
que modo patet de âtione, quia non poteft eius onceptum componere aliquidditas, nec accifas, \& rationes, \& titerum quiapter pater, quod actio effectur non eft' fed prodựtio termini,eodêe e tiä modo paterde de omnibus refiduis prxdicamz--
tis. Si enim tis. Si enim aliquod comune ingrederetur eoriun
conceptus, illud maxime videretur habitudo quoniam omnia confiftere videntirir in quadam habitudine, fed hoc poninion potef, quoniam-
habitudo nill determinatüdicit $\bar{\eta}$ rectoo fed tantummodo in obliquo. dicit enin aliquid inter duo, videlicer inter fundamentuin' $\&$ terminum, Habitudo
$\&: i l l u d e f t r e f p e t u s ~ i n t e r ~ a g e n s, ~ \& ~ p a f f u m ; ~ \& ~ n i h i l ~ d e t e r ~$ killud eftrefpectus inter bgens, \& \& paffium, \& nihil der pallio inter locatum, zlocans, \& \&illud eft viti. cum eisgoin reato non dicats 5 nifi aliquid ald aliquid autem eit conceptus indeterminatus, nec com
 aliquis vnus conceptus componens feptem pre dicamenta::elinquatur crgo, quöd funt conce propifitio habet cuidentiam ex terminis, \& per coniequens tota ratio demonflratiue concludi-
tur, cum minor propofitio fit, \& per fénota; tur, cum minor propofitio fit, \& per fé nota $;$
fumanur inaquin hunc modum conceptus fim pliciifini fe toris dirtincti, tamquam primó diuerfi, non concurruntad aliquem conceptum.
habentem vnamaliquam rationem, hoc patet ex terminis; quia fin in vaa rationene, conuen pate non fe trtaisd difingununtur, nece funtefimplicinifi mi, \& primò diuerfi, fed probatume eft, quöd de
cemprexicamenta habent conceptus fimplici cem predicamenta habent conceptus implici
fimosfe totis diftinatos, $\&$ primòdiueftos. er go concepitus entis in quem occurrunt, eft.folia
tus ab omni ratione vacicommui Hxc autem demonftratio innuitur a Philofo
alioquin viltra aliam qual primum non poteft dari
 fot aliquid, good eft impoffibile. fecuadum:e qualitatem, \& aliquidditatem non poteft poni vnum, verum, bonum, a fimilia; qux non quidditariue, fed magis denominatiue dicuntur de qualitate, $\&$ iterum non funt inferiora ad ens, \&
aliquit,, immo ambitus $x q u a l i s ~ c u m ~ e i s, ~ v e l ~ i l l u d ~$ medianis érita acidgns, quod etiam dicicinon poteft, quoniam accidentalitas nihilideterminatū
dicit in reto, nifi aliquit : accidens autem non dicitin incecto, nifi aliquid :accidens autem non
eff,nifi ens alterius, $\&$ aliquid huius : ens autéci\& aliquid probatum cll,quöd non componunt con ceptuin qualitatis, ergo nec accidens compo

Per.Aur.fuper Sent.To.I. pho, \& Commentatore, \& poffet ficiiuxta men
 attribuit vnum conceptù̀máliquibus fecundūm cit vnam rationem. per oppofitum níaquen quiequo animalitatem per eandé, idrationeñini intel
 Ynde fialiquis'conceptris haber vnnam rationiom,
cuicumque atribuitur; per ill cuicumque attribuitur; per illam rationem vni, Speculre
cam atruibuitur,fed conceptus.entis, \& aliquid, diligenerer. am attribuitur, led conceptus.entis, \& aliquid vnam alliquam rationeme alia enim matio efferf 2liquid fimpliciter, \& alia effe aliquid, cum ali-
 tas quantitatis eft effe qnantitaremalterius, ;
qualis effer difpofitio alterius, ficut

126
nz nó eff，nifi effe fignum fanitatis，\＆fanitas die－A quare pari ratione vnum conceptum in ente，e tx non eff，nifi effeetiuum effe fanitatis．inducere rit ens habere vnam rationem． autem fanitatem，\＆fignificare eam non eft ea fe，ratio．fimiliter quod effe aliquidditarem in
fe，eff aliquidditatem non ad fe，fed alterius vel ficutdifóó́tio，vel ficur partibilltas，vel fi－ cut habitudo，vel ficur origo，$\&$ fic de delisis，non ditatum．ergo conceptus importatus per ali－ quid，non eft habens vnam aliquartan rationem． effer vnus conceptus entis，ficut nee fanitatis ；
dicendum namque，quod inmo iencendum namque，quaod 1 mmo quia itte decem
entitates funt formaliter，\＆per fe aliquid，neic期2 eft aliquid per aliam，propter quod circum－ ce concurrunt ad vnum conceptum implicitum， \＆confurum ：fanitas autem dietx，$\&$ potionis， non eft in eis formaliter，fed tantum denomina－
tiue ì fanitate animalis，＂propter quod eorü ana －tiuè a fanitate naimalis，propter quod eorū ana ro entis eft tatum fecundum viitatee coacepurus．
Non vale ectiam fidicatur，quod quauisde－ Non valet eciam ifidicatur，quòd quäuis de－
cem entitates pradicamentales fint entitates cem entitates pradicamentales hint entitates
alcerius，\＆alterius rationis，nihilominus in
hoc conueniur hoc convuniunt，quòd quaxilibet eft entitas，\＆ 8 aliquidditas ；\＆per confequens aliquidditas
in communi eft ciufdem rationis generalis，hoc －nimirum non valet，quia hoc fallim eft，quod fit aliquidditas aliqua ratio in qua conueniant，im－ mo quodilibet prxdicamentorum in effe aliquiu
eff alterius rationis ．effe enim aliquid quarenus difpofitio alicuius nec exaliquo effe aliquid，nifi quia difpofitio alicuius eff omnino alterius ra－ fubtantix entitati．

ARTICVIVS QVINTVS In quo cicititur tertia propofirio ex pradictios，or


VNc vltimoreflat concludere ex pradi－ VNC vitimoreftat concludere ex prodi－
Cits，quod concepusentis efffimpliciter denudatus ab omni ratione actuali vina，vel plu－
ibus；propria，vel commani，$\&$ idcirco eft tan－ mons vnitate confufionis，implicite omnem rem，$\&$ omnem rationem continens，explicite rationem nullam．
Infarur iot Sed contra ilta videtur multipliciteŕ poffe in－
uniftam po fari．contat enim，quòd concepuus obietalis $\&$ ratio idem funt，ratio enim apus obiectalis aus intelleeus，vel eius obiectums．Sed hac propofitiodicit，quad ens，\＆aliquid important
vnum conceptum； portabuat：vnde hxc mutuo contradicunt，quo－ niāapparet conceprus denudatus ab omni ra－
tione． $\mathrm{xquipollet} \mathrm{enim} \mathrm{huic} \mathrm{conceptus} \mathrm{denuda-}$ tus $亠$ cónceptu，vel ratio denudata $亠$ a ratione ， qux contradicooria funt euidenter．
 neris，fed vnitas conceptus genefris，\＆rationis tio，quam imporrat genull nou eftio reram na－
tura，fed tantum in intelleotu ergo conceptum eft effe valm raticnem in genere，

Prxterea：Nullis intelleequem poteft aliquid ca pere obiectiue，\＆modo confurfo，nifi innitatur
alicui diftincto，quod patet，quia omnes fpecie animalis poteft intelledus implicite concipere fi innitatur alicui diftinato，puta fenfibilitati，
nam fitollatur fenfibilitas nullo modo poreft $f$ giintellectus implicite fuper fpecies animalis fed intellectus ini conceprue entis omniaimplici－ re comprehendir．－crgo necectse eft，quode ealion quens eft in illo conceptu aliqua ratio diftinga Praterea ：Confufio，$\&$ implicatio eft aliqua ratio determinata，fed conceptus＇entis includit encis
confufionem
ent
dit it onfuif modum ponendi．ergoincludit aliquam determi matam rationem．
Praterea ：Spoliatum ab omni diftincione，e
prima materiazi n findamero prima mat aia，in landameto naqq；naturx nilc ment．diciti ibidem，quod illud principium non 0 corm． debete effe in aliqua difpofitione，nec fecundum Conceptus entis non eft conceptus primx mat rix．ergo non poteft effe fimpliciter denudatus． tur，aliud eft quod implicatur，ab eo in quo im plicatur，vnde aliud eftanimalitas，in qua im－ plicantur omnes peccies，ab ipfis ppeciebus im rationes，\＆res implicite ．ergo eft ibi ad aliud， \＆aliqua ratio alia，in qua implicantur
Praterea：Aut conceptus entis eft pura con－ fufio，aut fubltratum confufioni，aut aggrega－
tum ex fubftrato，\＆confufione；non poteft prima confufio，cum confuifio quidditateriue de co cofluo qd
omitaiua
omibus non pradiceur omnibus non pradicetur，nec poreft poni com－ $\begin{aligned} & \text { diratidid na } \\ & \text { pofitum ex } \\ & \text { pubfrato，} \& \text { confulione per candem } \\ & \text { dc omnibus }\end{aligned}$ rationem．relinquitur ergo，quòd fit fubbfratū， \＆tunc quaritur quid fitillud，aut enim eft om－ nes rationes，\＆tunc redit prima opinio，aut a－
liqua ratio communis，$\&$ tunc redif fecunda．er－ go talis conceprus fubftratoriys eft incapabilis， vt videtur．
Praterea：Omnis conceptus implicitus com－
ponitur ca ponitur ex explicitis，fed conceptus entis eft im plicite omnia comprehendens．ergo compon－
turex omnibus，cuius oppofitum fuperius di－ ${ }^{\text {tur }}$
Praterea：Omne，quod diftinguitur ab alijs videtur in fe aliquid diftintum effe fed conce－ quörumlibet entiium，\＆quarumlibet rationum． ergo eft in fe aliquid difmetum．
Praterea $:$ Omne conceptibilie eft ens，$\&=$ ali－ bilis．ergoerit ens，$\& \&$ aliquid，$\&$ per confequens continebitur ifte conceptus fub ente，\＆proce－ detur in infinitum．

> Refponfo at instantias.

S ED iftis non obflantibus，dicendum eft il－ oncertus implicitus，$\&$ confufus，qui muita in－ conceptus implicitus，\＆confulus，qui muita in－
fra fedicitur cotinere，aliquando fic eft confi－

Ditinctió II．
127
fas，verelinquatar in eoaliquid vltimatediftin－A plicarctur ibide，\＆innumerabilia inconuenien fus，ve relinquatrar in eoaliquid vitimatedinin－， plicaretur ibide，\＆innumerabilia inconuenien－
Aum formaliter，\＆ratione，$\&$ talis eft conce－ ptus frecificus，ty puta hominis，quilicet omnes
homines implicite comprehendar，nihilominus in co relinquitur humanitas vitimate diftin－ A2，vnde habet vnitatein omnimodam forma－ em，\＆rationis，quoniand diftinguia non potedt per plures rationes，ve fic appareat，quomodo
in eo eft conceptus confufus cum determinati－ a ratione，$\&$ implicitus cum explicita，$\&$ in crerminatus cumgdeterminata．Aliquando ve－ ro conceptus fic confunus efth，vt relinquatur in
co aliquid medio mod $\begin{aligned} & \text { diftinaum }, \& \text { talis eft }\end{aligned}$ onceptus generum onpdium ，vfque ad gener2 inima inclufiuc．fice eninm fuss frecies implici－ qua propria ratio generis，diftinda quidem，\＆ explicita，nihilidominustamen diftinguitur am－
plius per differentias fecierum plius per differentias fpecierum：aliquando ve－
 modum in fpeciebus，nec aliquid medio modo， \＆per confequens nec aliqno modo diftincum， gencralifimo，\＆talis eft conceppusimportatus per ens，\＆aliquid，qui fic omnia implicite com
prehendit ve nullum concepribile includat expli cite，$\&$ ditinde $\& \&$ quin conceptibile，$\&$ ratio dem funt，cum ratio fitobicetum intelleetus， neceffe eft，vt in feecie fit conceptus viius de－ terminatiintimx rationissnam ent ibi conceptibi－
ledeterminatifimum ．ing gencre vero；eft con ceptus vnius rationis medio modos in conceptu
 ratio in aetu，nec propria，nec communis，\＆hoc eft conclufionis intentum
go neceffe eflt，quid ifte conceptus fic fit fimpli－conis spent citer fimplex omine concepptibile，indetermina－fimpliciter
te tament，
cemplicite，
 ceptibile，\＆ratio idem fint．omnss enim ratio conceptibilis ef，relinquitur， ，quòd nulla ratio
explicite fifibi，fed indiftinac：a\＆us autem di－
 concluditur，＇quiod nulla ratio in aqua fiti ibi，nee
propria，nec communis，fed quòd conceptis propria，nec communis，fed quod conceptui bili inałtu，nec pradiexx inflantix huic obuiant veritati．
Prima
Prima fiquidem non；ratio enim，\＆$\&$ conceptús Prima ra
bietalis pribile，$\&$ idcmirco in fiaccipiatur aliquid connce．tio． do eft ibi ratio，quo conceptu entis eodemmo－ probatum fit，quòd ibibo nullum eft concepribile
explicite． explicite，\＆difininte，\＆per confequens nec in eft ergo denudatúab omni ratio ibi fit in actu． prio，$\&$ communi，$\&$ perc confcquensin noui $\operatorname{pfv} v-$ Quomodo

 －Secunda etiam non priocedit；non eft enim rum ，quòd talis fit vnitas conceptus entis，qua－tio． is conceptus generis ：in conceptu namque ge－
neris multa continenur implicite puta fecies ， \＆vnum conceptibile continetur explicite，qux ratio generis appelliatur．in conceptu vero en－
tis fic omne conceptibile continietur implicite， Yг nullum penitus expliciee relinquatur． Qux quidem fic poterf demonirari．fix
conceptu
entis aliquod conceptibile diftin in conceptu entis aliquod conceptibile diftin－ rationes proprix entium quorumcumque，\＆\＆i－
lud effe non potef，ficuit probatum eft articulo tertio，aut illud eftaliqua ratio commu nis，in qua conueniantomnes proprix rationes，
nec illud effe poteft，vefatis probatum eft in ar－ iculo immediatius pxzzcedenti，\＆adhuc poteft concepribilem rationiemit，ifta non effer eadem． cum qualibet implicita ：Contradietio namque cita．ergorationes proprix effentextra ratione entis，\＆per confequens effent nihil，\＆nullum， lis ratio contra rationes omniume entium diui fa，\＆per confequens non effer ratio entis fimpli citer，fed cuiurdann entis，effere namque quadam
ratio parcialis， $\begin{aligned} & \text { iterum cum ifa ratio effer de }\end{aligned}$. numero omnium explicitarum rationum，qua－ rum quęlibet eft ad ipram，contineręt in cö́ceprus mportato per aliquid implicire，\＆\＆cum hoc ex－ \＆iterúifta ratio explicita eft prog nihilo in con－ ceptu entis．ea enim abfolura ádhuc remanee
cóceptus aliquidditatis，fimiliter oume aliquí ditatem implicite comprehendens eriam illiam， vnde nec calidum，nec frigidum faciti ibiin iffa，
explicita，plufquam $\mathfrak{f i}$ quauis alia feecialis $6 x-$

quòd intelileetus non pooffit concipere plura indi nimet \＆\＆contra experientiam；concipiens＇c－ hendit ominia，qux fint，\＆omnes rationes，qux
funt implicite，$\&$ confufe，nec figirur fuper ali－ quid fpeciale，\＆cum hoc experiamur in fenfu， non debet incrilleani denegeriit experimur au－ tem in occurfa alicuius fuperficiei，in qua colo－
res funt plurimi，
\＆varix celaturx omnia in confufo，\＆nulluni colorem，aut cela－ turam diftinguere：
Quarta quoque non obuiat：：quoniam impli－Quara ra－
catio，\＆confurio poffunt con cationes cognita，vel vt funt modi cognof vendi 1 I Implicaio， non concurruntergo ad conceptu entis per mo o oonifico
dum cognitx rationis，fed magis dum cognitz rationis，fred magis modi cogno duppliciter
fcendi，$\&$ patet in fimili．Nam definitio dicit golderceo
explicite explicite hocicquad definitum efl detinitio dicit
tamen implicatio eftde ration tanmen implicatio eff de ratione fpeciei，necex ex－
plicatio definitionis，fimiliter genus，$\&$ fecies plicatio definitionis，fimiliter genus， ，\＆fepcies
differunt，ficut determinatum $(\alpha$ inderermina tum，nec tamen determinatio，vel explicatio eft
de effentia fpeciei，fic lice de effentia f peciei，fic licet conceptus entis fit effratioimportata，fed eft magis modus；quo omnia importantur，immo \＆ifteriodus，pront eff quoddam conceptibie，\＆quazdam ratio，
per modum impliciti，clauditur intra conce－


8 Liber I. Sententiarum

 liatuin autem per modum impliciti, \&e confufi plicabilis per ifta, eft conceprus entis, \& idcircopradicatur per fe de explicantibus. materia vero prima, vt Commentator dicit.genus autem ad rationem perfectibilem per differentias, $\& \dot{b}$ per modum impliciti, inquantum omnes fpecies per genus implicite imporrantur, \& hhinc $^{\text {hin }}$ ef, $x$ plicantibus, dedifferentiis autem per accidens, quia refpiciu.
Sezar rxia Sexa etiam non obfifitunz yerum ch aliud plica tur.n.rationes proprix omnium in vno cö



uplici ra- do vero confurgitex vno modo concipiendifine
tione poeft
conceptibili ynitate, $\&$ talis eff conceptus en Septima quoque non obuiat. Conceptus enim
entis eft omnes proprix rationes modo confufo implicito. quad ergo dupriturn, vtrum ifte cō eprus fit quidditatiue prima confuito, dicedu
 vitra 'inquiritur, vtrum omnes rationes fe ha-
Seant per modum fubfrati, confufionis, $8 \mathbf{i m}$ im plicationis, dicendum, quod fubfraturn contingit effeduplictter vno modo alicui ponenti in nu abillo, cuiffofternitur, \& econucrfoficut con-
 gnificatur per nomen nuietis; \& ftantis, cum ibiduopputar realitatem motus $\&$ quietem attri Etio effer, fed cócipit motum per modum quietis, quafi motuis ifte in numerum non ponat, \&
ficeff de omnibus modis telligendo aliquid explicite, puta hom mom, fubfrati explicationi, fed humanitas concipitur explicite. fimiliter crgoin propore infa non tamen omnia fe habent fub ratione fubifrati ad rationem confurionis, $\&$ implicationis funt fecundum fe explicite, in componentia confure : rationes autem próprix omnium funt in conceptu entis implicite, \& \& confure $:$ poffet
tamen concedi, quod componitur ex omnibus prxdicaride qualibet ratione prxcilfe fumpta, quamuis omnes includat; fi enimeasinicluderct tamquam copularum, \& conflitutín exipfis, $14-$
quaquam quaquam pradicaretur, eriam fic effentibiactu*
$\&$ tamen fub difiunctione propric noö pradiea-.
aut quantitatem, vel qualizatem, \& fic de aliis dicend fubltantiae eft ens, non pradicaretur to
tus conceptus entis,fed pars;nnic autéquia cöuns conceptus entis, fed parsinunc artetrij ratio nibus omniü, nec copulate, nec fub dififinctione, In eftepti fed omniai infunf illiciconfufce, idcircoo intelleetus entisomniz non habendo arpectum ad aliquid, quod fit ibid Non pradicatiue omni conceptui, \& rationi. Nona ratio Nona autem non hoc, quòd nil includat expl cite, ab bxplicito diftinguitur, tamquam oppo cite, abexplicito ab opporit.
Decima etiam nofloncludit : nam ifte con- Decima ra ceptus opiectalis eft omnia conceptibilia implicite, vt fẹpe dieü êfh, \&idcirco eff aliquid, nect ta mee partiale aliquid, fed totū aliquid, \& $\&$ rotū ens,
propter quod non oportet, vtin infinitu eatur.
Applicatio ad propiofitum, filitict qualis conc
pruis poteit ex creaturis haberi de Deo.
$\mathrm{E}_{\text {tur }}^{\mathrm{X} \text { pradicitis paret, quomodo Deus clandi- Deus cla }}$ ex crearur conceptu entis, quem vitor affiumit ditur func ex crearurts, cepus ride Deo : conceptus namque confifus, 8 im
plicitus poreft particulari manente fua confir fione: quoddam enim animal;eft uqoddam par ticulare confufumin communi, fed quoddā ens, ticulare con fuluminn communi,
$\&$ quoddam aliquid, funt particularia confufa. Poteff itaque viator formare fibi quendam con-
ceppum fimpliciter fimplice de Deo, concipien-
do ipfum per modum cuiufdam entis, $\&$ iflumSpecilare
sumod
viloror pof
fit formare
 concceptum appropriabitDoe, \& erit proprius de
ipfius Dei, quot enim funt res, vel fatt, velfa-
 ctibiles, tor poreft viator partiales coceptus for
maré, \& cuilibet rei, vel rationi fuù conceptum apppropriare. Vnde bene patet, quòd non efl ve-
rum quò aliquidicere voluerunt, non poffe rum, quòd aliqui dicere voluerunt, non poffe
haberide Deo conceptum aliquem pofitiuum haberide Deo conceptum aliquem pofitiuun-
fimpliciter fimplicem, fed oportet addere, vel
 \& quod magis vitimatus conceptus, quem Theo
logus haberde Deo,eff fub rationc ntis infiniti,
 eff in proemio quêtione de fubiceto Theologie,
non eft fiquidem verum : nam conceptus cuiul: non eft fiquidem verum : nam conceptus cuiur-
dam entis, eft toncepurs fimpliciter fimp ficx, $\&$
 quödconcipies prôpriam ratione Deitatis mo
do confufo quemadmodum enim proprias rado confulo quemadmodum enim proprias ra-
tiones oinium concipir in ente, fic propriam rationem Deitatis concipit in quodam ente, $\& \%$
itit talis conceptus proprius crit Dei, \& de eius itra talis conceprus proprius erit Dei, \& \& de eius
proppiiffima ratione, confufus tamen, $\&$ adhuc propriilima ratione, confulus tamen, \& adnic
poteft analogice, \& proporionaliter deuenire
arguendo, quod fic fe habet aliquod ens ad
arguendo, quod fic fí habet aliquod ens
infinitum, $\&$ afum purum, $\&$ caufam
finitum, \& actum purum, $\&$ cauran
priman, $\&$ fimilia, fic fe habet
triandus
triangulus ad habere tres, 8

## Diftinctio II

I29.
 dem ad quaftionem pradititam. Antor ad A d ea ergo, qux fupra primitus inducun-
obictard rc-
tur dicendum eft. Ad primum quidemquod non probat vnitatem rationis, fed vnitatem conceptus tantum. efto enim, quòd coniceptus non fit habens propriam rationem, nihilo-
minus, fialius conceptus fit, poterit effe certus Concepus reliquo dubio remanente, quòd autem conceprticiliarium entium,demonfratiue probatur periitam rationem. non valet enim, quòd ali-
qui intuntur contra eam infarc , \& foluere, intare quidem, quia per eam fequireteur, quì
effer aliquis conceptus, quinec effet xquiuocus nec analogicus, nec vniuocus. poffumus enim crtie effe, quod ens.dicitur de Deo, \& creaturis vel analogice, vel xquinoce, \&ficper dicatur el analogice, vec xquiuoce, \& fic per hanc cra
tionemelt: sonceptusalicquis, qui nec $x$ quiuo Arpumen- cus, nec analogicus, nec vniucocus eft. Soluere
initud eif autcm nititur, quod conceptus entis includit onceptum fubtantix, \& accidentium difiun-
Aiue, $\&$ fumus certidécaliquo, quod
nt ono el fablantia, vel accidens dilimentiue, ignora
nus tamen, quid fit determinate,ficur audito, quòd canis eff in macello, ftatim fum certus, quòd eff ibi pifcis, vel latrabilis canis: non fum unte certus determinate de vno, vel de alio. fe-
cundum hoc ergo conceditur, quòd eftalius co ceptus entis, à conceptibụs aliis proprijs, ficut ifiunctum elkaliad a determinato:
Cuse êt ens,nó poteft haberi conceprus difiun tus, quin propofitio fit falfa aut enim infra con eptum entis difiuncta, ponetur proprius Dei tia, vcl accidens, vel ipfemer Dens, quem diftinte concipio:\& fic nullus poterit hanc propofiionem formare, fin non habeat proprium conceonceprus Dei in illo difiunctiuo, \& tunc propo
Deturnoef fitio eft fimpliciter falfa, quia Deus nec eff fub-
rrdicibi- pofitum in illo concentu difiuncto: tum etian quia accepta aliqua differentifia vo: tum etiam nali, \& e enunciato, upod eft ns nullus conce-
prus difiunctus verificabiturde ea, cum enus prus difuncus verificabitur-de ea, cum genus
non pradicetur de difiereitiis , nifí exprefle pohatur conceptus differentic in illo difiuncto, ${ }^{2}$ unc, qui certus elt de diffirentia, quòd fir ens, cuius oppofitum experimut'; tum quia ifte conrias differentias certium continebit omnes pronon, nifif fub guadam generalitare, ,hizc omnias. quartionis: : tum quiz. exclufo omni nomine, $; 8$ onni ditintione, quiliber in mente fua putat ef
fe cerrustle Deo, quöd eft, $\&$ dubius, non fa $\neq$ re atione ad vocem aliquam, qux eft.ergo non va et refpondendo de conceptu difiunto, nec eft exclufo vocabulo, nullam haberintria fe vnitatem, nce remanet certitudo de aliquo conce-
ptu cum dubietate propriorum conceptuum,
ficatum canis eff in macello, nec talis, dubietas effer pofibibilis, nifi quia ly aliquod, quod dicii-
tur fignificari,diceret aliquid indéterminatumIntrantia eciam non procedit', quoniañ ve- Ad infan-
 an xquiuoce, vel vniuoce, vel analogice, nec tamen propter hoc eft sliquis. fonceptus, qui dicitur props exitis, quoniam conceptus no haberi conceptus de voce, \&ztamen ignorabitui quomo eft fe fe habeated fua fignificata, nō fic aulde,fed de concerptu comanififimo, quat confurfo,qui
habetur de omibibus Ad fecundum dicendum , quòd auctoritas $\mathrm{A}^{-}$E nicennac clare concludir vnitarem conceptus, antoritiai Sed quàd iffe rationem aliquã includatina itur,
vcl oraprian, vel communem nó probar, immo vel propriam, vel commuinem nó probat, immo
magis oppofitum. Si enim conceptus, quanto
inusexplicio minus expliciti, \& magis confuffi, tanto intellequi perprius imprimuntur, fequitur,quòd ifte
quifiniliter primò occurrif fif onnìuu implic qus, \& nulex explicite comprehendens :quod aure int non fit omnes proprix rationes in attu, \&
difiuncte, ratio euidenter demontrat $:$ nam con ceptus difiunctus ex aliquibus difiunctiue collecus non imprimitur prima impreffione, cü fup quibus integratur Ad tertium dicendum, quòd omnis res, \& omnis ratio conceptibilis eff ab intellectu per Omnis rie, \& fub propria ratione,nec oportet dare com tio cionce
munem aliquam rationem, qua medietur inter ${ }^{\text {Pibibis }}$ eft proprias rationes, \& intellectum, ficut color $\frac{\mathrm{ab}}{\mathrm{ab}}$ intel mediat incer vifinm, \& lignum simmo tale mé dians impoffibile eft dari, cum intellectus tén-
dat inomnem rationem ímmediare diullo
 terponente ; vnde nec vifus fertur in albedinem
mediante colore, immo per fe, $\&$ immidiate fertur in albedinem, \& in quemlibet proprium colorem, $\&$ fic patet, quöd color non eft obietuu
medians, fed obiectum quans potentiam vifiua, non eff ergo vera propofitio,quòd vnius potentix fitt vna formalis ra tio, in quam immediate tendat, cum vifisus ten- quinmellig
datin plures rationes per fe', quia in omnes ra- dum tiones, \&eomnia indiuidua, coloris, fed illa vaz poereief de-
tatio deter ratio debet intelligi pro vnomodo potentiàm nam ratio rant, habent vnam mot qux viiformiter immui-fin formal fa omnia immurant diaphanum, idcirco correflandet vna vifiua porétia, cuius organum fubflantiatur ex aere diaphano, quia vero opnne vnam auditíuam potentiam, cuius organnu fubfantiatur ex aere frangibili, $\varepsilon$. fic de alijs poten tijs, vnde quia quaribet res, \& ratio eft apta na-
ta feipfam declarare anim $x$, fic animam con formare, idcirco córrefpondet vna potentia inrelleectiva, qua anima eftomnia, vt dicitur in 3. 3.. de anims
de anima; $\&$ per confequens omnia fiunt obie. $8 x .8$ s. Cum interececus, frob propriis rationibus:pote-
tamé vna communis ratio abftrahi abomaibus, non medians inter omnià, ぬ $\&$ ipfum intelletum

## ) <br> Liber I. Sententiarum

13.0
ed tantummodo pradicatiue adxquans, \& il- A lectumn, \& voluntatem, vel faltem connotant ea, fare intellectui, fed de hoc pamplius in quaftio-
ne fequenri inuirétur ne fequenti inquireteur. ax fufficit vnitas attributionis, ficut patet in medicina, nec requiritur vnitas conceptus, $\&$

Ad quiuntur. dicendum, quòd ens predicatur quoniam omnes claudit' effer wutem inionibus, le,fi aliquam vnam explicite importaret pradicariipfum quidditatiue, $\&$ per fe de omnibus difparate ad implicitas rationesㅎ \& per confe quens non pradicaretur de eis,nifif forte per accidens, $\&$ in quale, fecundum hoc crgo propo
alius eft coinceptus entis ì acoceptu Dei proprio
includens ipfum implicite, 8 confufe. Ad fextum dicendun, quèd ad tollendamnu-
gaicumurnifuc, quad fit conceptus slicuius, Ad feptimum dicendum, quiod dicendo Deus
and eft ens, noa praxdicatur fola vox, nec conceptus
difiuntuis de Deo, fed conceptus cómunis Deo, \& omnibus creaturis; communis inquam, non communitáté vnius rationis, fed communita-
\& confuifum
Vniras con Ad octazuum dicendum, quòd vnitas conce. nam rationem quot primitur prima impreffione, vt didum eft, $\&$ doo primum principium nó eff ambiguum, nec cimum, $\&$ vadecimum, vel dicendum, quadd $f e-$ cus eftin hac diatione, eft, prout fignificat copu--
lam. fic enim forfitan dicit vnam rationem finca tegorematicam,puta copulationem, \& fecus de
hac dizione, Ens, prout importar communifimum conceptum.
Ens in cöb
null haber
Adduodecimum dicendum, quòd ens in com
tas enim, \& vnitas, prius,$\&$ pofterius, caufa, \& caufatum fant quiduitatiue aliquid, \&idcir-
co pafiones effe non poffunt e eius, copalifiones effe non poflunt eius, quod per ale
quid fimpliciter importatur, pro tanto autem dicuntur paffiones entis, quia confiiterato aliquo ente particulari, aliud elt propria entitas io fimibus, vnde in hoc decipiuntur putantes, , ens habeat pafinones. hor enim no eft verum
de cnte fimpliciter, z de aliquid fimpliciter), a hil, fed verum eft hoc de quolibet ente particuOmni2 $\mathrm{Cri}_{\text {I }}$ Iari. Eft autem confiderandum,quòd omnia ifta funct ormaz relationd fubie dicamento omne genus . prioritas enim, \& pofteritas dicūt refpetus formaliter, \& \& fimiliter caufalitas, \& effeazus, \& eodem modo actus, \& porentia, fi-
militer etiam ncceffitas, \& contingentia:bonum autem, sciverum, veld dicunt refpeitus ad intel-
vt alias apparebit. fic ergo ifta non funt träfcen
dentia formalier fed dentia formaliter, fed arteâtur id genus relationis, funt tamen tranfcendentia materialiter, in-
quantum fundantur fuper omñe, quantum fundantur fuper omne, quod reponi-
tur in quouis pradicamento. Nec obuiar,quid
phit Philofophus, \& Commentator dicunt, quàd Metaphyfica inquirit paffiones entis, inquantum
ens: nam non loquitur de toto ambitu entis, fed de decem pradicamentis, quorum relationes aliqux fint generaliter pafiiones, ficut prioritas, Addecimumtertium dicendum, quòd vltimx Vlimx dif
differ differentix vere, \& quidditatiue funt ens; cum frentir vo qualibet earum fit formaliter aliquid, \& tamen. fiticer fuir hoc non obotantefunt primo diuerfr, quia ahiqua conueniant, fic, quòd oporteat cas diftingui per aliquid additum, immo fe totis diftinguun-
uur, \& propriis aliquidditatibus : nam aliguid tur, \& \& propriis aiqquidditatibus : nam aliquid,
nondicit vnam rationem, fed omnes implicité, \& cum applicarur, \& explicatur per aliquarn, coinciditin illam totaliter, ita, xt non fine fibi
dux aliqua rationcs. Et fidicatut, quòdconce-
 rentix qui determinatilimus cturnidenix diferentix quir determinaicendūe ff,quod immo, quia omne continens plura implicite poteft de ipfis fumptis explicite, \& quidditatiue pradicari, fi-
cur quod genus pradicaur in cut quod genus pradicatur in quidde omnibus
fpeciebus, quia eas implicite comprehendit. Ad decinumquartum dicendum, quòd quxflio, fieft, eft aliad quantione,quide ef, vna cnim
quarit de conceptu implicito, carente omni cxquarit de conceptu implicito, carente omni exquarit,vt viderur rationem illam explicite, implicite non fuir foluta quaxtione, fie er.
 fantia, quim accidens, non fit comparatio penes vocem, nec penes vnam aliquam ratio- cium, Dus
nem participatamab eis, fed fit inquifitio de ct mans nem participatam ab eis,
implicitis infra conceptum ertis, quod eff prin- ins, quaiura cipalius, $\&$ perfectius, \& nobilius
Ad decimumfextum dicendum, quòd quartio
an eft quarit veique vnum de vno, non vnam ra an eft, quarrit vtique vnum de vno,non vnam ra
tionem, fed vnum conceptum rationem quamlibet explicantem.
Addecimumfeptimum dicendum,quòd albcdo, \& hamo conueniunt in conceptuentis: no humo condo, \& hamo conueniunt in conceptuentis : non veniunt in
conueniunt autem in conceptu fubtantix, \& concreut per hhc priobatur, quòd alius eft conceptus cntis
d conceptu fubftantix, nihilominus non probaa conceptu fabtantix, nihilominas non
tur, quod dicat vnam rationem, vt pater.
 fionibus tranfendentibus; ;qux circuunt omne dencia cit-
genus fubiectite, licet, vt ditummett, formaliter
cuunt omartentur ad genus relationis, inti inquam non, fubiectiue. refpondet conceptus entis simpliciter prof fubic
to, immo continentur implicitc in córeptuper Cot, immo continentur implicitc in cō tep tru per
ens, \& aliquid importato, nec oportet ponere ens, , kaliquid importato, nec oportet ponere
aliquid commune decm pradicamentis, cui pri aliquid commune decem pradicamentis, cui pri
mo infint huiufrodi tranfcendentia, fed infunt moilibet propter primam rationem.
, 8 rationis non differunt quidditatiuc, , fed
magis

Diftinctio ${ }^{-7}$ II.

Ens ratics magis extrinfece, $\&$ denominatiue, ficut pater,
raionis po

 ditatue dif eadem quidditatiua ratione,\& fimiliter habitudo per fimilititudinem imporiata, ocodem modo fcripto atu intellectus in re, fiue ponatur per
 realis,\& rationis ponuuntur in eoded pradicamé
to relationis, immo forfitan non variant fecié, vel genus, forte nanque dextrum reale, \& deargumentum hoc non procedit, enti reali,
$\$$ rationis, eftaliquis conceptus communis vnius $r$ rationis. ergo nec Deo, d decee pradicamétis, pro eo,quiod ifta quidditatatue differît vitimate.
Ad vigcfimum dicēdum, quöd nil aliud quidAd yigcfimum dicēdum, quìd nil aliud quid-
ditatiuum commune eft Deo, ens, \& aliquid, name effe quid abofolutum, vel eftur de Deo, proeo, quöd aliquid conno dicuntur de Deo, pro eo, quod aliquid connotant cir-
ca ipfum, ficut abfolutum, \& fubfiftens connotant.negationem, vi aliaids diccrur. wado tioc s. neraliter verum elt, quàd niil dictum de Deo, \&
creatura quidditariuc importat vnam aliquam rationem , quamuis connotet determinatam rationem aliquando, vt de attributis inferius
dicctur. dicctur.
Advig me probazur, quod conceprus , qum, quòd optinis Doo, \& c creaturis, fed quọd ifte conceptus liguam rationem non probar. Advigefimumfecundum dicendū, quàd concoptus implicitus omnia comprehendens, fumi totus inte cóceptus, ratione confufionis in quo-
libet ente, nec propter hoc oportet, quod conceptus ifte habeat rationem communcm. quem-
admodum enim $f$ inaberect rationé communem; abfrahereturd quolibet ente particulari dato, \& quoad rationem iftam conmunem, \& quoad
implicitam continentiam omniü dato, fic quod implicitam continentiam omniü dazo, fic quiod recrum videlicer quoad implicitc contineri. Et confirmatur, quià à folo Sorte porect abftrahi coceptus animailis omniaznimalia implicire 5 ō
prehendens. fic crgo continetur Deus fub conprehendens. fic crgo continetur Deus fub con-
ceptu entis affumpto ex creaturis :ifte aute modus arfumendi, eft fimilitudinarius, de quo fupra
in prologodicebatur. hic vigchimumtertium dicendum, quòd cum terminat, fed conceptum confuffifimum nil explicite, fed omnia implicite continentem, ficut tum eft fxpe.
Ad vigefimumquartum dicendum, quò cum
dicitur, Cxfar eftens, non pradicatur Cxar de dicitur, Cxfar e ftens, non predicatiur $C x$ far de
Cxfare fumpus explicioc, red rem dicens implicite de Cafare pradicatur, $\&$ ideo ifta eft neceffaria, Cxar eft ens,non tamen dicat tantum in prafenti quod accidit Cxfradicat tantum in prafenti quod accidit Cxfari.
Ad vitimum dicendum, quòd tañta efldifi-

turas quoaddenarium predicamentorū,\& quo
 conuenire in aliqua via intentione, veliratione qux coniue-
communi : ef autem in eis aliqua, quamuismi nientia fit communi: eftautem in eis aliqua, quanuis mi- veifimilititu
minima fimilitudo, propter quam poffunt con- do inmerDe cipi fimul in vno conceptu confuffilimo omnia
implicite continente.
Refponfio in oppdizum ad obiecta.

A dica vero, qux in oppofitum inducuntur Aunor recum xquiugca dicantur, quorú nomen eff com- oppofitien mune, ratio veronominis alia, \& alia, colligi otel ex parens, vipum dietio plures rationes figio em parens, vtccum dietio plures rationes figni-
icar noon cooncurrentes ad vnumin implicitú con-

 ocon currunt rationes adt talem conceptum, 8
do fic de animali fignificante implicité omnes fpe-
cies fuas, qua funtalteriusrationis, $\&$ fecundü hoc intelligitur illud verbimat 7 Phy foxquiuocaivines latent in generibus. Itta autem latentia poteft ente duplex: latet namque varietas ratio-
num, \& propter confufionem, \& propter com-
munem rationc, \& me..An entra autem \& vtlaquetetiatentia eftin gencmunem rationem, fed propter confulfionem, $\&$
idecirco ibi eft maior $x$ quiuocatio $\&$ minus latens, vt fecundum hoc in cane fit plena zquiuocatio, \& patens, in entè vero aliqualiter latens,
in feccie vero vniuocatio plena, in qua non implicantur plura alterius rationis, \& quod ditã cf de xquiuocatione, poteft intelligi de analogias qux additad xquiuocationcm attributio-
nemad vnum : patens namque analogiz eftim plicite conceptus rationum importatus per fa nú, non enim concurrunt iftx rationes ad vuum confufum conceptum: latens autem analogia
eft in ente, 8 amplus latens in genere. cum et eft in ente, , $\%$ amplius latens ingenere. cum et-
godicit $P$ orphyrius, quod decem generaixquiuoce entia numpupapantur, intelligngeneramed de xquiuocatione latente fub vnitate elatente con
fuficionceptus, \& quod etiam dicit folum nom commune effe, $\&$ non aliquam nominis defini tionem, vtique verum dicit,quòd nulla fratio e
communis, , fed folum conceruo coun ni coriefpondet. Ad fecundum dicendum,quìd Commentator Explicetio importare quod pelt in vnioquíque prxdicamenicommuni décem predicamenta; fed immediate fignificar ommia, confufe támen, vnde més Com ceptus entis no rationem, fed dicit omnes rationes; vtrum auremgmnes dicat implicite, vel explicire, non
determinarinloco illo, ex hoc, quòd dicit de vno vnum fubiectiue conuertitur cum ente, , \& quantum ad hoc dicit contionem duplictum; 8 per confequenis determinatam rationem negatiuam, ens aute
$\therefore \quad 1$


## 134 Liber I. Sententiarum

2uòd Deum effe fit per fe notum iamquam im- A quòd Deus non fit per fe notus cumm obiectum in
òd Deus non fit per $\rho$ notus cum obiedum in
tellectus fit, quod quid ef rei materialis.
 enim propofifitio. Per fe nota eft, in qua preqdicatai
 ceptu Dei, \& $\mathbb{Q}$ directe nullus in corde fuo iflam
negare poteff,fin nouerit quòd eft Deus. ait enim poteft cogitare, quia Deus non clt, red hace ver-
ba dicat in corde fuo, aut fine will fignificatione, aut cūaliqua extranea fignificatione. ergo hac.
propoifio eft per fe nota Deus eft, vt videtur. Prateres:Illud omne, cuius notitia intellectui eff inferta, videtur efle per fe notum: ece notitia ctui naturaliter, vt Damafcenus dicitergo propolitio itt eff per fe nota.
Prxierea:
Magis
notum eft hominibus, quòd fint rus, ficuut Dum, fed Boetius dicit, quòd communis animi conceptio eft incorporalia non effe in
loco . ergo multofortius eft communis animi loco. ergo multofor
conceptio, Deum effe.
Prxrerea: :Hud, quo fublato nihil poreft con-
cipi effe bonum, videtur effe per fe norum. concipi effe bonum, videtur effe per fe norum. conflatenim,quod aliqua fune, de quibus per fe no-
tueft, quòd funtbona, fed Boet, dicit, quòd fubla to primo bono, quodd Deus eft, mente, $\&$ cogi-
tationc alia bona effe non poffunt. ergo Deum tatione alia bona effe
effe per fe eft notum.

2iùd non fit per /e notumi tamquam id, quod primò occurrit intellectui
$S_{\text {ED in opporitum videtur, quòd Deum effe }}^{\text {Eon fit per fer }}$ complexum,primò occurrens intellectui. omnis
enim noftra quid occurrit inteliectui, nifiinphantafmate fit lucens, ve pater ex primo Pofteriorū. Sed Deus
non cadit fub fenfu, nec potef in non caater erge rens intellectui.
leâui, quod expean eft primo ocçurrens intel ne in via, fed notitia fubftatiarum abtronarum expectatur pro fine, qui eff felicitas, vt patet

primum, \&cc.
Prxterea: De nullo, quod primò occurrat in-
niento \{I ¿̀ inottro intelleçu, fed Commentator contra
$\qquad$ Auempacem, \& alios commentatores difpu
tatintertio de anima , vituamintinelle-
عuis nofter pofititintellizere fubb-
-ftantias feparazazas.ergo non eft primòoccurrens intellcecuid Dus, vel
aliqua fubita
tia ablta-
ALi.
 nofri, \& ita cum Deus non contineatur fub eo do notum, diciit Philofophus retriò̀ de anima, , cex.p. quàd quia aliud eft magnitudo, aliiud magnitu dinis effe, hoc eft aliud quod duideft, aliud in diuiduum; idcirco per aliam potentiam experitionem, \& pera aliam, quoon, quid eft quia per in
tellectum; fed id eft obiectum inellectus, quo zellecum, anima per intelletume experimentatur. ergo vi-
detur, quod quidguid eft rei materiailis obiecum fitintellectus.

$$
\begin{aligned}
& \text { Cum fitintellectus. } \\
& \text { Praterca : Intelligentem necerfe eft phantaf- } \\
& \text { mata fpeculari. habent enim fe phantafmata }
\end{aligned}
$$ mata fpeculari. habent enim fe phanta fratata quidditas rei micter colores ad vilum, fed fola ergoipfa ef naturalititer obiet inum intellectus. Prexterea : Qualis chit gradus, \&ordo cogno- Quinis ef Ccibilium quisdan ordo cognofcentiü, fed cogno orraio cogno teria indiuiduali, vt corpora:quadam vero funt

 abitracta $亠$ materia, quoram natura funt per fc Jubfiftentes, qux tamen nō funt fuum \&fif haben
tes, cuiufinodi funt fubtantix incorpfer vero funt per fe fubt fitentian, \& qux funt fuum $f$ $f e$, cuiufnodi eff folus Deus, neceffe eftergo, if conformiter quoddam fit cognofcens materia lia, \& illud eft anima noftra, qua eff forma matexixx, qux quidem per fenfum cognofcit exitten
tiain materia indiuiduali, per intelfêtum auté naturas, \& quidditates, quax non habent effe in fuint in materia, fed fecundum quod per confide rationem intellectus abftrahitur, vel abftrahun: urt ab ea, adhuc etiam nccenfe eft, vt fit cogno cens aliquod fubbtantiarum abftrątarū ab omadhuc tertio neceffe eft, vt fít coghoficens ali quod refpectu effe fubfintentis, cuiufmọdi eft intellectus Diuinus. ergo proprium obiedum, \&
naturale noftri intellectus, eft quodquide eft, feu natura, qux non habet effe, nifif in materia indiuiduali. ergo per confequens Deus non eft int

2uod non fit per feinotius tamquanm immediata propofitio.
$V_{\text {pofitio Deuis eft, per fe nota, tainquam }}^{\text {Lterict }}$ immediata : : nulla anamque proporitioo per fe note negari, quia dixit: Infipiens in corde fuo, non of P Tal. 52 . Deus. ergo non eft per fe nota. Prxterea::llla propofitio non eft per fe nota,
cuius termini ion funt noti: :fed termimus De tatis non eft nobis notus. ergo hac propofitio non eft nota per fe:
Praterea : 1112 . pro Praterea: Illa propofitio non eft nota per fe, in qua fubiectum non habet conceptum impli-
citer fimplicem, nificognofcatur, quòd partes
illius

## Diftinctio II

Circa primam confiderandum eft, quò̀d Deusentil
 lud, quod primo occurrit intellectui noftro, inon mo moccur-
quidem fub ratione Deitatis, fed fub ratione,
rit intle
ent
 indeterminatü, potęs tamen determinari, dici- entis indequit aptitudinem in fubiecoq:ens autem indeter fiminecunminatum nullo modo poffibile determinari, eft dum Hen
micum.
indetermina indeterminatum,contrarie,\& negatiue, tale auturas: confatautem, quòd conceptus entis indeterininati, prxecdit omnem alium cōceprum. \& Auicenna dicit, \& experientia docet, in ente 3. Met.c. antem indeterminato videtur, quọ̀ pracedar indeterminatio itegatiue, quia eft potior, \& ab fratior, $\&$ per confequens videtur, quòd ens enisis inde prout competit Deo, primò concipiatar fub ra- $\begin{aligned} & \text { rerminati } \\ & \text { pranecedito }\end{aligned}$ videlicet qua eft indeterminatum contrare, vectendariò vero videterur côcipiatur com- mnem aliix
concepum mune omnibus creaturis, \& quia ifiiduo conceptus funt fimillimi, ideo intelleetus no potef difinguere inter eos, vnde ion fequitur, quam-
uis Deus fit primum occurrens, quod intellectus poffit ipfum diftinguere ab alisis, ficut nece vifus,
quantuis primò cognof quantuis primò cognof cat lucem, $\&$ ea median-
$\mathfrak{t z}$ colorem, diftinguir lucem à colore. hac au-
 dem minime fare poteft, in illo namque conceptu non occurrit primò Deus, qui eft tmpoffibilis omnino, fed ens indeterminatum negatiue, omnimodam impoffibilitiarem inct determinari, minatio namque entis non eft aliud, qudm implicatio omnium rationum.contradictio autem eft, quòd aliquis conceptus fit mere implicitus,
$\&$ explicari, ac'determinari nō poffitergo Deus non occurritprimò inrellecuui in conceptu enPraterea:ille conceptus, quieft communior, Praterea:llue conceptus, quieft communior,
eft primo ocurrens fecundum fic ponentes. fed ens deterrminatum priuatiue, fupd ponentes. nil aliud
eft; quam conceptus implicans onnem eff; quadm conceptus implifans onnem entita-
tefm,communius eft, quadm ens indeterminatum negatiue , quod Dens efl,fiaccipiatur per indeterminationem infinitatis entitatis Divinx, fiquidem ei entitas claudatur intra conceptum quxftione pracedentii ergo conceptus entis ap propriari Doe debet.
Praterea : Ille conce
Praterea: Ille conceptus, qui nullam rationem importat explicite, fed omiem implicite, quacumque indetermmatione, feu priuatiua, te, fed omnes implicite, vt probatum eff fupra. ergotalis conceptus non eft propriius Deo, \& per confequens Deus noect per re notus in illo confequens, necprius in effeconfuafo, fed ens quod eft commuris in


Pet.Aur.fuper Sent.To.I.

136

## Liber 1 .Sententiarum

mum, $\&$ crens omi ratione explicitas, \& di. A Nec valef fecundum ifos; fialiquis infter de

articvlys secvindvs.
opinio scoti, quod Deus non effillud, quod pric
mì occurrit intelletului. lib.I. dijf.3.q.q.2.
$\mathrm{C}_{\text {quò d }}^{\mathrm{I} \text { liquai }}$ idicerce voluenunt, quidd lice Qquò aliquid dicerc voluerunt, quidd licet
 cit pimum occurritintelleetui nofro, quid autem fitilidud,
occuruit non poefld dari aliquod vnum certum, fed pro


 potefp probari, primo quidem,quid canar natu poffe, fi non fit impedita, \& per conequens inducit effectum perfecaimmum,quem producere poreft, fed fingulari aliquo fen mounte,co \& phantafma factum̀ ì fenfu,qux fuit agentià, $\&$ fufficientia refpectu cognitionis intellettiux, \& ant naturailia nagendo, non voluntaria. ergo oognitionis actum, fed conceptus feciei ípecia lintimx eft perfectior conceptu generis, zut c conceptus func fiei fratim imprimetur intelletui: Secando vero,quia Auicenna dicit, quòd Me conlequens prima omnium aliarum friétiarum, p-terminiillorum concipi poffunt ante principia Meraphyficx, fed hoc non effer, fi oporteret primo actuaiter concipi conceppus communio
res; quam conceptus fpecierym fpecialifimarum, quam conceptus pecierum leciallimacommunia primò concipi, \& ita fequeretur, $q$
Metaphyfica effet prima in ordine doutrina go conceptus entis, \& fimiles non fuqup primi,im go conceptus entis, \& \&imilesnon fupt
Tertiò quoque, quia fi oporteret prius cö́cipe
recōcepus recoceptus vniuerfaliores ante cóceptún fpecia-
liffimx fpeciei, tuic multo texpore, 8 difcurfu con ceptuum plurimorī egeret intelifectus, , ntequä fpeciem fpecialiffimam fingularis cognofceret
ipfo cadente fub fenfu,hoć aurem eft contra experientī̀: nam vifa hac albedine, intelleetus, qua fiimpercepribiliter cócipitalbedinem fimplicirer .ergo conceptus concusirs,
res, nō funt primi cōcepus, immo feciei, vnde confiderandä eff fecundum fic poneres, $\boldsymbol{q}$ ifcet
 commaniora, \& per eadectendendo, cognolcere
conceptus fpecificos, fic quòd nullus conceptus inferior diftincte potéft concipi, nifi ente précon cepto, aihilominus imaginationis, $\&$ confuff
notitix, prius habetur conceptus feciei fecianotitix, prius habetur conceptus feciei pecia-
liffim $x, \&$ deinde abifrahendo peruenitur ad commaniores concepitus.
 ciei fpecialifiimx, eft enim tunc impeditum in
fenfu ratione diftantix.
Constráopin

Consráa opinionem Scoti; '́r ponitur,quod videts de conceptu primooccurrente intellect zamquam primum imprefum.
 Auicenna veris rationibus repugnare. ait enim talia funt,,$\underline{q}$ ftatim imprimutur in anima prima impreffione, $\&$ ita, quod proniora funt ad imagi nandum per fe, quim fint illa, que communio-
 ciatiffimx fingularis fenfatil ergo conceptus fpe
cierú fpecialiufimarü, non funt primò
 Praterea:Ille cocceptus primo imprimitur in-
tellectui, eefpectu cuius requiritur vigor minor in intellectan: cörinue näque intellectus vigora-
tur, cum d principio iuxtapuerilem xtatem detur, cum 1 principio iuxtapuerilem $x$ tatem de-
bilis fit, ve experientia docet, fed conceptus enbilis fit, vt experientia docet, red conceptas en-
tis, $\&$ alije confufifit itllecum minus exigunt vigoratum, quad diceptus fpecierum $f$ jalifí marum: ital didit Commentator, d nos
videmis comprehenfionem communem pracedere temporc in infantibus propriam comprehenfionem; infans enim in principio comprehen fionis fux exifimat onnem virum eff partem; \& omnem mulieremeneffe matrem, $\&$ cum vigora
bitur intellectus infantis, cognofcet patreminter cxteros viros,$\&$ matrem inter crxteras minu-
lieres. ergo conceptus communior primò imlieres. ergo conceptus communior primò im--
primitur intelletui fecundum mentem Philofophi, \& Comment.
Prxterea : Ille conceptus, qui naturaliter imprimitur, \& abfque ratione, primì imprimi vigatione, \& ratiocinatione : racio o o 2 mquar; \&inueftigatio prefupponunt conceppus maturaliter impreffos, fed dóceptus fecierum 万pecialif-
fimarum nefciürur, nifi per ratiocinationé, $\&$ in himarum nefciutur, nifin per ratiocinatione, \& in
ueftigationem, quod pateet, quia dificililime houeftigationem,quod patet, quia dificililime ho-
die a 1 Ifignare eft, qux induidua fint eiufdem feciei, \& qux alterius, $\&$ in coloribus. non enim
patent omnes fpecies colorum, nec de piccibus,
 nibus animalibus, aut odoribus, $\&$ vniuerfali-
ter cognofcere genera, aut (pecies eget magis ter cognofcere genera, aut fpecies eget: magis
inueftigatione. Ens autem, \& aliquid; \& ynum \& muta fimilia ndturaliter imprimuntur cuilibet quantumcuritque ignaro ergoita funt, qua
primó imprimuntur. primò imprimuntar.
Praterea:Conceptus illoriu terminorü primo Speculare
noti funt incellectui, \& imprefí ex quibustermi diligenter nis propofitiones cópofita suit intelle notz, tota năque notitia, \& euidétia propofitio nis,oritur ex enidétriaterminorum, led propofi-
 busentis, \& vinius, \& f fmililibus funt fimplicitcri
notiores propofitionbus immediatis, qux copo notiores propofitionbus immediatis,qux $q$ cópo
nunur exterminis fpecieru, vet patet, quod no nuntur ex terminis pecieru, vt patet, quod no
tius eff, de quolibet effe, vel nōeffequan q linea

Difinctio II
cadens fuper lineam confituat duos retos,
 fi, quam conceptus fpecieruin pueri citius experiuntur, videntur primó ims preffi, fed contat, quoud pueri primo experiuntur quoddam confurum in mente, quadm cogno ccant fpeties rerum 5 aut genera eorumitale, an-
tem confufum non poreft effe nif aliquid, $\&$ ens. ergo huiufmodi conceptus primò imprimuntur. Prxterea': Omine apens naturale approximatum paffo reducit ipflum ab imperfecto ad perfe
tuum, $\&$ ad adum fimpliciter, tranfeundo per illud, quod eff medium inter potentiam, $\alpha$ actum. fic enim apparet de igne refpectu aquax primo
eniminducit tepidum, quim calore
 facitdeffriptiones, \&r colorationes imperfe
$\& \alpha a s$,

$d$ \& deinde perficit formam artis, vt Philofophus
dicit, $\&$ vniuerfaliter, non propter aliud eft motus, nifi quia eft medium inter autum, \& potentum: 2 prraza autemporterentia non tranfitur ad a-
potent pocentiam, \& actum, fed communiores conce-
ptus imperfectiores funt, \& 8 potentiales refePtus inperfectiores funt, 8 potentiales refpe-
Au fecificorum, vt Commentator dicit.notitia
enim vniuer enim yniuerfalis ef in potentatia fecundum eum.
ergo fingulare cadens fut fenf fin ergo ingulare cadens fab fenfu, \& phantafma ii-
jiissprofenteagente intellectu, prius inducet cô ceptus confififonis, qualis eft conceptus entis,
quam fecificos quam ppecificosinducat.
Prxterea: TH to defdificilius, eft poiterius a-

Nota, \& be Eff itaquefciendum, quod alio
funt,qui prius fimpliciter, dum puer incipit aflu mercintelletuiuri in mente eius imprimutrur, ex
hoc,quod fant confufiffima, ficuri probar hoc,quod dant confufifima, ficuti probatum eff,
alijautemeconceptus , putit genierum generalif-
 cialiffimarrim, non fic naturaliter imprimuntur,
quin.oportezatratiocinaziue eos diftinguere, vn quanoporteatratiocinaziue eos diftinguere, vn bus homo continetur : nam forte intra animal non cóftituant vnus genus omnia fanguinè con
trareptiliz:propofito itaque aliquo finulari
fenfuiu , cuios finimilénumquaam alits fuerit tume Siquaritur quis conceptus primo imprimitur intellectui, dicendum eft, quòd circa prin
cipium comprchenfionis, qui fit in pueritia;pri moimprimpreternenionis, qui it in pueritia; pri ftinguuntur Ipecies fpecialiffima ; ex tunc. vero
vigorato intelle Quis ronce prus confufientis, \& vnius o fimilium conce-
 intelle tum applicaincrr, \& enunciantur. de illo; qui occurrit, faciemper relinquitur,quod con tus in menterter
Necrationes pofitionis procedunt:prima fi-
 notitizadualis, \& e egant fecuidumim vltimumpo tenciz, nihilominuu nonoportet,'s vt fatim inaty Pet.Aut: fuper i, Sent.
gis rationale, quàd intellectum poifibilem.
transferant primo ab ommimoda ignorantia. ad notitiam confulam, \& perfectam, \& dein quem videmus in cxteris omnibus obferuari. Secundà e eiam non procedit, quia per cam $p \circ$
teft probari, quòd coiceetius celt probari, quòd conceptus entis fitprior fc
cundum ordinem diftinetu cognitionis. confta enim, quòd Geomecria potefl difininatifimx co per confequés hocifanuod friatur Metaphyfica, notitia Geomerrica requirit diftinetam notitiam conceptus entis, rener modius arguendi iorum, $\&$ propter hoc d phyfica ordine doatrinx pofterior aliis, quiz ceprus entis pofterius menti imprimatur; aut propofitiones fundata fuper trerminis generali-
bus fint pofterius notz, cum euideter appareat oppofitum; fed ratio iftius pofterioritatis, ef
II la,quam tangit Auicêna r.Metaph. fcilicet, quia
 probat, vt primum motorem effe, C qux Affro
logus probat in numerum motuum cxleftium,
 Iofophus 7. Metha. qux confifitit in hoc, quìd 7. Mots.s. paliter intedit Meraphyficus, fe funt maximusime difen paile $\begin{aligned} & \text { fibeparata, \& per confequens difficilioris oo }\end{aligned}$. $\stackrel{\text { gnitionis. }}{\text { Tertiaer }}$ Terath hetiam non procedit. non enim opor-
teeathabindum conceptum (pecificum de fingulari fénfato,quòd praphabearur conceptas om num generum prxxedentium, nececconuerfo, cognofcigenus sipfius, puta, quòd animal eft, \& ignorari peciecespropropat: :cimuod animal eft,, 8
tepidum eff qualitas tangibilis, ned quod tepidum eft qualitas tangibilis, fed vruam quod
iutdem fpecici cum calore, vel forte fpecies mee dia inter calidum, \& frigidum, forte fpecies sieeficatum, \& confifililter nondum certificititim-
eft de coloribus proprijs lignorum ; a liorum.
 hoc verum eff, quia conceptus entis , \& dilijge-
 fpecierum fecundum diuerfas occafiones, qui-
bus duci pored becierum lecundum diuerfas occafiones ${ }^{\text {s. }}$ qui-

ARTICVLVS TERTIVS
De obictio intellectics .opinio S. Thome prima partequaft. 12.art. 4
CIrca tertium autem confiderandum eft,
Quad aliqui dicere voluerunt,quod intelle--
 tellettus, haber autem iffa pofitio prof fetres tra tiones fuperius arguendo in oppofitum fecuido
loco indutas qux quidem fare
 oppofitum fuicobiest vifus enim mon fertur in in firionit po pofitium, necaun, fed intin illetentus ferturp periaftum

$\mathrm{M}_{3}$ eft pe-
 non eft quidditas riei materialis. Prxterca:Nullus habitus exiftens in potétia, haber obiectum altius parte habet pro obieato phyfica irr aliquia fui parte habet pro obieto
fibitantias feparatas,$\&$ immateriales . ergo quidditas rei materialis nonett obietum intelPryterea: Nulla potentia extenditur ad altio
rem rationem, quim itit ratio fui obieati, non
 itatis, fed ad rationem coloris pracife, vel
uminofi. Sed intellequs artingit, \& extendituminofi. Sed intelionem, quim fit quidditas
tur ad altiorem ration
rimaterialis. confiderat enim ens fimpliciter rei materialis. confiderat enime ens fimplicitier,
$\&$ fubftantiam fimpliciter, qux en in plus,quadm
 quidditas jei materialis, fit obiectum intelle-
Cus noftri .
Prxterea : Nulla potentia fertur in aliquid,
 ter, quid vidus non'fertur in in \&u coloratum, feu
luminofum, fed ens fimpliciter, vel fubtantia
 teriales, \&ifinmateriales, denudatur dratione vtriufque in actu, ficut genus a ratione vtriuque
differentix \& tamen, vt fic, fertur incelletus in ens, $\&$ fubtañtiam .ergo quidditas rei materiaens,
lis accidir obiectointellectus
nen
Prxterea: Nulla porentia conatur auferre 1 fuo obiecto rationem formalem, led intellectus
conatur anferre materialitatem ab obieto, \& quanto plus immaterialiter cöcipit, melius con cipit -ergo quiddi
ieaum intellecus.

- Praterea : Quxrendum eft,quid intelligut fic ponentes per quidditatem rei materialis. anc teft poni, cum mulca de incorporeis intellectus fcientifice, $\&$ demonfratiue cognofcat, aliàs in vanum otot quxntiones in libris varis ip ipimet di-
fputaffert, vade Philofophius dicit ibro primo de partibus animalium. quàd fcire modicum de
fubtantiis abftraltis, eft nobilius, $\&$ defiderabilius,quàm multa cirí de aliijs : aut intelligunt per quidditatem rei materialis, rem determina-
tam 2 d pofitionem, \& ad fitum, $\&$ hoc dici non poteft, xquia infrellestus confiderat vcritatem-
$\therefore \therefore \begin{gathered}\text { abfrahendod fitu. ergo quidd } \\ \text { lis non porefl poniobiectum }\end{gathered}$
Praterea: Aliud eftillud, quod obiectiue co-
gnofcitur, aliud illud, fx quơin.cógnitionem illius deuenitur, fed intelleecus trârcendir fenfibi-
lia, $\&$ materialia, quauis ex fonfibilibus,$\&$ imalis, $\&$ materialia, quauns ex cnimile
terialibus deducatur . ergo non folum quidditas rei materialis eft obiequm intellectus, immo
immateriales quidditates, quamuis ad eas ex fimilibus dedutatur. milibus dedueatur.
Prateréa:Phiforo poffir aliquid intelligerc exra me 3 .
 fractorum, \& fubbtaniarung feppratarum. er
go non fuit mens corum,quod quidditas mate-
 vel uifus fonum, fed intelletus poteft eleuari ad videndum fubtantias feparatas, \& Deum, vt fides docet.ergo quid Pręteres: Ea
Preqcea: Eadem eft intellectiua potentia in anima coniurica, \& anima feparara, alioquii nimx cump potentix fintaccicidentia infeparabi-
lià fecundum fic ponentes; fed intellectus animx feparata non habet pro obicecto quidditatem, rei materialis, alias
non videret.
Prxterea : Actus intellectus eft aliquid immateriale, $\&$ fimiliter $\mathfrak{a}$ atus voluntatis fux,$\& \times$ acuus propriusper reflexionem :experitur namque,
mens fe intelligere, e velle. non $\mathbf{~ r g o ~ h a b e t ~ p r o ~}$ adxquato obieqo quidditatem rei materialis.


## opinio communis, quòd verum fot obicectum

 intellectius. dicit Philofophus, quòd intellétus verorum eft, t.lpofifus.

 ma fuperius arguendo fecundo loco inducta.
Qux $f$ fititincelleeta, quod fcilicetratio verip
 net veritatem. nullin namque potentia ponit di-
ftintionem inter fuam formilem rationem ftin $\theta$ ionem inter fuam formalem rationem of
aliam quamcumque : vifus enim non ponit diffe rentiam inter dulce, \& \& album, fod hoo fpectas
ad fuperiorem potentiam, videlicet fenfum com ad fuperiorem potentiam, videlicer fenfum com
munem, vt patec in fecundo de anima . fed intel-
 rationem veri, \& boni, \& quamcumque aliam
ergo vel atus ifte pertinet ad fuperiorem cogn ergo vel atus ifte pertinet ad fiperiorem cogni
tiuam potentiam, quim fit intelletus, quad dari non poteft, vel verum non fuit formale obieCum intellectus .
Preterea:Relatio non potent effe prius notum
ab intelle\&u; quim fubftantiz, cum fubtantia

 lezus eft magis, \& per prius intellectui nota, ca obiettiua, refpectu intellequs nöpooteft effe rela tio:conftar autē, quod ratio veri, eftrclatiua, no Prxterca: Non omnis 2 aus intectiledus eft re-
Poter flexus, Ted attus, qui fertur in verum fub ratio-
ne veri, eff reflexus ad intellectum ; res .namque
 re intelle exuiniquanec decipere ipfum, \& percon co quens qui inteliligit rem, vt veram, intelligit cam in habirudine ad intellectum .ergo non omnis
a cuas intellectus fertur in rationem veri, \&'per cons intelict tus fertur in rationem veri, a pert
contiens non eft primum obieetum. Przterea :Intelléaus non coginofcit per acci dens res, immo cognorcit quidditates rectum.
per fe, if cognofcercetrefpetuveritatio cogno

Diftinctio II.
 ergo ratio veritatis no eff formaliter obiectiua.
Prxtera: : IItellectus beatificatur in ratione beatificàtur in ratione veritatis, qux eft quadā elatio, fed in Deitate, qua veritati fubfternitur. crgoillud, quod prius. Et confirmatur, quia
 ec, neceffe cf, vt attingar ipfam per $\mathfrak{f e}$, \& imme
diate, $\&$ ficut proprium obiequm
opinio Scoti, quòd non est vnappobiectum adaquatum formale fecundum communitatem fimplicitier, fed fcundum
communitasem fubiecti.
 riencum Eppius accedentes, quòd non poteft aftignari eniledus se libus, habees adx'quationem communitatis, quia zum, \& lau- filliquid effer tale, hoc videretur ens : ens au-
datur zb $A$ - tem noin
thore diffcrentiis vitimis, \& palfionibus, trañ percenden-
tibus, qux tamen intelligibiles funt, pro eo, cftobicetum adxquatum intellectus, ratione ens plisis primitatis, videlicet quia continet omnia tomnia in $q x$ defcendit, $\&$ per fe, $\&$ quicer Etam lineam, vel virtualiter, inquantum cotiniet paffiones, \& vltimas differentias. Hxc autem. pracedentiquaxtione. Quibus non obfanctibus
pinime flare poreft, quantum ad hoc, quod diit vltimas differentias , \& parfiones non conti neri formaliter fub obiecto intellectus . illud fe moineat intelleetum, id participar formalem
rationem obieti intellequs, tationem obiectiintelleetus, fed vltima differen
tix, $\&$ paffiones per rationes proprias funt apter natr mouere intelletume ergo participabunt
nitan formajem rationem obiecti intellectus. Prxterea : Nulla res eff prxcifinm cognorcibi
le ab aliqua potentia, nifin includar obieaum for male illius poretixix : vifus enim cognọfere pracife non poreft lignum, excludendo colorem, fed pracife cógnofcibibles ab intelleetturetux fic funt ceptue earum non includiture ens, inif forte denominatiuc. Intelifguntur autem differentix quidlem coaceprumm bonitanis, ergo relinquitur, qừd per proprias rationes participent formale obictum intelletuus. hoc, quodd eft in aztu; fed rationeses. vltimarum differ rentiarum funt a atuales, \& fimilititer paffiones funt quidam attus . ergo per fe funir coginorcibiles, \&
intellectus
Prxterea: Secundam fic ponentes paftiones
entis, $\&$ ver entis, $x$ vitimx differentix non differunt ab en-
terealiter, fed formalite tantum, terealiter, fed formaliter tantum, quarendum
ef ergo ab eiss quid intelligunt per differentiom
ro per formam, fecundum Commentatorem in trafidit $u b$
traet. de fublantia orbis. aut hoc no
 nem realem, fed volunt, intelligi differentiamformalium obiectorum intellectus per hupurmo propofitio vera eft,quòd tam vitime differe hxc quatm paffiones entis funt formalia obieta inrellectus, fed obiétaz formalia participant for-
maliter rationem obicti, non folum virualiter ergo neceffe eft,quòd huiuffinodi paffiones $\&$ dif ferentix fint intelligibiles, non quia virtualiter obiectiuam formaliter participantes . Prxterea: Omne, quod eft aptum nat leetu affimiliare fibi, participat ptom natualiter intel
 poteft intellectum fibiaffinilare per propriam rationem, nam intelle $\neq$ us eft omnia, ficur docet
Philofophus tertio de videtur prius. Priterea : Relatio pradicabilis per fe mouet
intelletum, \& participat formalem rationcm intellecum, \& participat formalem rationcm ens pradicatur in quid de relatione, fed prob tum eff fupra, quòd prius, \& pofterius, caufa, $\&$ effectus, \& reliqua traifcendentiazquu funt par to relatiogis: ergo non folum habet intellectus ad obiectum habitudinem virtualiter cotentorum, immo \& formaliter participantiumi ratio nemipius.
opinio Geraradi primo quolib. queff. 7 quìd ens
efobiectum adequatum insellectus.

 omnie oo, quod mouet ipfin
detur deficere quo ad tria.
Primò quidem, quia ponit ens nòn importa- Poftio $\mathrm{Ge}_{0}$ hoc enim videtur, quod rion poffit habere ratio bus defíitit nem formale obiediïntellectus: cuicunque ete nim obie:to competit terminare potentiam pei per colorem rérninat vifum, fed per cóceptum difiunctiuum non terminat res intellectum. non -enim fubftantia eft intellif gibilisis, quia enf difinuFde aliis pertinentibus ad conceptumentitis, imi mo fubtantia intelligibilis eff ex fe $5=\&$ ab $f$ que quacumque difiunctione. ergo ens inquantum Secundö eriam deficit, quia potentia praat tingit formale obie $\neq$ un in omni a\&un foo, fed in ceptum entis dififunctum . ergo non videtur ens
ctint ind ceptum entis difunctum.
efft formale obietuum.
Tertiò quoque, quia. quod cömuniter dicitur


140 . Liber I. Sententiarum
Aum intclicaus. ergo abfoluze enumtiare te en- A te, , nulia mentio.
grare famofis.
articvivs QVartve कuid dicendum de obiecto intellectus, iuxta il lud, quod videtur. Cum vifus, quoniat quilibiberfeipfo formaliter, \&
non per alicuid add itum actuar, $\&$ mouer vifum. non per aliquid additum açuat;\& mouet vifum.
Secundo vero dicitur obicaụm denominatiSecund vero dicitur obiectum denominati-
ue,$\&$ fic vifibile dicitur obieatu vifus, $\&$ audibile zuditus, nō quia reffectus vifbilitatis vifum mo
ueat, aut audibilitaris audiü, fed quia ratio mo ueat, aut audibilitatis auditu, led quiar ratior mo
tiua denominatur vifibilis inquañü mouet, vel eft apta nata mouere intelletum, e eff propo fitio. per fe in fecundo modo, color eft vifibilis. aliquod commune,quod de omnibus motiuis ra tionibus predicatur adequare, ficut color de om nibus visu mouetribus quid hocmodo colores fictitij,\& omnia, quę apparét, efto, quòd in re non fuerint, dicuiturub obijici vifui, ficur apparct de coloribus, quinadicatur effe is xta ipfam acceptionem quadruplicem,formäda
eff quadruplex propofitio de obieftointelletus. Primarapropofitio quiden, obictorinterleetus. nec per aliud inamque rationi hoc comperit, yr nec per aliud monear,nec per decidens, le: il quéàcidens, \& cörra per altud, पuod pater, quiainnit, quod facere non pofiet, fi vnä atringerer alia mediante.ergo quatheep
 nifi mediante entitate principijijhoc fiquiqe non
valet, tum quia loquimur hic de motione dintelligere, qui eft attus fimpliciī intellectogum,
\& non de credere complexorum. non eft enim iniconueniens,quòd
quxliber complexio non pofficex fe intellectum qualiber complexio non pofirex fe intellectum
mouere, vt fupetius dicebatur: tum etiam quia entitas prigcipiji, eft ratio quare entitas conclufionis moueat, non quin conclufionis entitas moieat, ficut enitas caikex ex entiate prinquendo de forma extreinfeca, \& non inharente. ficurt enim color, \& lux funt vnum motiuum,
fufficiens vifus, fic \& lux eff caufa coloris, quòd moueat, no effectua, nec formalis itharens, fed formalis perficiens, \&c cijfins, nitillominus color mouet per propriam rationem, quamuis di--
minutãa) ficentitas conclufionis feip
em principij, \&\& fecundü hoc habent rationen em principij, \& Aecund hoc habent rationen
nnius perfecti inecligibilis, ficut lux, $\&$ \& color $v$ nius vifibilis perfecti. quantumcưque enim me-
dium fuerit luminofum, fi color fiurit in obfcu ro non eff vifibilis, quantumcumque autem me dium fuerit tenebrofum, dü tamen color in luce fit, vifibiliis eritizvnde patet,, in fra vifibilitaten
obiectiuan coloris includitur lux,$\&$ tamen obiectiuann coloris includitur lux, $\&$ tam
non obfante color dicitur vifibilis per fe. Praterea: Non magis intime, \& immediater Suomolo
 uetur ab eis per rationes proprias.non enim mo fum. uetur albedoparticularis per rationem frectifcam albedinis, aut per rationem generis, quod
eft color ratio namque fipecifica generis non ef moriua, cum ationes fingularium fint. ergo intecleetus multo fortius moucbiturd propriis cn itatibus rerum immediate
Ciua, qua mediäte intellectus ferretur inea, qư artingir, \& intelligit. illa 4 effer ratio entis, vel ve
ri,fed conftat concep piar,fidebeat intelligere aliquam propriam enprimoे format fibi conceptum entis confurfum primò mediante azingar hominem. ergo omnem rationem immediate attingit. Pratereai:Philof.dicit ,quod neceffe eft intelle-- 3 .de anima
qume Gume non vr edmerer, ficutdicebar Anaxagoras, fed quomã omnia intelligit,ex quo patet, quòd perficitur per omnia, \& actuatur, , per confequens omnia fub proprijs rationious monent , \& a-
Auant ipfum, aliss non oporteret ipfum ab omnibus rationibus denuidari.
Quod denominatine verum eff in re, if obicatum intelfectus.
ScvnDA veropropofitio eft,quò obicectün obiefum vcrumr . vbi cöfiderandum,quod ficurvififile ef denominaobiectum vifus, fic intelligibile intelletus. In in- ruin telleंequautem contingit efle actum erroneü, qui nec retiner nome in cilectionis, fed deceptionis intelliggere, fed potius decipitur circa ea, alius quod actus eff rectus, \& inte retinet fibi hoc nomen vifus, aut quòd res,qux funt aptan natx vi-
fum, aut intellectum decipere, appellanturf falfa, ficut aurum, \& argentum fophifticatum, quare in feipfis, vere per oppofitum nominantur, \& per in eeppis, veresper oppofitum nominantur, \& per gibile actu deceptionis, \& effe verum, ion effe aliud, qudm intelligibibe atu reto. ergo intelligibie, recte verum appeliatur, 1 infelligbibie non
reter fed decporie, quantum eft ex natura fua falfum appellatur. Exquo patee inferre propo-
fitionem.intelligibile namque inguantum initel fitionem.intelligibile namque inquantum initel-
igibile, eff obiectum intellefus denominatiae ficut vifibile vifus, fed verum non en ef alind dque,
fict
effe inelligile intelligibile attudeceptorio, \& erroneo intelle
ctus. ergo verum eft obiectum intellectus, non
erronci denominatiue, falfum vero intellectio nis crronez.

## 2uòd ens eff obictium predicative

 Atens prx- \& communitatem quandath, illa namq. ratio
dicatiue.
vel conceprus, vel conceptus, qui pradicarar quiddientiue, $\&$
2dxquate de omnibus motiuis formalibus alicuus potētix dicitur obiectus illius per preqdicationem,non enim color eft formale obiectum vi-
cus, qualí vifusis feratur in colorem fimpliciter ss, quafi , dis feratur in colorem fimpliciter olores, cum quilibet particularis color imme iate moueat, fed protanto obicctum dicitur tiue pradicatur, quodiber enim particulare for maliter mouens' vifum eft color, fed confiat quod nil aliud pradicatur per fe, $\&$ in quidde ifi ens; omnia namq. funt enciz quidditatiue ai nil aliud eft commune omnibus. ergo 'relin uitur, quid ens eft obictum incellectus, qui 2uod verumin in intellectu exiffens obiectiue, est serminatiwe obicifum.

## 

 fitaiti onendo namque, ;quod ita declarabitur, videpoftram in effe formato, \& intentionali, ac reapparenti, non enim termina parenti, non enim terminatur ad rofam exiften
tem realiter, fed in effe formato apparenti, alioquin rof as qux lucet in mente obiectiue, omnibus rofis deftructis cxifteret rea
liter, $\&$ redirent liter, \& redirent Idex Platonis, hoc nimirum appeliatur veritas rofx, quod patet ex multis. pudmimò quidems quia veritas.non eft aliud, telleđtus colligir de rebus huinfirmodi cöcceptus picacerofis, , dam huiufmodi apparentem, $\&$ hicdealiijs, ergo illud tale proprie veritas appel concipere veritatem de rebus, fed locutio in tellectus confiftit in formatione huius, puta in
pofitione rofz in eff apparenti, \& rofa fic pofipoditione roxiz in effcapparenti, \& rofa fic pofi-
ta dicititur verbum, vt inferius apparebit, fimiliter etiani de rebus nos congipimus huinfmodi
Tertiontur. ergo talia proprie funt veritates.
4 Tertio quioque, quia veritàs non eft aliud, quàm
conformites, non conformitas relatio, fed con-
formitas
 2ute, quod res in effe formato pofita, eff fimilitu-
do, intellettio, $\alpha$ ima ipfa erit proprie veritas, vt videtur, Quartò auté quia oppofita 2ptan nata funt fieri circa idem. Nunc autem huurfmodi res fotmatr, \& apparen
tes, fif fint apparentiz, quibus non correfpondeat, quod eft extra, appellan non calfitares rores, \& deceptiones. crgo per oppofitum,
Eierint fic res extea, erunt huiufmodi
haberi intra fes intelle apparentiz obieaiue, quas enim fuut errores, deception dintinguuntur, quidam cum noin refpondet eis res, quxdam yero funt veritates, vt quandofic eft in re. Quintò quoque, quia ho ce expreffe dicant Philóofhus, \&
 \& veritatem rei, dicit Commentator, quòd no- sor S. Mefor. men, Ens fignificat aliquid effe verum, nam in- com
tendit per ensillud
quod
onfonat verum, aut tendit per ens illud, quod confonat verum, aut
fimpliciter, aut compofite, fimpliciter
quidem, inquifito compularite, compoficite vero, in in
propofitione, $\&$ ingry propofirione, $\&$ infra penultimo commento di-
cit,
quöd falfum diciur de rebus, que imaginanturfecundum dicitur de rebus, qux imagi-
nö fon funt in effe, aut quia nō funt omnino, ficut illud, quod imagina mur in fomnijs, $\&$ in vmbris rerum, $\&$ concluadr, fal-
fum ergo dicitur duobus modis, in fide fum ergo dicitirir duobus modis, in fide enim fal-
fum eftopinari illud, quod non eft, $\alpha$ 'illud e falfum in compofitione, in nontelligere enifin falfum eft fi aliquid intelligatur, non fecundumtur, quòd in atyinentlettor, Ex qui quibus colligicomponere, falfitas seft compofitio, cui inqu correfpondet compofitio in re, veritas aurem, cui
refpondet, in intelligere vero fimplica, falitis refpondet, in intelligere vevoro fimplicla, falfítas
eft ipfa apparentia obietiua, cuür res non refpon det, ficutin vmbris, \& fomnijs .ergo per. oppo-
fitum veritas erit aparent fitum veritas erit apparentia obieectiua, ciup res
correfpondent. Vlitimọ quoque, quia Augufinus dicit de vera religione, quod veritas eft, qua unsref.c, to oftenditur id, quod eft, fed per huiusfond ipparentiam obiectiuam oftenditur, \& capitur i1-
Iud, quod eft de re . ergo talis apparentia proprie veritas, \&\& falfitas dici poteft, fecundum quòd correfpondet res, vel non correffondet. His ergo pramifisis patec, quod intelleelius requas, nec crioneus ; vel ad falfitatem, fif fit aqus deceptorius; cum femper terminetur ad sem politam in elle apparenti, \& ex hoc potent
intenta propofitio declarari; ;illud cnim eft obic tum intellecuus terminatiue, ad quod afpeetus intelleetus non terminature erronee, fed terminatur ad rei apparentiam obiectiuam, qux quigo veritas eff obiedum intelliecuss quo ad acuí non deceptorium, faliftas autem, quo ad erroeu \& quoniam illud eff obiçtum porentix̆ Pius aeum, poreft eniminintellequod abfrahina
nec exigere ration nec exigere ratione actuante, vt patet in intelle-
CuDivino. Intellectus etia, vt videtur multa intelligit, it quibus non actuaturf; immo ab aliis mo
 um, nec relationes rationis, aut alia fabrica
taperillum, vnde nec colores colli columba tapecillum, vnde nec colores colli columbx
autalix apparentix atuant vifum; non potel autem intelleçus sion exigere in obiecto ratio em terminatiuam; nil enim fibiobijcitur, quil
terminet eius a\{pectum ; ideoobiectum intelle taus ef proprijfime verum, vel veritas, , inanctle ad aqum non erroneum. falfuim autem, feu fal.
fitas, quo ad deceptorium aftum,$\&$ ita redit fitas, quo ad deceptorium atum, \& ita redit
commune di\&um, quòd verum eft obiegum in rellectus.

42 Liber I. Sententiarum
ARTICVLVS CyINTVS. Vbi inquiritur quid est propofitio per fe nota home par. I.q. 2.artic. In

Deftripisio Irca quintum autem confiderandum ef,
 mo ef animal: eft autem aliqua propofitio, qux ef autem nota alicui non concipienti de prxdicato, quòd fit idem fubiectó, $\&$ fic eft de ifla propoitione, Deus eft, qux quidem in Ie, ch Deus enin eff fuum effe, fed quia nos nefcipus de Deo quideft, non eft nobis per fe nota.
$\qquad$ rimò quidem, quòd dit propofitioncm per fe fubiecto, hoc figuidem qon eft verum :in om
 primo modoticendi per fe, quod apparet, quia min Metaphylica, paffio pradicetur de ratione fribiecti, inta propofitio eff per fe notal. v .g.
inea cadens fuper lineam coftituit duos retos vcl xquales duobus rectis, certum eft enim,quòd nor concurrere, non eft de effentia pararellx, tas; immo proppix paffiones swrde omnes hu-
iufmodi propofitiones fune in fécudo modo dicé dip per fc, in quibuspradicatu non includitur in
fubieđo, fed nuagis econtrario. ergo nōn eft verum, qued propofitio per fe nota fit illa, cuius pradicatum includitur in fubiecto. Praterea: Morum effe eft per fe notum, \& naturam effe eft per fe notum, vt Philofophus dicit
e.phyfic. Et ibi dicit Commentator, quòd qui 2. Phyfic. Er ini incit Connentaiof,
quarit declararare illod,quod manifefue ett per le,
eff mos cius, eft mos cius, quino poteff diftinguere inter ma-
nifeftum per re, $\varepsilon$. manifeftum per alind. $\alpha$ it le modis hominum numquam poteff Philofo-
phari, tale auteq eft motus, $\&$ natura, fed conPtat, quod in hac propofitione motusu efl, aut nanulla creatura fit fuum effe. ergo ifla affignatio non fuit vera, Prxterea: Hxc propofitioper fe nota eft, nix
eft alba, qui enim dubitat, vtrum nix fir alba, vel s.Topite, :'s. non, Ienfu indiget fecundum Philofoph.I. Topic. fed conftat, quòd pradicatum non clauditur hic in Iubica sit priori. ergo non fuit propofitio $\underset{\text { prer fe nota, puod ille dotor dict: }}{\substack{\text { Praterea; Hec eft per fe nota, Celium cft, } 8 \text { ter }}}$ Praterea:Hec eft per fe nota, Ccelum cft, \& ter
reft, \& fic de demnibus propofitionibus, quas intelledus immediate capir ex fenfu, fed in talibuspradicatum non includitur in fubieta. ergoid, quod prins.Sccundo videtur deficere, quia ${ }_{8}$ dicit fimpliciter, $\&$ tamen non quo ad notam nulla enimpropofitio eft eadè, nifi fit fub ciffem con-
 quia, conceptus mutuo. fe includynt, fed flanti-
bus eifdem conceptibus, in quocüque intellectu poninturf propofitio ent per fe nota, aut critinex \&ifiverique quinantur, illi termini, \& complexio apparebunt, aaut non apparet ex conceptibus, fed ex aliguo alio, \& \&unc non erit propo-
fitio per fe nota. ergo per fe nota propofitio in quocurque notacllectuponatur, p pla ct per fe nota.



 tur,quöd erit fibi propofitio per fe nota, nam
pofita caura ponitur cffectus :illi autem concepofita caufa ponitur cffectus :illi autemn concc-
ptus erant caula notitix ; fiv vero fub alijs conccptus crant calla notirix; if vero fub ali)s concc-
ptibus, iam non cf propofitio cadem, cum fo-
lx yoces propofitionem non la voces.propofitionem non faciant fed magis go, quod ftante identifate propofitionis, cuicumq. intecllectui erit per fe nota.
 fe nutuo coincludüt fecundum ficic ponentes, fed termini propofitionis, quos formar viazor, dicèdo D cus eff, non feis includutnt mutuo, iffa namq.
inclufio effet, vel quia voi includeretur in voce,
 que habet viator de efficntia, includereturp in con
ceptu, quen haber dic Deo cuius oppoftum exceptu, quen inaber ic Deo, cuius oppofitum ex-
perimur, enict enim per fe nota crgo illa propioperimur, enice enim per fe nota. crgo illa propo-
fifito, quam viator format dicendo Deus
nft, fic
Refonder
 Dalet fidicatiar'; quod beatus habet alios conce-
ptus, $火$ illi muttio fe includuñt, non valet inptus, $e$, illi muttio fe includuñt, non valet in-
quam, quia tunc beatus haber aliam propofitio-- Yem de eadem re tantum, non eft autem incon-
neniens, uenicns, quod de eadem re fint formabiles dux
propofitionies, quarum vna fit per fe nota aliz prepofitionies, quarum vina fit per fe nota, aliz
vero noin, fed quöd cadem propofitio fit nota vero noll, fed quò caden1 propofitio fit not
in fe, \& non nota fornanti eam, eft imponibile. Praxterea: 1llam eandcm propofitionem, quam Ratione
format viator, dicendo, Deus elt, fub coceppibus pulchre, format viator, dicendo, veus ent,
iffis, actus perus cha eft, illam
eandeni potert promare beatuas, fed clarum eft,
 cam ex puro, $\&$ detérminato conceptuDeitatis fic arguendo Deitas eft atus purus. ergo atus purus eff, ficut argueretur triangulus habet tres
angulos, rriagulus eft prima figura .ergo prima angulos, triägulus eff prima figura ergo prima
figura habet tres angulos. ergo illa propofitio, quar viator format,no eff per fenota beato fed a-
 eff illa, qux eff viatorì non per fe nota. Vnde cō-
fiderandum eft,quòd fic diftinguentes in hoc vi-
 pofibus sifdem - Prima autem propofitio eft per fe nota, fecunda vero non, \&fic habentes alpectum ad identizatem vocum dixerunt, quod eadem propofitio eft nota in fe, quoad nos vero
non, quod vitique fare troy poreth, vt vifulun Articulus Henrici exparentis pracedentem in fua funma q. र. も. 2. arsic. 22. E. xponvnt autem aijidita pracedentium

Dittinctio II.
143
Alind eft per fe $\&$ \& aliud per fe notam fimpliciter, $\&$ in fe, A bentium conceptiones, quas non vulgus, fed do


 frcundum habitudinem pradicati tantumamofo ad probie-
Henricum, cum importet, cuius cognitio cuius cognit,
fui generis, fed ex alia propofitione, quauis dependeat ex ferminis. Propofitio autem nobis
nota, importaq habitudineri ad notitiam nofrram: fcire autem, quid aliqua propofitio per
fe nota fir, non importat immediare habitudinem ad notitiam noftram, fed quòd habitudgeqe-
 \&quia fic in hac propofitione Deus eft,precdicatum includitur in fubiecto, nec eitus notitia dey in $f e$, quia vero in ordine ad noftrü intellectum, non apparet, quomodopradicatam incluatatnr quia per magnum difcurfum fimmus, quòd Deüs
 effentia ab eo,c
perfe notum.
sed hic modus dicendi nil addif realiter ad
 ta fit nobis, manifefte concluditur ex prxdictis,
de ratione namique propofitionis, non funt nifi, voces,\& conceptus: concéprus autem principa liores funt in pofitione galioquin non effentexin libro Euclidis, quem Graci habent, \& nos ha bemus, \& per confequens Geometria Gracotu,
$\propto$ L dinorum non effer eadem. . cum ergo conce prus huiufmodi ptopofitionis, Deus eft, quem habet viator omnino, fit alius à conceptu', fub quoper (enotum eft cum effe,euidenter appa-
ret $;$ guodd nulla eftifta diftinetio propoficionis per fe notx: Praterez: Secundum iftum viator dicendo, Deus eff, concipit hanc propofitionem, ptima numquar noimq caufx ineft Deo neceffitas effendi, fed ex propria fua ratione. ergo haxc própofitio, Decus eff, Prxterte: Quamuis aliqua res pofite fefe in fe nota, \& per fe cognofcibilis'nobis autem nön nota: iuxta illud Philofopphi 2. Metaph. dicentis, quod oculus noter caligat ad ea, qux funt mani rei, , fed ex parte nofrra, nihilominus hxc difinin-
Cio locum non habet in propofitione, quicumque namque format propofitionem,non tantum ille format propofirionecin, vt per intellectum, lis autem non poteft effeper fe nota, quin fit nota formanti.ergo diftinationulla eff ficutpatet.
Nec obuiat fidicatur, quö̀ Boetius de hebdo madibusponit iffam dififintionem, dicēs $q$ quòd ceptionis communis omnium hominum, quam umlus intellectus negat, alius verodotorum ha


Pic. ponit tres gradus propofitionis probabilis,
videlicetqux videtur omnibus, aut pluribus, aut maxime notis, fecundum ifta namque videretur, quòd aliqua propofitio poffit effe noti in $\mathrm{fe}, \&$ alicuiintellectui, effe ignota, hoc nimirum non dem voeibus formari propofitionem per fe no tam a doctis hominibus, \& propofitionem fub
 tij,non autem,quod fitv vna propofitio, \&e eadem, vt fuperius dicebatur. 1
Quid Jit per fe nota propofinio fecundum opinio-
nem Scoti in r.d. $q$. 2 .
$\mathrm{E}_{\text {nulla eft }}^{\mathrm{T} \text { idcrixce dixunt alij, quòd iftaditinetion }}$ Etrinulla eft, pro eo, quod per fe notitia non at tantummodo in feipfa, vnde defcribuntper hund modum propofitionem notam per fe, dicendo,
quòd eft illa, qux ex fuis terminis ve fui fumt habet euidentem veritatem fux complexionis:dicitur autem, qudd hab cat euidentem veritatem complexionis, quia veritazs propofitionisise co
gnitio illius veritatis non eft notitia terminoría gnitio illius veritatis non eff notitia terminorā
fimplicium, fed coplexionis, \& inharentix terminorum, additur auté ex fuis terminis. licete enim propofitio per fe nota excludat omne cau-
falipatem zliamrefpectu fux notitix no

 xterminis, ineft fibr per fe : additueautem, , vil
 lominus de definitione enñciando immediatiam paffionem propofitio eff per fe nota, ficut patet pradicatur propria pofifiodede definitione , dicen do, Omne animal rationale mortalee eft rifibibe,
do
zeft propofitio per fe nota \&efl propofitio per fe nota. In conclufione ve-
ro de definito non eff per fe nota, \& hoc innuit Philofophusprimio Pphficiccum ait, quod definium eff notius definitione, incut totu notius paiidem importare, non tamen fif propofitio nota eft de definito per definitionem, erit propofitio per fe nota, quia definitio quanda habeitertraz
Heitatem, per̀ quam tollitur perfeitas difta Meitatem, per quaim tollitur perfeitas a didta
ptopofitione $\&$ idcirco conuenienter addebzpropolitione; \& idcirco conuenienter addeba
Tur , vifui funt, vt per hoc excludatur definitio
definito. Ex his autem concluditur definito. Ex his autem concluditur, quòdifta
सfintio nilla eft
 quo ad nos, quaxdam vero nota in fe, fed non ad nos, \& iterum illa, quòd quadam propofitio fit
inota per fe,quxdam vero no (cibilis,\& iterum ilhota per fe,quxdam vero nofcibilis,\& iterum il fipieutibus, $\&$ iterum illa propofitionis per fo, notx, quxdam elt primi ordinis, qux cognita eft
omnibus, quadam fecundi ordinis, qux non \&it. omnibus, quxdam fecundiordinis, que non ef
euidens nifidoctis, illa propofitio efl per fe nota
cui comperite cuddens comperitdefinitio fuperius inflignata, fed il
la definitio inet proporion in la definitio ineft propofitioni infe, fiuce eogio
fcatur,
,

## 144 Liber I. Sententiarum

Qiàa' isita non est definitio, feu defriptio propo.
filiozis per fe note, quimp ponit Scotus.
filiozis per fe note, quam ponit scotus.


 $\substack{\text { Niturn in- } \\ \text { ciorem. }}$ itaces,qux eaduba, $\&$, Cxlum eft, ac fimiles ve data, q:qx noneft per fen nota. petitiones iminefuppolitioncs, \& definitiones, funt impuediaper fe tiotr, imno indidigent inftructione. ergo cum definitione per fe nota : eft autem illa definitio immediatx propofitionis,quam ponit $P$ hid
lofcinus primo Pof. in virtute. ait cnim , quòd inmediata eft, qua noreft altera prior, \& ita tenct ex terminis fuis, vt
fuit definizio per fe nota
Prectera: Cuicūque cóperit dcfinitio, 8 defini copetit aliquando conclufioni demonfratat: ita Azcen. 2. cnim dicif Alacen. a. Perfpectiux, quod quando propolitones fiunt manionem; ma conufio erit propofitio maziffena. quando enim anima viderit propofitioniem, intelliget ftatim conclufionem, ine iadigentiargrgumentations res siment proponirinos, quxprehenduntur, nifi per ratioicicm; vcrbi gratia, quod totum fit maius fua parte hoc Alacen.led contat, quòd defini-
tio, guam ilit affignant nō competit talibus, non eniri habent cuidentem veritatem ex terminis, vt fui fuat. crgo illa nón fuit definitioper Prxterea : Communis animi conceptio , \& propofitioper femota, eft idem; ideo namque, dicitur communis, quia animo notat:ed Botius
dicit de hebdomadibus, quöd communis animi conccptio quedam. cf , quxterenit exalijs conce
ptionibus, Te incorporaliz cfic in loco crso per fe nota propofitio ron oportet, quòd habeat venire e:: alifs fropofitionibus
 R Act maximim, \& $\&$ digne entad Ariforeles 1 . Popofitioncm immediatầ, cuius definitio eft, quòd termikatex terminis, ve fuifunt .ergo illa non,
cf deffitio diginatatis, nec propofitionis per Praterea: Philofophus , Pofer definiens dignitatem, \& propofitioncm per fe notam, feu ma ximam, disirt,quou eft illa, quam neceffe ef hanon indiget Doctore, fed guilibet capit eam per fe,fed conftat, quod multas propolitiones quili-


benteuidentem vcritatem ex terminis fuis, inquàntum fuil funt.
Defiaitio propofitions per fo noze fecundum ve-
$\mathrm{F}^{\mathrm{St}}$ itaquuc cöfiderandum, quòd fic definien L- tes deceptii funt, nō2ttendentes, quòd aliud eft propotitione:ch cik imincdiatia, alind effe per
fe notam. Philoo hus namque ifta quinque diftinguit primo Pofter. videlicect propofitionem immediatam in propofirioné, peririoncm,defi-
nitionem , maximam, feu dignirarem, cuxalio nitionem, maximam, feu digniriarem, qux alio nomine dicitur communis.animi conceptio, vel
 pofitioncm, \& idcirco ifta eft vera defiyitió,
quam Philofophus ponit . eftenim propdfitio quam Philofophus ponit effenim propdritio
per fe nota, quann neceffe eft habere quemibet docendum per feipfum, vnde non indiget inftru coce: talis autemert, qux innicdiate venit in non effe, \& de nullo fimul, aut qux venit in mentem per induetionem ex fonfibus, vt quòd nix eft aiba, aut qux venit in nenterm ex vno folius fen-
fus iudicio,vt quòd cxlum, vel motus eft,aut qux venit in menté per dedīecionié fyllogificicam in tempore imperceptibili factam, \& ncminem larentem, ve quod omne totum maius eff fuaz par-
te, vel quòd natura fit ${ }_{q}$ natura, qux eft principiam motus, fit,fed quia 2. Phyfr. 3 imperceptibibiter in mentem omnium deductio ifta venit, efl propofitio per fe nota, probitur addit fuper cam,quòd fit maius ea, fed quia fubi to, \& imperceptibiliter, idcirco eft propofitio per fe nota. Qux autem talis propofitio nota
per fe dici debcat, parer multiplicitci. Primò quidem, quia Auetor perfpectiux ex- Autor perprefle dicit hoc. aitenim, quòd omnes, quàd eft ficeit.il intius generis,videlicet, quod oprehen atur ftatim; \& Ylllogifmi comprchenduntur in tempore
infenfibili, vocatur ab hominibus propofitio pri ma. runce cnim efficietur ab hominibupus conclu-
fio in anima, quaf propofitio manifecta, \&ecufio in anima, quafi propofitio manifffa,\& fecū-
dum hunc modum fit comprehenfio pluriumdum hanc modum fit comprehenfio plurium-
per rationemin in tempore infenfifili abfue indi gentia arguminentationis iterandx. hoc ille. Ex quo cuidentiter concluditur, quad propofitioper
fe nota effilla, qua acquiriur ex imparceptibilifyllogifmo.
Secundoे vero, quia Commentator de ani- 3 de annime
semm. ma dicit, quòd intellecta fiunt in nobis duobus nes, quas nefcimus, quando exiftunt, $\&$ vnde, \& quomodo, aut voluntarie, ficiut funt inteHeta acquifita ex primis propofitionibus: prima
autem intcllecta funt a nobis naturaliter . hac ille , ex quo patet, quòd ililx fint propofitiones per fe notr naturaliter manifeftrx, de quibus nic-
fciur vnde, quando, \& quiomodo venür in men fcitur vnde, quando, \& quinomodo venint in men
tem, fed conftat, quod ficeff de propofitionibus, que fyllogifmo imperceptibilit, no von voluntarie, fed finbito
Tertiò quoquequia illx funt dignitates,\& per fe notzo propofitiones, quas quilibet quantum

## Diftinctio II

cumque parum inftruttus, nofcit per fe abfque a facrificetur, quòd antem tali, vel talit, putad
und vllo Dotore, , fed fic eft de his, quas ratio fubi- Befaidx, vel alteri Dex, pofitiuum eft, ion natu-
to, \&imperce

- Quarto autem, quod dicit Boctius,quòd com munis animi conceptio, eft enunciatio, quam
quifque probat auditam, fed tales quilibet pro quilque probat auditam, fed tales quilibet pro-
bat fubito, E naturaliter. ergo funt communes conceptiones, \& per fe notx propofitiones.
$\underset{\text { Norabile }}{\text { Ef quidem hic aduertendum, quodd cum notū, }}$
Re haber re feu nocibile relatiue fe habear ad intellectü co
- cat pradicati ad fibieftum, ideo immiediatam
propofitioncm neceffe eft ifam fore, qua tenet propofitionem neceffe eft iftam fore, qux tenet
immediate ex terminis, fic quod non eget alio termino mediate : illam vero-per fe notam ef re, quam intelleetus per feip fum fubito, 82 im ta fit, vel ex medio imperceptibiliter cognita vel per fenfum fimplicem, aut per induationem cumque namque eueniat, dum camecidit: qualiter-
merfe facumque namque eueniat, dum tamé per fe
bito cognof catur, dicenda eft per fenota.

ARTICVLVS SEXTVS.
Vbi declaratur principale quafitum.
Lrimo quoque confiderandum eft dee
principali quafito, an fcilicet Deum effe principali quifito, an fcilicet Deum eff
fit aliquid hominibus ex fe notum, $\& \&$ patet, quod non eft difficultas hic, nec. inquififio, an Propofitio immediata fit, \& teneat ex terminis, Deus fit fiue hoc tencat exterminis, fue ex imperceptibili fyllogifmo

$\mathrm{F}^{\mathrm{T}}$ dicendum eft, quòd fic, fub triplici raprimaqui it natura quiliter, , quod Duod in mente cuiunibet vetur intellectui naturale, tur inteliectur naturale, ficut circa quad non elt
videri, \& non viderit, , fed concediturapud omnes,vt Philofophus quinto Ethicotrum, lus nam -
que naturale non couffitit in videri, $\&$ hon videri, fed habet vbique eandem poteftatem, fed
conflat, quod omnis gens, \& omnis lingui, omnis natio, qui umquam fuit, "eft, vel žit imaginata ett aliquem fibi Deum, quod appa
 apus Dei uenire, quin flatim traterdealiquo Dea, quà
ness nazio- uis difcordente ipfoin pecciali. ergo aliquem eum efle elt perf ie riotum.
Prateréa : Duaruna prop vna includitiagteram,,$x$ fupponit,, fif fupponens
\&includens \& includenséf per fenota, \&- communis anim,
conceptio, mipto fortius hoc eritfuppofiti, \& inclupa, fed hate proppofitio hoc eritfuppofitia, 8 us, futponith hanc; i, includit Deus eff, Deum autem veneranduu, \&\&adorandum, eff per fé
. $\mathbf{x t h}$.f.\% Ptio, vt Comimentator dicit quinto Ethicorum. Delege:autem naturx $\ell \mathrm{f}$, , ve dicit, quòd Deo
Per.Aur.fupor Sent.to.
 mi conceptio
Pratereat: Ouxtrio, quid eff, prafupponit
notum effe,fieft, vt patet fecundo pofter. fod om :
 $\alpha$ vnus ponit fic, alius inquirunt, , quid elt Dergo onnes fupponunt, quòd Deus el
er in apperitu, Omnis paffio infurgens naturaliter in appetitu, oritur ex aliqua naturali. opi-
nione, \& x ftimatione, fed audacia fargit in $i j$, qux bene fehabent ad eos, vtdicirirghiliofophus $\mathbf{2}$.Rath.c.s secundo Rhetoricx \& ibidem dicit, , quòd qui
iniufta fecerunt timent : arbitrantur namque quiddam Diuinum auxiliari, iniufta patienti nus. ergo haxc opinio,\& antinatio videtur hom Prxterca: Damafcennus dicit libro primo quòd cognitio exiftendi Deumftaturàliter, no- Cognitio Sisinfita eft, quoniam vero intantum praxua- exilitencix quoddam irrationabilifimum, -\& omnium ma- vuralis. orum peffimum, perditionis deducerer bararum, ve dicerent, non effe Deum, ideo Daxit infipièns in corde fuo : Non eft Deus. Hoc Tfal. 13 . Damarcenus, yode patet euidentifime, quìd
fua fuit intentio, Deum effe naturaliter nobis
52
notum, quamuis ex malitia, \& malo nutrimen
to aligui negent hoc, ficut contingit de aliis per
Enotisj vt Commentator dicit in prologo ter- $c$

inteliexiile, Deume effe naturaliter nobis notum
inquantum defideratur, ve terminus beatitudi-
nis,
nis. ho cenim concedendo proporitum habetur
noinplus enim intenditur, nif quöd homo nàtu raliter concipit, quàd eft aliquod inditum di inum; \& per conlequens, , eum elfe, eff aliquid per fe n.
li,quid fit.
2wòd non zenet ex terminis iffa propofitio,



## Liber I．Sệntentiarum <br> Libl

148



（1）ocundam cfle，nihilominum potcct habere pro
criales：quare autem pro fatu lix non poffit teriales：：quare autem prof ratu ix non powt na quidernex parte e talium fubftantiatum，in gibilem fui，vel non imprimere：flatuit auctro． tiaimprimere debeat，\＆per coniéquens，${ }^{\text {quam－}}$
diuv viator eft，non intelligit eas．Alia veroex diuviator eff，non intelligit eas．Alia veroex
parte intellectus noftri，qui occupatus eft cir－ ca phantalimita，$\& \in$ fenfifiliia，\＆idcirco immu－ tationes，que fierent in eum，non percipciet，
 ritualium capaxeifet．Et confirmatur haxc du plexratio，exhoc，quot quadamimmaterialia velle：hoc autem experiri，eft quoddam cogno－ fecre，$\&$ intelligere，quafi，quodimmatcrialia gere poteft．

Refoonfio ad tertium in oppofitum
 tio＇imine－Atum inducuntur，dicendum． Ad primam quidem，quiod dicet non fir imme－
diata prapofitio，Deus eft，iihilominus efl per
fe nota，$\&$ quod dicitur ， ne nota，\＆quod dicitur per fe notum，mente prer confuctudinem，\＆malum nurrimentum，$\&$ malitiam yolurtatis，ve expreffe dicit Philofo－
Cinent phus＝Nctaphy．vbiait Commentator，quo
C．Cóment． tiones nifi inquantum fuint famofex，\＆fiaccidar， quod contraria carum lint famofa，negabunt propofitiones per fe notas．fecundum hoc ergo rali，$\alpha$ imperf pefa illatione，quam quiliber fe－ cum facit＇，nihilominus ex nurrimento peruer－ farum feetarum，vel ex aliss caunis，infipientes pofsunt ea cordene de negare，quamuis negauerit ore．
－Ad fecundum dicendum ，quòd Deum effe， non ft notum tamquam propofitio tenens ex terminis，etiam immediata，，red tamquam pro pofitio naturaliter，\＆fubito illata．Et per hoc
patet ad tertium，\＆quartum，\＆quintum gumentumL． $\begin{gathered}\text { Ad fextum argumentuin dicendum，quòd } F\end{gathered}$ non eff verum，quàd de Deo tantum cognofca－
tur quid nominis，non quid rei，vbi confideran－ dum，quòd aliqui dicere voluerunt，quòd hisc Differenias ert differentia nime appropriatur fignificato no nominiss，\＆minis，antequam cogporcaturf，vtrum illud fit in
 fritur，quod
dum hoc non eff differentia nintur quid rid ri，\＆
quid nominis ex parte ipfius quid，fed ex par－ quid nominis ex parte ipfius quid，fed ex par－－
cnotitix，$\&$ ignorantix noftrx ；hoic tamen．


 quodinis eft in rerum，natura ．crgo quid rci，velgd rei．
no quod quarit quaftio，quid ef， $\begin{aligned} & \text { non eft idem，} \\ & \text { cto quid nominis，pofito，quöd fciatur illud ef－}\end{aligned}$ fe interum natura；vide cum fcitur，quid no－ nis，adtuc ignoretur，fief，\＆fcitr，fieft，，o－
gnofcaut
quid nominis，$\&$ quod eft in rerumb gnotcatur quid nominis，\＆quod ect in rerumL
 quid nominis，$\&$ ，，xidr rei，non funtidem．Di－ cendum eft ergo，quid cum fit alind cognofce－Propria o－
rededifitum，
dealiud p kepriann，\＆explicitam pinio Au－ definitionem，quid nominis eft proprie defini－
tunn onomen inim importa pofitum，\＆confufum definit quid autcon－ poirtum，
rci eff definitio propria ，\＆difininga explicans

 tum nominis ablque hoc，quòd cognoicsurur，
an fit illud impofibile poni，vel poffibilc in re， rum natura：quid autem rei，non pracedit，
eff；impoffibile eff enim cognofcre diffincte， eff；impoffibile eft enim cognofcere difincte，
\＆explicite conceptuis quidditatiuos conftitucn \＆explicite conceptuis quidditatiuos conflitucn
tes definitum，$q$ uin fatim apparcat，vtrunn defi－ nitum fit impofibile，\＆implicans contradi－ Cionem，vel poffibile，\＆\＆non implicans：flatim
enim apparet，frrum illi conceptus mutuo repu gnent，virin centauro，vel non repugnent，vt in homine，\＆idcirco，quaflio，quid eft，won po－
teft prxcedere，fief，fed econuerfo．poflumus teft prxcedere，fieft，fed econuerfo－poffunus
enim dealiquofcire，fieft，\＆tamen iguorare， eius propriam naturam．
Ad propofirum ergo de Deornulta cognofi－Miltr de mus，puta quòd eft a\＆us purus，\＆infinitus，\＆：
multa talia，qua nor pertinent，ad quid nomi－ multa talia，qua non pertinent，ad quid nomi－
nis，fed ad quaxtioncm，quia nouimus，\＆quid nominis，inquantum fignificatum nominis pro－ prium，$\&$ diffinctum，$\&$ importatum prr il－
lud nomen cognofcimus formando nobis con－ ceptum cuiurdam entis，quàd Deus nomina－ tur，in quo quidem non ponimus atum purum，
aut infinituin ，vel aliquid huiufmodi,$\&$ il aut infinitum，vel aliquid huiufmodi，$\&$ il－
le eft conceptus proprius importatus per no－ men，vitcrius etiam nouimus，fi feft，\＆demnon－
 cuiufdam fummi，quid autem rei， quod nil aliud eft，quam pro－，
pria eius natura difino－ pria einus natura difin－
ta，tale inquam
quid，nos ne－
fcimus．
c路急

Dxtinctio III．
T ERTIA PARS．． $\begin{gathered}\text { A trina proffeffio，Trinitatem exprimit perfonariu：} \\ \text { cum vero fubiungitur }: \text { Et metuanteum omnes fines }\end{gathered}$


Erfonarum quoque pluralitatem．Pont－ quam Magifter induxit auctorita tes probantes，vnitatem effentia，
hic inducirillas $\underset{\substack{\text { mul vitatem natur } \\ \text { tatem }}}{ }$
EEcirca hace duo fa fit：inducit namque primò pof teftimonizm 2 eeteris Testamenti． Adhuc circai primum duo faci ponit authoritates，qux probant perfonardme
Trinitatem．Secundo perfonis，vnam habere rationem Filij，aliam Spiritus fancti．fecunda，ibi：Dauid quoque eaternam．
Adhuc circa prim que ponit auctoritates eduo facit．Primò nam－ axim Propheta Dauid．fecundris ibi：Ille efle． Cirč primum duo facit，feccundum duas au－ cioritates，quas sonit．fecunda ibi ：Nunncad pro－－
pofitum redeamus．Dicit itaque primò，quod Do－c musinem，© fl． 1 ．cumait ：Faciamus bominemad tix vnitarem，dicendo in fingulari，Al \＆finnilitudinem；\＆perfonarum pluralitatem
Mi．d．． $9 /$ hoc Magifter contirmar antroritate Aurautini，
qui ait，quèd i vecre prrfona，non diceret，Faciamus，$\&$ Noftrim，$\& \subset$ 1ib．3．de nem \＆idem probar autondiceret，Adimagi－
quöd profeflio confortij，cum dixit：Faciamus，
$\&$ Noftram，fuftulit intelligentiam perfonx fin－ gularis，vt intelligatur，Deus non effe folitarius， dicit，quòd Trinitas spluralitas；Magifter Deo non funt politiua，fed tantummodo retno－
tur，ficut infra patebit dift． 24
poftmodum ibi allannuctoritatem Moyfi，dicentis ：$m n$ principi creaulix Deus，celum，© terram，per Deum enim hic hoc etiam，quod habetur in Hebrxo ，non Deus
 gi pluralitas perfonazum，vnde illudequod dixit Sicut Dij．Idem eft diaus quod eritis ficut Dini－ $\mathrm{n} \times$ perfonix．
Poftmodu
quatuor autoritates，etres $D$ man mimus．Inducit

lib．prime cens．quod exponens Ambrof fin crititinc Deeus se－ Ius，vel Spiritus fancuus，funt Patre pofterio－
res，recentes funt，$\&$ fivnius Deitatis nof funnt res，recentes fint， 8 fi n nius Deita
adoratur Deus alienus $\$$ Patre． citur ：Verbo Domini Caplif frmati in fuat，© S＇Sprititu oris ter intelligitur，per Verbum Fominum autem Pa－
fal．60．Tertiam quoque fcriptam in Pfal． 60. Benedi－ cal nos Deus，Deus noster，benedicat nos Deus－vbi Petr．Aur．fiper Sentito．
cum vero fubiungitur ：Et metuante eum omnes fines
Quartam autem criptamin il Ifaia，vbi intro－－ ducitict andiuuifem Scriptramim in Ifaia，vbi intro－
Sanctus Sancuus Sanctus Dominus Deūs Sabaanth，re－ plicandonamque ter fanctus，exprimit Trinita－
tem．Vnitaten vero，cum dicit，Dominus Dcus Sabaoth．
Poftmo
Poftmodum ibi：Pauid quoque．Inducit aucto－ ritates，，qua probatro vuid cx infis perfonis yna
fir Filius，\＆alia Spiritustantus．Secundan $f$ ． hit Fibus，\＆alia Spiritus anictus．Secundam fa－
citibi $\begin{aligned} & \text { Ce Sparitu fantto．}\end{aligned}$
Circa primum ergoponir quinque autorita
tes，quibus probarur，

 Secundam vero Ifaix：Gènerationem etar quis c－Ifa． 43 ． Tertiam quoque Sapientis Prouerb．vbi it Sapientia xterna ：Nédum erantabyff，©゙ego iam ．Trouer： 8.
concetta eram．
concepta cram．
Quartaim citur in perfonem Sapientis．Ecclefiaft vbidi－Ecrec $;{ }^{4}$ citurni in perfona Syprentax xterna：Ego ex ore $\mathcal{A l}$ Quintam autem Michiex，vbi dicitur de Filio Micber 5 ． Deitatis quod egreffis cius abinitio，ec dं diebus ater－
 quingue autoritetes，ad drobandum，quod ine
Deo fit perfona Spiritus fancti Prima fribtitur Genef．I．Spiritus Dominif fre－Ge
batur fuper quaar．
I Secunda，Pfilm．Auo ibo a sppiztututuo．Pfal．is 38. figiertia，Sapit．
Quarta，Sapient．Benignus sff Spiritus sfpientic．S．Sap． 7 ．
Quinta Ifäx：Spiritus Dominisfitper me．
Poftmoduni ibi：$:$ रrus Dominus fiter me．
ducit
Magifter auctoritates noui Teflam
feptem auitoritates per ordinem．
Primat
Primam Saluatoris fcriptam Matth．Baptizan．Matt．vit． tes omnes
tus fancii

Secundam Toannis：Ego，© Tater，vnum fumus．
Tertiam ion ion Tertiam ponit eiuflem loannis ：Tres fint，qui Iodn．plt．
eeftimonium dant in terra sc．
 Principio erat Verbuim
nitum Filüय Apoftoli ad Galatas，Mijtit Deus spi－Gal： 4
ritum Filily fuii in corda a offra．
Sexta ，iurdem id Rom
qui fufcitauit Iefuni babitat in nobis．
Sepi
Septimam ciufdemat R Rom．Ex ipfo，Eperiz－Rom． 10

Aum．In fine autem Magifter concludit，quôd pene omnes Syllabx promi Teftamenti my fferium
annuritianthuius inefabilis Trinitatis fententia－：

ET quia Magifter probar hic plaralitatem，
E．perfonarumgifer probat hic plaralitatem von vero Deo per teft

## Liber I. Sententiarum

## Diftinctio II.

151
monium Scripturarum; ideo, inquirendum oc- A nifi per accidens in natura, quia vìdelicet non, currit:V trum fecundum regulam Scripturarum
in vno vero Jeo fit Trinitas perfonarum, vere, s propric accipiendo perfonam.

## Quiod non fint tres perfona.

ET videtur, quàd non illud enim non eft afDeo, ex quo fequitur ruaternitas rerum in o. impoifibile eft cnim, quòd fint quatuor res dind , fed ex Trinitate perfonarum in vaitate iftinct inter fe, \& vna quxdam communis. ergo fecundum regulam facra Scripture. hoc non eft ponendum in Deo.
Praxerea : Hoc noí debet poni in Deo fecundnm Scripturam, quod repugnat enti fimpliciffi repugnar fimplicififimo enti, inquantum in qua-
libet perfona oportet poni effentiam, \& fuà pro prietatem, qux necefflario faciurt compofitio-
nem. in Deo. Praterca:Sccundum regulà Scripturarum nil mo, fed enti actualififmo repuguat omnis additio, quia quod recipit additamétum eft in poren
tia ad illud, perfonarum autem pluralitas ponit tiam,iixixa illud Commentatoris dicentis, quìd pubtantia, \& voluerunt eundere, dicenres, in funt tres, $\&$ vivus Deus, \& nefciuerunt cuadere, quia cum fubltantia fucrit numerata, congrega-
tumerit vnum per inam intentionem additam non deber poni Tr initas Serfonarum in Deo. Praterea: illud non debet poni in Deofecundum Scripturas , quod fepgnat himplicitati, \& confiftit, quòd eft quidquid habet, \& prxdicatur de omnibus,quax funt in ea, ficur diciokugu-
finus ro. de ciuit. Dci - primitas autem in hoc confiftic, quòd eius effentix non admifcetur ali-
qua alia effentia, iuxta illud Commentatoris, dicentis;quöd prima effentia, qux fignificate effe
 nima, dicit, quòd nulla forma eft libera fimplici$t$ tase , nifi prima aliz forma, cuius eflentia eft quiddimodo in quidditatem, \& effentiam : conffat autem, quòd vbi eft pluralitas perfonarum,neceffe eft, quod proprietates non fint omnino Diuina ipfius.ergo fcundun veritatem Scripturx, hac non debent poni in'Deo
in Deo, guod repugnate cogit Scriptura ponendú ralitas fontimperfeationem, tum quiz voiras eff perfectio fimpliciter : multitudo autem impertectio, tum quia pluralitas repugnat Diuinx effentiz.non enim poteft plurrficari, \&e fimili quia pluralitas fuppofitorum non inelligitur,
poreft in vno fuppofito natura, perpyctuari, \& id-
circo talis pluralitas non eft in incorrupribilibus, vt patct de Luna, \& Solc, fed ingencrabilibus, \& corruptibilibus tantum, ificut Philofoph. 2.de nnimn
docetin 2 .de anima ergo Scriptura non cogit, $\epsilon$ ex. 35 . vt hoc ponatur in Deo.
vt hoc ponatur in Deo.
Prxterea: Nulla friptura vera compclit, vt ponatur in Deo verificatio contradictoriorum: illud namque eft peflimumi genus crrantium cir
ca Deum, credere filizer, quòd ncc in corpore, nec in condito firitu, nec in ipfo Creatore,nec t , de Trin. in aliqua naturar reperitur, vt Augultinus dicit, , $s$ ap. 1. fed ad pofitionem Triniaratis perfonarūiin Deo, rum; rum quia verum erit, quod eadem res, qux êf in Paerece, eft communicabilis Filio, putas effic, \& parerniras, qux eft eade res, \&\& non elt commu nicabilis; tum-quia perfonx, \& effentia funt ca-
dem res, $\&$ tamen effentia eft vna, perfona non: vna, perfona funt plures, effentia non plures;
tum quia pater non étilia res quim effentia, tum quia Pater non éfialia res, quim effentia, s.
tamen Pater generat, effentia noo generat, $\&$ fitamen Pater generat,effentian non generat, \&, fit
militer Filius generatur, Deitas non gencratur, militer
$\&$ tamen funt eadermres: tum quia dux prcfonx
. ant vnum in re effentix, non funt vnum in re
proprietatis, $\&$ tamet effentia; \& proprictas funt eadem res, \& multa alix contradíttioncs fequuntur ad harce pofitionem. crgo nulla feritura cogit ad hoc ponendum
Praterea: Scriptura facra non repugnar pri-
mis principijs. nullum cima repugnans cis, mis principijs. nullum chim recpugnans cis,
cum verifima fint, potef habere veritatem., Tero nempe omnia confonants ve Philofophus
dicitquarto Ethicorum fed ty ralitas perfonadicitquarto Ethicorvm. fed dy pralitas prrfona-
rum in vno vero Deo, repugnat illi principio per fe noto, quacunque vni, \& cidem funt ca tio; repugnat inquam, quoniad perfonx funt cadem penitus nuilo addito Deitari, \& yna fimplicififima res, viuius ominino realitatis, \& ta
men inter fé realiter diftinguuntur. ergo Scri ptura facra non compellit hoc ad credendum Praxerea : Scriptura facra non infringit ar-
tem fylogificam, \& maxime fylogifinum tem fyllogifticam, \& \& maxime fyliogifmum
expofitiorium, cum forma fyllogitica, \& maexpofitorium, cum forma fyllogittica, $8: \mathrm{ma}^{2}-$
xime expofitorij fylogifm habeat cuiden-
tiam ex fe, vt Philofophus dicit primo Priotiam ex fe, vt Philofophus dicit primio Priorum. ait enim, quòd medio exifente hoc ali
quid, \& fingulari fignificato, neceffe eft extre quid, \& fingulari fignificato, neceffe clt extrc no vero Deo, infringit fyllogifmum expofito rium, \& per confequens omnem artem fyllogi-
zandi, quz tamen demionfratiuc tenet. conzandi, quz tamen demonfratiuc tenes. con-
ftat enim, quod Deitas eft quxdam res fingulariffima, qux demionftrata, poteff dici hact res
hice eft paternitas, $\&$ hac eadem res eff filiatio,
$\& \&$ tamen non fequitur, quod Paternitas fir fi\& taten non fequitur, quod Paternitas it
liatio contra
communem artem fyllogifmi cxpofitorij. ergo hac pluralitas non debet po
in Deo fecundum regulam fripturarum. in Deo fecundum resylam fripturuarum. Praterea: Ad illud non compellit fcriptufis eifdem terminis mens starim refpuit: :tale,
namque non folum videruf namque non folum videtur falfum, immo per
ne notum in falfitate, ficut per oppofitum fe notum in falifitate, ficut per oppointum-
veritas eff por fe nota, quam auditam flatim-

 plex res, ftatim mens hoc refpuit, tamquam faliiun, impolfibile, 8 notum in falfitate. ergo ad
hoc credendum non compellit Scriptura.

 in,
nobis exulta cris eloquijs funt exprefla, fed in nul lo facro eloquio frcipturarum inuenitur, quòd cabulum alicubireperitur expreffum. ergo hoc ond deber poni in Deo.
Quod debeat poni Trinitas perfonarum
in Doo
 altior eft enim Scriptura diuina, qualm fcriptura $\mathbf{C}$ Primo ochi, philofophica, fed Philofophus ponit Trinitate
in Dco primò cali, \& mun. dicendo, quòd omfix. 2 . nu. nis perfectio confifititin tribus, ex quo nos ex\& per hunic numerum adhibuimus nofmetipfos majainificare Deunn, vnum, Crcatorem, eminen go multo fortius Scriptuta diuina compellit, ad poncidum beatam TrinitatemL. Prxtcrca: Scriptura compellit ad tribuendü - tura, fedin.crazarura reperimus, patarā fecif cam communicari pluribus fuppofitis, \& hoc fis, \& hoc eft imperfectionis crgo deberi in ii, quòd Diuina effentia communicetur pluribus fïppofitis, abfque fui diuifione, fecundum Pregulam frripturarum
tat de Deo, deber illi uribuere fificienter traperfectionis fimpliciter, prfartim, cum Deitas fit perfectio fimpliciter, fled omnis perfection fim
pliciter, ex ravione fuaticommunichbilisef ef pliciter, ex ratione fual communicabilis eff, eft Anft. Moo- cffe, quidm non effe, ve Anflelmus dicit monol. pliciter, quod melius eft in quocumque fuppo fito abfolute confiderato, fiue quacumque natura, quim fi haberet oppofitum, fiantem per-
fe\&tio limpliciter effet incommunicabilis cuicumque fuppofito ; nifi voi, non compereret $f$ intade frriprio, ex quo patet, quòd perfeetio ra facra debuit pradicare Deitatem communi kicar. 3. Pr pluribus fuppofris
nit. xbicumque eft plenitudo charitatis, \& dile ionis charitatius pibi ef pro priuato fui amore, dicitur propric chari tatem habere, oportec enim, vt amor in alterum tendat, vt charitas effe queat, fed in Deo
eff fumma charitas. ergo ibi eft perfona amorem impendat, \& perfona qux amorem re pendat, ergo pluralitas perfonarum in Deo eft,
vel carebit perfetione charitatiui amoris. eft perfecta felicitas; $\&$ perfegm incinditas, eft amor mutuûs, a mor namq folitarius ís, dus non eft, fed conflat, quò in Dco, circumfelicitas omni creatura, eft fummaiiucunditas, \&

> Rcfponfo ad quaffionem.

A ${ }_{\text {dinc }}$ quxtionem ifam refpondendo hoc.ortur 7. Regula ex Sctur: primananamq. quibus dirigín nos oportet ad videndini, quax pluralitas firi in Deo. Sepeem:R
Secundo vero perfonx ratio inquiretur,
 in Deo. Tertiò vero,quòd Thieologia noftra declaratiuus habitus eft, inquiretur quomondo pof fit intelligiffecundumopitirians Doctorü. Quar tò autem poffib

> ARTIEVLVS PRIMVS. Vbi colliguntur feptem regule ex Scrips risdiuinis.

Ir c.a primum ergo confiderandum eft,
Cuod Scriptura ergina coninderandum explicando pluralitatem in Deo, diciti ibi effe quofdam erres,de
quibus verba poffint vere plurificari, dicendo quibus verba poffunt verc plurificari), dicendo
faciamus $;$ Gen. I \& $2 n u m$ fumus 1 loan. $10 . \&$ vnüu
 multa fimilia, ex quibus colligitur primarégu- 4. Toan. 5 . ba enuncianturin pla funt tres de quibus ve Secunda regula poteft colligi, quòd illi funt Qüe nomitress, in quibus nulla nomina habent plurificari, naf nin pli-
nec enim hoc nomen Deus, fed magis diciur
rifcant in nec enim hoc nomen Deus, fed magis dicitur rifican
Deus trinus vnus eft, nee Doninus tres domini; nec tres omnipotentes, fed vius immenfus, $\&$ vnus omnipotens, \& ficic de nominibus vinuerfis, exceptis. numeralibus, duo, \&
tres $\&$ relatiuis, fcilicetquis, vel qui, \& diftin Ctiuis cim additione huius nominis, perfona,po teff namq. dici dux perfonx, tres perfon $x, \infty$ exp-
ceptis eildénominibus in man no; poffumus namq. dicere, quod Pater, \& Filius funt alij, vel, quod perfonx funt alix.
Teriot de quibus pronomina poffunt pluraliter enun-
 funt, nos tres, $\&$ vos tres, $\alpha$ fic de alijis prono-
minibus. minibus:
Quarto
Quartò vero colligitur, quàd ibi funt tres, qui eft illud, th mem miffliz, \&illud, rediderunt vere, quiia dte exiui,, illud, clarifica me Pater Ppud temeipfuinia taritate, quan habui, antequam mundus feret apud Quintò vero colligititr,quad ibi fint tres. quo
rum vnus eft in alio, $\&$ apud alium, ait rum vnus eft in alio, \& apud alium, ait efim Fi- Ioa. 14 Tu Pater in me, $\mathcal{G}$ ego in te Ioan. I. Verbum apud IT Deum.
Sextò quogne, quòd ibi funt tres, de quibus $\begin{aligned} & \text { Ioan. } \\ & \text { poft }\end{aligned}$ Sextò quoque, quàd ibi funt tres, de quibus
poffunt poffelfiua pronomina meum $: \&$

$\because=$
1 i $2=$
Liber 1. Sententiarum

 qui poffint efle diftintum Cuppofitum verbi,
 crediacrunt vere, quia die exiui, verificatur de
folo Filio, \& illud, ille me clarificabit, quia de med accipist, \& illud Siritus qui 1 Partre procedit, vernicatur de foiospiritu anito. illud an-
tem ante Lu:ciferum genui re, $\&$ illud ego hodie tem ante Luciterum genurite , \& lllud ego hodic
genui ie, de folo Parre verificatur Sub ifto in-

capinides
cit inell
cusin iof
coter


勺articvivs secvndvs.
Fí: inzuiritur ratio vere perfone.:
$\therefore$ Izci fecundum auterm confiderädum eft, nifirationc materix, quemaimodum fimum, 8 ,
 cut fimum non eft concauum, nifi in nafo tan-
tum, $\&$ idcirco rationem perfonalitatis inuentitum, $\&$ idcircorationem perionalitatis inuefti-
gare, eft zationem fuppoitit formalem inquirecap. 9 . patenter habetur, quid vbicumque funt
tres perfonx, omnino neceffe eff,vt aliquis alius tres perfonx, omnino necene
fit ifte, aliquis alius fit ille, \& aliquis quilius, qui
eft ter eft tertius abvitróque, \& quilibet eorum per fe
folus a cxteris, fit duobus propria difinctione, \& diftincta proprietate difcretus, \& ex verbis eiuidem euideteter coinicluditur, quōd perfonalem Iddm . . 17. proprietaiem dicimús, per quam quiliber vnus eft ab omnibus aliss difretus, numquam cnim
dicimus perfonam, nif aliquem olum i catcris omnibus fingulari proprietare difcrectum, \& di-
 perfonx concludens, fic dicit, perfona eftex exi-
ftens per fe folum, quia perfona numquam recte dicitur, nifis vnusaliquis folus i cxteris onni-bus fingulari propricrate difcretus. hoc Riccer
dus. Sed confar, cuòd effe vnum aliquem fink gularem, folum, proprietate difretum exiftens per fe folum, non competit nifi habētiperfeita- vhimı re-
tem tertii modi, tale
 go perfeitas tertij modi eft ratio fuppoliti, \&:
perforxacum additamento intéllétualis nature. Secundò vero,quia perfona intelligitur per fe
fonans, vel per fe vna, illud ergo vnum conlurfonans, vel per fe vna, illud ergo num contir-
git, quod aliquid per fe fonet, $\&$ fit perf fe nuium, illud inquam dat alicuir rationem perionatiizaris, fedex perfeitate tertij) modi, qux von cth aiiud,
quàm poni folitarie, $\&$ difcrete, oritur, quöd quam poni filitarie, \& difcrete, oritur, , yuou
aliquid per fe fonet, no enim accidens ionar per fe, fed ipfum totum, nec ectiam vniucriflia ficut patet.ergoratio perfonx counfifitit in perfeitate
Dertij modi, dütamen fit in intellcetuali natura. Tertiò quoque pater idcm ex fignificato pronominis s pronomen namque fignificat meruan
fappofitam fine qualitate, fecuindum ( ranmafuppofitam Gine qualitate, lecuindin oramini-
ticos; fed fignificatum pronominis non competite, nififrei per fe pofita folitarie, \& difcrete, non enim poteft diccereeso anima loquens corpori, necp
enim non comperunt, nifí toti perionx, adliuc etiam fí aliquid demonftrando dicat illud, vcl hoc, fomper intelligitur de fubbiftente iuxta il-
lud Commentatoris 7 . Meraphyficx dicentis, lud Conmentatoris 7. Metaphyficx dicentis, Comm
quòd aggregatum ex matcria, $\propto$ forma eft illud, ,or 7. . quòd aggregatum ex materia, \& forma eft illud, go ratio fuppofiti confifitit in perfcizatace tertij modi, \& per coniequ
in intellectuali natura
Nec valet fidicatur, quòd ratio eff ridiculo-
fa, cumo fit ramatical
 culofa; immo ridiculofum effer non intelligere,
quöd fit demonfratiua - Modi enim fignificandi graimmaticales, fupponune Mathematicos mo- firius meed
 partesiorations, cöringit eninin intelligere me- tichir,
ram perfeitatem tertij modi, quod eft, efie fo-
nut litarium, \& difcretumalicui ineffe, non intelligendo alsquam naturam, aut qualitatem incffe, \& tunc vere capitur ratio fuppofititabque om-
ni natura, ad quam quidem figiificandam impofita funt pronomina, \& Incirco pronome meram fubtantiam fubfifentern fignificat.
Non valet ctiom fid dicatur, quod pronomina refponde Nonvalet ettigm fidicatur, quòd pronomina Refponder lor, $\&$ fimititer de partibus, vt ille pes, illa ma
drmi $i$ ..... mith
din 1.17.dem. 5.
modi, efthamfor perfeitas illa, effe fólitaried difat te, \& difininite, $x$ idcirco non competit acciden-
tibus, quix difcrete non funt, $\&$ folitarie, fed in ubieto, no competit partibus integralibus pein toto, nec competit partibus effentialibus, vt materix, \& formx, non funt enim per fe, fed cundis fubtantiis, quax dicurner de primis olitarie non exifuur, fola ergo illa, qita funt aliquid, hoc eft perfe vnume exiftentia' oolitarie,
$\&$ diflincte participant perfeitatem tertij mo di, de qua Philofophus dicitr r.poff. quod qux-
cumque hoc aliquid fignificant, cto aliquo dicuntur, nec in fubiecto funt illa per
vera perfona aitaio perfonx, ve dicatur, quò printo vnum pofitum folitarie, dillinte, \& dinimirü, quod additur intelleetuali nature, contur. primò vnum, ponitur folitarie diftincte, \& difcrete, todlit rationcm fuppofiti ab accidenti\& relinquit eam folum primis fubflantijs. Quod vero pramittitur, quod elf per fe tertio modo in generali concludit illud, quad explicatur .n Nam tertius modus per $f$, eft modus folitarius fecundum Linconien: Quod auterr hoc fir perione ratioppoteff multipliciterf declarari.
Primo quidem, quiz ex yerbis Ricar Trinit. colligititu, quòd cum dicitur, perfona,
pro certo intelligitur vnus folus, qui tamen fit
-

II Diftinctio II.
153 sus, fiquiden hoc noin valet, quamuis enim cum A ne vnitate, eandem habebunt corruptoperfecti-
2dditione poffit dicicide ilis ;illa manus, vel il-
bili, \& modificabili tranfeunte . fed de hoc alids
 a , vel illud, intellectus conciperet ipfum fup-
pofitum fubfiftens, quod haber jerfeitarem tertij modi.
Quartò vero,quia prima fubitantia, \& fuppo fitum, idem videntur fignificare, non enim funt
fuppofita, nifi indiiidua fubftantix, fed ratio primę fubftätice confiffit in perfeitate tertij modi, iuxta definitioné, quam arfignat Philofophus
 Coenf, fed perfe folitaric. ergo, ratio fuppofiti
conffitit in perfeitate tertij modi. confifitit in perfeitate tertij modi.
que videtur ratio fuppofiti, qua adueniente alicui, illud fit fuppofitum, \& abbcedente tollitur, ne fit fuppofitum, alijis omnibus nô mutatis, fed
adueniente perfeitate tertij modi,quod non erat fuppofitum, fit fuppofirum, ve patee, quod pars ligni continui, vel aquax, fuppofitum non eft, cum
non fie per fe tertio modo, non fir per fe tertio modo, facta vero diuifione, quxtibet pars fir fuppofirum, a aqua enim per
fe, \& diuifim exifens, fuppofitum eft, frcopit iungatur alteri, aqux amittit rationem ruppo-
fiti. crgo percitas tertij modi eft vera ratio
fiti . orgo
fuppofiti.
Nbcobuat fidicatur, quòd anima feparata me perferias facramento altaris, habent effe folitarium, $\&$ di-
 naturr hu- fid dicatur, quovd nationem fuppofiti. . . Numaña ectiam
mana in Chrifo eft fub- non fit fuppofitum, nec perfona, hoc quidem


<br>; prima fubltantia, \& eft per fe tertio modo

non fit fupp
 nifipurus attus, \& perfectio, \& modus, eff nam-
que vita corporis, $\&$ cum ita fit de realitate ip-
 modo, \& idem tenendum eit de acctachibus, qua funt purx perfectiones, \& actus; fiue mos
di, modum autem nullus intelligit efle iliqiaid
hoc difcretum, $\&$ diftine hoc difrecum, \& diftincum, fed vnum cum fu-
bieito, $\&$ idcirco anima feprar biecto, \& idcirco anima feparata non debebtin-
telligi aliquid intermina tum in fua realitate, non enim eff habensterminos, cum fit pure terminus, \& perfectio corporis, \& \&ideo non efldubtcrminatum, \& vt rem folitariam, non app ret, quomodo non imaginétur ${ }^{\prime} p$ fam . vt aliquid
fubfititens, $\&$ idem de accidentibus.

Ectiqu , \& idem dem de accidentibus. quomodo non fint folitaria, cu corporc feparata, dicendum, quod, per folitarain
intecligitur in, quod habet propriam, $\&$ comintelligitur id, quad habet proprians, \& com-
pletam vnitatem, nüncautem anima, of corpus
fundant iectum, ficur perfectio, \& perfectibile, modus pus, \&\& animā, accidenralis pus,
tum ad alia, cum ergo anima, vel accidentia fe-
 Solioquin ex modis fierent res fubfifentes, quod,
ef imporfibile, fed manutencturn in racilitate,
quam liabebant, \& quia realitatem habebant fi- prolixıor erit fermo. De fítura aute humana in Chrifto tenendum eft, quodd non habet perfieitarem tertij' modi, nec rationem prímx fubflian-
tie, quamuis fitindiuidua, ficut nec pes, nec matię,quamuis fit indiuidua, ficut nec pes, nec ma-
nus pro eo, quodd fua realitas ef alterius, puta
Verbi fimpliciter, Verbi fimpliciter, \& quidditatiuc, dar cuim Vờ
bo, quòd fithomo fubfantialiter, $\&$ quidditatiue, propter quod non habere efferer que, fed alte-
rius, \& per confequens fill rius, \& per confequens fuppofitum non efl. vt dicerur in tertiò
Sexto vero poreft propofititideclarari ex de-
finitionibus perfonx, qux affignantur àdiueffis. finitionibus perfoñ, quax affignanturar diuuerfis.
Definit namq. perfonam Boeituius de dabusion Definit namq. perfonam Boectius de duabussia-
 quòd indiuiduum dublantix haber, prarfeitatem
tertij modi.ergo hacc defibitio probat

 adenceps per duo capitula, quöd perfona elt
intellectualis naturx inconmunicabilis exiften tia, counfat autem, quòd illud folum habet exi-
ftentiam incomnunicabilem, quod eft per fetertioymodo, quod enim eft alterius, vel ficiut accidens, vel ficut pars, vel ficut commune pradicabile, non haber exiftentige nommune promprfirmar. Definiunt autem Magiffiriperfonam,quód èn
hipofafis diftinta proprictate; ad dignitatem hipofafis diftinta proprictate; ad dignitatem dignitatem perrinens, eff perfeitas tertij madi, \& fic idem, quod prius. pereitas terti) madi,

 omnibus intis definitionibus colligitur, quibd in
hac perfeitate cofifitratio fuppofiti, , per one


 tus a cxteris, ibi verectriplicatur ratio perfona, vt ex pradiatis patet, fed in diuinis ex paternipropriam vnitatem, conffituirur, $\&$ refultat vna propriam vnitatem, conftituitur, $\&$ refultat vna
diftintita vnitas, $\&$ per confequens cofurgit quidamaliquius vnus, idicretus, fingularis, folus per
fe pofitus, perfeitate tertij modi fe pofitus, perfeitate tertij, modi, , © confimilii-
tetex effentia, $x$ filiatione, confurgit vnus alius, $\&$ codem modo ex effentia, $\&$ panflua fpiratione confurgit alius.vt probatum eft fupra, quòd nec
effentian effentia, nec proprietas habeinc propriam vii-
tatem. fed quxliber cum effentia fundant fingulas vnitatessergo neceffe eft dicere, quod per-
2uod j. praditts regula hoc concludant.

F T quia intelletus nofter debet veritatem

Exam, regularum feptenario menfuirare,
qux fupra collete funt ex foriprurts, idcirco

```
N
```

Hicit

-

## 154

## Liber I. Sententiarum

diatum eft, eliciazur.
Prima fiquidem regula docet, quòd de ito tri nario dicuntur verba in plurali, ve faciannus, $\&$ à quibus ačuus importarus per Verbume efle tres, tur, nec tanien propter hoc oporret, quò dacus tripiicezur.

Secunda vero docer nos, ven nullum nomen ib
nominaur ret, cum enim effentia cum ternario proprieta-
 necaliguid omnino triplicatur, rifí viitasfola, qua quidem vaitas eftidem, quod perfeitas ter mom ab omni alio quocumque fi etian triplicarar, necefi eft nomina numeralia plurificari. vtdicatur, quod funt tres, quidamtres, celfe eft, vt nomen perfonx plurificerur \& rela tuam duicretionem fignificet, ita vt propric di-
Tertia quoque docet nos pronominatioi plulicnim pronomen meram perfcitatem, \& oritatem, ac fubifitentiam fignificat, ,-vt declaratum eft, merito triplicara vnitate, pronomina
triplicantur, vt vicarur quod funt iftitres hij nos, \& vos, manente eidem natiuks, ynde, \& com munis modus loquendi declarat hoc polmbile arcirat effe in Deo cum in humanis confuetum fit,
and in
dici de aliquo folemni. Vos Domine imperator, vel propterea quafi plurificetur pluralitas, minij, ac in mate.
funt nutuo colloqui, dicendo tu, \& \& ego, \&ffine dubiopater pcr idem, ex quo enim fignificatum tur, $\&$ intellicetualis natura miznet indiftinta, ratrone intellectuseft vnitati colloquium, ratioporeft.
$\qquad$ Quinta vero nó docet, quòd vius eftinatio, nat in, quocumque eff effentia, in in eoeft paterper confequens tofus Pater, effentia autem ef hrtious Pater fitiun Filio, quare confequens eft Sexta vero de pronominibus pofunt diftincte verificari de illis tribus, per streris vnitase oft propria cuilibetex tribus it uamuis pofferfiua fint eadem natura; endem e doctrina, $\ell$ effentia, ac vita trium
Vitima quoque docert nos, quòd illi tres por-
funt diftintte reddere fupofituon verbo unt dintuncte reddere fuppofitum verbo, quod
ctiam patet ex prxcedétibus; omne enim,quod habet perfeitatem tertij modi,poteft verbo fupponcre diftinate.
Concludendo itaque, quo ad ifum articueo tipli- turarium, vere in Deo perfonalitas triplicatur
fecundum modo natura, nec aliqua perfetio
ARTICVLVS TERTIVS
2uomodo pofinn illa intelligi poßbibilia cffe fecun
dum opinionen Doctorum.
C Ircsìterrium ergo
polfint declarari draticoriuatio Poffibilia fore, vt acquirat
opinio S.Thome parte I. queff. 28. artic. i. is folutione primi Argumenti.
V Oeve runt ergo aliqui dicere,quòd Tri tix pro eo, quòd relationes perfonas diftingucntix pro eo, quöd relationes perfonas diftinguen
tes funt idcm cum effeqpia realiter, fed dificrentia ratione, in talibus autcm porfibile eft, quòd
aliqua fint eadem tertion realiter aliqua fe difinguantur, vt eater, \& tamen quöd patilio funt ide realiter motui, ficur Philofophus dicit 3 . Phylic. \& tamenactio, \& paffio inter fe ${ }^{3}$. Phyf. tas firt idem cum effentia diuina, $\&$ fimiliter filiatio, tamen hac duo inf fuis proprijs rationibuis important refpectus oppolitos; ; vnde ad inuicem diftinguuntar:
Sed ifte modus declarandi, nec fare poteft,
, nec difficultatem cuacuat, quxcūque cnim vni, moclantinama Q eidem funt eadem, licer difiercntia rationc, molitionam,
inter fe funt eadem fecundum rem, quamuis dit- $\begin{gathered}\text { cilicete ques }\end{gathered}$

 medio, vt tollatur omnis forma fyllogificic, \&,
demonfratiua demonfratiua, qux tenetex primo principio;
vnde uegans ipfum, velin Deo, vel in quocuint que alio, tollit omnem viam demonftravii, $\&$ fciendi aliquid de Deo fecundum fic diccatern,
paternitas, \& filiatio funt idem fecundum rem Paternitas, \& hilatio funt idem fecundum rem
effentix diuina; quamuis fint ditinita fecundum rationem ab ea. ergo intes fe erunt cadcm Efcundium rem, quainuis difing ianantur fecundū Ia ratione diftinguuntur, \& redit error Sabellii, Error $S_{2 b e l}$ nec valet, quod dicitur de aetione, \& paflio lij. ne, aut enim realiter diftinguuntur à motu, aue fiomnino realiter idem fune motuis, nec difficrat,
nifi ratione, eodem modo inter fe crunt idem. realiter, differentia fola ratione,

## Modus Henrici quolib, r. quef

PRopter quòd alijdicere voluerunt, quòd \& filiationia difiniga non operonitur pancrnitati,
 \& filiatio non de fe inuicem pradicantur ratione oppofitionis, quam habent, fed hic modus Qundo ali
difficulcatem confirmat potius, quam foluat, quid alecii quandocumque enim aliqua fic fe habent, quid opponitur
 fif funt eademtes, illi aliguid opponetur, $\alpha$ non

## Diftinctio II.


 patcrnitas, \& efientia realiter difing inantur 4
Miodus quorundam dicendi alius à primo. H,

0Vapropter dixerunt alij,quòd hoc o-
ritur ex coditiorere relations, nam ill ritur ex codirionc relationis, nam illa
niaxima, quacuque vii, $\&$ ciden funt adem, inter te funt eadem tenet in abolutis, no uute in relatiuis, pro eo, quìd effer relacionis, no tivum. Sed hoct fare non poreft propier duo primò quidem, quia primumn fundamentum fif in omnire, fiue fit abfoluta, fiuērclatiua; fed hocprincipiun, quaxcunque vin, $\&$ eidem, \&c. cs, \& yum, \& idem: ef evim fonfus, quo quxcunque res vin, \& cidem rei funt zedem, Fillam efl ficut inalofoluris - ergo ita tenet in relatiuis, elationtem trione whic. norsectiut mentum, fed folum in comparatione ad termi-fandmen- num, hor nempe imponilibile eft, quarendum en dictmani. minum, ; verum int habitudo fir fubbitens aut res cxitens in terminando, autexiftens in eft ponito, aut exittens in aliquo alio, not $p o$ ceff poni cxiftens in termino, quia tunc cermi
nuis referetur per cam, quod noneft verum immo ipfa refert ad terminum, nec poteft pon fubfiftens, quia habitudo fubfifitere non poteft sisu, rn. 41 fi $\div$ aliquid, pratcr illud, quod relatiue dicitur; ne poteft poni, quòd fit in aliquoalio, tamen aliud nif fundamentü, \& terminus: reling fiterar crgo quòd fit habitudo fundamentit, $\&$ in fundamento ad terminum, omne autem, quod eff alicu Ius, vel in aliquo, habet compararionemad ilcrgo enfe relarionis, ctif fit ad terminum, uihilominus tamen habctcomparationem ad fundaelarionem non effe habitudinem, nifiad termi parationa delationem non habere effc in com. quöd non eft habitudo ad find verum eft enim labitudo fundamenti, \& eff hoc aliono compa ratio , propter quam tenet argumentum, quòd
fidur relationes exdem funt realiter, \& omniino fundamento, excepto hōe, quod diltinguuntur
ratione, neceffeef, vt inter fe realiter fint exdem, $\&$ redit difficultas.
opiniomultorum S. Gerár. quolibeto 1.queff.r. io
Henrici vbi fupra, quolibeto r. of alio-;
$\mathrm{E}_{\text {bilitas }}^{\mathrm{T} \text { ideo prout } \text { alifo quèd oritur hac poffl- }}$
bus relationibus incouertibiliter, 8 - inad $q$ quate rationefux infịịtatis, dicuntenim, quōd efien-
 Prxterea : Maigrem difinetionem Tequirit inxqualitas, quadm xqualitas ; fed xqualitas realem diftinationem exigit inter xqualia, nit enim

## 156 <br> Liber I. Senfentiarum

eff fibi fimile ; aurx xquale fecundum. Hilarium,
libro tertio de Trinitate. ergo nulto fortius nul la res fimplex erit fibibi ipfi inx qualis, $\&$ per confequens nec inconuertibilis, auti inadxquara.
Relate reat
lis requirit
difitincio è reilen uertbilitas, fru cxcedentia funt reales relatiorealiter non conuerti.ergo impoffibilie eft, guòd
inadxquatio realis cadat inter illa, qux funt res inna fimplex.
Praterea: Manente cadem caufa, manctidem effecuus, fed infinitas, quaun habet res Diuinx
effentix ratio eft, quòd firidem paternitariinadxquate. ergo cum res paternîtatis eodém mo do Tit infinita, \& eadem infinitate ; cum finmpli-
cier eade firratio ; erit quod citer eidē fít ratio; erit quòd paternitas eadem
crit effentix, $\&$ per infiilitateml realem, quam
 infinitatem extenditur res effentix.
inc non rificaride eadem re fimplici, loquendo tamen
in prx
de contradiatione quar
 Mmplex res, de ea verum èf dicere, quòd fundat
excedentian, \& de ca verum cft dicere, quòd fundat oppofitum excedentix, quod ef excedi. ergo de eadem re fimplici verü cfldicere, quòd nitati inconucribiliter, $\&$ inad $x$ quate . nil ergo eft disuru.
Pixterea:Illud nullatenus eft ponēdum, quod
inifingit omnem formam nem modum demonftratiuum, \& omnem viam
ad fciendum : redit enim fecundúm hoc fenten-
Sententia
sudemiaco
rum, $p$ noa in academicorum dicerreium, quoेd non contin.vid ici inconuerribiliter, \& thatiturn honis cinadaquate, \& \& ior, \& minorextremitas funt cadem in medio non tamen erunt eadem inter fe, quia medium eft cum vtroque inconuertibite, \&x exxecedens, \& falla cia conifequentis. ergo illud diflum nullatenus eft ponendum
pium, quaccumquen vni, \& e eidem funt eadem, ilicet fit fallacia confequentis,\& principipum illius
apparentix, \& in paralogifmo illius fallacix non addatur eo modo, quo in tertio,vt Philofo.
2.Elenc.c.s. Sicit =.Elenchor.nihilominus fiaddatur illa deeft, quin $x$ qualem, \& eandem, \&illius modi vnitatem extrema habegnrintiter fe, quam habent in medio; fed conftat, quòd parerernitas, \&filiatio
funt vna fimplex res, qux eft Ditas, nec funt a liud, quim Deitas fecundum rem, nec Deitas eff aliud, quadm ip fx, fectandum iffith modum. foluendi. ergo non poteft euadi, qquin
tas, $\&$ filiario fint omnino eadem res. Paret ergo,quòd noneft bonus modus decla randi irrefragabilem vnitaté per morlumptionem vinis impofibilis, quodd nec Deesu, nec aliqua
natura patitur, vnde efl peffimus modus erran

quod natura non patitur, ficut quòd ident feip-
fum giguat , vteft indubitatum, 2 guc abfonum fum, gignat, vteft indubitatum, xque abfonum
eft, quodidem feipfum excedar vt inconuertibile fibi fit, nec exempla debent voucre, multoc-
nimaliud elt de fimultate, nim aliud elt de fimultate, quàm de identitate,
quod enim anima fimul fit tota in ornnibus parquod enim anima immilite tota in oinnibus par fens fit pluribus locis, fenp partibus temporis,
nullum impotifbile eft, nullum imponfibile eft, quòd antem van, $\&$ fim-
plex, fit cadem pluribus, contraditio oft, plex, fit eadem pluribus, contradition et, tunc
enim fequitur, quòd ifta plures res funt penitus vna res, $\&$ ideo itte modus faluandi fare non-
poteft; aliud autem exemplum de humanitate in teft; aliud autem exemplum de humanitate
in nullo eft ad propofitum. non eft enim humia in nullo eft ad propofitum. non eft enim humia
nitas vna fimpliciter, $\&$ indiuidua res , ficut ef Deitas, immo eft plures res, \& : vnus conceptus, homanita
 ciei, hoc eft conceptas ipecifici plures homines
funt vius homo. Deici
*Modusdi
E eff interer effentiam Diuinam, $\&$ proprictates poni diftinctionem aliquam, yel potius hion
identitatem , ante omnem a\&tum intellectus, \& ex natuřär rei, frante autem iffa non identitate formali, poffibile eft poni huiuffodi inadxqua-
tionem, $\&$ inconuertibilitatem erit tionem,
tia idem realiter paternitati, fed quia effentia eff infinita formaliter, \& fecundum propriam rationem, paternitas autem nec finita, nec in-
finita id inita .idgirco effentia non poteft excedere pa-
ternitatem, $\&$ effe idem fibi inadequate. non va let ergo modus arguendi per illud principium quaxumque vni, $\&$ eidem fant eadcm, quia cf fallacia confequentis, pro eo,quòd effintia non
haber identitare tantum vnicam fufifentiam cum fir eadem pluribus fubliftentiis, nam in ca perfonx, \& perfonalia funt extrema vniuo effentia,tamquam in medio, non poteft conclud identitas fubfiftentix, vel fubfiftentium inter fe Nec valet etiain fyllogifmus expofitorins, quia
Diuina effentia no haber rationem hoc aliquid fed quale quid, \& communis refpectu periona rum, propter quod fidicatur hxc res eft Pater demonfrata e effentia, $\&$ hac res ef Filius, varia
dur medium, $\&$ fic eff fallacia accidentis, $\&$ coll fequentis fimul:
Sed hic modus dicendi penitus non euadit:di Rinctio namique formalis in nullo iuiat propof
tum. Patcr enim $\&$ Filius $\&$ paternitas $\& \&$ Anguit coit.
raz opinio.
nem Scoci. liatio, non folum formaliter diftinguuntur, immo realiter, alioquin non effent tres res, quibus
fuendum eft $;$ idcirco remaner fruendum eft; \&incirco remane argumentum.
quandocưque enimaliqua tranfeuni in idenitita tem realem fimpliciter, quantumcumque retineant fuas formalitates, quamuis difingui poffint penes formaitates, quas retinenr, non tame tranfeunt , \& funt idem, fed paternitas, \& fi-
di-
liazion liatio tranfeunt omnimode in eandem rem fimiiter differre potuerunt, fed omnino erūt eadem res, $\&$ n mulatenus dux, \& per confequens Pater,
$\&$ Fillius, $\&$ Spiritus fanaus,non erunt tres res,

## Ditinctio II.

157

## Sed tres rationes tantum ex natura rei exifêtes A. opinio querumdandion

in Doo,
Praterea: Nihil excedit feipfum, vt fuperius dicebatur, fed paternitas, \&e effentia funt idern effentia, diftinguuntur tamen formaliter . ergo inadxquatur fibi, quamuis formaliter pofitit inadxquari.
Praterea
quarur non ef eadem res Deitatis,nôofolum for malitas, ergo formalitas nihitiluuat
 to, quòd diftiintio formalis non poreffinducetem eft hec, non qualiter perfonx diftinguantur tom eth hxc, non quailter perfonx didinguant
formaliter, \& fint idem realiter, , fed qualiter difinguantur realiter realitate fublantix, $\&$ ta
men identitentur in
rna fimplicire men identitentur in vna fimplici re Deitatis.
Precterca:Syllogifmus expofitorius non folu tenet in fupppfito, immoin quoliber indiuiduo, $\&$ in fingularil poreft enim argui de hac albedine, \& de ominilaccidente per fyllogifmum expo-
firorium, fed res Deitatis eff fingularifima, fumme indiuidua . ergo non eft fallacia accide tis, nec confequentis arguendo hax cress, qux eff paternitas, eft penitus hec res, qux eft Deitas,
hxcries, qux eft Deitas eft penitus hac res, qua heff filiatio.ergoabqq; variztione medij, \& mut tione quale quid in hoc aliquid $\&$ per côfequens
abfque fallacia accidentis $; \&$ confequentis, $\&$ figura dietionis fequitur, quòd hxc res, quedicitur patcrnitas fitilla res, qux dicitur filiatio Prxtcrea:Quxcumg̀ue vni,\& eidé rei fimplici
funteadé nülloaddito penitus, nifi forfitan formalitatibus fuis,illa intenfe süt vna fimplex res, nullo addito, nifi formalitatibus fcilicet pro qua funt vnum paternitas, \& filiatio, penitus lo modo addito,nififormalitatibus propriis. cr go penitus inter ie erunt vna res nuilo addiro, \& quor confequent 5 Filius equac eriti Pater realiter
 fiquòd formaliter ille trit Pater, ifte erit Filius.
Prxterea:
: Quandocumquerealiter aliqua di finguuntur, aliquam rem habet vnum,quod non habecr reliquum, , Cd Pater in effe Patrem realite. diftinguicur a. Filio. non eftenim Parer ratio quià nó cft perfona rationis, immo realiter, \& vniuerfaliter in effe fuppoiftum. ergo in Patre eft aniquares,
confitutiue, $\&$ per confequens Paternitas efta lia res a filiatione non folum alia formalitas. fecundum ergo illas realitates, quibus inuicem di
ftinguuntur, remanet difficultas, quomodo eadem res fimplex, res penitus fit, qux Deitas pominatur,qux quidem dificultas non per iden titatem formalem penitus non euacuatur, vt
cuilibet per fe patet. Vnde fif formalitates funt, cuilibet per ie patet. Vnde fi formalitates
bene quidem, fed euidenter apparet, quod nil profunt ad hoc, pro quo inuente fint, fifcur de,
Idzis dicit Philo, primo Poft funt, nihil tamen profunt.

Pet.Aur.fuper Sent.To.i.

De rrco alij quafi ex iftis coafi, confeffi Ifunt, quod proprietzates 2 diuina effentia reares relatiux, ab effentia vero, täquam relpectus ab abfoluto. Hac tamen opinio minime farce po teft -ait enim Auguftinus in.de Ciuit. Dei, quod Aguffire
natura Dei propter hoc fimplex dicitur, quod de
 fed Déitas haber in fe paternitatem, $\&$ filiationeth. ergo nullo modo eft aliud ab ipfis.
 aliquali:compofitio namque non eff aliud, quim
fimul offition fimul pofitio aliquorufn, \& Commentator dicit 12. .ses.
 dat fifi compofitioo, (ed fecundum iffum modum
dicendi paternitas additur Beimatificut res rei. ergo eft ibi aliqualis compofitio faltem fui gene ris relatiui. hoc autem eft contra determinationem Concilij dicentis: Simplex omnino. ergo il Iudeft refpuendum.
reprobatur in cap.primo danarum quaternitas quaternitas quarumcum damnamus, immo, \& Concilium ibidem; quòd ideo non ef 'quàterni- c.dänamus tas, quiai iftar res conmunis, eft veraciter qualibet fimul, \& figillatim quelibet trium,fed ifte mo
dus dicendi ponit quaternitatem dus dicendi ponit quaternitatem rerum, $\&$ idso Praterea: Modus ominis refellendus eft, nec tenendus, ad quem excitat impatientix firitus
$\&$ diabolicx fraudis infincus \& diabolicx fraudis infininctus, \& \& noua, \& huma-
na commenta, fed Magifter Sententiarum dift. 33. expreffe ita dicit de voletibus afferere iftam Mag.d. 3f. opinionem, vidclicet, quòd proprietates non
fint verifimi Deus, $\&$ vere Diuina effentia ficufint verififime Deus, ${ }^{\text {\& }}$ vere Diuina effentia,ficue patet capitulo horym doct.\&cc. cxterum, \&\&..ve-
rumtamen in eadem difinct.ergo modus hic refellendus eft omnino: Praterea:Hilarius 7 .lib de Trin.aliquantulù Bilar, y:de Praterea: Hilarius 7.Hib, de Trin.aliquantalā Hilar.,
ante finem, dicit quòd totum, quod in Deo eft, vi taeft, \& natura perfeta, acinfinita, \& non ex difparibus conitituta, fed viuens ip fa per totum; ab effentiar realiter, nion erantreses viltinentes, alids. erāt quatuor vitx in Deo.ergo illud,quod prius.
Relinquatur ergo inte modus dicendi, qui ponit aliquam realem diftinctionem inter proprietates, \& effentiam, ex quo pater modda- Proprietzz
Iiter, quòd modus realis aligua res eff,nec etiam ab effentia liter, quod modus realis aligquareseft, nec etiam ap efentiz
fon diftinarticylvs eVartvs.
In quo declaratur veritas iuxta illud, quad
videtur.
$\mathrm{N}^{\mathrm{V}_{\mathrm{n}} \mathrm{c} \text { ergodicendum vitimo, quod vide- }}$ nitatis dificilis eft ad intentligendum, propiter quinque,qux oportet faluare.


Secundum vero quaterniť́ris exclufionem．
Tertium quoque vitare omné compofition Tertium quoque vitare omne compofitione．
Quartum autem non relinquere aliquam ad ditionctuad Diuiname effentiam． Quintum quoque feruare nutuam pradica－
tionem proprictatis de effentia，\＆econuerfo． Ad euidentiam vero horum reuocari oportet in memoriam，quod fupra dictum eff，effentiam
Diuinam non habere propriam vnirateni nec proprietates，habere proprias vinitates，fed fin－ gula earum cume effentia fundare penitus cädem vinitatem，\＆s indiftinctionem，non folum fecun－B
dunn rem，fed etiam fecundum omnimodamra－ tionem，vt fic fint tres vnitates in Diuinis，\＆per confequens tres per fe primiò diftincti ad inui－ cem \＆difcreti，qui quidem fecundum quandam diuidui，ifecundum vero proprias vnitates，ac perfonalitatess，\＆perfeitates，quod idem eff，fint difcreti，iuxta illud Conciliji de fumma Trinita－ quod hre fancta Triniras eff fecundum commu－ nem libftantiam indiuidua，\＆fecundum per－ onales proprierates difrreta，\＆hac vnitate，
fuppofita，flatim poteft dificultatum folutio apparere．
Prima quidem de identitatc omnino cum ef nec rei，nec rationis，ibi plena identitas ：talis autem eft hic，vt probatum eff fupri．ergo vera identitas ．eft autem confiderandum，quòd cum que pradicatio per fe of ratione alicuius iden－ titatis predicati cum fubieto，quod fecundum nodos pradicandi per re，oportet diftingui mo identitas rei eiufdem repetitx fub alierate con ceptus．，vt cum dico，Sortes ef homo．Sortes enim noneftaliud quam animalitas，\＆ratio nalitas，quix funt quidditas eius， bus；qux fic idem funt，neceffe eftalterum extre－ norum， intlectualem，\＆non cf penitus exrra in natu－ intellictualem，\＆non ct penitus cxtra in natu－
ra，alterum quidem，quod licet Sortes fic extra， homo tamen qui predicatur de co non eft extra， necenim homio，qui pradicarionem fufcipit，ne animal，quod pradicatur，funt extra： nam de pri－ ma lofophum，quamuis alia fuerit opinio Platonis． Infecundo autcm modo dicendi per fe eft identi finctionis fecundum rem quidem \＆intelleàum ex parte altcrius extremi，puta proprictatis．im－
poffibile eft enim effe，vel intelligi primitatem implic abue tria remi eft diftinctio，\＆fecundum rem，\＆fecun－ dum intellectum：nam realitas ternarij pracile． ablque $x q u a l i t a t e, ~ \& ~ x q u i p o l l c n t i a ~ d u o r u m$ ． retoram．
Ad propofitum ergo dicendum，quòd effen identitatem，quantum ad indifinenionem fecun
dum intelléqum identitare primímodi：nam nó Maior en

 do，alius eft conceptus fubicti，$亠 𧘇 a$ conceptu fux $x$ nis，，quain proprietatis，quamuis non cconuerfo，quantum min modi autem ad identitatem realem，maior eft in pri－ mo modo identitas extremorum recto afpectu， nim eadem res reperietura afpettu recto，\＆per confequets salterum extremium non eft in rerum natura，fed ab opere intellectus ；in Diuinis au－
tem proprietas，$\alpha$ effentia qualibet ef res tem proprietas，\＆elientia quxibe tefl res，
natura rerum pofita ab opere intelletus，$\&$ idéo paternitas nö reperit rem Deitatis，nec ccoucer－ fo fub a peetu direfto intellectus，quanuwis coin－
clufue，$\&$ in obliquo，in fecundo vero modo，mi－ nor eft identitas realis，jmmo fumme minor， quam fitproprieratis，\＆effentix Diuinx，pro co，quod fubictum labet alietaté realem quid－
ditatiuam， circo proprietas eftrealitas fecundum quid ，\＆ decidens，, aliud pradicatunn $d$ fuo fubicto：in
diuinis ¿̀ proprietare，cum funder penitus candé vnita－ te，
propde nec effentia habet rationê fubictetii，nec Effentiz vi proppictas rationem accidentis，nec comparan
tur ad inuicem，ficurrelatioz faü fund ano
betum，raione
 propriai vnitatê．concurrunt ergo，quafic ex xquo
ad fundandam penitus eãdem viitacé，$\&$ conlti－ tucndum vnitififimam，\＆fumme identicār rali－ tate，qux quidem realitas eft perfona fubfifitens． Hoc itaque pramifo apparet，quòd poffuntin－
ter fe diftingui proprietaies，$\&$ tamen ab effen－ tia erunt penitus indiftinetx：illud namque prin cipium quxcumque vni；$\&$ eidem funt cadem， non tener nifininis，qux habent identitate rea－ litas per repetitionem eiufdem rei ：in fecundo autem modo non tenet，vel in his，qux habent
identitatem indifinetions，\＆eft hxcexpeff intentio Philofophi 7 ．Metaphi．vbi dicir，quòd 7 ．Met．s． 20
ree rectum eif aftimare hocaccidere in iis，quxdi－ cuntur per fe，vt fint idem neceffario，vibidicit
Commentator ，quòd in his，quaf Commentator，quòd in his，qux funt vnium per comm， 2 re，rectum eit dicere，qux funt cuim fuis quiddi－
ratibusidem neceffario，\＆eft exemplum ad hoc te leuitate，\＆\＆triangularitate refppectu fuperfi－
cie ieuis，\＆trian ciei leuis，\＆triangularis．confatenim，quòd $v$－
trumque eft indiftinctum re，$\&$ ratione
a fuperfi－ cienam impoffibile eft realitatem triangulari－
 fibile eft intelligi，\＆prafcindi ì triangularitate， Yr patet ：eff hic etiam de conucxo，\＆\＆concacao
inlinea circulari impoffibile eft enim conuexi－ in linea circulari．impoffibile efte enim conuexi－
tatem diftingui，$\&$ prafcindi $\downarrow$ linca，\＆fimiliter concauitatem fundari in eadem vnitate，$\&$ indi－ flinctione cum linea，$\&$ tamen inter fe funt oppo
fita，$\&$ diftinda
dinil fita，
Droprietates Diuinx fundabunt fingulx cum． proprietates Diuinx fundabunt fingulx cum ．
Diuina effentia ingulas vnitates，\＆erunt cum
ca penitus indifining ea penitus indifininax，\＆econuerfo，nithio－
minus inter fe non fundabunt eafdem vitates， minus inter fe non fundabunt eafdem vnitates，
immo remanebunt cooppofitx，\＆diftincta．fic
ergo

Diftinctio II．
ergo vno verbo dicendum，ad principium：qux－
hibomodo cunque vni，\＆eidem funt eadem，quod habet
hiberat ve：


 \＆e cide fint rius，\＆fecundum hoc tenet，vbi eft identitas pri－
chide ince mi modi，non aute hhber veritatem vie eftiden
fe func ex－titas omnimodx indifitinetionis，immo eft falla－ fe func e2－titas omnimodx indifinetionis，immoe effatla－
den．
cia accidentis accidin namue paternitation er fentiz，prout füdàatomnimquod vaternitatit，$\&$ ef
filiatio fundet cum eadem effentia omimo fentix，prout fundat omnimodi vnitatem，quod
filiatio fundet cum eadem effentia omnimodam
vnitatem，propter quod，fi infertur vnitatcm，propter quod，fi infertur，quid fimilem
vnitatem fundent inter fe paternitas，\＆e filiatio， committitur fallacia accidentispatenter． Secunda vero dificultas，quòd proprietas，\＆e eflentia noponant rerum quarernitatem，impor
fibile ef euitare，fi．ponatur efsetia，effe vna qux－ dam fumma res，habens propriam vnitatenn，vt diccbazur fuprad dift－prima，fed fi Deitas nullam fedipla cum qualiber habct idêticam vnitatem in uammo，neceffife eft diccere，quọd ibi iunt tres vnitates， heceft autem via media，quam ponit Cōilium generale，inter errorem Toachim，dicentis，quid
tres perfonx in nulla re communi conueniunt， reses perfonx in nullar re communi conueniunt，
$\&$ errorem，quem imponit Magiftro，dicendo quödille ponebat perfonas communicare in quadam re communt，$\&$ quarta；dicendum eft eft dicere，quòd in quadă re communi non com－ municant，\＆magis erroneum dicere，quöd con－ ueniunt in re habete diftinctionem，\＆vnitatem
propriam， propriam，aliam proprietatibus perfonarum：
quoniam fiin tali re conueniunt，inceffario erit． De ducit res quarta．funt ergo vnunt in quadam re fum－ zenentesco $\%$ \＆fundante cum fingulis，fingulas vnitares，ne
irie
 Tertia vero difficultas fatis euacuatur ex prx－
miffis non enim vlla ch diftintio，fed oinnino minis non enim vila cef diftinetio，fed omnino
viitas ex aftu，$\&$ \＆potentia，vbi compofitio effe

 cem $q$ proprietas，\＆effentia habent omnimoda
vnitatem，nec vnum eff in potentia adalinidd，quia tunc pportuiffet，$q$ ali iquis reduxifict effentiam
depotetiaad aetu，$\&$ ficefsentiaD Dinina reduxif fer $f($ dd paternitate，vel aliquid ea prius reduxif
fet eã de potentia．eft aute vuruque extremú con




Ner．ar 17
 eft in potentia ad effe，\＆ad no effe，non potentia
 bile，\＆ifialterū contradietoriorum eft impofi－ tentiaiad propofitum ergo，cuñ́n effentian non fit non effet ofnnipotens，qui iópoffer facere omng

Pet．Aur．fuper Sent．to．
 cate，necreciquas proprietates；，\＆fequitur necel tef，fed carrum vnitas eft puriifimus adus．non eft ergo côpofition nä cōpofitio eft vnitas potentia－
lium，$\&$ ita vnitas potētialis：hac autem eft vni－ tas actualififima abfque omni diftinguibilitate．
Non valet autem fi inftetur，quod compofitio Solvir Non valet autem fi inftetur，quàd compofitio Soluit
eff fimul pofitio：hac autem patcrnitas，$\otimes$ effen－ iz à
 nuntur ：hoc inquam non valer，quia finumutas ent
quadam relatio，$\&$ id circo requir aliquam di－ Buxdain relatio，\＆idcirco requirit aliquam di－
flindtionem de neceffitate inter componibilia， rlinctionemde neceffirate inter componibilia，
difinetionem inquam vel in a atu，qualis eftina－ cerno，vel faltem in potentia，qualisis eft in poten－
tia inter materiam，$\&$ formam．cum crgo in pro－ tia inter materiam，$\&$ formam．cum ergo in pro－
pofito nulla diftinctio cadar，fimul pofitio nequa
 Nec valete eriam fifinferuur fecundo，quad fo－
cundum hocelt maior fimplicitas in perfona cundum hoc eft maior fimplicitas in perfona，
quàm effer in aliquo compofito ex materia，$\&$ forma，fiv vrumque effer incorropuptibile，\＆：infe－ parabile per quamcunque potentiam，hoc quide non valet，abfit hoc，quod talis fit vnitas pro－
prietatis，$\&$ effentix in perfona，tum quia mate－ prietatis， ，effentix in perfona，tum quia mate－
ria eft purum modificabile，$\alpha$ potentiale，forma autem modus，\＆accusceius，per oppofitum vero
Deitas eff fumme actualiifimum，nec aliquid mo Defitas eft umme actualiilimum，nec aliquid mo
dificabile，immo eft quidditas actualisinon expe
tans aliquid quiddificans

 fecundum Philof．7．Meta．trahitur ad effe quid
per formim fubfatialemmum tuia fummus gra
dus vnitatis ef finplicitas
 gradus vnitatis，eft quadam aggregatios qualis gradus vnitatis，eft quadam aggregatio，qualis
eff in aceruo， 8 ille eft minimusaller ompori－
tio ，talis eft in coniuncto exmateriz $\%$ forma
 fiue fit corruptibilis illa coniunatio，Gue incorru ptibi commifcetur multitudo is potentia．femper enim materia ent ensin porentia，\＆forma attus

 requeftionem difficilem，quomodo cómpofitum
eft vnum，$\&$ tamén coniungiur ex pluribus，nifi dicatur，quodiflorum plurium quoddam elt po rentia，\＆quodddam aquas，quod exponens Com－ ment．dicié，quòd qui non difininxerit pluralitaré，commm，
qux eft í potetiza，abea quä eft in afu＇，impofil－ qux eff m potetia，abea qux eft in actu，impofil－
bile eff foluere hanc quartionem．Teftius autem
 trum indiftinctorú fit in potetia ad rieliquum，\＆
inte gradus eff fummus，cü fit ibibi plenifima vni－ tas abfque admixtione multitudinis cuiurcum－ que aetualis，\＆potentialis，cum ibi non fint multa in actu，ficut in acéruo，nec in porentia，fi－
cutin comporifo ex materia，$\&$ forma，cuibi ifit
fumma ynitas fumma vintas，ibi erit fimplicitas，\＆per confe－
 materia aligua st，qux poffit viiri cui formas，ve
porentiale aliguod cua aliquo aquadi，quin illa v－
nio fit poffibilis sad multitudiné nio fit offibilis ad multitudidè，\＆\＆quin pofitide
ftrui per aliquod agess，faltem propter ratioñ $f$ ．





INCIPIT OSTENDEREQVOMODO per creaturam potueritcognofciCreator.

De Trinitate , \& Vnitate fecundum quiòd A quens peruenerunt ad quoddam fummum incredita per rationem intelligitur.

## Apostolus namque ait, \& cxt

Expofitio textus.


Postolvs namque ait, \&e.
Poftquä Magifter proceffit Potitqua Magifter proceflit
adinueftigandum pluralita-
tem perfonarum in tem perfonarum in vnitate
effentix per irrefragabilem effentix per irrefragabilem
autorotitarem Scripturx hic
procedit ad idem per multiprocedit ad idem per multi-
em totius creatz natura. Et ca hoctria fac Primo namque oftendit illud effe poffibile.
Secuundo vero, difcurrit per fimilitudinem. creatre naturx:
Tertiò vero concludit veritatem quaftionis
iam probazr. fecundum facitibi: Nam
 Diciit itaque primò, quòd iuxta fententiam
Apoftolicam, Dei inouifbilia, àmundi creatura,
 creaturas, vet ifthomo ad conf(iciendam fempitcrinam Dei virrtutemex dopobus iuuetror, fici-
 Diuinorum. Poftmodum ibi , Nam ficut ait induCtr multas
vifbilitates in creaturis repertas. Et circa hoc






 zd pobindum Divivitetex ex creaturis.

 lem terram, \& dicam quigd de fís eff, ergo necef
fe eft cogitare vitra onyfemcreaturam, illum, E





 ne mutabile necéffario eft ab alio, \& per confe $=\therefore=0$
commutabile, quod Deus eft. Commutabile, quod Deus eft.
Tertiam quoque ponitibi $:$ Confiderauerunt ;
\&c. dicens quod quid eft in fubftantiis effe corpus, vel fpiritum, fpiritum autem multum meliorem effe, quam . corpus, \&ex hocarguunt, quòd eft melius rer-
tium aliquod, Deus videlicet, qui eft Conditor vtriufque,
Quartam vero ponit ibi : Intellexeruint etiam. $\zeta$ Quartam vero ponit ibi : Innellexeruǹnt etiam. $-又$
dicens, quọd Philofophi cognouerunt, quod fpe dicens, quoud hilisefopxcellentior fenfibili; 2 om nia, qua funt, fipeciofa fata funt, ficut to carere
 ta, \& ex hoc arguerunt, quìd eft dare aliquam
fummam fecciem, per cuius participationem.
 pellauerunt.
Eftautem notandum, quòd iftarum quatuor rationum, prima procedit per viam operatio-
nis, $\&$ effectuum.. Secund nis, \& effectuum. Secunda per viam remotionis quorumcúque defeecuum. Tertia per viam comg
parationis, \& graduum. Ouartam per vian parationis, \& graduum. Quartam per vian bonitatum.
um. Poftemdum ibi :Ecce tot modis. Probat Magi- Ex cerarurer ex creaturis perfectiones Diuinas, \& pro- ans magin
prietates, dicens, quoddex perpetuitate creatu- requit per prietates, dicens, quod, ex perpetuitate creatu
rarum, potectitioncelige ex magnitudine earumdem, omnipotentia crea
toris, $\&$ ex ordine $\&$ difpofitione, ipfus fapicntia, \&ex cxuberinatione, bonitas fumma, \& fic de alijis perfectionibus, propter quod, licee Deus fit Implex, tamerzea, qua fint in ipfo nominauit hacéeff fententia.
Vrum vnilas Dei pofite ex creaturis demonftra
-
E. bus creatis Maifreer bicdocet, qualiter ex re Cophideuénerunt, id circoinquirendio rity utrum ynitas Deí poffit ex creaturis demo fratiue concludi.


nire ad vnum maximum, quod fit caufa efficiens A nobiliffimx , $\&$ fubtantixprima, imporibile e-
omium aliorumí, $\&$ hoc omnes vocant Deum. In ordine Praterea: In ordine efficientium impoffibile eft procedere in infinitum, immo eff deuenires ad aliguod primum, quoo, non fite effectus, nec
d feiplo, quia nihil, producitef, alifs effer prius fe, necab aliquo priorife, quia tunc procederetur in infinitū, quarrendo de illo priori, necab aliquo produtaon If immediate, vel mediate, ne
fitcircuiatio in caufis effestiuis fed conitat, fit circuiation in canis effetiuis, fed conitat, $q$ \&
in ordine vniuerfi eft aliquid productum, \&per confequens effin rebus ordo efficietrium, $\&$ cauquod omnium produtiuum, \&\& effeeniure ad ali Praterea: Orme tendens in finem, dirig ab aliquo intelleetu proprio,vt feipfum dirigat, in fignum ab intellectu fagitantis, fed conftat quòd cèlum, $\&$ vniuerfa corpora, immo omnia, qux funt, diriguntur in vitimum finem.ergo nenes res ordinenturin finem, \& per confequens d quo fint effediue praduatx.
Praterea : Tmpoffibile ef, quò omnia, qu Prxterea : Impoffibile eft, quòd omnia, qux
funt, fint poffibilia effe, \& non effe, quod enim poffibile eff effe, \& non effe, oportet, quod re-
ducatur ad effe abalio d $)$ In neceefra- neceffe effe fed ion nis deue- re ad aliud, quod nö habeat caufam neceffitatis
niendum
fed fed fit neceffarī̈d fe. ergo eftdeuenire ad vnum fint, $\&$ necefflaria; cauifam fux neceffitatis, \& ildeus.
Praxtereaz Omne poffibile effe, $\&$ non effe, ineeftex fe, non habet effe, fed hliunque, quantum ad effe, fed omnia, quix funt alunde reducitur. poffibilia effe, \& non effe. Gi enim teneñtuŕdio negeffaria, conflat, quòd conuenient in inten tione neceffitatis, \& differēt aliquo alio, de quo effe,nec poteft poni poffibile, quia tüc neceffee copponeretur ex pofibibili, $\&$ neccflario, nec po ent durneceffitites, quia unc in nteceffe effe, ef quod eft inconueniés.ergo omnia sút poffibilia prater vnum, 8 per confiequés produuta ab illo. ularitas, cum ex fe determinetur ad effe, fed cari. ergo neceffe eft'; guod non poteft effe, ni mum, $x$ per confequens mediate, vel immedi teomnia funt produtazabillo.
Omne ens Frxterea:Omne ens per participationem,ent
 patione rec. entia per participationem;excepto primo ente.
ducirur ad ef ergo omia a funt pródputa ab vno.
ens per ef- Prent Praterea: Omne ens limitatum, viderur effe
pródueum.fienimi fe productum:fre inim dfe; \& necèffarium, videtur finita funt prater vnum .ergo videtur, quod dm ia fint produeta ab vio.
2 2xod pofit defmonfrrari unites Dei jub ratione
Virsivs s. videtur, quod poffit demöfra

nim eff ponidduas fubtantias, habentes infini
tos intelleetus, quia tunc cuxiliber tos intellectus, quia tunc qualiber fubftantia in-
telligeret aliam perfectiffime, $\$$ infinite, hoc aurem infipoffibile eff, quia aut cognqferet vnam poteft, quia tunc contineret aliam fubponin ion emineiter, ex quo per propriam fuam effentiam poffet intelligere eam, aut intelligeret cam per effentiam alterius, $\&$ tunc perficereitur, \& reci-
peret adum intelle quens illa alia erit nobilior. reftat ergooqquòd fit
 nitos intelle equs, fed nobiliffima fubfantia, \& a prima habet intelletumin infinium, etiam fecun
dum omes philofophos.erge impoffibile eft no
 Pręterea:Impoffibile eft eüdem intelleetü ha-
bere duo obietaz finientia adxquate ; fed fi efset dux fubtantix habentes intellectus infinitos sin-
telletus tellectus cuiunlibet habered duo obi ietaa adzqua
ta, puta fubltantiam prorizu ta,puta fubltantiam propria, \& fubifantiam alte
rius ergo impoffibile eft, quod denuri dux ftantia habentes infinitos intelleetuus. Et confirmatur, quia illa intellectio, qua vna fubflantia intelligeret feipfanf, tranfiretetiam fuper aliam
fubfantiam, cum fint $x$ gualis, ambitus, $\&$ nobi-
 attus, quorum vnum in alio virtualiter non con-
tineretur, quod eft impoffibile tineretur, quod eft impolfibile.
tias dilitibibiles in in infinituite eft fooni danas fubftan- Imponifibile aut vna diligeret/aliam quantumcumperé intur, enf duas rif hoceffirrationale, quia cxateris paribus, vnumquodque phas tenetur diligere fe;aïitnon dilige- effe retaiam quantum feipfami, \& tunce noin faceret, quod deberet, nam fapponed dum eff, quidd quaxvna fubftantia fruereturí aliáa, \& cum fituerctur etiam feipfla, tunc eadem voluntas hảberct duo impofibile $\downarrow$ aut vteretur, $\&$ tanc pernerfa effet voluntas vtens nobilifflima fubflantia, giva fruen dim erat, adhuc etia vna fubftantia exililis beatificarctur in feipfa, $\&$ in alia, $\&$ hoc eff, impof-
fibile, quia tunc beatificaretur bis, \& fubfrafa fibie, quia tunc beatiticarctur bis, \& \& fubtrafta
etiam illa fubftantia,adfifcremaneret in fe bea-
ta, aut non beatificaretiur in ta, aut non beatificaretuir in alia, quod effe non
poteft, cum fit $\mathrm{Deus}, \alpha$ beatificum obieftum. potef, cum fit Deus, $\&$ beatificum obiectum.':-
reffat itaque impoffibile effe, duos diligibiles in. infinitum . ergo impofibile eft duas poni. - Prxterea:Impoifibile eff infinitum perfectio. fi ponerétur duax nobiliffimx fuibtantix, $\&$, fux fibet infinita :ambx fimul fumpta haberéeit $\overline{z i m}$ plius de perfectione, quam quaxiber feparatim, qualibet fit in infinitum perfe $\theta a, z$ iterum qux libet teneretur diligére plus ambas fimul; quadim reip Pam folam, velaliam, quod effe non poteft,
cuim quelibet perte debeat dilifi in immenfum: ergo impoffibile eft poniduas fubtantias infinitas, :8 per confequens duos Deos. Praterea : Nulla fpecies determinatur ex f , cies deterad certum numerim individacrum, immo po- mintaru ad
tefl plurificari per indiuidua infinita, fed necef cerrum nue efle non poteft plurificari per infinitaindiul



## 166 Liber I. Sententiarum

tem duos gradus concipere, quin vnus conci- A cipatus, ficut, \& ratio fpecifica; quia veroratio incur neo necirer altero, alids non effent gradus, er modum perfofionis \% \&aliam per modum gradusinferioris, $\&$ hoc eft, quod expreffe dicit codem gradu perfedionis fpecifica, neceffario
funt eiíddem. az conuc

 ee, \&inin reliquo, fed gradus perfetionis fpecif | Tfetioio- |
| :---: |
| fecif |
| necelfi- | tioues quia ratio ficicifica font vnü, $\alpha$ idee re, $\&$ raratione fracificci, $\&$ in eadem pertione entitia-

in Refpondel fiquidem non; nam Commêtator no inteelligit, | dinitizat |
| :--- |
| fuprius | quòd femper fit ordoprioris, \& pofteriorinininter

fpecies eiufde generis, cüf femper xequiucatio fpecies eiudde generis, cú femper xquiuocatio,
\& analogia lateat in generibus,\& iterū,cum dif-


 a, albedo ef magis color, quàm nigredo, \& tame
$\qquad$ xc eft vera,albedo ef nobilior color, \& eft mira
ite, quöd hac non cft vera; albedo eft nobilius, ens fecioūū \& perfectius color, quàm nigredo ; vnde aducr-
verx, cuius ratio eft; quia aduerbium fertur ad autem determinat Praticatum ; $\mathbb{C}$ ideo hiace ef vera, ilibedo eft nobiliorcolor,quam nigredo, vel fetram nquam habetraigredo, hahect xquè nobilier;\& perfeqte, ficut albedo haber coloreitatem lam, qux perfectior eft. Nempe nulla res eft cunque fir diminuta, quadm quaccunque alia,quäumcunque fit perfeta, $\&$ hxc eff ratio, quare predicata quidditatiua non pradicătur fecundū tur perfectiora fint.
Secunda eriam non procedit. Indiuidua enim variatur in eis ratio, quoniam fíadderent pro prias rationes, illa effent quadam portiones'; \& gradus entitatis: \& idcirco duo indiuidua non offent effe in eodem gradu perfectionis, nunc ue fecundum eofdem gradus, fiue fecundum 2 lios, fermper tamen remanent eiufdem fpeciei: Tertia etiam noup procedit, nam gradus fpeci perfetionem, nec nrad particicipant filius pecificicam
eodectionis in
gradu; $\&$ ideo confiderandum eft - eodem gradu; \& ideo confideravdum ef, quòd fpecificx rationis, $\otimes$ perfectionis, \& ille ell parti
pe cifica participarur fecundum plus ab vno indiuiduo,quidm ab alio, ideco,\& gradus fepecifice di
gnitatis participatur fecundum plus in ijder itte autem gradus accidit rationinf pecificx, \& ex tra eius intentionem, videlicet gradus indiuidua liss primus autem non, immo eftomnino idem, $x$
eft exemplum ad hoc, quod anima Chrifi, eft exemplum ad hoc, quod anima Chritti, per-
etior, participat rationem animx perfectiori modo, quàm anima Iude eft enim perfectior nima;ifut \& dignitatem feecificam animx par
ticipat perfectiorimodo, vealius fit gradus di gnitatis animx,qui particicipatur, \& aliud gradu perfectionis, quo dignitas animx, \& gradus nob tratis eius participatur. Patet ergo ex dietis,quòd impoffibile eftima du; vnde nec Deus poffer facerte duas fpecies in
 ratio ex prxcedentibus facis claret.gradus cnim
dignitatis fpecificx eff intra concer
 car rationis,vt tamen nil aliud fit ratio, vel ent
 de cóceptu indiuidui, nihilominus entextrat con-
ceptum fpecificx rationis, propter evod
 gradus, \& eadem ratio indiuidualis varietatis gradus autem fpecificus identitari non poteft,
quin ratio fpecifica fimul identitetur quod dux rationes fpecifica non poffunt effe in codem gradu.
2nòdnobilifisima forme de neteffitate eft fecun dum numerum una
 Portet, quöd fitmumeraliter ind inidua, \& fad hoc mate aza mata
 non putelt effe nobilior demon fratio, quim illa
Arif. 12 Metaph. quod fic poteff formari, null
forma abtractai materia vir forma oteft plurifica
Ad euidentia
đerandum entizquàd auterer inius propofitionis cooti ofophusillud,quod fer ens in potetia, \& per con eques pars compofiti, alioquin haberet dicere
quod calum effef fubitantia abfrauta d materia
quia ficur quia ficut Coonmentator tenect, non dabiut,quò lids extritiitdeclaratü in traetatu a.de principij Philofophicis; \& iterü fif fic acciperet,tüc propo itio ifta non teneret ex terminis,non enim appa eet, cur formx abftractex m materia parte poten-
tiali pofirnt plurificari fecidum indiuidua; nam kanimx feparatra a a $u$ funt plures in quibusta
men non eff atu quantitas men non eff atu quantitas,nec materia; \&iteri nullum abftratuquà materia poteft plarificari,
 cipiendo materià pariem cópofiti; ob hocere confiderandú cf, quòd materia àccipitur 2 Phit


 pliciter
 taph. vbidicitur quod namen formx dicitur de forma vniuerfali, quax declarar quidditatem rei, partes antem formx, non funt nifi formx vniuermundi, dicentis, quòd forma eft natata pradicarí depluribus. ifte enim ef intellectus cuiuflibet

- Cormx. forma enim eff fubiectum vniuerfalitadici de pluribus, \& concludit, quòd ent natum funt ex natura , aut ex arte habent formam, $\&$ materiam. iic ergo accipiendo formam procon putem proomni addito
 tuss eft paffio $\& \&$ fic confurgit conceptus indi-
uidui fignati, dicendo, hic mo: aliquando vero additur multitudo acciden tium propriorum,\& fic confargit conceptus in-
2.Nat.t. 28 ¡ Mota vt dum concipitur Sortes cum fua pro pria figura, \& colore, \& cateris accidentibus, ux appellantur partes materix non formx 7 priorum non funt de conceptu focififico, idcirco appellantur partes materix f fed non paresformx : aliquando autem additur particul 3
Quid fit co terminatione se
ceprusindi uidui vagi, vrcum concipitur quidam homo, particularitas certa, \& determinata, non tamen itus, vel quantitas, vel fignificatio, \& tunc conconceptus Giabrielis, vel Michaelis, quod non oncipiendo hunc Angelnm vel illump quiazung neceffario fituaretur huc. vel illuc; Angelus auem nôpocile aliuando aütem nō additur ad con eptum fpecificum aliquod accidens commune omnibus indiuiduis, fed proprium fpeciei, vt cum dicitur, homo rinbilis, aut aliquod huiuf nale vi fif concipiatur homo inquantum fpecies, vel vt pradicabile de multis. lecundum hocer go de homine porantefle quinque conceptus.
Primus quidem indiuidui fignati concipimus hunc hominem cum talibus carnibuis, \& olitbus, Reall gura nafi, aur forma ciei, $\%$ fic fe e alls.
Secandus vero individui vagi vup cum conct pimus quendamhominem. - . Tertius vero indiuidui fubfrraAi, \& abfra cipimuis Sortéén fécuandum fuazm realitatem, qua fubiicitur omnibus accidentibus : illa namque propriach, aoncommunis.
Quartus autem aggregati ex ratione fpecifi minem cum figuris organicis concipimus ho
 mīieiem, ing quantum eft fpecies, vel pradicabile
Quintus auté ef abtractiuus qui eft conce
abomniburisitis.
Ex his ergopater, quid fit forma abfrracta ab Explicat omni materia, quia conceptus hominis fimpli-
 ber in intelleetu ponerctur extram, exiftere, tunc catus, nec quidam homo vagus, fed effer homo totalis, abfque omni fignificatione, $\&$ limitatio-
ne particularitatis, \&abfoue omni ne $e$ particularitatis,
\&effet idem fua exiftentia cum eius concentu quidditatiuo,\& pcr confequens quidquid eff idê cum eo, cuius eft,vt reffratur quidquide eft ad
effe eius in intelletu, \&illud cuius eff ad fuam exiftentiam extra; \& tunc tencret ex terminis quòd talis forma abtrrata ab omni accidente, \& ab omni fignificatione plurificari non poffer: lectus poceef plurificare. fie enim plurificaret,tūc illiduo conceptus hominis fimplicitcr conuenirentin effe hominem, \& tunc intelicectus forma-
rettantun conceptum bominis, in quo illi duo ret tantum conceptum bominis, in quo iili duo
conuenirent, \& ifte effer conceptus honinis $f$ fim pliciter, \& fic conceptus hominis fimpliciter ha beret conceprum hominis limpliciter, $\&$ fic in
infinitum, ficut deducit Commentator tertiode anima, commento 18 .Intelligendo inquam propoffitionem in hunc modum, quòd forma abbitraeft mapoporitio plurificari non poteff,patet, quòd elf proporitioper fe nota, fed don intelligendo
abtractione a materia per fe, ficur currit hominum communis imaginatio, propter quod con-
tingit, quod multi hanc propofitionem negant, tingit, quèd multi hanc propofifitionem negant, tem Philofophit termini capiantur.
Nunc ergo addenda eff fecunda propofitio,ex Deus eftrii qua demonltratio intégratur, vidccicect, , quid mian formit

 Yequens nour dditur fibi fignificatio, vt fit hac
Deitas, nec paricicularitas vaga, ve fit quadam Deitas, nec aliquod accidens, autratio extra-
nea, fed eft Deitas fimpliciter, mere nea, red eft Deitas fimpliciter, mere,\& \& pure fub-
filtens, \& quòd talis: fit Deitas patet autoritatibus, \& rationibus, in eo enim, in quo non,
differt, quidquidef abexifentia, hoceftondiffert, quinquideft abexiftentia, hoc eft con-
ceptus naturz abeius reali fubfiftentia, illud tale eft natura fimpliciter fubfiftens denudatum ab omni particularitate, \& ab omni materialiadditione. fed Commentator dicit 3. de, anima commento 18 . quòd fola forma prima elt comm, 18 tur quoquo modo in quidditate, \& e effentia, fed in prima forma effentia cius eff quiddititas cius.
ergo prima forma eft natura fimpliciter fubiiergo prima forma eft natura fimplic
ftens, $\alpha$ abomni additione immunis.
 $\&$ intelleeaum, hocen, videm elt res ipfa,qua incellectus,

 nim differt intellectus de homine, 8 . homo exiftens extra, qui intelligitar,, quia intellecuus
de homine efthomo fimpliciter extra veroin

```
mm,18.
```



$\qquad$1

Cxiftentia, ent hic homo, fed Commentator di-
cit ndecimo Metaphifica, quòd dillud, quod eft
 intellectun in eo eft idem fimpliciter, \& fubdit,
quò nobile in omni jenere eft fimplex omnino, quad inomite inomni gencre ett fimplex omnino,
 fractisis, fcilicet, vt prima fit fimpliciffima earü, \& ideo eft vna fimpliciter fine aliqua multiplicitate.ergo Deus extra intelle efum eff tota natura
Deitatis fimplicirer fubfiftens abfque additione Deitatis fimpliciter fubsitens abique additione
fignificarionis, aut particularitatis, aut alicuius alterius ad naturam fimpliciter.
intelligibilium, fed Conmentator dicit. 3. de ani num, \& indidiuiduagium. ordo enurtm intelligibi-
lium eff formarum fimplicierait entim tame elf formarum fimpliciter:ait enim Commé
tator commento 2 .quòd entia fenfibilia diuidī tur in duplex ens, Ccilicet in hoc fingulare, \& fuä formam, hx autem dux intentiones non inueniu ditas, $\dot{\alpha}$ effentia, feu exiftentia, $\&$ infra commen-
 res de ord a ardinem formarum fimpliciter-
ticularium ad
ex quibus colligitur, quòd ordo rerum intelligi-

neeli ibi- funt artate ad particularitititem mignificicatamer-
do ofomariu
moppicititr. indiuiduum, feit totar natura fubfiftens.
Prxterea
Nobilift-
 Prxterea nobilililinx forme debecur nobilifi-
 tadums eri- ter extra incellectum, queeia vocabat per fe homi
quam yocabat per fe bonü, ve extra . Ethic. ifta

- inquam poitens non reprehenditur, tamquam fit



## 1.Etbic. fut ter exiftunt, fic cubinitere; inmo Commentato

 do ergo videtur,quìd ilie modus exiftendi com-petar prime formo, vt fit tota natura fimpliciter extra exiftens.
Preteren
Pregterea: OMnes concedunt, quòd nobiliffima
forma, quas Deus eft, eff forma infinita; fed nön Seus, cum foteft aliter effe infinita, nifif fit natura tota Dei-
Snimmef tatis fubfiftens. fienim ponatur quidä Deus exiconceprus Dei fimpliciter extra intellettum, tüc comprehendit infinita; quia omnes particulares
Deos, qui poffibiles effent iuxta illud Commens.de anime tatofis. 3. de anima dicentis, quòd nos compre.8 apparetetiam ex fé, quòd concipiendo hominem fimpliciter,capimus infinitas humanitates
fimal.ergo Deuseft tota Deitas extra intelleaü fimpliciter fubfiftens.:

| Pbilofopans |
| :--- |
| 1r.Mat. | Preterea: Et eff ratio demonfrationa, cui Philo

fophas innititur It Metaph \& Comen

in exiltendo habere in fui exiftentiz aliquad ad-
mixxum, alioquin fic componitur exquidditate
fimpliciter, \& exaliquo addito, iam ma;quia compofitum non eft priam non eft pri nentia fint priora co, fed contari,quod fin copas in exiftendo haberer adm ixtam particularitraté, ad quidditatem Déitatis fimplicicer
fequens $h$ perinixa per materiam omne annex annexam, accipiéd fimpliciter.ergo prima forma, fi prima fit, debet effe tota natura fimpliciter fubfitens abfque ad
mixtionc cuiuf cunque nominis indiuidualitaris, $\otimes$ hixc funt verba Cömentatoris cxponétis Philofophum,omnc,quod eft vnum in, (pecic, \&'plu
 materiam; quoniam fi haberet materiam, aliam effentiam contineret, $\&$ f fic in infinitums 8 ideo neceffe eft, vt prima forma, qux eit finis, \& perfe
cio fit omnino fimplex non in materia; $\%$ cf ad uertendum, quòd intelligit per materiam omn rationem extraneam quidditati
Praterea:Sicut fe habet calor fimpliciter fepa caloris, fic fe habet Deus ad totam naturamin ent tatis. ita enim Commentator dicit 11 . Metaphi
fricx corc.of
fommento so. reprehendens eos, qui non in monco so. telligunt demôfrationes Ariftotelis. dicit enim quòd Deus fecundum quod ficit fe effe tantū, fci omnia entia in effe, ficut, quif fit naturä caloris
fecundum quod eft calor fcit natira fecundum quod eft calor
exiftetis in rebus, \& fimiliter primus fcit narurara entis, in eo, qued ens eft fimpliciter, quod eft ipfum,hoc Comentator;,fed coffat,quod cilor exifubiftens. .ergo \& Dcus eft tota natura entitatis
fimpliciter non artatz extra intellecaú fubfiftes Declaratis his duabus propofitionibus, potef formari ratio demonfratiuè concludens lecun-
dum mentem Philofophi, Comentaroris, quod
nulla forma a Gione poteft plurificari numeralititer, zut abtur plicari,gciut nec conceptus hominis fimplicite poreftente plures ; fed prima forma eff fimplici Deiiatis fubbintens. ergoo eft impoffibile, vt pluri conuenirent in vna forma Deitatis fimpliciter, $\&$ ipfieffent quadä indiuidua deitatis, \& per con fequens adderent aliquid ad formam, $\&$ fic hab cet conceptus Deitatis ab eo cuius eft, puta ab hoc Deoquax omnia funt abfurda, \& repugnấria
 frantia eftomnino van numeraliter , \& fecüdum peciem.

ARTICVLVS SECVNDVS.
Un vnitas poffit fub ratione vilimi finis demomfrari, , p primio,qua fit ratio finis fecund
opinionem Henrici quolib. s. q. 1 .
Ir ca fecundum autem confiderädum eff, $\mathrm{C}_{\text {vea fecundum autem confideraidum eff }}^{\text {Ir }}$ tum vilimus finis,\& primò videndum efr, in quo confintitratio finis, volueruit aliquid diceres quòd caufalitas finis,eft effe illud, amore cuius aliquid
 emanationem, eo modo dum fuam toram durationem effe accipiunt a Deo,d quod hacc fit ratio finis, vt amore euius, ald
quid effe accipiate effetiue, patet:tum quia ord natio in finem data quandam amabilitatem ei,, , infit ei, quod eft ad finecfere refpethux agentisd atatis effc fibi ex amabilitate finis:tum quia caufalita
caufx finalis eft effe illud cuius gratia effe, ant il lud cuius gratia nil aliud eft, quatm effe cuius amore aliquid agitur; feu effe habet ab alio effect
clfe intentum propter ip fum :illud autem, quo quia caufalitas caufe finalis refpondet quamaza
 quia tunc c agerer propter ignobilius fe, fi ageret amore \& inoluntatem, vel dirigatur atrali on finem, oportet dicere, quòd ratio finis eft efle illud, cuius a more aliquid eft ab alioe effegiue Si autem quaritur, vtrum omnis finis fit aliquid
acquifitum per actionê agentis,dicunt ifti,quòd non oportet, quöd acquiratur in fe, vequoddam productumper actionem eius,quod eft in finem. ed fufficit, quod aicquiratur huic, quia fic finem confequi finem, fecundum quod eftordinabiles 1 in ipfum.
Pro hac autë opinione, quòd videlicet, nil ordinetur in fanem;,jififingquantü habete effe bb alio
nes, quamuis ipfinonininis, postertillinduct quationcripto non remanet finis,nec ordinabile in fine,
3. Stet.t. 3. nem, \& finis : fed Philofophus dicit, quob̃ in: Ma-

Mone- rum quaf funt ad finem: proco, quad Mãt
maticis nö màticzabfltahütab. omni motu; \&fieri abalid
ec fnis, ergératio finis non videtare effe, nifi in his, qua iabent effe abalio, \&\& per confé, $u$ ens effe ab alio Preqterea : Illud, de cuius ratione eft perficer Aionem, $\&$ motum, videturefic, cuius amore liquid fit Philofophusicie: ; ond propter quid, eff complemétum alicuius atio
nis, $\&$ Commentididicitibidem; quòd fninis eft il ud ad quod mouectur, quod innatum elt perfic Finis ê quia finis' eft actionis finis, \& moturs, \&c conclu-

 Prxtercaz:H1Hd; guiod de fua ratione ef dequid fit defiderabile nime ent, cuius amoreatile, unt, fed Comment.dicit vbifiapra, quòd tu de-
 is, $\&$ ideo caura finalis eft deciderabilis. ergo $\because$ Pet.Aur.fuper Sent.to.I.
 and
 licari nu-

# 170 <br> Liber I. Sententiarum 





 quid resinctinecur in eas, quesp perfectioes estinut



 per eam fit, \& perficiatur in effe, nuuc autem ex
hoc, quòd res eft producta, nec effneceffaria, ha hoc, quidd res eff producta, nec effneceffaria, ha
betiftam indigentiam, $\&$ ita videtur, quod $e x$

 rum imperfegexrum ad perfectifimã rem, quate
nus fua indigentia fupplcatur, vel fua imperfetaio perficiatur, quoniam fecundum hoc nec intenderent fuum perfici, nec, inclinarentur in vi-
timum finem propter $f$, timum finem propter fe, ed propter fuum perfi-
ci: $: 1$ dautem, quod intendi ci: id autem, quod intendit faum penfici princi-
paliter intendir fe, vnumquodque enim ordinat famm perfetzionem in fieipfum, \& per confequens eff abfonum ergo inclinatio naturarumimperfetarum in perfegtiffimam naturam eft, quiab bo num illius eft viniuerfale, $\&$ maius bonis particu
larifus, cuiufliber natura,
 lofophus 1. . Metaph.dicens,quod in ciuitate ef tator, quòd bonum,quòdeft in Duce, maius eft
bono, quod eft in ordine, \&ita eft de primo prin cipio refpectu totius viiuerfi. Cum igitur infta-
tur, quod rese *\& conferuari vltimo fine, vt perficiantur per ipfinm, dicendum, quòd hoc non eft verum, immo in effe,etiam cuilibetp particulari naturx, quàmef
fe proprium, hoc autem oritur ex quidditatiua In quitibet ratione, qua in qualibet natura eff tataus gradus
ñzurz eet perfectionis, vel tantus : ceffar aitem infantia
 vnde nigredo magis appetit effe frum, quam er-
fealbedinis, \& plus apperit effe vlrimi finis. quimur autem hic de appetitu natuiali, Praterea:Si de ratione finis effer efficies, fcie
tia, guz confiderarev vlimum finem deneceflita
te cofideraret r.Met... 2. quod prima Philofophia confiderat de vitimo
 fcientia naturalis confideratde duabus primis
cauis, autem deduabus vkimis, fcilicet forma, y fine, per formane eft perfertior quacumque alia, ideo Mer farmy inca eft nobilior naturalif -ergo a euiden iden-
ter ter apparet, quod finis de neceffirate non exigit
per naturis rerum ex conditionibus. Prxterea : Pofito per impoffibile, quòd hom
nö efie productus, nec aliqux partes eius, adhu effiet vere homo. non enim ctt de effentia homi nis effeproducuum.adhuc enim haberet eandem
definitionem quidditatiuam, efto, quöd fī̈effet productus.Sed fi homo non effer produtus, ad huc membra adinuicem ordinarentur. effente-
nim dentes propter fomachum, $\&$ fomachus nim dentes propter fomachum, \& ftomachus
propter hepar, \& omnia propter cor :retineret enim vníquoodque membrum naturā̃ fuam, pe quä ad aliind ordinatur.ergo ordo in fiñe non fiun
datur fuper materias,quatenus funt produ $t x$. Prxterca: Ordo in finem eft inclinatio ad per- Ordo in as.
P= Fectioncm, \& bonum, fed pofito,quòd materiz- ne nation ind
 nom, effer producta, adhuc indigerec perfici. ergo non eflet produta, adhuc indigerer per fici. ergo fequens inclinationefy in finem.
Secundo vero deficici hac pofition in hoc,quòd $\xi$
dicit finem acquiri, aut in fe fip dictionem acquiri, , aut in fe, fiproducatur per
aftionem ordinati in
andem, aut faltem illi, cui acquiritur, quod ordinatar in ininem. hoc fiqui-
dem verum haber, vbi eft appetitus finis qui ef dem verum haber, vbi eft appetitus finis, quie en perfectio inh irens, fiue quando eft apperitus
refiexus, quando vero cft inclinatio in vtimum
, finem propter fe, \& non refexexe, tunc non eft de
ratione finis, quod acquiratur in fe, nec quö atione finis, quod acquiratur in fe , nec quà
acquitatur illi,quod ordinatur in ip quiritur, hoc eff per accidens, nec cadens in trainclinationem in finem, quod fic patet. illa
enim inclinatio, qux tranfit fuper fine, quatenus enimincinatio, qux tranfit fuper fine, quatenus
acquiritur, $\&$ perficit ordina $u$ in in ipfum, illa non
and habee prof finc virimo,nif ipfummetordiuatum.
ibi eff enim ille pioceffus, $q$ ordinatuinclinatur ibi eft enim ille proce ffus, go ordinatū inclinatur in finem, quatenus ordinaur in fuam perfectio tenus appetit effe fuü, \& inclinatur ad $f$, , $\&$ eper
confequens ip
 rum in vltimum fine, haber yltimin ine provitimo, \& nô naturam propriamcuiuflibet. ergo ne--
ceffe eft dicere, $q$ huiufnodi ordo, $\&$ inclinatio nô arpiciat fine, inquantuiñ perficit, autacquiritur ordinate, immo hoc accidichuuufmodi fini Nec valent:motiua paffionis.Primün, non quia Refponde
ordinatio in finem nō dat naturis,quòd propter hoc amentur, immo accidit,quiod amentur. fuf- pofrioné: ficit enim, quod ament, \& appetant amore naturali fine... produtiónaturexcix erunt gratia finis, inquantum per effentiás fuas appetupte cffe cius, $\& \mathrm{cin}$ in eft, quod effe propter finem, fiteffe intentum ab gente propter finem, immo non eft aliud,quam inclinari, \& appetecre finem.Nec etiam quartum quia effe propter finem, fetyratiafnimis;none
 intendere fnem, $x$ inclinariad ipfum.
Vel dicendum Vel dicenidum viniuerfaliter, Muöd fic ponen- Deceptioil es videntur:deciipi, tquia non difinguunt inter lorum, gumenta procedunt de fine, qui mouet efficicns fintinent.

Tundithetio. III. cumperiaturam fuaminclineturin in finem, non tur in infinitum, \& fip pitimum fecundum procedi effeximpreffione agentisis nifíquatenus prodit cit naturam; non enim imprimitiapidit phetefiss
grauitatem, vel inclinationem ad centrumit grauitatem, velinclinationem ad centrum, ${ }^{\text {git- }}$ ruris fuis inclinentur-in firiem, fiue produczinitur, fiue non. dato enim; quadi lapis non effet produ-
tus, ad huc inclinaretur in centrum Ctus, adhuc inclinaretur in centrum.
Ea vero; qux ex di itis Philo

pers fixzo- res inclinata in finemporeft effe expersproprix operationis, per quam exequatur inclinationé : naturx in finem, alids inclinatio effer frutra, 8 hoc eft, qnod Commentator:dicit 2 . Met. com. fum cft enim ab omibus, quòd nulla rei inclina
tio fit ociofa in fundaniento naturx creata:cumb ergo dicit Philofophus, quid in Matheinaticisis finis efl complementum alicuius aetionis, $\&$ quòd finis eff defiderabile, $\&$ quòd finis fignifordinata in finem neceffario fint produta , quia
contradicerent. vt inferius apparebit, Sed inten
dunt, quòd omnia inclinata in finem, habent ali quam operationem iuxta impulfum iftius in
nationis propter quam attingunc finem.
2uid'jt ratio finis, br caufalitas finalio fecun-
dum veritatem.

 inclinationisiit finé. Secundóquid fit ipfa inclitionis.eftergo fundamérum huius inclinationis
$1{ }^{1} \quad$ qualibet res per fuam propriam natura.Sienim naturem inclinatur in finem, $\&$ ex hoc, quod inclinatur in finem, inclinatur ad ationem, per
quam attingit finem: fiautem loquimur de fine

inclinatio in appetitu quidem cognitiuoo fiue fit qued fitaliguis attus, elicitusu quidé duplex eft: Primus amoris,\& complacentix in finem. Secina dus vero defiderij, 8 profecutionis finis, ex quo
 tus.non enimires, quiz noun funt cognof citiue ap-
petunt finem aftu dicito, fed ille appetitus, $\& 8$ propria naturia:quid autecin addar tinclinazio, $\alpha$ prì formam', forfitan videretur alicuii, quòd re-: feetum ad finem fife hoc non videcur rationale; rumquia appetitus folumiodo, alids fimilindo efer quideripetus titus fimilis, quod nullus dicit: fom quia ifta inVnüquod. nuimquodque enim mouetur fécidumot propriam
 addite etiaminclinaretur in finem, 8 qific vele--Pet.Aur.fuper Sent.To.1. nnin potentiam, \& runcic remanerent restion ot diriatx in finem,dicendum eff ergg fecundü men tem Conment. 7 . Phyf.s. siMet. quid naturales
potentiz, quaz nihil aliud funt, quam inclinatio nesentixa,qux nhil aliud funt, quam inclinatio
clinationibus froprios fines,ex quibus etiam in clinationibus fequuntur proprià ationes, illz
inquam funt de fecunda fpecie qualitatis, nec inquam funt de decuinda fpecie qualiizatis, nec
tamé dicuntremaliam a qualitatibus fpeciali. us rerum; $\&$ hax funt verbe eius in 5. Metaphy. 7 . Ariftoteles etiam non videtur numerare in quaintate genus qualitatum, quod dicitur fecund nim funt praparationes, \& potentix; non qualitates in actu,, .iftax praparationes confequautu qualitates fubftantiales, \& inquâtum funt poten
tix numerauit cas in potentijs, $\&$ inquantu fun
 perficutatus de ijs in 7 . Phyficic. verum in in eis fit 7. Pbyf.ct
motus, aut non:hxc autem funt verba eius in Phyf commen. 20. fed quare hic tacuit fpeciem qualitatis, qux dicitur potentia,$\&$ impotentia naturalis, Alexanderdicit, quòd declarazum. ed vniuer 1 iliter, quòd non cft qualitas, $\&$ inten-
dit, ve vihịi videtur;quod res agunt per fuas for mas, \& patiuturur per matierias, $\&$ formax,\& mate-
ria fiut fubtartix necef rix fiunt fubftantix neceffario. Hxac antem Gom
métator. Ex iftis autem duobus paffibus exp fe colligitur, quod inctinclinationes rerum ad fuas
a ationes, que no attiones, que non funt aliud, quadm inclinationes
in finem per actiones attingibiles, funt rerí fubin finem per actiones attingibiles, funt rerú fub-
ftantix, $\&$ natura, $\&$ tamen funt naturales poten tantix, \& naturx, \& tamen funt naturales poten
tiz de fecunda fecciequalitatis. quomodo aute
hoc fir polfibile, cum predacicamenta fint imper-
 fubftantialibus per aliquid abfolutum, immo ea dem res abfolata eft in certia fpecic , qualitatisis, qin fecunda, vt puta mollities, mollities nam-
que eft, cum fit qualitas fenfibilis, vípatct 4.Me- sum. 2.cor theor. eft in tertia fpecie qualitaris, vbi collocantur qualitates, quax inferunt fenfibbs paffio-
nes, \& eadem mollities, fecundum quod per molle facile.cedit, ponitur i Philofopho in prx dicamentis in fecunda fpecie: fanabilitas autem, fecudum quam atiqua habent naturale potentiă,
vt nild quibuflibet accidentibus patiatur, fecun dü quam aliqui ranativi dicuntur poniturà PhiJof. in fecunda fecie qualitatis, 8 tamen certüeft,q fanabiititas non eff aliud, quidm fortis com- Sanzinita Specie qualitatis, cúft medium calidi, \&frigidi, nifif fortis humidi, ¿ ¿ ficci, vinde patedt, quod eadé res, puta compl côplexio eft in prima pecici qualitatis, inquan-
 plexionatus refiftere accidentibus, $\&$ dicitur fanatious, \& eft in tertia inquantunn non eft aliud,
 da taliquare antem hoc fit, ratio ctit inpromptus ideo quädo vàaforma diuerfimb̄de qualitat, ve

## Liber I. Sententiarum

habet diuerfos modos denominădi qualificatiue, Aà tota vniuerfitate entium, ad quod pendet to-
tuic pot poni in diuerfis fpeciebus qualitatis:pri
ta natara, $\&$ rerum vniuerfitas inclinatur, cuius
 Ad interrogationem autem fatazm per quale. de corpore bene complexionato, interrogando
fcilicerde turcet de homine, vtrum fe habeant bene, dici-
peratusu eftin in calore, , \& frigore,$\&$ fic eft in ter peratus eft in calore, \& frigore, \& fic eftin ter-
tia fpecie qualitatis, vbi fitdenominatio fecun-
dumatiuum, \& paficum dum aciuum, \& paffiuum.
Itemetiam patet de fig Item etiam patet de figura, qux fecundium
quod nafum demonfrat, fecundum pulchrum quod nafum demonfrrat, fecundum pulchrum,
$\alpha$ bonum efrin prima fpecie, fecuudum vero,
quod eft termins quàd eft terminus quantitatis abfolute denomi Ad propofitum ergo ine erin quarta. frantiales dant effe gidditatiuum, reducuntur ad ganus fubfrantix, inquanatum vero fecundum
eas denominantur res potentes agere
 nem,no eft nifipipfametnatura inclinata, inquan fitior fermo.
Efferso rertiò confiderandum, qued termi-
nusifiusinclinationis, aliquando eft inh irens,
aliquando vero eff fubfiftens, aliquando vero in-
lanitas, ad quam Eorpuss xgroti inclinatur, inhe dem fubfiftens eft,fed ad ipfum inclinatur quitus, vt perficiatur per fanitatem, quam ex viu Balnei acquirere intendit: fubliftens autem neum propterfe, non vt acquireret aliquid fib; aut aliquid balneo , \& iftos modos tangit Comquòd perfectionum, propter quas imperfetum mouetur, quadam 1unt qualitates, quibus perfi-
citur, quod mouetur, vtquod mouetur propter fanitatem, \& quxdam funt fubltantix extrinffe-
cxi re, qux mouetur ad eas, vtaflimilenvin
 Iiter omnia entia popter primu principium. Eclinationis naturarum in ipfum, ex qua incli-
nem, \& quomodo eft duplex genus finium, quia
finis, quieft perfetio, $\&$ acciders in agent finis, qui eff fibfiflens, \& quomodo fecundum
hoc eft duplex genus inclintion hocef duplex genus inclinationis, \& ordinatio-
nis in finem, eft reflexus ad appetentem, vt ille, qui eft refpe Au perfecticnis inharentis: alter vero, qui eft
refpectu finis fubfiftentis,ad quem quidem propgndet propter fe: natura appetentis. Ex predictis probatur unizas Dei fub rasione $\mathbf{R}^{\text {Estat nunc cöcluderc ex proditis, quòd }} \begin{aligned} & \text { eft vnum fubfifès difinitum, } \& \text { feparatum }\end{aligned}$


Quìd tota natura intendit bonum coniuntitum, quod cst ordo vniuerff.
PRIMA quidèm de intentione totius natur, confifitit in Politica dicir Philofophus tertio Politicx, quòd Politia ef ordo quidam habitantium ciuitatem. non eft enim fola multitudo tantum, fed
multitudo redaaza fub ordinis viitate:quod autem fic fit de multitudine entiiu, poreft euidenter declarari. illud enim maxime videtur $d$ qualiber ${ }_{3}$.Polo.:. natura intendi,, appeti, cuius fallutem qux-
ibet natura przeligit faluti proprij boni. conflat enin, quòd quaxiber natura appetit effe fuam, \& inclinationem ad coferuationcm ipfius, vt Philofophus dicit in fecuido de anima. fi ergo 2.de anime
totalitatem, \& connexionem, ac ordinem vni- fxx. 47 . uerfin natura quaxibet particularis magis faluari, nititur, quam proprium effe, patet, quòdillud mem vuiuerfi, quàm fuum proprium effe, quia enim vacuum rollit connexionem corporum, \& ordinem influentiarum, idcirco graue afcen-
dit furfum, ne vacuum fir in natura, dit furfum, ne vacu defcenait deorfum, ,cumtamen graue
deorfum, $\&$ leue furfum, ergo videtur, quöd
$h$ quclibet pars vniuerfi ma:
ordinis, $\&$ connexianis
Pratereáa: Magis videtur impreflum cuilibet Comprazfpeciei bdnum rotius vniuerfi, quam culiber comprater
indiuidio bonum fpeciei, fed quodiber indiui- peceier in in
diuiduum. duum intendit conferuationem fpeciei, vt Phi- diuduum.
loforhus dicit fecundo de anima - immo eriam plufquam conferuationem propriam, quantum zox.34. eff exinclinatione naturx, ficut pateet de Phenice,de quo famoimen ef, quod exponit e igni, ye
Phenix alius ex pulueribus gignatur.ergo multo fortius videtur, quod cuilibet enti impreffic fit
appetitus, \& inclinatio da bonum vpiuerfi appetitus; $\&$ inclinatio da bonum vniuerfi.
Prxterea $:$ Non ef dicendum, nitas fit male difpofita, \& careat bono.videmus enim, quidd natura particularis femper facit, varietas, \& coloratio pennarum, \& vngulatio rarietas, \& coloratio pennarum, $\&$ vngulatio, talia fpectantia ad pulchritudinem,, 8 fimiliter in alijs animalibus, \& fine dubio de iftis non potef reddi aliqua ratio, nifl, quòd natura
femper facit quod decentius, $\&$ melius eft:vnde
 ponēs illud verbü Philiofophi natura facitits seper
quòd nobilius, $\&$ melius eft, quod manifetur quòd nobilius, \& melins eft, quod manifeftum
cff de animalibus, in quibus natura per Diuina eft de animalibus, in quibus natura per Diuina
follicitudinem ponit aliquas res non ex neceffi-
tate tate, fed vteffeillius fit melius, \&xperfeçins.fifd
conflat, quòd fir rerum vniuerfizas nullia haberet conftat, quòd fir rerum vniuerfitas nulla haberet
vnitatem, fed effet difuta, $\mathbb{C}$ cafualis, \& inconne xa, magna affeetione,\& bonitate careret.muleti
tudo enim, inquantum non alligata ordini mani tudo enim, inquantum non alligata ordini mani
feftum eft per fé, quòd eft male difpofita erio feftum eft per fe, quòd eft male difpofita . ergo
notumeft per fe, quod omnia entia in quandamp

Diftinctio III.
cendunttotalitatem, \& vnitatem ordinis.fic er- A
inclinationis. non ergo erit vnus vitimus finis,
gomanifetum eft per fe; vt Commentator dicic
fed multi, $\&$ fic erit vliimatc inconnexa fubfann duodecimo Metaphyficx commento so. quòd tia vniuerfi, inquantumad ad fines terminantes. ntia funt propter feinuicem, \& quiod habentad
onum, $\&$ non efteffe corum ad inuicem cafiu mmo eff inter ea ligatio, ita, quòd quaxcumqüe entia fumantur, quantumciqquealterius fpectei ${ }_{x}$ natura tamen corum inclinatur, quafi ad vnaḿn
communitatem corum, $\&$ bonü communitatis, communitatem corum, 8 bonú communitatis,
quod eft ordo. fundartur autcm ifta inclinatio fu per naturis proprijs, immo ef natura propria
cuiuflibet eorum, vt fuperius dicebacur.
2wod zota natura inclinatur ad aliquod boniur fubfferns, ơ féparatum.
Ad quid re $\mathbf{S E c v N D A}^{\mathrm{E}}$ propofitio eft, quòd rerum vnisum vniuer
fitas incli-
uerfitas inclinatur ad bonum aliquod fubfinaturali potius, quam proprium impontatitu naturali potius, quam proprium, imporfibile \& nobiliffimi boni. inconueniens enimimef, fưò aliqua particularis natura habeeat finem nobilio ftens, ili quam quis fertur inclinatione libera, \& propter fe non inclinatione recurua, qualis eft finis inharens, de quo dietum enf fuperius, in
quo finis inte eft iobilioris conditionis, quàm quodcumque bonum in inhrrens, quoniam illud eft fubriftens, \& iflud accidens. ergo videtur, quòd natura tora habear tale finem, prafertion,
cum in natura particulari hominis fir aliquis finis talisisiamatus propter fe, vtpatetde patrefamilia in domo, \&de Duce in ciuitate, \& \& hancra- ra Phyfica, \& Commcntator ibiexponens dicit,
quod licet-bonum exifat in ordine cinitatis, \& inDuce, magis tamin en in in Duce. Dux enim, cem, \& boonum exiffit vtroque modo, in viiuerfo, fcilicet propter ordinem, \& propter. primum
cimm. 36 . nento $36 . v$ vi ait , quod ex duobus finibus illud,
quod eflaccidens , inuenitur in alio, vt bonitas in anima, \&\& fanitas in corpore:ililud autem,quod
eff fubfantia eft cns per fe, vt rector hominibus
Nobilior Praterea : Nobilior debet effe habitudo vni-

 ques puyicur propter fe, \& ametut inclinatione nuaturali projuris. pywict prer fe, eft nobilius, quadm inclinari in finem, qui it perfertio, fiue fit ordo vinuerfi, fiue quodibbet
aliud, quia ifta inclinatio reflexa eft prima auanud, quia ita inclinatio reflexa eft: prima au-
tenn libera, $\&$ directa. ergo videtur, quod vniuen heritas habcara aliquem frgem feparatum, quod vai-
fifintern, fiftentem, cuius bonuminitendit.
retaliumm finem fepararitum, fed tantum ordinem vniuerf, fequereurr effe multos fines, 8 nom
vium finemi ordo enim non te, cum fitquoddam accidens,fed propter ordinata, immonec bonum vniuerfi appetitur, nifi pro quanto eft perfeetio appectentis is pars c -
nim magis perficitur in toto, qudm infe ipfa \& per confequens ipfemet partes finis funt iftius Petr.Aur.filuer Sent.to.i.
 gis ex oppofito inclinatio recta, \& ordinata; fed tens in orintota naturanon inclinaretur ad aliquid pro- eft in tor ader fe, fed tantum ad bonum viuiuerfitatis, $\&$ elt inaur . date perfectionem eius, confat, quòd eius incli-
Akxionem ad fe. ergo videtur, quòd in tota natu
tem effe, nifi illud fit fibfifters ; non poteft au-
the ra ordinatur finaliter ad aliquod vanu fubtiftens. Praterca:Et elt ratio procedens per experie tiam de hoc mundo fenfibili, quandocumpque Corcludit cundum mouetur i primo, tertiuma fecundo, quartum $\dot{\text { a tertio }}$, $\&$ fic de omnibus alijs, omnes
motiones, $\&$ a actiones funt erga illum fnem ga quem eft motio primi motoris, \& per confe quens fubtantix mouenimostoris, \& pendent ad confe-
nem, fed experientia docer
12 nem, Mét experient primü amans, videlicer motor cor poris cxieftis, qui mouer motu diurno, totü calü 36. mouct fphras omniiu Planetaíum, etiam motu cem,qui motus duplices faciunt monum dupli\& corruptionem,cum fint motus oppofiti : continuationè vero vnus motus xternus. ergo \& ge nerabilia; \& corruptibilia, \&planetr, \& \&ftelle
fixx, \& per confequens omnia mouentor in fine quem intendit primus motor. ille autem finis non poteff effe acguiftio perfectionis, quia ceffaret perfectione a cquififa, $\&$ iterum recuruas Neceffe eft effet in motione fua. ergo neceefle eff, quòd fit a-
iquod bonium fubfiftens per fe amatum amore
 ti propter fe, ficiut ibide Philofophus concludit
\& cum illud fit valde nobile, atrribuitur nobilififimo enti,cơfequens eft, quò illud ens fir Deus. vnus ergo princeps ad quem cxlum pendet, $\&$ tota natura, tamquam ad $f$ -
nem, ficut concluditur in fine duodecimi taphyficx:

ARTICVIVS TERTIVS
2aod vitias Dei potef dumonfrari fub ration unius forma exemplaris.
$C_{\text {Irca tertium autem confiderandú, quòd }}^{\text {Inita }}$ cuiurdã forme pexteft demonfrari fub ratione quòd aliqui dicere voluerüt, quod illa nondiü mafubtantia, qux eft finis optimus omnium,de qua probatum eft, quod eft Deus, dicit quan dam determinatam naturam determinata ra-
tionis, $\&$ quidditatis, quamuis nobilifima ver tionis, \& quiddiratis, quamuis nobilifilime,ver
bi gratia : quod ficut humanitas eft quadamo determinata quidditas, nobilior tamen boue fic Ditas, eff quadam determinata quidditas Dens in nobiliffima, dicens tamen fececialem, \& difítio-


P 3 Probătur

Probatur quòd Deitas fit tota entitas emiquod Deitas fir fota ent
nenter fubfizens. Mutiplicici-
Lep intum-
tepum prob
 enim,quod eft intelligere fubfiftens omnium entitatum non menfiurarum, nec tranfcriptum ab
entiratibus, fed magis econuerfo, illud eft tota entiratibus, fed magis cconuerfo, illud eft tota
entizas eminenter fubfitens, hoc patet, quoniam entitas eminenter mbinitens, hoc patet,quonian
inrelligere rof eff piritualis, $\&$ viralis rofa, iux-
 zex. 63 . $\dot{0}$. dicit,quòd vifio eft coloratio, $\varepsilon$ caüditio. fonus, $\&$ 66. indubitanter intelligere vilufcuiuf que rei, vte formaliter res ipfa appareat obiéctiue ; vnde nō poteft effe tanta fimilituco intier riliqu, quanto natur aliquod vnum intelligere, quod fit, \& rofe, \& viox $x$,honinis, leonis, re erit entitas omnis,non dico formaliter, fed $f$ fimilitudinarie;: fiquidem illud intellijgere fit cir cumicriptum, \& caulatum à rebus erit omnis en tranfcripta,* exaratx $\boldsymbol{j}_{\text {ac }}$ menfuratx ab ifta fim tinudine intelleeauali, neceffe erit, quod illlud in-
lielligere iitomis res,
 fimilitudine diminuta, fed fimilitudiṇe eminenter fubfiftens. Sed contatar quòd forma nomititilritatum, adioquin non inuenietur in ea difpofitio nobilis, fed erit quafi dormiens, ficut Philofodem;adhuc confat, quodid efl inrelligere fubfiftès. enim in eo intelligere accidés, iam non elf fuba, adhuc co, $\alpha$ nobilifima, vtprobatum cft fia ft menfuratum; nec caufatum à rebus, alioquin non effer nobilififimú omnium , immo omnia efferit nobiliora eo,cum caufarent,,\& menfurarent ranfcriptx, \& quafi exaratx ab illa fimilituding minenti,cum probatum firt, quòd talis fubftania eft finis omnium,\& per confequens omnia in eminenter. ergor relinquitur,qùd, prima,\& nomilifimant fubftatia firtota entitas eminenter fub fiftens.
Prxterca illud, quo fcito, fcitur natura omnis entitaris fimpliciter, illud eff tota entitas emine
ter fubfitens, co modo, quo quis fciret calorcm omuium calidorī per aliquod ens, neceffe effer,
quòd illud effet natura caloris fubfiftens, fed illa nobiliffima fubfâtia, qux fupra probata elt, fcié-
Prosarn fuä do feip fram, fcit omnem entitarem aliam, neceffe
 delicet, quod nill ciat nif ife, \& ignoret omnia a-
liz,
annc non habebit nobilem difofitionem, aut $v t$ fciar alia, capiendo fcientiam ab aliquo,
quod fite extra fe puta i rebus, \& tüc vilefcit eius itellecuus, \& erit in potentias\& non crit nobilifimarma, aut vt fciat alia non recipiedo fcien

eminenter fubifitens, \& hanc demonfrationem

 in hoc loco, fi primus fcit tantummodo fe, \& ignorat ea, qux fiumt huiufinodi, $\&$ veritas eft, quòd fecundum quod fcit fe cife, tantum fcit en-
tia in effe, quod eft ca effe corum; verbi gratia $:$ quif fic naturam caloris ignis tantum, non
tat dicitur nefcire naturam caloris cxiftentis in re-
bus calidis immo fie naturm bus calidis, immo fcit nazuram caloris fecun-
dum quod eft calor, $\&$ finiliter primus fcit natu ram quad eft calor, \& finininter primus in eot ent ens fimpliciter, quod eft ipfum ; $\&$ ideo hoc nomen fcientia $x$ quiuoce dicitur de fcientia fua, \& noftra. fín
entis eft,ens autem cauta nortra.
 illud inquazeft entia emingnter ; forma cnimar- incellecis.
tis in mente artificis eft ipfum artificiatum, vt mocoris. pater 7 .Metaph. domus enim in materia fit $\dot{\text { it do }}$, 7 . Mceapb. mo,qux eff in méte,fed finis vltimus, qui mouet motorem totius orbis in rationc amati, $\&$ intel-
lecti, eft quedam ars in mente motoris ad explicandam in materijs motor mouet, vt prodeant form $x$ in materia fecundum exemplar itlius. ergo neceffe eft, quod vliminis finis fit tota
entitas lubfitiens, quafi ars eminens omnium entitatum, \& hoc eft, quod Plato ponédo Idxas re-

 teriale, \& inactu, \& aliud potentiale, quiod habēt habent du\& fubdit exponendo ifram porentiam, quöd eft iffap porentia , ficurdicimus, quöd formx artificiales habent effe in mente artificis, \& fecüdum hoc naturx rerum videntur habere duplex effe, eft quod facientes formas volunt dicere, fed non perueniunt ad ipfom.
Patet ergo quomodo Deus, fiuc fubfantia no
bilifima bilifima, non eff forma determinata ad vnam-
naturam fpecialem,
ede eft tota entitas eminenter fibbfiffects, tamquam ars omnium, \& formaexemplaris quarumlibet entitatum.
Omnibus entibus. diftringuitur cnim ficut emi- racityonder Omnibus entibus. diftringuitur cenim ifcut emi- racirx of
nensid diminuto, nec etiam fí dicatur, quod eft
aioni. exemplar omnium entitatum, \& prater hoc, quòd eft tota entitas fubfiftens, eft cum hoc
aliqua f firituazlis entitas, \&illud eft magis directe, \& q quiddidatiue; hoc quidem non valet,
tum quia fecundum hoc effer aliguz portio en tum quia recundum hoc effer aliliqua portio en-
titatis connumerata contra alias omnes entitates, \& per confequens effer entitas limitata, \& particularis, tum quia ignobilior effer fub illa ra tione, qua effer huiurmodi entitas firiritualis, pro prer quod.dicit Commentator 1. Ethic. Super Platonisfeppobatione, quod viaueralale, \& totí
eft triplex, primum poft rem, $\&$ hoce eft totumu pradicabile, alied ex rebus, \& hoc eft totum in-
tegrale, aliud anteres, $\&$ hoc eff Deus,qui eft om
 Nec valet etian fif dicatur, quod fuperius ne gatum fuit, quòd totus conceppus entis fubfifte-
re non poteft, hoc enim verum eff de e ctice clau
dente

Diftinctio III.
denteomnes entitates implicite, fed Deus eft to A cum, ex quo fitgeneratio,neeeffarium eff agen ta entitas, eminenter fublififens,quia eft intelli-
gere fubfifens rerum orniumperter diminutionem agentis, \& omnia ifta
proprias naturas. roprias naturas.
Ex pradictis concluditur, quòd prima forma
cemplaris de necefitate eff una, e quiod
ifa nobilifima firbfan
$R^{\text {Estar ergo.propofitū concluderc ex pré- }}$ omne entitatem continens eminenter, non poeft effenifiv vnum,quia Ii dentur plura vnu conti poffbile, autnüllü continebit eminếter'omnia uia nó continebunt fe mutuo, ex quo patet, $\%$ tatim repugnatex terminis,quò q ontines omnie eminenter fitnifi vnum; fed probatum eft, enter, \& qux eff tota entitas .ergo impoffibil t,quod firn nifir vna talis. Vicerius reftat concluiffima, vitimus finis, \& exemplaris forma, fiue antitas tota coincidant in vnum, $\&$ idem ens quod habeat ifth tria : confate enim, quòd in to is, ficut vlimus finis fubfiftens, vt fuprae nobia m eft. ergo itatim apparet, $q$ ille eft nobiliifia fubtantia; contatat etiam,quod nobiliffima tas fubfiftens, vet fupra probatum eff. ergod priOo ad vitimum, vltimus finis eft nobiliflima fub autia, \& excenplarisomnium caufa, $\&$ in hoc

ARTICVLVS QVARTVS.
Firum ex ratione nobilif sima fubflantia, of $f$ :
ais vlimim, b exempliais forma pop sit ion-
cludi demonIIratiuc, quid illud fin
efficiens omnium, Qbprimo,
virum Philofophz con-:
cluferint.
CIr CA quartum autem confiderandum eft, Can Philofophiss, \& Commentator,qui pri ditionesexhac concluferint primitatem efficien
poffe agere aliquid impolfibile, non dicitur di-
minutio effe, fed deceptio eft dicere ipfuim poffe? aliquod impoifibile.
Ex hac autem propofitione demonftrat duoEx hac autem propofitione demonfrat duo-
decimo Metap

 quuntur quafdam; ficut caufatum, \& caunfon,
$\&$ cum prima fubfañia fit fimplex, ab vio au$\&$ cum prima fubfrantia fit fimplex, ab yino au-
tem, $\&$ frimplici non prouenit nifivnum, $\alpha$ dmo-
tore tore primicxic prouenit anima primi cxli, $\&$ motor orbis confequentis. ergo neeeffe eff, vt non fit fimplex, fed habeant caufam priorem mentator, quàd iftefermo eft imaginabilis. non enim eftillic proutentus, nec cóffecutio, neca-
Aio, $\alpha$ ita : talia enim verba fcilicet, quòd talis motor provenit a tali motore, aut confequitur, aut procedit; non vere intelliguntur de princi-
 tum: illic autem non eft potentia, $\&$ ideo nec unenit
 tor. Ex quo patet, quord contra Auicennam, qui
tia ad
atia pofuit primam intelligentiam, qux eff Deus, mororem, $\&$ deinde, quòd primus.motor pró uxit fequentem intelligentiam, $\&$ fic confeque gens, \& produc inquam fic arguit :Onne aat potentiam ad actum, alioquin caufarctopro ocendo exnifhilo,fed in intelligentiiis abfrractis procedere, aut fieri, aut agi, \&rgic non' poffunt nodo non videruñt mentem infuc, quiti dicunt quod dixeritimponfibile effe aliquid fieri ex niquitur de fimpliciti, \& xterna emanatione quòd ibi $10-$ Auicennam:quáais autem non oporteare quare-
re circa iftam conclufionem multiplicem mod ditorum Philofophi, cum đe neceffitate habui ipfam tenere ex demanfratione prxmiffa, nihi-
ominus hoc expreff dicit
 mum neceflarium in rei veritate effe fimplex, \& fi fuerintres fimplices, $\&$ aternx,$\&$ immobiles,
illy non habent caufam neceffitatis, quod expo nens Commentator dicit, quòd ens neceffirium in reì veritate eff fimplex, quod non componi-
tur ex materia $\&$ forma. fi ergo funt ontia fimur ex materia, $\&$ forma. Fi ergo funt entria fim-
plicia, \& aterna,$\&$ immobilia, nullum eorum acquiriteffe neceffarium ab alio : adhuc feptimo Metaphyficx dicit; quod confiderationnauralis philofophidutcit vfque ad primam mavique ad vltimum finem, \& primam formam nondicit, autem, quòd ducat ad primum effi-
ciens : adhuc nono Metaphyfics ciens : adhuc nono Metaphyficce Philofophis 9. Metet,try exponens Cómentator ait, quòd in xternis non com. $_{\text {IT }}$. ef porentia ad effe, \& a af non effe ; conftrat aute, quôd omne habens efficiens, quantam eft ex
fe, porifibile eft efie, \& non effe, quoniam fibi declictum fe, pofibile eft efié, \&if non effe, quaniamfibi de tix refpeftu omnium effic in eoficicquò produxe
rit omina effectiue :ab xteriō̃ quidem czlum, $\propto$
 que, poteltaliquo modo fentire:fí tamien intell xerir,quòd fueritéorum intentiode illa nobilif fima fubfañia, \& fine vlimo,quod fit principiī ne corium mientes ligabat, fuer bile eft aliquid ficriex nihilo. hanc propofitio nem intelliexerunt tencreex terminis, ao exde .ci:4 contra quos deriforie lo loquitur Commentator
otauo Phyficorum, dicans qud aliqui imagi otauo Phyficorum, dicens, quò aliqui imagi-
nantur primo affectu, , quodd poffibile eff alinantur primo afpect, q, quòd poffibile eft aif-
quid generari exninilo, \& nituntur ad confirquid generari ex nihilo, \&nituntur ad confir-
mandum hos, quia moseff

176 Liber I. Sententiarum
9. Metahb. relifuum non eff: adhuc 9 . Metaphy ficx dicit A ret per innouationem productionum; quia ficut comm. 4 . Commentator , quòd non ef verum dicere aliintelligzur ceffarium ex alio, \& \& quòd neceffariorum quod-
propidior dam fir neceffarium per fe, quoddam vero per
Commen- aliud, nifinin motu cxil tantum, quod autem ali-

 neceffrio recipiaz abalio effe encceffariuma, nifí efier poffi-
bile, quod natura cius tranfmuraretur: de mot bile, quòd natura eius tranfmutaretur: de motu
autem poffibile eft, quia habet effe ab alio, fciliautem pombre; permanentia eitgo motus eft ex ret ex motore; permanentin cigo motusefex
alio fubtantix aurem ex fe, \&ideo impoffbile eft inuxuiri fubutantiam poffibilem ex fe, necefflaCommét. ex yyibus propofitum dupliciter concluditur.primoे wide, quia fieterna fecundū eos cfie, \&ctamé haberēt effexternu, neceffarium ab alio,quod dicit effe imporfile Comment.fecun do vero, quia expreffe dicit, qtòd permancentia
 no permancotiavero fubltantix xternx, non po
eff effe ab alijis fed ex fe conftat autem quòd $f$ in
 cet ex manurenentia producentis.
Contra Scotumn , Sent. dif. r q. 1 \& \& Henricum
$\therefore$
$=$ Metzph
$\mathrm{N}^{\text {Ec debet moueri aliquis, cxaliquibus ver }}$ baribus auctoritatibus, cuibus videntur Philofophus,\& Commentator dicere, quòd xrer
 ma caufa omniuin entium, eft magis digna in efrunt effe, $\&$ vnitatem, nifíab ifta caufa, \&illud,
Iz.Mẽtaph.quod vnus eft princeps, \& principiencium omnibus enimififis $x$ quinocatur de caufa, nam

Primum
principium
eftenifi
fit tia fua eft cauíar ficut fupradiqū̄ eft,quòd ficien entitates diminutra, \& ip ipum eft tota entitas fub fiftens, propter quod omnia accuurinut effice, $\&$ vni
tatem at eo formaliter, $\&$ participariup pter hoc eft omnium princeps, properer hocetia dicitur caula necefliariorum, \& xternortum,men fura enim cff caufa menfuratorum.
cit motum xternum, \& tamé habere caufam effectiuam, \& quòd generatio, \& corruptio habent
caufam effectiuam fux fempiternitatis: erigod
$\qquad$ fimili fubttantix x xternx habent caufam fergod
Morus, ,8zc eum, vt videtur. Sed omnino concordantia hęc
 dutio cun x xternitates, quia fubftantia partes nō fario effet dare, quod produceretur continue, 8 haberet permanentiam per continuam produCommentator; \& veritas eff; nec enim hoc fic-
ret per innouationem productionum; quia ficut
innouarentur productiones, fic oporteree fubfat
tiam inionauri, \& per tiam ininouari, \& per bonfcquens non effer xterna; in vero ficret per vinano productionem xter-
nann, hoc eft masis impolftice; quia productio menfuratur in inflaniti,, eff quaddả r ranfitoriī,
$\&$ idcirco xterna efle non poteft, vinlids videbi-

Adhuc confucuit dici, quid Commétator ait, 7. Metaph.commento 3F. qued mouit Ariftotelemad ponendum mouchs I cparatum a materia
in factione virututum intelligentium, quia virtu-
tes intellectuales apudi if fum tes intellectuales apudi ip ifum funt non quia mirtax cü
materiaj, vnde neceffe eft vt illud, quod non en materiaj, vide neceffe eft vtillud, quod non ent
mixtitu in maneria, quoquomodo generetur \& no mixto cum materia fimplictter: hoc expreffe vi-
detur innuerc, quod virtutcs intelcetuales gen
 materia fimpliciter,qui eff Dcus. Sed hxc autho
ritas male intelligiurur ab illis,qui eam indur ritas male inteliigitur abillis,qui eam indncunt vera expli
ad eam intentionem $;$ ibicuime expreff cloquitur catio ditii
 les, \& dat cauram, quare fuit Ariftoteles coactus ad ponendum agens abitractum 1 matccriain fatione talium intentionum, \& in fatione datorem formarum; \& dicit, quòd caufa huius thit, quöd intentiones vniuerfales non mifcen-
tur dum conditionibus fenfualibus,\& materiali-


 principiovynde hanceaffum non in
 ait 2..rack.de fubitantia orbindicit enim,quod
corpus calefte non indiget tantum virtute mo-
uente in loco, fed virtute largiente uente in loco, fed virtute largientedibi impoten
tiam ad corruptionem; quare eft finterrum dimenfionum, \& effterminatum d fuperficim centi
nente ipfum, intellectus, qui poneret ipfum
 tix, ficut de finitate fux a ationis; viderecur nam que, quod deberet finire fius motus, \& fua perlargiaturci permanentiam, \& xternitarem om jargiature permanentiam, \& xternitatem. om-
ne enim fintarum dimenfionuim videtur effe pri mo afpectu finibile, \& corruptibilie; \& \&ideo conuenit, quod neceffe eft poni intelligentiam lar-
gientem ipfi permanentiam xternam, ficut largientem ipfi permanentiam zternam, ficut lar-
gitur motum xternum, $\&$ nof folum motum, im mo motum localem,\& figuram propriam, Icili-
 tis,
locius mouetur, quid a aliud, , proportionem in
ter cros ter crlos in ordine, \& quanritate, vt fic perficia-
tur totus vnus mundus, $\&$ fubdit, quòd videmus tur totus vnus mundub, fabdit, ${ }_{c}$ quad habere vnam virtutem, noritantum mo-

 corpore facto propter propriú finem. finis eniun tanum mo
fignificat asens fignificatione vera, ficut motus $u$ unatemom
 gentium quoddam eft prius ato duratione, "\&
tempore, , A fic eft de omni, quod fitintra fphe-


## Diftinctio III.

porc, indteftorbis, \&orbem agess, \& faciens ipfinem, propror quem fart, \& cum ıgnorauerunt runt ipfrim non dicore caufam agentem totum, fed canfam mouentum vantum, 8 hoc eft valde 2bfurdum; non dabium ehim, quin agens ipfum proprio, \& largitur ci primô dufpofítiones, per quas acquiritmotum, P ifta virtus effilla,quam audat Ariftoteles in multis locis fuitibride cx-: $\&$ altiorem cxlo. hoc Commentator. Hrccautem authoritas intantom videtur ex
preffa, quoेd dicunt Dotaores aliqui Comment 12. Metaph. .ù̀d xiffe, cum expreffe dixerit, lio,fed exfe quod xterna non habent effe ab abet permanentiam, \& figurim, $\alpha$ fuad cxilum hahes ab intelligentia abfratata, qux eftagens cxquod talian moucens tantum. Sed dicendum eft, ionemeius vocabuli,agens, \&iftius, quodef lar
giri : Dicititur enimalíquid agere, \& caufare du
 r. dupli cxlum non habeat materiam fecundum ipfum. fare per modom fequelx, formaliter ninirum ac cidetiaq;propria torma non imprimutur, à gecelationes funt fequelx fundamentorum, nec fiut generante; vnde figura pyramidalis,\& leuitas quodd genierans non imprimir felx formx i inis, quod generans non imprimit ea in materia, nif 12 cali,\& mundi, \& propter hoc, fi forma ignis ef. Sundici, cidentia agerentur ab ea, tamquam fequelx for-
males, himilitudiñ, fidura albedines effent xterne, \&fic gencia feparataz; quia vniturat corporiccelefti per modnm formin non perficiétis jin effe primo, fed in difpofitionibus proprijs, \&in effe fecundotidlam corpus habet figuram propricam; quia nul-

 oequus rotundaretur ; jut triangularetur, au
Hod cal ret illuderge,
Onod care



 poris cxleftis quantitate, quòd enim (Phara Sa conditionem corporis, fed propter diguirapterm
fratetarum fibi vnitarum, quòd etiam tale cort pus fit, quod moure debeatin zternum, non de: alicuius viuentis, fécüdum hoce ergo, naturatura poris caleftis, quantum eft ex fe, , poliata eft om
nibus nibus intis accidetibus proprijs, puta figura, ma tentiaiave, vniatu, 8 fimilibibus; $\&$ idcirco eft in poad omnia ifta; $\&$ hac eff intelligentia feparata, \& ita fit vnum compofitum per fe ex corpore cx
Iefti, exiftenti in potentia ad fuas poftremas per Ieft, exitenti in potentia ad fuas poftyemas per gentia largiente,\& caufante eas,\& ifta of intentio Commentatoris in primò cxili, $\&$ mundi cō-
 fit vnumpe eis per fe. fic ergo pater pradi $\neq$ autoritas yam cum dicit, quòd intelligentia
 agituripfium, \& quou finis silud maniferata, non intelligit, quòd agiteffetiue, fed quòd dagit de-
terminatiue, inguantum de ratio, rerrinatiue, inquantum eqratio, jquòd cxlum
fitin difpofitionibus iftis, nultuam autem dicit, quodd largiatur fibi entitateeng nec quòd ef-
ficiat effe eius, \& quod ficiat effe eius, \& quò ditaliquos nexifimanfe,
quòd Arifoteles dixerit intelligention quod Arifoteles dixerit intelligentiam tantum Verba diti
mounctem, $\&$ non agentem calum, intelioen- Arifoteclis moancitem, \& non agentem calum, inteliken-
dum eft, quod hoc effer valde
cet, cet, fi intelligentia acceffifiet ad calum exiftens
indifpofitionibus fuis, ficut ad vnamiroram figi ii,quam incepifier mouere.tunc enim non vnire-quò naturaliter fibi, 8 idcirco oportuit dicere;; quod immo corpus cxlefte effer imperfectum, $\&$ careret difpofitionibus fuis, nifif fibi intelifigetia
vniretur, determinanis ipfum àd huiuffodi difoo fitiones, \& propter hoc ex intelligentia, \&ex cx-
lofat vnum,
of fic ex forma materiali, $\&$ prima materia, $q$ porum vnum eft mere atus, reliquum
 in actu primo, fic quòd vnum non perfficit aliud, Redex eis fit vnú propter hoc, quòd vnü eft in a-
Au refpectu poftremarix perfectionu, videlicet
intelligentiz intelligencipa; reliquä veroetten in pocentitia, $\&$ de-
terminatur per intelligention terminatur per intelligentiam fricilict caleftis Commentatoriguod ifta materia eff triedia inter ii fecuiaum
 ter actum purum, (ciilicet tres dimêfioness, in qui meadizizice dus,\& materià gradus, \& fecundum hanc mate-- ceriii, $\& 2-$
riaim in nom ef omnino portentia cxieflia motore, in quo huidfmodi autoritatis, \& quomododecipietur ex xquiuocationés quidicunt Commentatorem fibi contradixife, vel qui credunt ipfum intelle-
xiffe, quod calum ab intelligentia fit productum.
An Doztores Catholici ex fine oltimo poßint con-
cludere demonifratiue;qued Dens Sitprincipiü cludere demonsitratiue fquod Deess fit principiiu

 ille fit omi mium principium effectivum, $\&$ volue- cffectiumum
runt dicere aliqui, quiò hoc poffit: omneenim, A tacta fuit,quiandocunque enimaliquid iniet nạ-
produỉumitited ominia prexter vitimum finem, i ipfiderelicta, funt non entia, quod patet, ompra probatim eft: remoto ergo perimponi evtimo fine, aut itta remanent entia,\& hoc efl iter à fine, neceiffient effectus finales, cum remo a caufa,remoueantur effectus,aut remoto fine保 funtproducta propter vltimum finem. Nec valee fidicatur, quòd entia remanebunt uantumad ordine ficm, hoc fiquidem non valet; quoniam res fecandumfuum effe abfolutum, funt effe $\varepsilon$ fus cauPrxterea: Omne, qutod ordinent in fineme. Prxterea: Omne,qutod ordinatur in finem,aut
ordinatur in finem ab alio prxftiturum, aute

Prxterca fee,quod quia effe vitimi finis eft abiltratumpidium, eff fecundum finem̃, isíut fif forma arca efCet in anima, vel forma balnei, fed conftat quòd entiderium formarum abftratazrum, feu intelli dem cum fubftantia fecundum nentem Philofo phorum. ergo vltimus finis agit, \& producit fab
ftantias feparatas, \& multo fortius omnia alia.

porum crle motion eft anima exiftens in ea, $\& 2$ alter infinite, oniur ex videlicet vltimus finis: tunc ergo, quia aut vltiduobus mo $n$
toribus. mas hinis mouct corpus cexlefte immediate, cauvirtutis, mouerct in infanti, concedic, aut mouer influcndo in fecundum moaliquod accidens, fed accidens infuere non poeff, quia motores non funt capaces accidentiī - An oido caulat fubitantias motoru, é multo fortiuscale

 aneefliès tü adhuc apparec, cuius ratio in parte fuperius rdinatur in inem ab alio prxftiturum, aut ì feperaitum intelle tuis, $s$ hoc quife non poteft;quia elfererum ordinararum in finem, precedit intel-
igerc eorym, $\&$ ordinantur in finem, fiue intellizant, fiue non intelligat, vel ipfummet effe, (eip inare eftac̣aus intellectus . ergo relinquitur quod effe refum ordinatarum in fucm dirigar funem ab alio praxtitutum, feed conftat, qua effe, quod eft fubicztum illius ordiais; non enim mprimit ordinem peric, cum relationon
tacta fuir,quandocunque enimaliquid inct na-
ture rei exfe formaliters immo non inftypan natp ra pofita identitate naturx, omini alio ocircum-
fcripto neceflario illud maneret, fel inclinatio omnium naturarū in finemnonimprionitur naturis ab agente; imo oritur ex ipfis; vel cftidern cum eis, vffupra dietum eft.ergonamarzonnniī entium adhuc ipclinarentur in vnum fummumi
bonum, eftoquòd non effent productx, quinimo productio earim non inclinat exs in finem , uon 'enim inclinatur पiuatenis producte fintr,fed qua
tenus
tales tenus tales prodiçaxflunt,propterquod circum
fcripta omnium produetione,cum manerêt quid
 Nec obuiant, ${ }^{\text {th }}$ qux fuperias inducuntur. Pri- Refponder mum fiquidem non; quiav vel pecit principium, ne,quod derelictaus eff fibijpfijeft nonens, indiget efficience, $R$ eff productum, Giper derclinqui falfumeft,quod omnc illud productum fir, quod omni alio circumfrripto eff non ens: paterc-
nim indiumis impofitbice ef nim in diuinis impoffibile eff, quod fit filia circumfcripto;, tamen non eft productus, nec eger
-efficiente. Sivero per derelinqui incelligatur no conferuari abaliqua, trunc petitur principium,
dicendo illud egerefficiente, quod fibiprideredicendo illud egere efficiente, quad fibiipfiderelicuum, hoc eft ab alio non con fervatum, elt non lofophos diccrent enim, quod hx intelligentix funt fibiipfis derelictex, vt inon habeant conferuans, aut manutenens, cum fint feipfis ncccify-
riz, \& xternx, cum hoc tamen pendentex intirix, \& xternx, cum hoc tamen penden ex inti-
mis ad fincon vitimumita quod efie non poffent, fine ultimo circumfrcipto, nee mirum;neceffa-
rium namque poteft pendere ad neceffarium,fed rium namqua potelt pendere ad necefiarium,
nonad contingens, nec ex hoc neceffitas inpe-
 ceffarix funt,mutuo feipfis conneetuntur, ve vna
effe non poffit,alia circunfcripta, vel dicendum ad totam rationem, quod nullum inconuenimens eff dato vno impofibili malta alia fequit, immo
hoc facile eff,vtdicit Philofophus, I .Phyfici.hac
 finis circumícribatur, qui eft neceffario, \& ita nul 22 lum eff inconueniens,fi aliquod neceffe effe puta illud, quod eft ad fine relinquaturnon ens, ficut
patet manifette, qü̆d fiffilus in diuinis ponatur patet manifefte, quadd fifilius in diuinis ponatur
non ens nullum inconuenienseft
nudd pater fit non ens $\&$ \& huius ratio eft, quia fiduo neceffria
adinuicem connexa fert ioion'entitatém alterius.
$\therefore$ Secundum quoque non obuiat, immo propo- Reffiondes frtum confirmat, quod effe rerum dirigitur), \& or fecundz odinatur in finem, non a fine imprimente iltam di ef fuprannece ef verum, quod inclinatio in finem fit ab aliquo intelleecut, cum fit idipfrum, quod na
tara, vel faltem ordo realis ortu hibés d natura. tara, Tertium etiam non procedit,naim defiderium vftimi finis, etiam non procedit,nam intelletio imprimitur fectundum Philofophos in intelilectu; \&\& appctitu mo-
uentium intelligentiarumillud tamen defideriù, uentium intelligentiarum; ;illd tamendefiacriu,
\& ilid intelletio, non funt fubtantix; immo accidens eis. FIft nim confiderandium fecundum
Comment. 3 .de animima, \& iz.Metainh.quod in in-
 pofitio telligentijs omnibus ct aliqua multitupofitio

## 180

## Liber I. Sententiarum

 nens illud, \& quadam dicuntur perfecta modo-
vniuerfaii aitenim, quod ith vniuerfaliter dicuniur perfecta, in quibus nihili inuenitur, per quod dicantur imperfectan, nec eriam aliquid exphi, dicentis de Deo, quod videtur ex apparen-
tibus,quod fir valde Diuinum, dicit idem Com-
 mentarot, quòd quâtion no eft in hoc, quin Deusquerfectilimum, \& \& inobillilimum omnium, \& cere, quod careat perfectione fimpliciter. poffe enim in vnoquoque videtur melius, quadm non
poffe, vnde communis animi conceptio eff, quod omnipotentia, fit fumina dignitas, ita vt omnes
fectr Deos fuos clament dentur $\mathrm{Dij}^{\mathrm{j}}$, qui nec fibi, nec aliis poffunt prófi-

 non fecrunt, periennt. crgo vt videtur omnipoten
tia, $\&$ productiua virtus, fubtantix nobilifima dcbet atrribui. Et confirmatur, quia ficut illa, vnoquoque fapienté ence, quam nó fapiêtem, ita videtur,quòd debeat poni poress;quia melius eft
in vnoquoque poffe aliquid, in vnoquoque poffe aliquid, quam nil poffe. Deum producere non effe perfectionis, ficut in-
fra dicentur iditinctione feptima, in Diuinis aliquam potentiam productiuam non effer ref pectu re,pro eo, quod non actus funt eliciti, vt flupra. apparuit; fed potentia generandi eft ipfemer
atus generationis, ficut in Mathematicis \& cx teris neceffariis. triangulum enim pofe habere
tres non et atide = tres,non eft aliud, quàm de neceflitate habere,
tres. non eft ergo in Parre aliqua potentia; qux tres. non eftergo in Parre aliquaz potentia, qux
non fit in Filio, \& Spiritu fan to. Et fi dicatur, quod fir aliquis actus, non obuiat :nōe enim pro-
ducere eff perfectio, fed atteftatur perfectioni. ducere eff perfectio, fed atteftatur perfectioni,
videlicet potentia produttiux, fecundum hoc
 dignitatem primi principijijimmo fortre videtur
communis animi conceprio primo af pectuin. - communis animi conceptio primo afpectuin_ turisaliquid fumme potens
Etfldicatur, quod hoc facit nutrimentumin Iege Chifitiana; non valet: : quia etiam omnis
feeta hoc habet, \& ctiam ipfimet $P$ hilofophi, vn de frequenter Ariftoteles vocat Deum, Crcato-


 conari, confireanrur, quod poftmodum nega-
bant, exhoc ligati, quod creationem non po-

Refponfio ad obbiecta primìo.
A $\begin{aligned} & \text { D ea, qux fapra primitus inducurtur, di- }\end{aligned}$ iicet ratioum vitaterem concludat, nuihilominus nō eft multumi efficax, proco, quòd non eft verum
 effectiue eos producit.
ducit, nifi ad corpus xternum, ficut Commentator ait primo cxli, \& mun. ait enim, quod via I. cali, ©,
loquentium in lege noftra ad probandum Dcum mux. 6 . 22. loquentium in lege noffra ad probandum Deum
effe, non inducit nif ad corpus xternum, vnde effe, non inducit nifi ad corpus $x$ ternum, vnde
dicendum eft, quöd in efficientibus eff fatus fecundum philofophantes. eft enim dare primum In efficien
efficiens, $\&$ primum alterans, $\&$ illud eftcorpus
tibus fecun efficiens, \& primum alterans, $\&$ illud eftcorpus tibus fecun
calefte, $\&$ eft dare primum mouens elicitinee, $\&$ dum Philo
cophanes, illud eft motor coniuncus, fiue anima primi cx eff farus. li, \& eft darie primum mouens per modum finis, $\&$ illud eff primum principium, de quo aliquid
conficir motor orbis fellati, $\&$ aliud -qotor Saturni, \& fic de aliis, vt fecundum hoc fit vnus finis omnium motorum, fecundum, quod diuer fa concipiunt.
Metaphyficx.

Ad tertium dicendü, quòd omnia diftinguuntur in finem, \& inclinantur ex intimis fuis, $\&$
propriis nanis propriis naturisis, nec indigentaliquo extrinffeco
imprimente inclinationem ifam : $\alpha$ idco non imprimente inclinationem ittam: : \&ideo non-
probaretur ex hoc,vel per hoc aliquid extrinfepros inteliectus omnia producens; \& fid icatur ;
quor quòd runc ordo, \& connexio vniuerfi erit $\ddagger$ ca-
fu
, dicendum eft,
quod non, immo eritper fe, cum oriazur ex quidditatibus rerum.
Ad quartum dic cendum, quòd Philofophine- $\mathrm{Crarca}^{\text {ne- }}$ garent, quood necenaria haberet caulam efficicn ceffariz ne
tem, vel conferuantem, quamuis concederent, gatio, \&co quod haberent caufam finalem; \& exemplarem: ciflio Phipropref quod ratio illa non demonfraret eis
num efficiens.
Ad quintum dicendum, quòd PhiloofophiconAd quintum dicendum, quò Philofophi concederni multa necellaria effe, excepto Auicen-
na, cuius eft ifta ratio, \& propter hoc dicerent ad eam, quod duo neceffaria conuenirent in in-
tentione neceffitatis, differrent autem fuis proprijs quidditatibus, \& © cu quaritur, an ifta quidditates effenc nececffarix, dicicendum eff, quìd ic: not tannen neceffitas in abfiracto, effent quidem
neceffaria, fed alia neceffitate, qqidim intentionc neceffitatis, in qua duo neceffaria conuenirent. Necefinia-
omnia enim, qux funt ita neceffario, funt forma- is dupei ommia enim,qux funt ita necefflario, funt forma- Nis dis duplei
liter vicm neceffitate, nihilominus alia eft necer ratio. Iiter vnica neceffitate,nihilominus aila e eft nece
fitas in abftracto \& rationibus neceffariis in con creto, \& denominatiue per participationem illius neceffitatis haberent ergo dux intelligentix, qua quidditatiue differret, ,cilicet,proprias
naturas, ex quo connenirent, puta necefiratem;
nec nater
nec propter hoc effent dux neceffitatecsin quali-
bet iftaram : vnde ratio hac caue concludit betitaram : vnde ratio hace xque concludit, $\mathfrak{f i}$
non ponatur, nifivnus neceffe effe, quoniam in. eo propria quidditas differt ratione ab intentione neceffitatis,ficut patet,quidd neceffitas repu-
tatur atrributum Deitati aut ergo illa quidditas eftneceffaria, \& tunc funt dux neceffitates; aut pöffibilis, \& tunc componetur neceffarium ex.poffibili, $\alpha$ nece effitate. Patet ergocquod e2
concudir contra vnum neceffrium, ontra Pla tonem; $\&$ ideo dicendume eft,ficut prius. Ad fextum dicendum, quìd Philofophi concederent, quòd licet neceflarium effer alterius

Diftinctio `III.
speciei, $\&$ ita non poffer multiplicari numero, \& A finma fubfantia. Si vero eiufdem rationis', tunc per conféquens, quòd licet effet fingularitas
quaxam,nihilominus effent plura. . effeetiue effe ab ente per effentiam. ignis enim tamen vbicumque participatur calor, ibi eft per actionem ignis : nam Sol, $\&$ Stelix $x$ generant calo
rem in medio: vel dicendum,quod omne ens eft per efsetiam,quia fua effentia eff fibi ratio effen di; participatio autem non eltalind, nifi, quòd
omnia entia fint guxdam particulares entitates omnia entia int
proputer principin, quadam eftentitas stota fubfiftess
verin verit hoc nô inferret, quad omnia effent effectiue abillopprxfertim,fic creatio poffibilis non effer.
Ad octauum dicendum, quod xternitas, aut Erfe impro ncceffitas, fiue effe improduaũm, non ponit in-
dutum nō finitatem, fecundum illud Philofophi primo Eth.
 num, vnde non eft intentior albedo multorum ctum tollit illimitationem, vt patet in Filio in diuinis, nec ponit limitationem, nec effe improductum, ponit hoc, vel illud, propter qual

$$
\ulcorner\wedge d \text { obiecta fccundò. }
$$

A D ea vero, qux fecundario inducuntur, $1 \mathrm{i}-$ A cect concludante primam fubtrantiam, \& for
mamin nobilifimam effe vnam, quod verum eft nihilominus, quia media efficacia non funt, dicendum eft Ad primum quidem, quad fie effent
dux fubtantix nobilifimm x habetes nobilifimos intelle lus, mutuo quide fe intelligerent' \& cum arguitur, quòdncepere effentiam fuam, nec per aut rationem intelligendi, concedendum ef, quòd nec per effentiam fuam propriam, nec quodd per efientiam alcerius. Deus enim eft in qua ratione intelligendi,fimiliter pernotar adaū intelligendi fic concedendum eft, quòd aliam fubilantiaminteliigit per effentiam propriam,
quia per intelligere quod eftefientia fiua, $\& \&$ quia additur, quọd tale oportet, quòd eminenter con tineat cognitum, \& obiectum, dicédum eff, quòd quo Angelos intellgimus pooeft effe nobiliusevt
intelletio albedinis eft nobilior, quam albedo, intellectio albedinis ef nobilior, quàm albedo, nobile, vt cum vnum intelligere tranfit fupe aliud obiectiue.-
Ad propofitum ergo illed dux fubtantix erun Ad propofitum ergo illedux fubtantix erun quens vna erit intelligere alterius, nec tame propter hoc vna crit nobilior alia, $\&$ ideo ratio non concludit.
Sed eft confic
dere,oportet, quòd add quòd fideber: con corpore quaffionis videlicet, quòd vel illa duo intelligere erunt eiudem rationis, vel altede $\&$ fialterius, eft impofibile, quod finteiurde no-
bilitatis, $e$ per confequens a atrerum effic nobilif Petr.Aur.fuper Sent.to. 1 .
neatrum erit tota ratio quidditatriua a autsfittens,
immo erüt duo indiuidua illius rationis:demon-
 ṇ̄ eff indiuidua, fed efl'quidditas tota fubfiftes.
Ad fecundum dicendum, quòd illx dux intelleetiones nov haberent dioo obiecta adxquata-: nam vna fubtantia e ffer intelligere fiui $\&$ omniun, $\&$ a lia fimiliter fuii, \& omnium, nec tranfiret in
aliam intelligendo $f$, a fuper aliam.
Ad tertium
Ad tertium. dicendum, quà fif ponerentur
dixx tales fubltantix diligibilies in infinitu, $x$, diax tales fubltantix diligibibiles in infininiū, xque ipfa, \& quod dicitiur, quad vunuquodque cxte-
ris paribus deber fe plus diligere dicedum ris paribus deber fe plusu diligerecidicicedum, quò
fecundum hoc in diuinis Parer plusdiligerer quandum hoc in diuinis Pater plus diligerer $f$ e, tia, \& in omnibus perfectionibus, nihilominus di
Atinuantur finguuntur fuppofitaliter.
Erfidicarur, quod dupro
priam amabilitatem, tunc habetuir intérim:nam prilam duam fubttantixn non diftinguercentur in natu-
ra, fed in fuppofito, ra,fed in fuppofito,\& perfona, \& fi vlera dicatur,
qnod immo in natura indiuiduali, adhuc habetur qnod mmo in natura induiuiduali, adhuc habetur rationem bonitatis ad naturã:: $\&$ fidicaturf, quòd
deber fuum enf pus deber fuum effe plus diligere,\& velle cöferuari,
eode modo porerit dici,quòd Pater debbet fuum


 additur, an vna debertetffrui alia, an viti, dicen-
dum eft, quod frui nour radione numeralis dinin dum eft, quòd fuw honradione numeralis diftin
Ationis, fed vnitatis nazurkje idcirco on on effent duo obie $\neq$ at fruibilia. rio munis, nec fublifitens, non poreff habere ratiofalfum eft. Nam nobilius eft cognorcere quiddi-: tates squam indiuidua, vnde dicunt primum prin
cipinm cognofcete quidditates rerum; cine effet bonū, quo fingula cognof cerent fecun dum eos, vel dicéndum, quod non eftinconuie-niens, quòd fuñt duo diligibilia propter fe, \&
per confequens, quod fint duo frubilia. quod au per conequens,quod fint duo frubilia. quod au
tem additur, quod quaxibet beatificaretur bis,
dicend dicendum, quod non, nifif quxlibet effer tota ra -
 tificatur complete : \& ideo ambz fubfantix ha-
berent rationem vniuscomplete beatificantis, propter, quod 1 i hac ratio, vel quxuis alia con-
cludit, tenet in virute medij, de quo ditum eft fxpés, videlicet quuod nobilififima fubftantia deF bet effe tota quidditas fiubfiftens.
Ad quartuan ditendü,quòd Commen. 3. Phyf. 3.Phy.co nega nō fit miuss.dicir enim, ohoc habet veritatem de infinito fimpliciter, 8 ex omni parte, fed
 particulari, $\&$ idcirco $\mathbf{n o ̄}$ eft incōueniés $q$ maius particulari,\& idcirco no eft incouenies $q$ maius
bonü effent dueq, vna volaff autediceret totã na turā infinita fubifantialiter, \& nō modo particu lari, tûc quxlibet effet infinita fimpliciter, \&pro
cederet argum: $\&$ ideo sepper eft illud addendū,



Ad quintuni dicendü,quòd crili, \& fellxffunt A CAPITVLVM SECVNDVM.

Fictetet mix conuenientes in fpecie,ficut dicit Comment. 2 . numerum. poffibile eftergo,quòd fpecies plari-
ficabilis,fit neceffe effe, $\alpha$ tamen determinerur ad certum numerum indiaiduoram, ficut pa-

Ad fextum dicendum, quod tratio illa fuppo-
nit primum principium haberc caufalitatem ef
 m Philofophi non concederent. Ad ocrauum dicendium,quòd vbi eff ratioplu
ificabilis expectans, quod plurificetur, ibi eft ra tio polfiblis, $\&$ non neceflaria, vbi autem iam
eftacu plurificata per neceflit eftacu plurificata per nece cffitatem, ibin non oporter, quod fit aliquod poffibile ; immopurum ata plurificata in Diuiuis. nificata fit der materià quand indiuiduaxioo fiautem abfraatū non addit materiam quantun ad naturam Ipecificam, ficcut patet, quòd quidā philo nophus, quòd omis indiuiduatiof fit per materiam, intelligit, quòd fit per aliud d natura Pecificia, ideoratio non concludit, nifif fic ratio fiftens in tota natura fimpliciter plurificari nol potef, vt dicebatur in pofirione Ad decimum dicendum, quòd illx dux füb ta quidditas fubfiftens.
Ad vndecimum dicendum, quòd fic triangulus ex natura Lua determinatur ad tres angulo, ueniens, quòd Deitas determinetur ad certum numerum, nifi quatenus eft tota fubfiftens. Ad vlitimum dicendum, quòd quxalibet ex illis iter,particularitertamen, \& cü additur, quò neutra effer Deus, dicendum, quòd effer Deus particularis,propter quod,fid debet ratio conclu
dere,ex hoc procederet, qnòd Deus non eft quid particuilare, fed quidditas fubfiftens.

Refponfio ad obiecta in oppofitum
 titas alicuium erdiuni numinis ef per fe trotara, fed Ad fecundum dicendüquòd de aligquibus arti culis fidei, poteft haberi demonftratio, veldicēdum, quiòd Deum effe vnum, non eft articulus fitentem,Creatorem cxili,\& terrx. Ad tertium dicendum, quòd via motus ducit ad vnum fine, quifit motor immobilis, \& form Adquartum dicendū,quòd non eft melius effe plures Deos,quam vnum, immo melius eft efle vnum, qui fir tora Deitas.ad fubfiftens
Malum, ve
malum, nõ ef aliquid pofitiuū́, idccirco nó requirit primum


Quomodo gium Trinitatis.
Nunc restat offendere, ©c

nc reflat oftendere , E̛c. Poftquã Explicat Magiffer induxitrationes ex crea methodum urris a probandum diwinx effen
tix vnitatem, hic rationes inducit ad probandum perfonarum Trin Primò circa hoc tria facit.
gij, quod reperitur in probat ex ratione veft gij, quod reperitur in omni creatur
Secundo ex ratione imaginis
tur in rationali creatura. fecunda bi : Nuncrve roadeam.
Primo enim venatur quandam Trinitatem. in creaturis.
Scundoे
Secundò fupponit quandam aliam in Tertiò oftendit, qualis fitille modus proba-
tionis, quia non neceffiarius, fed probabilis tan tum.fecunda ibi 1 In illa enim Trinitate . tertia ib Per confiderationen.
Ecce oftenfum ef.
Dicititiaque primò,quàd poftquam, Dei vni- Quomodo tas ex creaturis oftenfa el, per ea,qux perfectas incterur
 Trinitatis apparet in creaturis, in quibus elto ${ }^{\text {nititisis }}$ Trin quadī̄ vnitas, \& \& quxdā frecies, \& quidam ordo. ©́ci omnia enim vnua aliquid funt, ficut patet, $\$$ que
libet natura corporí eft aliquid vnü, $\&$ fimilite natura qualibetanimarū, omnia quoq; entia al qua pulchritudine, $\&$ fpecief formätur, ficut figu ra,\& quaitates funt formx corporum, ${ }^{\text {andoarrinx }}$
aute, vel artes pulchritudines animaru:omnia eciä aliquem ordine tenent,, p petü, ficut patet,
pin corporibus fint quxdà pondera, $\&$ inclina ¢iones, in animabus aute amores; \& delectationes, \& ita in creaturis lucet Trinitas aliqualis Poftmodum ibi:In ilat enh rrintate. explica in illa Trinitate, eft fumma origo omnium, $\&$ delectatio beatiffima, \& perfectiffima pulchrikudo, fumma autem origoeft in Patre, a quo \& In Patre ell oriuntur : perfediffima autem pulchritudo eft \&creatur in Filio,quieft veritas, per ompia Patri fimilis, \& spiritur $\&$ conformis; perfectifima autem delectatio'\& $\&$ bonitas eft in Spiritu lanto, qui eft donum vtroque. Poltmodum ibi : Per conffderationem itaque crea turantm . . inclidait Trinitatem praxexitentem cens quad per confiderationem creatararum, in quibus relucet vnitas, poflumus intelligere in
Deo effe Patrem,
in quo omnia profuunt, ficut numeri ab viitate ; \& iterum, quia in eis relu- Exenplum cet pulchritudo; poflumus in co intelligere 1 Fifumma, $\&$ iterum quia in eis relucetordo, feü

Diftinctio III.
inclinatio poffumus in Deo
 ac benignitas,\& donum, quo reconciliamur.
Poftmodum ibi : Ecce ofenfum est. Declarat qualis eft huufmodi probatio,\& dicit,quòd non cione Diuina ; poffit in Trinitatis notitiam perueniri, vnde antiqui Philofophi modo vmbratiro contuitu Trinitatis, ficut Magi Pharaonis defecerunt in tertio figno, ve fcribitur Exo. 68 .

Desum per rationems vestizy in creaturis reperci pofis declarari Trinitas perfonaram .
$\mathrm{E}_{\text {trinarium per veltigium repertum in in crea- }}^{\mathrm{T} \text { quia }}$ tura : idarirco inquirendum occurrit:Vtrum per clarari Trinitas perfonarum
Et videtur, quìd non : per ca enim, qux di-
 liter in DPoo, cum fit maior diftintioio in crea
 vnitas fpecies, fuue vnitas, \& ordo, qui eft boni-
tas, diftinguunur tantur formaliter in tas, diftinguun rur tantü formaliter in creaturis, スy fecundum rationem. fienim realiter in quolitur in infinitum.ergoper iftam Trinitatem, qua dicitur repertum veffigium in creaturis,pen
niri non poteftad Trinitatem perfonarum.

ris, non poteft probari Trinitas perfonarum, quia perfone funt fubfiffentes, fed veftigium in creaturis connifit in quibulaam proprietatibus Trinitas perfonarum
Praterea: Per illud, quod dicie mere refpe tur poffe probari Trinitas, que eff realis, \& po fitiua; fed viitas dicit priuationem fecundum Commentatoriem 4 . Metaph. pulchritudo aute,
$\&$ ordo videntur dicere relpetuus rationis
quio niam fir reales, oportet; quöd res ordinis haberet ordinem, \& res pulchritudinis pulchritudiniem, $\&$ fic in infinitum. ergonon videtur,quò
pofine ducerc in notitiam Trinitatic Prxterea : Illud, quod non confiftit in folo Tri nario, 1 immo etiam in nouennario, \& in numerum, parieciam ratione probarer no perfona
ceaturis ris artendicur menes hxc ctria, veltigitam in pulchatuneditur do, \& ordo; \& itterum penes hac cria, numerus Unita principium, medium, \& finis ; \& penenes multa tep, puchri-
udininem, alia. ergo non ducit veftigium in Trinitatem

Praterea:
creatura, non videtur ducere in notitiam Tr nitatis, cum zque dependeaz vna creatura
Trinitate, ficut reliqua ; fed fpecies tur in materia prima, quax caretomni forma fe Pet.Aur.fuper Sent.to.I.
 Pratcerea:Hllud non ducit in notitiam perfo-
narum,
effet hifin vna quereperireturincreatura, fiño ginm effet in creatura, dato, quod nom effer ni fi thi petrfona Diuina . non enim fingula perfo-
na imprimit'fingulam partem veftigia na imprimit, fingulam partem veftigij, immo
qualiber imprimit totumi. ergo per veftigium quan poref probari Trinitas perfonarum.

## 2 थuod pofit probari Trinitas per rationem

 veizigyS ED in oppofitum videtur, quad dicit AA- ...d. Trime
 creaturis apparet.
Praterea: Veftigi
Praterea:Veftugium dicitur ab inueftigando, Vefigium
quia per per ipfum aliud poteft inueftigari; fed $\grave{a}$ quo dicaquia per per ipfum alind poteft inueftigari; fed $i$ quo
increaturis eft veffigium, ve fupponitur. ergo tuf. p flum poteft trinitas declarari Praterea: Ominis effeçus reprafentat fuam
canfam, fed fumma caufa fubfifiti in quadà $\operatorname{Tri}$. nitate.ergo videtur, quòd dinitutit in quadã Trito reperiaturshliquis trinarius, qui fit veftigium \& f fimilitudo Trinitatis.
feOio cuiulifibet naturx conffifitin quodam prinario. ergo videtur, quìd per hoc poffit proba- cuiustiber

 Primò quidem inquiret ${ }^{\text {rar }}$ quid fit veftigium, $\&$ in quodifert ab imagine. Tertiò quoque penes quid attendatur.
Qartortigiu in quo eft. Quoque, an per ipfum poffit Trinitas deçarari.
ARTIC'VVS PRIMV.S.

$$
\text { opinio S. Thioma par.I. q.45.art. } 7
$$

C Irca primumiergo confiderandum eft, Opinio s.
 abfque reprefentatione formx, ficut pater, $q$ racionen tio veftigijdemioneprafentaz ignem, vnderatis:fed non qualisille fit, vnde fecundü hoc de era tione eius funt tria, Cililicet fimilitudo, imperfe-
Aio fimilitudinis, $\&$ quod per ipfum in cuius eff vefitigium deueniatur, 88 quia in crea-
turis rcperiuntur aliqua triz turis reperiuntur aliqua tria, qua non reprafen
tant formales rationes perfonarum, puta mod procedendi, \& per modum amoris, $\&$ verbi; ni hilominus tamen reprafentant Trinitate imper
feta, \&ducunt in aliqualem notitiam, im imfoin

184 Liber I．Sententiarum
is eft veftigium ad differentiam imaginis reprę A Praterea ：Illa vnGuofitas，quam derclinquit
 numamoris，\＆V Verbiexprefie，\＆quaffin fua，
quoad tria．
Primò quidem，quia dicit rationem vertigi，
 fonarum in ratione quaternitatis nullam caula－
Iitarem haber fuper creaturas；quatiber namq； periona cauas totam creaturam quantum ad omnia，\＆iterum proprietates prrionales，ninn
fuñt rationes produatiux，\＆iterum ，finon eifer in Dco，nifi vina perfona，ficut imaginabantur Philofophi，\＆Pagani，adhuc rcperirtur in crea
euris omnia，qux repcriuntur．Sed conftatquà veftigium dicitar in reprafentando Trinizacem perfonalem．ergo nôt confititit in repreqtanatio－ he illius Tolius caufalitatis．
Sccund
vero
ania dic dis reprxientat pedem，\＆formam peciis，\＆fit o tum animal I Ppplicetur pulucri in a mbulando， $\mathrm{fi}_{i}$ cut eftde ferpente，rota impreeno animalis por－
fet veittgiun appcliari，fed tunc reprafentare－ tur forma animalis ．ergo videtur，quod non tol－ at rationem veltigij，if reprafentet caufam le cundur
Tertiò quoque，quia ait fimilitudinem，\＆im－
perfectioné，etiia ducere in notitiam alterius in－ tegrare veftigij rationem conftar enim，quô perfeca etiam ducat in notitiam Trinitatis er－ go non eft affignatio compctens．

$$
\text { ofinio scoti lib. r. diff. } 3 .
$$


 ita，quòd í ípars effer amputata à toto，errarer
Faliquis circa ipfum，\＆quia in Jiuinis perfonx tiam crcaturis penes aliqua reprafentantia ap－ propriàza perfonis．
quod imago etiam crer redeicere．confrat enim， perfonarum，पux quiderp arionr funt quafí par tēs：fed ratio vétigij，\＆－imaginis non fiuntex－ dem．ergo fatio vefigij non eftrepracentatic
totius per partem，cumider Et fídicatur，vt voluat aliqui，quòd perfonx funt quafip pars fiuperior；appropriata vero，qua－ Iipars，\＆portio inferior，¿\＆itia veftigium eft，
quod reprafentaz torum，appropriara videntur quafir ceprafentatio parris，hocquidem fidica－ tur，videtur imaginatio conftat enim，quòd appropriata，cum int perfectiones fimplicter
non funt inferiora proprietatibus perfonali－ bus．Et iterum polfer magis imagiaria ，zime－ lius，quòd appropriata fint，quadi defuper ve－
nientra．
Fumus；\＆Praterca ：Fumus，\＆aduftio funt vefigium
 gignis．ergoillud quod prius．
opinioqurama
$\mathrm{E}_{\text {f ideo dixerunt alij，quòd ventigium rcpre Quorum }}$ ter de veftigio xqui．poteft cnim perueniri adili－vetizium lud，quod tranfinitzaquus，fed non quod talis，
 in Diuinis naz？ vtindiuiduum ；ideo，qux reprrfentant bonita－ tem，，apientiam，\＆cxtcra celientialia，qux ap－ propriantur perfonis，dicutur habcrc rationem
veftigit：amorautem，\＆conceptus metris ran tionem imaginis，quia diftincte reprafentant perfouns．
Sed hic modus dicendi deficit in duobus．Opinio i－
 fcenss ypantitatem，\＆formam pedis equi parti－ cularis，aliquandodeucnir in nocirisim talis equi ex veltigio，vnde videmus inueftigatores cogno
fcere aliquando，quis equus，aut quis homo tran Icere aliquando，quis equus，aut quis homo teran
fuit，\＆iterum ex odore tainquan ex veftisio， fic duciur canis in cervum，vi fioccurrat vefti－ gium alterius cerui，femper infequitur primum，
\＆derclinquit fecundum，vt atteftantur vena－ tores，vade ex imperfectione noftrx notitix eft， quod veltagium non ducat in cogna Secuid tanternhnodo quecundo verodeficit，quod ait de imagine， quòd repripeletitat indiuiduum ．contat enim， $\otimes$ per cas non ducitur homo in
ius indiuidui，fel fpecici folius．
Prxterea：Quoddixeruntalij，quòd veftigium Excutitur eff in carentibus ratioune，inago nalibus tantum：intelletus enim，\＆voluntias，
ex quibus integratur imago，bonitas sutem， f pecics，\＆ordo，\＆\＆fimilia ；rcperiuntur in omni creatur2．
Scd hic m finctio nond mobet dicendi etiand deficit：nam di－ne．imagi flinetionond enim ，quod fphapra eiuflem rationis，fiue fiat in capro，five in $x$ re，\＆\＆ircrum veftigium．
inucnitur in intelletualibus，ficut patet．non er－ go imago，$x$ veltigium penes hoc dififercbant．



 go，veftigium autem reprafentat，\＆confufe,$\&$
indiftinte，nec eciam habitudinem partium， aut diftantiam；\＆quantitatem．
aut dithatiam，\＆quantitatem，
Sed necille nodus eft competens ：tum quia， magis，$\&$ minus non variant fipecies vevt Philofo－ phus dicit primo Politic．tum quia videmus in，I．Pol．caf． 8 veltigioleporis，vel pedis humani，quòd reprx－
fentantur digiti，$\&$ diftantia，ac quantitas， 8 Yentantur digiti，
mutua habitudo．

## Diftinctio III

2wid fri vefigium，bimago，inxta＇id，qwod
 notitiam，quia veltigium ducitarguitiue，\＆ tiue，$\&$ per modum fimilitudinis，\＆differunt quantum ad illud，quod funt：nam imago de ra－
tione fua eft fimilitudo，\＆$\approx$ accidit fibi，quod fit impreffa ab eo，cuius eff fimilitudo；veftigium B autem de ratione fua nö eff，nifí impreffio，$<$ ac－ cidit fibi，quàd fit fimilitudo vi fic veftigium fit tiam imprimentis，dicitur autem quax cumque． non enim oporter，quod fit fimilitudo ：nam adu－ ftiovel fumus，dicuntur ignis veftigium，\＆fimi－
liter odor leporis，nectamen fibi affimilatur， nec oportet；quòd fit figura per neceffiratem， quamuis aliquando fit，vt in veftigio pedis，nec quòd fit quantitas，atut qualitas，ficut patet，$q$ ，
aliquando humor vnctuofus，reprafentat vefti－ gium animalis vifcofi，\＆idcirco，quecumque impreffio habet rationem veffigijij．Additur ruute，
quöd ducatin qualemcumque notitian fiul quod ducatin qualemcumque notitiam，fiue in－
diuidui，fuue fipeciei．aliquando enim fic ducit；$\%$ aliquado fic，quöd eft maior，\＆fortior vis diftin

```
\begin{subarray}{c}{\mathrm{ Quid fiti-}}\\{\mathrm{ mingomic}}\\{\mathrm{ mationis}}\\{\mathrm{ impinis}}\end{subarray}
```



 enim imagines Cxfaris，aut Petri，，mut Paulif fue－ runt impreff $x$ ab eis，$\&$ fi aliquando contingat，,$T$ imprimatur，tunc erit fimul veftigium； inimago $_{3}$
ficut forte facies Chrifit，qux Veronica tur，poteff dici veftigium；\＆imago；veffigium inquantum impreffa，imago inquantum fimilitu
do reprafentatiua．Additur autem，quöd ducat do reprxfentatiua．Additur autem，quèd ducat ficur vefligiom ；ynde facitimaginari reprax fen－
tatumivt tatum，vt fic cognite，qux colligitur ex imagine
fit formatio ionginaria Notiti，ve ro veftigi，firarguitiua deduetio，per quam qua－
Nigid
guidial liter fit imaginari，non contingit quantum eft ex ratione veffigij．
Ad propofitum ergo dicendum；quòd cum in－
rellectus，$\&$ volunten reprxfentatiux fimilitudinis，ad imaginandum inteliectualiter－Trinitate，vt infradicetur，idcir
co in cis confiftitimago，quia vero perfeationes repertx in creazuris，puta vnitas，yeritas，boni－
 －do，\＆aliqna fumma vnitas；\＆fumma fipecies，\＆
 ad clare illud inraginandüusece pec rame rione chimili．
tudthis，fed foliusimpreftion
Refpondet nis，fed abillo，in qua perfonx funtideo veftigiü
 vinitas；ita in Creatore；dicendum，quadd veftis
gium fic habecratione imperfecta imagitis，fed： gium fic haber ratione imperfettox imagitisis fed：
Eptaratio veltigiji conifitit，quia poteft probari țita ratio veftigit conififit，，quia poref
Petr．Aur．fuper Sent．to．.
ex quo veritas，$\&$ vinitas funt pérfectiones，qux
multo fortius funt in creatore，$\propto$ perfectius， multofortius funt in creatore，\＆perfetius， 1 thin－
liitt etiam licet partes imaginis poffint ar－ liter etiam licet partes imaginis poffint ar
giitiun deducere，\＆ita habere rationem vefti－ guitued deducere，a ita habere ra
gijs nihilominus hocaciditeis，inqua
tes imaginis，vs fuperius dicebatur．

> ARTICVLVS SECVNDVS.

## In quibus fit vefigium，opinio S．Thome in

C．Irca fecundum dixerunt aliqui，quàd ra－Opinio ali Ctio veftigij non inueniurur in accidentibus，orum cirta，
fed inf fubtantiis tantum，quod apparet duplici－ $\begin{aligned} & \text { rietionigit }\end{aligned}$ ter．Primò，quia funtantantix，quo funfint res füblifiten
tes habent tia vero non，curfint rationem creaturxa：acciden－ fe，nifidependens $a$ rub fantia Secido veria ef accidentia magis funt modi，\＆ordines fubttan－ beantordinem，modū，vel f peciem，vide Aug．di－6．de Trin，
 tem in corporibus funt collocationes，$\&$ ponde－ ra，in animabus autem amores；\＆\＆delectationes．
 fecundum Auguft fed albedo haber fuum nume－ rum，cum fit vna，\＆\＆fuam fyeciè，cumifit forma，\＆\＆
fü̆ ordiné，cuinclinetur ad operatione propriă， qux eft difgregare．ergo in albedine ratioveftigij reperitur，qux tame non eft indiuiddū̆ fibltatiax．
Praterea：Penes fubftatiam，virtute $\&$ opera
 flat，quod in accidetibus efteffentialis realitas， virtus，\＆o operatio．ergaibi if tratio veffigij）．
Prxterea：Vnitas，bonitas，$\&$ veritas reperiun tur in accidẽtibus in in iftis aute eft ratio veftigij， iecundī viāa affignatione．ergoillud，quod priius． Praxterca：Ordo，\＆modus，feu feecies，vnnum
funt，in quibus ratio veftigij confifitifecundum
 funt inclinationes ad operationes proprias nom diond funtaliud $\ddagger$ fubftancialibus formis．conftat etiā， ergononef verum，quòd ifta pofitio dicitmo－ gijattendi，penes ${ }^{\text {andid }}$ ，
Dicendum ergo，quod ficut fe habent res ad Opinio Au
 ma materia，\＆accidentia，\＆omnia，qua funt，
funt veftigium Trinitatis，nihilominus principa liter fubtantia，ficiut principaliter eft．
Nec obuiã fura
Nec obuiait fupra inductazapprimum，non，quia Refponder
on probatr，infí quod principale veftigium eft in ad inftaiz．
 liter caufarum．fecundum vero non，quia non eft verum，quòd accidentia funtordines，aur free－
cies，ficitutafumit，$\&$ quod de Auguthoino induci－ nur，dicendum eft，quod fubtantia，\＆habetmo dum，\＆P化位ereffentialem；\＆finiliter acciden talem．nihil ergo prohibet，quòd accidentia fint
modi accidentales fubftantix，fed prater hoc $h 2$ modi accididnrales fabftantix，fed prexéer hoc ha
bet fabłataia fuüfubtantialem modi，aut nume－
rum，quibus habet，quod fitexeftigiü Trinitatis．
$Q_{3}$5

## 186 <br> Liber I. Sententiarum

ARTICVLVS TERTIVS. A contradi\&ione Deus potef Fubfantiam omni, Decus bfy;
Penes, que attenditur ratio vestigy -i. IRCA rerrium autem confiderandi, quòd
 rubtantia, virtus, \& \& operatio, \&illud princi-
piummedium $\alpha$ finis, quos Philofophus ponit s.cel.et mü. primocxil, \& mundi. \& perenes illum, numerus,
zex:2.
pondus $\&$ menfura, qui ponitur $S$ apient, 3xt.2.
Sap. 10.
$\qquad$ penes illum, vnitas, fpecies, \& ordo,quem Augufinus ponit 6 . de Trinit. in libro autem de natu-
raboni, loco vyinatits
lum, quod modum, \& penesil. 9. Oxm. Stionum. \& fic de multis pliis trinariis, qui pof-
 regula generalis, quòd omnes perfectiones fim-
 appropriata perfonis , conflituunt rationem v-
nius veftigialis trinarij, vepatet, quod i fubtan tia procedit virtus, ficut Patre Filius, \& d fub-
fantia, \& virtute procedit operatio, ficut Spiri ftantia, $\&$ virtute procedit operatio, , 1 icut Spiri
tus fanctus $i$ P Patre, $\&$ \& Filio; iacirco tima, \& finaliss; ideo iffe fecuudustrinarius pertionemi vnius, à quo profluit omnis numerus Fi hus autem frecieit, \& imaginis, \& Spiritus fan$\&$ donum, penes tertium trinarium attenditur cttigium, \& fic de aliis.
um, \& bonum, quafi omnes ill quò ad vnum, ve
 pulchritudoipfaefl ycritas.vnde Auguflinus de vera relig., dicitit, quòd perfeeta pulchritudo in-
telligitur Filius, veritas Patris nulla telligitur Filius, veritas Patris. nuila enim ex
parte diffimilis; ordo aute ipfe bonitas eftbonü enim in ordine confifitit vnde quaxibet creaturaex hoc bona eft, quod ad aliquid ordinatur: nam quod ionftat, \& folidum eft, conflat per $v$ nitarem: quod autem difcernitur, difcernitur per vnitatem: quod auten congruit, congrun tio Sapientis redir in idem :omnia namque fint conffituta innumero vnitatis, in pondere bo
tatis, \& ordinis, \& menfura veritatis.

ARTICVLVS QVARTVS.
2uomodo difinguuunur ea penes que attenditur

$$
\begin{aligned}
& \text { vefigium . opinio S.Thoma I } \\
& \text { quefl. 44. art. } 7 .
\end{aligned}
$$

$C_{\text {vnitas }, ~ v e r i t a s, ~ b o n i t a s, ~ f u e ~ m o d u s ~}^{\text {Irct }}$, fpe
 id vefligatio, vnde funt 2 ccidentia eius: : hoc. au:-
tem fare non poteft, tum quia quxlibet res, ex
 illarum eft res, procedetur in infinitum, quia, quxlibet habebit illa tria in fe : tum quia abique
accidente foneliare, , \& c cum conflat , quòd d dh
remanet creazura, fequitur quod in remanet creatura, fequitur, quòd in ea fir vef
gium Trinizatis $:$ rum quia fupra dítũ eft,

 nata ad aliquid, \&ideobobona, \& ordinen renés. Et propter hoc dixerunt aliqui, quod diftin- Diaum guuntur formaliter. \& ex naturar, rei, fic, quìd aniud quaditatiue ent bonitas, , aliud vitas
func omuia in vna re fimplici eadenn. realiter, formaliter tamen difincta. De vnita$\&$ non pura priuatio, probarur : tum quia nume \& non purapriiatio, probarur : tum quia num
rus in abftrazo eft aliquid pofitiumm:confituitur autem ex vnitatibibis in abffrata, quare fitiuum, ; voded vinitis inag abaturat numerum in abfrrateo, non concipit vnitates per modum pur priuationis: tum quia rationi vnius comper poteft effe negatiua; tum quia vnitas fecundum fuam rationem dicit perfectionem fimpliciter,
nulla autem priuatio eft porfectio fimpliciter nulla autem priuatio eft porfectio fimpliciter:
tum quia multitudó \& vnitas opponuntur ficur tum quia multitud habitus, \& privatio, vt dicitur 10.Metaph. mul ro.Metaph. thado autcm non poteft effle habitus, cum fitipofitiuam rei, $\&$ fimiliter veritas, $\&$ bonitas \& cum conftet, quod d non diftinguantur realiter ve fupraz provarum eff, reffat, quod folum ratio ex natura rei.
$\xrightarrow{\text { Hxc autem opinio, quoad illud, quod ponit in }}$ eadem re fimplici aliquaz ex natura rei ditingui fitum praxens tangit, non: videtur habere verita tem, videlicet, quod vnitas fitaliqua ratio poiftiua diftinita formaliter ab entitaterei, \&a ve-
ritate, \& a bonitate illud enim, quod concipiritate , \& d bonitate. illud enim, quad concipi-
tur, vindifinincummine, $\&$ difintincum 1 quali-
ber
 Sed fir ratio entititatis eff aliia formaliter, \& ratio
veritatis eft alia formaliter \& $\&$ poficiua, \& Gimi-
 quatuor,'qux concipipuntur, vt indiuifa in fe, fin ter fe. ergo quodibet eorum concipitur vt vni. terfe.ergo quadiber eorum concipitir ve vnil.
Impoffile eft autem aliquid concipi; vt vnum, circumifcripta viitate. ergo vnitas, qux diffin-
guitur vtratio pofitiua ab entitate, non diftinguitur ab entitate, ,immo inchdititur in ea, vnde pater, quid eft contradielio in his dictis, , , cili,
cet,, quod viitas fit ratio pofitin diftin cet, quod viitas fitr ratio pofifiua diftincta ab en
titare, \& econuerfo. In hoc enim quòd ponitur titate, \&econueft.
entitas formaliter, diftinguitur ab nnitate, poni- ff racto
no tur quod haber vnitatem in fe, $\&$ fidicatur, quìd
 qualiter ifa vnitas entitatis fe habet ad entita- uerfo. te. aut. enim eff formaliter diftincta ab ea, \& $\mathbb{C}$ fic
 Ca; \&\& fic habetur propofitu, quia ide eft de prio
ri vnitate, immo non eft in entitate alia vnitas quatm prima.vinde patet, quò̀ demonfratió Có ment. ita procedit, fi ponatur vnitas, formalitas
pofitiua addita enti, ficut fi ponatur realitas. pofitiua addita enti, ficut fi ponatur realitas.
quod pored.e, min fer fiare intellecui eft verum: entitas fine veritate poreft cöcipi,\& intellectui manifeffari.ergo entitas fine veritare erit vera, quod eftcorradia maniterta, quod fidicatur,
quod erit illa alia vnitas, tunc procedetur in in finitum, ve prius ditumeft de.vnitate, \& iterum plures vintates in vnare, vel forte infinitz : Praterea: Onne illud cft bonum,'quod poteft
appeti, \& amari,nã omnia bonum appetunt, pri mo enti, fed fi bonitas eff aliqua ratio pofititua B
diftineta ab entitate formaliter entitas Cta poteff amari multi enim amant \& yolure Capoteftamari multienim amant, 8 volunt,
quod entitas fit formalitas diftinđa id bonitate, reaffeatata. ergo formalitas entitatis poteft amari fine bonitate, \& per confequens fine amabilitate, cum bonitas fit ratio appetendi. guiuntur abopere intellectus, operantis diftinintellectum, $\&$ volintatem, $\&$ ad aligua alia,$\&$ fic haber rationem veri, $₫$ boni . roditing elt deductum formaliter, idem fequitur, vt fuu- timnur: leexu fabricata, idem penitus habetur, quoniàm intelleetus fationem veritatis diffinguendo $\mathrm{d} \mathbf{r a}$ \& diftindam fine vnitate, fimiliticr rationem en titatis, intelliget ablque veritate, $\&$ rationem.
veritatis amabit volunna tatis. verum eft enim per fe quoddaim amabile rem etiam it Philolophus dicit 6 . Ethic.bonita \& cum omne intelligibile fit verum, $\&$ veritate, bonum, veritas erit bona fine bonitate, \& \& boni-
tas vera fine veritate.ergo impoffbile ef touod iftadifinguantur, vel realiter, velformaliter, autratione.
Preterea:
quodque eorum ineft omni feilize qomni vation per re, \& prxcife fumpta nond ifferunnt re, autrá C nam fidifferunt, non omnis ratio pracife fum- pta habebitilla, fed de omni ratione pracife. fumpta, uerum en, quòd aliquid verum,\& quòd
eft aliquid bonum, $\alpha$ quòd eftaliquid xtaillud Conmentatoris 10 :Metaphyf. dicen- 10. setr.c6 ris, quòd hoc nomen, Ens, $\&$ vnum fignificat immediate,quod eft in vnoquoqua p pridicamentozum, \& conceptus vinus. ergo verum, \& bonum,
$\&$ vum , $\&$ ens nullam diftintionem habent inter fe, nec realem, inec formalem, nec rationis,
quantum ad illud, quod formaliter dicunt quantum ad illud, quod formaliter dicunt. tur in extrinfecis, \& peneses connotata quando - pocition pro cumque.enim aliquáfic fe habent, quòd eidem explicatio. uerfa oportet cointelligere, filla debeant inef fe,ilh nondifferre, inifi penes extrinfeca, $\&$ connotata. fi enim no poffunt intelligi ineffe alicui, nif quatenus diuerfa concipiuntur, apparet,
quod in extrinfecis eff diftinctio. Si autem Ex trinffeca fici intelliguntur, quòd nec aliquàres, E autratione tenens.formaliter ex parte iliius, cui quod fic penes extrinfeca diftinguantur, quod nullo moopo aliter ; fed fumpta quauis fealititate; zut ratiope, vt verbi gratia lapideititates infaref vna, omnialios s, indiuifo in feipfa, eft etiam vniliter eftindiuifus a fe, \& abomni alio. coindiuytur ab vnam fine vine vintatece ex quo enim dititng uifa infe, \& indiftingta ab viitate ; \& Perr confeVniu ef in- quens vnum, quia vnum eff indiuifum in fe, \& di-

##  <br> 


 eft enim intelligibibis aliquo addito, alitfecundă rem, aut fecundum rationem, $\&$ findiliter ip ip A Aliquid di eft boiitas cum. per propriam rationem fitappe dif fit quodtibilis, \& pef confequens sapideitas ser proppria dam app
rationem eft vna, $\&$ cum vitas funder indiuirationem eft vna, \& cum vnitas funder indiuiHo addito efr priapm bopa, cum fit appetibilis, vel
lot faltem obiectum diuinz gomplacentiż, acbonifas cum hoc fiat per propriam rationem.ergo. Au intellectus, vt Philofophus dicir . Meraph um quia bonum, $\&$ perfectum idem funt:res autellccaus : tum quia bonum ef quod cur, \& appetitur: terra autem appetit centrum, lectus : tum quia verum ent quiptoatu intel. tum intelleaui. ergo vnitas pracedit 2aum intellettus, \& multa alia, qux fequuntur 2uomodo difingunneur ea penes,que attenditur
veftigium fecunduin veritsem
 bus diluci- Prima quidem, $q$ nec realiter re abfoluta,nec refpectiva, nec formaliter ex natura, rei, nec racione aliquap pofitipa, ajprehhnca acirca rem,veGic paret. ililud eniment imponibile quod quidem necefficiate fequitur effctum formalem effe, fiue Cormaliter concipi fine forma : impoffibile eft fed fí vinitas ponitur diftingui re abfolutz, vel relatiua à lapideitate, cótingit concipilap
 quid erit verü fine veritate conflat enim, quọ̀ nitatis, \& ficentita diftinfumid veritate : omne autem, quod diftintec concipitur verū eftentitas erga vera eft fine veritate, 8 vt ditunguitur abea. Similiter 'fibo latiua intelileetus concipit entitate, prout diftin guitur effe quid boná, cuivt fic fit amabice,ę co placenlactunx voluntati, quxin omnieffentia
complactete fictiam ef ensens autemo

## 88 <br> Liber I. Sententiarum


Terria verop propofitio eft,quòd hac tria, ve-
rum, bonum, vnum includunr conceprum entis in generali cum certo connotato, \& ideo coinci dunt in idem re,\& ratione cum omni propriz ei
titate reali, vel rationis, ad quam poplicantur, verbi gratia :vnum eft aliquid indiuifum in $f$ f, \& diuirum abalio, vnitas vero in abftratto, quo teft manifeftare intellectui, \& veritas, quod quid fe manifeftat , fimiliterer bonum eft , quod allicit aliquem apperitum, \& $\&$ bonitas, qua quid allicit
ipfum in in itis ergo coceptibus generalibus fem per includitur quid, \& aliquid, \& ita concerpus
entis, \& additur certum connotatum, vtindiuientis, \& additur certum connotarum, vt indiai-
fio, vel motio intelleftus, vel terminus appeti-
 pidem coincidunt in rationem propriam rofx, vel lapidis, nulloaddito, nec fecundum rem,nec mò quidem, quia conceptus entis fic determina tur per lavideitatem, vel per rationem rofx, vt penitus nil addatur, vt dicum elt fupra in conce ptude ente, quare diuifum ab alio, fic coincidet in rationé lapideitatis,vel rof $x$ ve penirus nil addatur, \& fic unum Secundoidem pater, quia rof per propriam rationem nullo addito, nec realiter, nec concepribiliter mouet intelicctum, \& \&erminat appe-
titü, \& etiam eft duplicis negationis fundamentum, fcilicet indiuifionis in fe, $\&$ diuifionis ab alio quocumque, quare relinquitur, quòd ve-
rum, $\&$ bonum, $\&$ vnum coincidant formalirum,$\&$ bonum, $\&$ vnum coincident
ter in idem, differanten connotata. Sed forte
Senilorum, quid dicunt, quòd differunt penes quàm exprimere, \& fignificare, aur dare intelligi aliquem terminum, fed nullum dat intelligi rem rationis. ergo verum, 2 bonum dicunt refpectus reaies, velfaltem rationis:
Et confirmatur, quia notare, \& notatum aliquid pertinens effe videtur ad intellectum.
Prxterea:Dicetur, quod fecundum dum dicendi, verumb bonum, $\&$ vnum, funt finonima, cum coincidant in idem re, \& ratione, $\&$ erit predicatio per fe verü eff bonum, $\&$ bonum
eft rerum,ac quidditatiua, quod nulluis dicit. Preterea: Supra probatüeft, quòd ratio vnitatis eff ratio pofitiua addita cuilibet realitati.
Praterea : Ratio boni eft Praterea : Ratio boni eft ratio finis, vt Philo-
fophus dicit tertio Metaphyyicx , $\&$ Anicen-

- na in 6 . adhuc ratio boni elt ratio conuenientis, quòd illud eft bonum, quod congruit, adhucra, tio boni eft ratio vnius, quia bonum effide vni fecundum Proculum, adhuc ratio boni eftratio
appecibilis fecundum Philofophum primo Eth.
Diony. de municatiui fecundum Dionyf. cume ergo omnes deitatem formaliter, E intrinfece, non videtur
onnorata
Sed iftis Sediflis non obftantibus dicendum eft, ficut Mens autio mundi, quòd locus didiuifione , e Rabinincatione turi eff fufficiens ad declarandum ea, qua funt laten i.cen.etmaz
tiora primis cognitionibus, \& a pertiora conclu
ocmm. tiora primis cognitionibus, \& apertiora conclu
fionibus primis. funt enim aliqua, quan nec funt prima principia, nec tamen poflunt demonftra ciue terminari, \& talia debent per induetionem,
 uifionem fui, \& diuifionem ab alio , nec oportct maginari rationem aliquam mediantem, feipfa
etiam mouetintellectum, non cointelleta aliqua alia ratione, \& f fimiliter poteft terminarc Leipfa aliquem appetitum, non coinclufa aliqua
alia ratione, \& eodem modo poteft induci de ro hia ratione, \& eodem modo poteft induci de ro
fa, \& flore, $\&$ de omni contento fub entec; \& ideo manifefte verum eft, quòd hacc non differunt penes aliquid intrinfecum, additum lapideitati,
fed penes extrinfecum additum, $\&$ connotatum Nec inftantixiffec procedunt.
Prima fiquidem non:nam expreffe patet,quàd Lapidicias lapideitas eft apta nata mouere intellectu,nullo mouet in-
refpectu mediante i vnde lapideitas notat mo- ctlctu nul tionem intellectus; , non per aliquida additum. Et to idicatur, quodd poffet mouere intilelletaum, illud orat refpectum, dicendum eff,quid non poteff co modo,quo funt in re;ifed nullus refpe\&us realis smediaq inter lapideeitatem, \& \& motionem in-
tellectus, immo conectuntur abique omniref ta medio.ergo \& intelletus poteft ea connecte re abfque medio refpeetu,\& fic remanebit,quòd
lapideitas intellectui exprimit per modum con lapidecitas intelleectui exprimit per modum con
notatimotionem intellectus. notati motionern
Et côfirmatur, quild Deitas exemplat omnes Confrimares, \& ponit ineffe exemplato abfq; omni refpe-
\&u reali, cü Deus non referatur realiter ad crea Au reali, cū Deus non referataur realiter ad cre: aram, nec ratione, cum circumicripto omn
attu intellectus, adhuc ponatomnes res in effe exemplato. Quod autem additur, quod notare videtur fe tenere ex parte indelilectus, dicendú,
 cipex arter rei eft,quòd exprimat fibininetionenem
intellectus, tamquam aliquid pofibile egredia ntelleequs, tamquam aliquid poffibile egredia
fe, $\&$ fic concipitur fub ratione veri, abique hoc e, \&\&, fic concipitur fubrataione veri, ablque hoc
quöd
uaddatur reppectus rationis de neceffitate quod addatur refpectus rationic de neceflitate,
$\&$ idem efte de bonitate $: ~$ de hoc autem erit fer mo prolixior,cum agetur de attributis.
Secunda etiam non procedit:nam ens in con muni, $\&$ verum in communi, ac bonum, $\&$ vnum, qupntum ad illud, quod ducit principaliter,
intrinfece, idem
unt penitus $\&$ re, $\&$ ratione,
 dicata fecinoc,quod $x$ qualiter diulduntur $p$ prx feca, $\&$ conniotata differunt, cum vnum conno tetindinifionem, eff enim aliquid indiuifum, \&
verum, aliquid intelligibic, $\varepsilon$ b bonum, aliquid verum, aliquid intelligibibie, \& bonum, aliquid propalationem 4. Metaphyffaliud enim propaatvnum, quam ens, videlicet indiuifionem
quia vero illud, quod vnum propalat, $\&$ quod no


## Diftinctio III

ear,cōtinctur fub ente in communi, idcirco ens a autem intellefuum recurrere ad connotata, nifi
prxdicatur de vno, $\&$ vero, $\& \&$ quantum ad illud, quad principaliter dicunt, in quo idem funt, $\otimes$
quantum ad conioatum: etiam de fe inuicem non pradicantur nifí denominatiue, ratione alterius connotari.
Tertia etiam non procedit: nam verum eft, particulari, vt dictum eft, $\&$ fi dicatur, quòd vididtur dicere indiuifionem, dicendum, quod non palationem. non enimindiuifio eft formaliter vnitas, fed illud, quo incfindiuifio dicitur vin tas, $, ~ \& q u i a r ~ r e s ~ p e r ~ e f f e n t i a i n ~ f u n r ~ i n d i u i f o r, ~ i d e o ~$
effentia rei eft vnitas, addita indiuifione dum caufati; \& profluentis ab ea, \& fic apparét qualicer numerus conftituitur ex vaitataibus. no
 fra- non enim indiuifio menfurat, fed illud, in quo indiuifio ineft, \& q qeff formaliter viitas, multitudo ex perfectione cnim procedit indiui fio,ac diuifio ex imperfectione. Quarta etiam non procedit: nam omnes illx boni, idcirco cft ratio finis, quoniam erminat aliquem appetitum, vel nacuralem, vel appre-
henfiuum, $\&$ fiquidem terminei vtimate, dicihenfinum, \&iquidem terminet vitimate, dici-
cur finimus: fivero non, dicitur vtile, \& aid tur finis yitimus: if vero on, dicitur vtile,\& a
finemiratio vero perfecti,ideo dicitur, quia per fetum eft vnumquodque, dum adipicicitur,quo ci debectur, fecundum fuam naturam, $\&$ ad q quod
inclinatur per appetitum naturalem,
 que appetirur, prout eft conueniens appecenti idebecur:ratio autem diffufui, \& coms, quodifica
iuidicitur, quo vnumquod que apperis hiunicationcm, \& diffulionem, \& ita bonum vi detur connotarc appecitum.
Et fidicatur, quiod no petitu, puta rclatione, \&on multaiz a calia, dicendum Sapirn. IT:vel appetitu humano, inquañum om
nia funt quat celligent quxdam intelligibilia, © \& delecectantia ininquantum, fund appetitu naturalic cuiuflibet rei, velappetitui naturx vuiueralit, inquantum om-
nia faciunt ad integritatem viurti.
 fiss non feretur fuper rcsabfolute, fed quappeti unt appetibiles. $\alpha$ fimiliter intellectus quatenus feretur fuper res; , nifi quatenus intelligibibies fuant,
fed appetibilitas clauditur intra ration em boni, \& intelligibilitas infrarationem veri. Siquidem hoc non valet: non enim intra rationem
boni, $\&$ veri ifta clauduntur Omnis en cipaliter, fed extrinfecta, $\dot{\otimes}$ tormannotatituc. \& prin-

 \& incelligi
popeth.
ratione appeti, , \& intelligi
autem intellectum recurrere ad connotata, nifi
dum valt difininetionemponere inter ipfa, $\underset{\text { fine }}{ }$
dubioditingui non poftunt abfque connotatis. ARticvevs Quintve.
2iòd non poteff demonstrari Trinitas ex vesti$g^{i o}$, fed mulum probabiliter declarari.

 probabiliter fatis. illud enini, quod Philofophi
aliqualititur
aliter enfe conclufum, \& maxime de Ariftotele, de quo
 quid fine forti probatione, fed ipfe dicit primo
Cxili, $\&$ mundi, quòd trinita libet rei, \& iftum numerum extrahimus ex na-
tura, \& fecundum intum numerum gnificare Deum, vbi dicirir Commentator, quò natiara omnium rerum cft trina, \& hate eft caufa, quare lex praccpit, vt oraziones cffent tres, aut
facrificia, \& quod Leginator non inuenit; numerum, nili, ve fequeretur naturam, $\&$ fecuí nuinerum, nili, vt fequereturn naturam, \& fecun
dum lunc numerum teiemur magnificare crea torem, remotum à mo:tis creaturarimn oratio-
nibus, \& facrificijs .ergo videtur, quod natura Diuna a aliqualiter fit trina;ex quo oninis natufra, omuislex, fic magnificar Trinitatem. Fraterea:Sicur Deus detcrminat fibiomnem Deus deter
perfetitionem fimpliciter reperrā in creaturis, minar itaperfectionem repertam in numeris, fed pri- nem porfemus numcrus importans perfectioneme eft trina cionem re rius, quiia totum perfectum, \& o omne eft idem:
nunc autem de duobus boin omies duo veniarisisus ritibus autem dicitur or nes tres, vintas autcon dicit perfectionem fim
plicitcr.ergo videtur, quod Deusde prociter.ergo vidftur, quodd Dcus de numeris ap tatem cflentix, \&fubftantix, ve fupra probatum eit, \& crinitatecmaliqualiter realem, aliam fantem cum infa vinitaie.
Fum, dif fonmuntur per trinarios; ve fubtanta virtus, \& operatio, vnitas, bouitas, veritas.antia, $f f_{i}$
Refponfio ad obiecta primò
$A^{\text {Dea ergo, qux in oppofitum inducuntur, }} \begin{aligned} & \text { Refpondee } \\ & \text { dicendum eft. }\end{aligned}$ Ad primum quidem, quìd perfectiones, inc rratiis argu quibus confifitit veftigium, quon difitinguäurur reapore quaftionis, neec per cas probatur demonfratiue trinintas rerūin Deo vno, immo exdem perfectiones, vt funt in. Deo, non difininguuntur
eria, nifi penes connotata, vtinferius apparebur probatur ergo aliqualititer trinitáas pro eo, quòd probabilc eft, quoddex numeris appropriet qibi realem trinitatenn, \& realem vinitatem; \& per
hoc patar ad fecundum, a tertium ho patar ad fecundun, \& tertium.
Ad quartum dicendum , quöd fiue rius, fiue duodcnarius-perfectionem reperiza : in creaturis nihilominus communitet coperiat

190 Liber I. Sententiarum
le facrarus fit in primo principio rerium. .


 fpecie, verun eff quod carcar fpecie acauali, clf
tamen aliquid quiditatiue , \& inpotentia, vnl

Wh detür, quod diffuffilime excedit, $\&$ non nener
-menfiram, fed tamen fecundum veritatem eft menfurata, \& limitata, vade \& amor Dei, qui düs, fecuindum veritatem menfurã habet, quamAis videatur exxecdere. probari Trinitas, vel dicendum, quod forte ominis narura non effer ita rrina, nifi ille numerus ef fet ita extractus exemplariter, \& tranfcriptus d primo principior rerum, \& hoc innuit Philofo-
phus prino cxil, $\&$ : $n u n d i$ vbidicit,quod naru-


 mitisis lum extraxerit $\grave{\text { a primo principio rerum. }}$
CAPITVLVM TERTIVM.
Quomodo in anima fit imagóo Trinitatis.
x̀unc bero ad cam iam ferueniamus , $\xi \subset$.
Expofitio textus.


Res
per rationenV:c cero adea pernenizmus, éc. nitatem perfonarymin vietare ef fentiep per rationem velligij in om
nii creatury reperti, his probar per rationen inaginis repertrx in creatura ra Primò namque ponir intentum.
A Secundo exequitur propofitum, ibi : Iam ergo in eia. Diciritaque primò, quod nunc perucnicia
dum ef ad inagincriTrinitatis, repertamin - humana natura .licete cnim natura humana més non fit ciuflem naturx cum Deo, eft tamen ima goillius, quia no quarende nit habet melius :hac aute quim nago etfip poffit deformari, cum homo amifla. Déigra tin, nonclt particeps Trinitatis, nihillomina
imago in mente femper remanet indeleta imazo in mente emper remanet indeleta. pofitum, \&\& circa hoc duy facit, fecundum duas athiguariones, quas ponit: primam qydem, pcecuixdam vero peres mentem, notitiam, $\& 2-$ moren. Fe cunda ibi : Tooest etiam alio modo. Circa primum duofacit.
hec tria reperta in menté videlicet incmoriam,
intelligentiam,
repertas in Deo
epertas in Deo.
Secundatem, 8 tres perfonas Secundò vero a flignar diffinilitudin gnam. feculafa ibi: Verumtamen cakeat. Circa primum duo facit. primò namque affignatpratatam conuenientiam. in fecundò re-
mouet duplicem infantian. fecunda ibi mouet duplicen.
attendendym eft.
Circa prinum
Circa prinuun tria facit. Primò enim propodicens, quòdmens, tuificimaginem Trinitatis git, \& fediligir. hacergo tria memoria, intellisentia, \& voluntas, funt quadam trinitas, non
quidem Dcus igitur tria anfignaz limilitudincem rrinizatis hec ius adillani, \& dicit, gquod ifta tria funt vna més, via fubtantia, vna vita, fed diftinguuntur adin uicem, \& funt ad alicidid, feu relatiua, \& quid-
quid vnumiquodque corum abfolute dicitur, adfe non pluraliter, fflingulariter dicitur, fiunt cnim vna meils, vna vita, in his verö diftinguuntur. quia relatiuc, \& ad aliquid dicutur, \& \&ita en mens, vna fubbtantia, vna vita, \& \& quid quid ind in fandinf

 ptan ex xqualitate, dicens,quòd ficut tres per-
fonx in Diunis $x$ quales fint, fic memoria eft fonz in Duinis xquales flunt, fic memoria ent
aqualis intelligentix, \& voluntati: nam memi-
nille, inteclexing \& \&ilexife, tras xqualis eff memorix, \& intelligentix, quia diligo meminifice, $\&$ inteltex iffe,, idem eff de in-
telligentia refpectu mentrix, $\&$ yolurntis $D$ telligentia refpectu menơrix, \& voluntatis, vnde totaiter fe capiunt, \&mquyo fe includunt,

\& funt fingula in ingulis, ififfar excellentix Tri| nitatis: |
| :---: |
| Poftmo | Poftmodum ibi: Attciidendum ef. Magiter fol uit binam inftantiam. primam quidem, quali-

ter memoria, intelligentia, \& Voluntas, dicuncur

 adinuicé refecrâtur. \&: refpondet ibiad hac tria,
 nec meninififenitin noucrit, \& it in ina minin mutuo ne fupponunt, $\alpha$ adinuicem referuntur. fecundò
 diccns, quòd ina tri:i non funt in anima, ficut
accidentia infubiecto, fed fubfantialiter funt, propter quoddicinitur via fubfrantia, vna vita, ex quaspotertaliqualiter confpici fempiter-
na, $\&$ incommutabilis natura indiuidux Triniratis.
pormo Pooftrodūibi: Verumtamen caucat. ponit duas fic funt in vno homine, quod nom, quòd ifrat tria mo. habet enim homo memoriã,non tamen eft ipfa memoria. In illa autem beatiffima Trinita-
te, $\&$ Deus eft, $\&$ Trinitas in Deoft, \& tres par te, \& Deus eff, \& Trinitas in Deo eft, \& tres per-
fone funt ipfx vnus Deus. fecundam vero ponit
 tur de iftis tribus in obliquo. funt enim hxic tria
vnius hominis, non vnus homo: coner vnius hominis, non vnus homo : cconuer fo aute
efrin in Diwinis; nam tres perfo cit in Diuinis, jatitres perfonx non funterria v-
nius Dci, sed tres funt vnus Deus, \& ficepater,
quam

## Diltinctio III.

quàm exigua fit fimilitudo, \& maximia diffimi- A non. per illud enim, quod in anima non eft
tis, qux eft in nobis. Poftmodun ibi : Potest ctiam alio modo ponit amoris, \& circa hoctria facit. Primò enim proponit huiufmoditrinarium mentis noftrx, dicens, quöd duo, quadam funt \& amor eius. cum crgo nouit fe mens, \& amat ncceffe eff,ve adfir quxdam trinitas , videlicet $^{2}$. fa mens, $\&$ notitia mentis, \& amor mentis.
Secundo obi: H .c autem tria es huius trinarij,ex amore mentis in anima rnum, vna fcilicer mens, $\&$ fubitantia $\&$ deo fune
cum hoc $i$ I ro eft,quèd meus micem diftinguuntur:(ecunda veHiotitia pariunt amorem:tertiam, queque autem equed proles non elt minor parente. dum enim nens
tantam fe nouit, quanta eft, , intantum fe diligit, quantum nouit, \& quantre eff, neceffe eff, vt amor, \& notitia pares fint ipfi menti. quarta $2 u$
temeft, quòd hxc fuut mutuo in feip fis nan mens amans, \& in amore ef, $\&$ amor in mente , amor etiam eft in notitia, $\&$ notitia in amore. addiuina, dicens, quod mens rationalis port ifta per hac cria contemplari, \& vanitatem in Trinitatee \& Trinitatem in vnitate in Deo, conficidetiaz vnus Deus, ne fie elfenc duo $\mathrm{Dij}_{\mathrm{i}}$, vercque ef Iet infufficiens, vel alter fuperfuerert; confiderans etiam, quòd illud principium abfque noti-
tia non fit quxdam res fatua;
s iterum, ta non fit quxdam res fatua; $\&$ iterim, quòd
ablque amore fuinon fit, $\&$ ita ${ }^{\text {Trinitatem, }}$, v vnitatem in primo principio xqualiter con-
templatur. ${ }^{\text {templatur }}$.

mins frcio- xta conliderationem de veftigio reperto in re-
 conditorc viniuerfa creaturx Trinitatent rela- E
tarum adiunicem perfonarum, vt fit vnus Deas, qui effentialiter de feipfo, vnum genuit Filium,
$\&$ fic vnus Filins, qui de vno folo Patre effentialiter natus eft,\& fir vuus Spiritus, qui folus a Pa .tre, Filioq. efficntialiter procedit : hoc a autem to
tum non poteft efle vna perfona, quia nulla res tumn non potefteffe vna perfona, quia nulla res
eft, quix feipfam gignat, vtic .hxc eff fententia.
Verrum videlicet per r.etionem imaginis pofsit
demonstrariquiod Trinitas perfona- pos sit

 rumdem, omiffo, qualiter potentizinter fe, $\&$
ab efientiad diftinguantur, $\&$ iterum de intellectu agente,virrum fit pars imaginis, $\propto$ fimilibus,qux magis ad fecundum pertinet, tantum vnum inquirendum occurrit, vtrum videlicet per ratio-
nem imaginis poolit demonftrari, nitas perfonarum in Deo. Et videtur; quòd

Trinitas, demontrari non poteft; fed imago enim, \&ima anima non eff veltigium.veftigium veftigium, $\varepsilon$ per confequens imagó eff tef. ergo per conagiguens imango effe non poPraterea:Per illud non poteft Trinitas demō Arari,quod cófiftit ion foluin in Trinitate, immo in numerofa pluralitate; fed potentix animx
funt nō folum intellectus, memoria, $\&$ voluntas B immo intellectus agens, \& poffibilis, ratio part
cularis, $\&$ ratio vniueralis portio inferior, \& multa talizerta , quod ex ifisis poffir Trinitas demonftrari. Prxterea: Ex illo non poteff Trinitas demon
ftrari, quod in fua dualitate confifit ; fed ita eft frari, quod in fua dualitate confifit; fed ita eft parte intelle $(i u a$, $\&$.fif fit, non videtur diftinita potentia abintelle quod prius.
Praterea: Ex illo non videtur Trinitas poffe quoniam memoria pracerrefpondet in Deo, tem nihil praterijt. ergo illud, quod fupra Praterea: lllud non videtur poffe concludi ex fepertis in méte, quod Philofophi mentem conment.naturam mentis faris viderints. $\&$ Comnullam Trinitatem me ditrimo principio cọclufe runt, Ied magis oppofitum : nam Coimmentates Deum trinum ergo non poteft probari Tri comment Preterea Pręcreaz : Refpectu nuilius demonftrabilis, primo de Trinit. capi. 6 -quòd impoffibile eff fci- cap. 66 . re generationis fectetum. mens eninn deficit, vox filet, non noftratantum,fed Angelorum. er govidetur, quòd noppoffitex imagine Trinitas 2liòd pofit ex-imigine demonfrari Trinu perfonarum.
 ex creaturis. Sed Auguftinus dicit 7 . conffff. fe
egiffe verbis, immo imp Platoiicorum non folum fiff his quod in principióerat verbum rionibus fuaderi, apud Deum, \& Deus crat verbum, \&e: quod in Euangelio Ioannis "ontineturt, excepteo in magnificat humilitatem, oftendendo lata $a$ humilia autem, \& \& , hum Panatonicis nequaquam
fecund
 Cetur, quoden ex crcaturis poffit perfonarum Tri nitas inueftigari.
Prxterea
Porp
Praterea: Porphyrius fuit vnus Philofophus,
qi excreaturis? ad diuina confcendit
 fe dixit Deum Parrem, \&iDeum Filium, quem Deice c.z3. grace appelliuit, Paternam mentem, vel Pa-
rernum intellectum:dixit ctian quendam alium
horum
horum mediü, quamuis non vocauerizeumi Spi- A
ritum fancum. crgo ex creaturis poteft perue-ritum fancum. crgo ex crearuris potelt perue-
niri, vt videtur, ad notitiam Tripitatis. Praterea: Rationes nccchiarix. uidentur de-
monftratiux: nam demonftratió ex neceffarijs monteditix: fed Riccardus dicit primo ede frinit. quod ad explanationem quorumlibet, qux nc-
ceffic eft effe, non folummodo probabilia,
 mittit fe daturū neceffarias rationes ad ea, qux
credimus.ergo videtur, quod Trinitas poffir demonftrari ex creaturis.
Pratcrea:Ad illa poteft afcendere intellectus, refpectu quorum habetprincipia fufficientia, fed refpectu notitix Trinitatis habet.ages cinim,
$\&$ recipies fuut in eo. quod enim incelles arecipies funt in eo. quod enim intellectus po
fibilis fiti in potentia ad hanc notitiam per fe patet, quòd autem intellectus agens häc notitian habeat in virtute, claret ex hoc,quòd intelleftus
pofibilis eft, quo cftomnia feri, agens autem, Po ofis onnia facere, \& iterum, quia tantum po
teft facerc intellecrus agcns, quantum poffibiis teft facerc incollećtus 23cins, quantum poffibilis
reçipere, aliis cuilibct potentix palfux, non re recipere, alias culibct potentix panifux, non re
fponderet actiua in natura. ergointellecusce
creaturis poocelt deuenire in notitia Trinitatis,
 fenteripfam.

Refponfoo ad quafionem.
 Primò namquac videndum eft, quid fit intelligentia,, v voluntas,prout funt imazinis partes.
Sccundö, quid fit memoria. Tertiò rero ad quxfirum, verrum ex iftis pof
fit Trinitas demonfrari.

ARTICVLVS: PRIMVS.
opinio Doctorum, quod intellectus, © voluntas proit funt partes imazionis, fuat.

$$
\begin{gathered}
\text { rant porentes mazamis } \\
\text { potentie actus }
\end{gathered}
$$

ponant eas refpectus, quia non dicerent re guttinus exprefled dicit vbi fupra, quö̀i notritia qua fe mens nouit, za amor relatiue ad fe dicunnon funt potentix, vel actus.
 amor, \& notitia, \& mens, funit tres $x$ qualcs par- fint trese amor, \& notitia, \& mens, funt tres xquales par- quates phe cffe impolibibc; quia cum nens fe totam nouit, ipfan otitia cius eltipfap per totum, cumn etian
perfecte fe amat, ipfa eft anor per totumb, vel po nuntur hxc criz efle rotum per modum conmixtionis, ficur val potio commifcetur ex vino,
aqua, \&melle, fed nec hoc cffe poceft, quia nou qqua, , minelle, , ed nec hoc effie pocect, quia non
funt vnius fubftantix illa tria : quomodo autem mens, amor, ※ notitia non fint eiufdem fult fantix non vidce, dicit Augultinus, \& concludit,
quöd fic funt viinis fubtuntixifta tria, ficuu ficx vno codem quaro trés ananlos fimiles facias, ${ }^{2}$ per confequens videctur fuai ineztio, quod amor, mens, \& notitia, fint quafi vna fuibftantia triphi
caca, vel tripliciter fubsifens confat cata, vel tripliciter fubiffens; conflat aute,quod
nec áctus, nec porentix fuat aliqquid tale crgo il ned, puod prius.
 magnemmemorix, intelligentix, \& voluntamoria,quod teneret, nec forisinuenit,quod aipi ceret intellectus, ficut corporis oculus, nec ifla
duo, vel ve formă corporis, $\&$ eam, qux intra $\ddagger$. taeft in aciz contuentitisvolitas foris, $\&$ paulo

 intclligentiti, \& voluntras, prout conflituunt ima ginem, eff intelligentia, qua confpicitur, 8 Trinitatem facit, prout eft dilecta, confpcîa, retenta
2uid fit amor, vel notitia, prout funt propric

Vapropter dicendum ef hic; quod opinion Vipropter dicendum eft hic; quod
viderur fiub tribus propofitionibus. Prima quidem, quòd in actu de neceflitate ress raur cribus intellecta ponitur in quodam effe intentionali
conficuo, $\&$ apparenti . non eft enim magis formatiuus fenfus interiór, aui cxterior, quàm Omnis m fit actus intelleetus, fed actus cxteftioris fenfus, dia creperie experientije? .iplima quifte , quia cín quis portatur in aqua, arbores cxiftentes in ripa mourri videntur ift

 tentia reffexiua/, nec poteft poni, quod realite
fitin arbore, zcl in ripa, quia tunc realiter mo
 arein on atrribuitur, fed a abori.efl ergo tantum eff iydicato.

Secinda experientia eft in motu fubito bacu-
$\underset{\substack{\text { opinio quo } \\ \text { fidam ex- }}}{\text { Irca primum ergo dixerunt aliqui, quòd }}$ imaginis,nominant quidem poreutrias fine acti-
bus quidem imperfeite ve viunt auten Bus quidem imperfe:te, vitiurt auten fuib aiti-
bus pure, \& perfete, vt fecundum hoc, vel aíus, vel pooentis fint partes imaginis, quar reprafen
tant Trimitatern. Sed hic modus dicend inoa videtur habere ccititatenti. ait cuiim Augunfinus 9 . Eto, ficur color, aut figura corpori, led fubtant tialiter funt, ficur ipfa mens, $\&$ ibidem dicit,
quod fricntia eff fibltantia, $\&$ amor eff fubfanquod fect conflat, quòd fiaccipiantur pro actibus,
tial
vel potentijs fubtantix non funt, immo funt in fubicto, ficur color in corpore. crgo notitia, \&
amor non funtacúus, vel potentix fecundum, mentem Auguftini proutliunt partes imaginis. Praterea:Mlla, qux fint val fubtantia, © tota,
mentis fubfantia folum rclatiue affé diftincta, nō poffunt pooni actuls animx, tamé illif funt qua-
litates, fed nec potentix ctiam fécundum cos,

Diftinctio III.
4t. Li, \& circulari in aere. apparet coim quidzm cir A nali. non enim eft feecis, 193 culus fieri in aere ex baculo, fic moto. quaritur tio non caderet fuper rem, fed fuper fpecies tan

 \& terminatus in aere efle non poteft, ncc poteft
effe ipfa vifio quia tunc videretur, $\&$ iterum vifio non eft in aere, vbi circulus ille apparet, nec
aliquid inura oculum effe poreft propter cafdem aliquid incra oculum cffe poteft propter cardem
rationes; \& ideo relinquitur, quöd fitit in aere $h 2$ bens effe intentionale, fiue in effe apparenti, iu-
dicato, $\&$ vifo. dicato, \& vilo.
Tertidexperic

Ide fractione baculi ap Quarra, de dua: yno oculo eleuato:sūr enim duo ibi in effe appa Quinta experientia in coloribus colli colūbe. Sexta, in imaginibus, qua funt in feculo:aliquando quiden intra, aliquando in iuperficie
fpeculi, $\&$ aliquando extra in aere inter vidente, \& f peculum, fecundum quòd funt diuerfa loca imaginis, de quibus tractat perfpectiuus quarro, quinto,
eft 1 pecies realis, , qu $x$ intimatur fubicetiue in fpcculo, $\&$ hoc ponirinn potef, vt demouftrat Perfpettiuus libroquarto, quad fit fpeculum.,
cum videatur in eo aliquando
 obiectum / tum quia infra fpeculum per maguam guantitatem videtur imago, $8 \&$ multo ma
ior,
quadm fit fieculi fifirudo 31) trarct in profundum per calibem, vel plumbum,
i quibus virrum terminatur; videtur ctiam ex ommn fitu, \& omni parte, \& multa alia, ex quibus
demonftratue pater, quod illa imago non eft fpeciess in fpeculum impreffa, velillaximago pofenon poctft; quia facies non eft reazitecrintra, fipeculum, vet fpecies ipfa apparet, vel dicetur,
quòd imago illa eft vilio exittens inoculo, vel aquod imago illa eft vilio exittens in oculo, vel acum apparcat intra fpeculum, $\&$ in fitu diuerfo, vt Per ppetiuus probat. relinquitur ergo , quòd
fif fol fit Cola apparentia rei, velres habens effe appa-
renss, $\&$ intentionale, $i t a$, vt ipfametres fit intra fpeculum in effe vifo, \& iudicato, \& apparenti. Septima autem experientia eft in illo, qui vidit Solemppoftquam enim auertit obtuitü, appa:
rent quada rotuditates lucidx ante oculos, $\mathrm{q} u x$ paulatim euanefcunt, vt Aug.dicit II de Trinit. Oqtaua autem in his, quialpexerüt aliqua rubiteras, vel alicua alia a apparent eis rubra, vel cancellata, qux quidem rubedo, non dubium. quins, $\&$ vniuerfiter quinentionale, $\&$ appachic intentionale, \& \& apparens tantum, \&omnia qux videntur, purat enfe extra in rerum natura, negatomner
remdicentium, quòd omniona fint incidit in errocum ergo fencus exterior formatiuus fit, fic, quòd.ponat res in effe intentiouali, \& fimiliter giuatus a me eft ipfemet pofitus in eff intentio Petr.Aur.fuper Sent.to.I.
intentionali, \& apparentil. Et fi dicarur, quod omnes ifte apparentix funt in erroncis viliofinibus, vt fecundum hoc ve
ra vifio non ponyze res in effe intentionali, fed revifio non ponyl ress in effe intentionali, fed
erronea, s. faha: hoc quidem non valer: tum quia multo forrius vifio vera debet hoc facere,
cuin iit peffeitior cunn iit peffectior, fed tamen non diftinguitur
imagosfed res in effe imagoged res in effe apparenti ab cffe reali, quia
fimulcoincidunt in vera wifione, vt Augudtinus dicíit primo de Trinitate, quòd nifif fieret in fenun noftro quxdani inago fimillima rei eius, cip.2. merum flammax fpecies geminariecur, cum nu am cernendi modus adhibitus fueric, qui pof fitconcurfuun feparare radiorum, \& pauloanelli, fi qoos forte intuebanuur fapef apparuerun in coloribus, , uoos ante videramus, ver manifequx vidcbatur impref notro. fenfuic ex re,

 terit, \& \& muitica alia dicici ibi, quarra duo apparêt nent imagine's obiectute, qux etiam erant dum Nidebantur colores, fetd diccerni non poterant.
Non vaiet eriam fi dicitur Non vai.et etriam li dicatur, quòd illx appaoculo, vel ditipofitione medij, vel ex motibus fpirituum, velex quibufdam aliis caufis.quomo ocumque enim fit, conftat, quàd illx apparen-
tix, non funt actus vifionis, nec habent aliquod tiae, non funt actuu vinonis, nec habent aliquod quòd cnim aliqui imazinantur, quod imaginationes fint in fpeculo, \& apparentix in me-
dio, fiue videantur, fiue non, hoc vtique fal um eft t tunc enimijequeretur, quòd haberent verum effereale
Praterea:
Praterea:11/ud, quo anima geminatur, \& an-
tefeconttivitur fuoconfpeatu, illud inquam videtur dare rebus effe obiiectiuum, \& intentionale, \& confpicuum, acapparens: fed Auguftinus dicit quarto dé
Trinitate, quod tanta eft vis cogitationis, vt nec ipfa mens fe ponatin in conf ceectu fuo, quando
non cooitar non cogitat fe, \& fubdit, $\underline{q}$ numquam fine feip fa
 de ergo aufertur mens, nifi d deipfa, \& vbi po- OLomodo

 fublata eff, fed fic confpicienda migrauit, con- fec fpetatur vbi manebir, aut qua geminatur, vt
ilicic fit; vbi confpicere, $\alpha$ hoc fit, vbi confpici polfit, ve in fe fit confpiciens, ante fe fit confpi cua, $\&$ infra, proindereftat, vt aliquid perti-
nens ad nens ad eius naturamı fit conceptu eius, vein,
eam quando fe cogitar, non quafi per loci foàeam quando fe cogitat, non quafi per loci fpa-
cium, fed in corporea conuerfione reuocetut, cum vero non fe cogitat, non fit quidem in coson

## 194 <br> Liber I. Sententiarum

Intellefus - feefu eius, nec de illa fuus formetur obtuitus. A delicet, vt in fe, ante fe, extraz fe \& quiod fic in-

 per amorem non ponir quidem rem amatam in fic enim ponit anima feipfam ante fe per cogita timat in amarum, vt feccundum hoc exvi imo- tiomquam inh efrentem, fed tamquam fubfiften-
ris procedat amans in effe intentionali verfus tem, \& eodem modo ris procedat amans in effe intentionali verfus
tem, \& eodem modo per amorem fic exit extra
amatum $:$ amans autem in tali effe pofitus, di-
fe, vt non inhareat, fed fubfiftat, fecundum hoc citur fpiritus amantis, \& quòd hoc fir verum, quamuis minus notum fir, quadm de intellectu, ppteft niniominus
$\chi$ intimans ad aliquid de necefititate procedit adipfum; fed conitat, quòd amor, vt amor eft actus viitiuus, \& impreiliuus in amatum, ita quoud amans viamore mentaiter imprimitur,
\& ad ipfum vnitur. ergo neceffe eff, quïd a-
mans matum. aut ergo cxit, \& \& procedir realiter ad
mat quòd vi amoris intentionaliter exeat, \& procequod vianoris intentionaliter cxear, e proce-,
date , \& hoc viciqe eft verum. rlinquitur ergo,
vt ficut intelligere eft actus formatiuus, ex guo vt ficut intelligere elta atus formativus, ex quo
conftituitur res in effe apparienti, atque contpicuo, fic camare, fit actusegreffiuus, ex quo amäs
ponitur in effe egreffo intentionaliter, \& effela-
to ad amarum to ad amatum.
Modi lo- Praterea: : Modi loquendi communes, \& fa-
quidi
munes com mofi aperiunt ver munes, , mofi aperiunt veritares experientiarum, fed
fmorif evi modi loquendi amatiui, exprimurt hunc mo-
treem ape- dum foiritualis emanationis amantis in maz ergo anima eft tria fuppofita, fed vna effentia,
$\&$ via vita, ita vtquando fe amar, \& intelligif, in tribus fuppofitis de neceffitate fubfiftar . 1 IL ,
 fe.In tertio etiam intentionali, prout eft per 2 - agima morem egreffia extra fe, \& confimilitert, immo
 reali. primo quidem realifímo, vtinfe: \& fecundo etiam realififimo, ve conficicuus, contra
fe pofitus per intellectionem, vel potius ditiofe pofitus per intellectionem, vel potius ditio-
nem, vtinferius apparebit. $\&$ tertio etiam realififimo, vtegrefus ex viamoris extraf fi, \&s po-
fitus in effe dato, ve fic Deus confpiciens firus in effe dato, ve fic Deus conificiens, vel
ante confpectum ponens fir Pater, Deus confiantre confpectum ponens fit Pater, Deus confpi-
cuus fit Filizs ipfe: Dean autem vi amoris egrer fushic fir, spiritus fancus vnus Deus trine fubfiftens, \& ffin anima noftra duo fuppofita ema-
narentr realiter, ficut in Diuinis effet imago com pleta: nunc autem quod emanat intencionaliter eff imago animx, tamquam in prxuuis, \& coo-
xigitis, formaliter autem, $\&$ completiue in duoxigits fuppofitis per atus illos intétionaliter produetis, ${ }^{\text {qux cum mente, quafi cum terriio fuppo- }}$
fito conftituunt Trinitatem . Et hic finis s. Art.

> ARTICVLVS SECVNDVS.

Quid fit memoria in Diuinis, bf in nobis,pro- mali, quo res conftituuntur in effe apparenti,
vel proilla apparentia obieqiuali: illa namque velpronentia eft res intelleeta, $\&$ concepta, ac
apparentile cogitatio obiediua, \& fic accipiuntur cogiti-
tiones fanetx, vel turpes, vel fed $x$, non procogitatione formali, fed pro cogitatione obiec $\underset{c}{2-}$
li: vnde Auguftinus diftinguit inter cogitatio li: vnde Auguftinus diftinguit inter cogitatio-
nem formantem, qux eft a tus, $x=$ cogitarionem nem formantem, qux eita actus, \&\% cogitationem que autem vocat verbum formatam cogitatio-
nem,non cogitationent formata
qua nem, non cogitationem formata, qua e eita actus,
fimiliter quoque amor poteft accipi, vel pro
more rituali, quifitex vi amoris .emanatio enim illa appellatur $\mathfrak{f p}$ iritus, fuauilis,
Adpropoititum ergo quid fir notitia, \&eamor,
prour funt partes imaginis:dicendum eftenim, quòd intelligentia obiettina, fiueres, viapparens, ipteertnotitia, amor etiam non ormains,
fed ille egreffus fpiritualis amancis, ipfe eft $2-$ mor, quie eltpars imazinis, ve fic anima: ante;-

Irca fecundum autem dixerunt aligui, Circz vim
quòd vis memoratiua indiuinis dicitintel tememorz

 rationem principij perfecti refpectuptintellectio- $\AA$ nis, vndep
fiftentem,
qux eft verbum, fice ergo illud duplex principipin, videlicet tintellectus habens obiédü. intelligibile fibi praxens, dicitur memoria per-
fecta, $\&$ focunda, cuius actus eft producere intel lectionem, quod quidem producere appellatur ectionem, quad quidem producere appeliatur
dicere, \& ch a 2 oio genere ationis. Intelletio
vero vero produata a ip fae eft vercum, \&umo hoc confirma-
tri, quid in nobis memoria non eft aliud, intellectus habens obiectú intelligibibie fibi.prxfens, aut per fpeciem in his, qux intelligutur per fpeciem, aut per effentiam, fialiqua, qux intelli--
gantur per effentiam, fic igitur in Diuinis intelgantur per ence $\begin{aligned} & \text { lefus habens effentiam, tamquam obiedum in- }\end{aligned}$ telligibile fibi prafens eft memoria feecunda: In nobis autem intelleetus cū fpecie, \& fecundum
hoc intelleatio fit pars imaginationis reprafenhoc intelliediof fit pars imaginationis repraxen--
trans verbum, amor autem, faue adus dilettionis


Difinctio .III.
Hxc autem opinio; quoad hoc, quod dicit, in- $\AA$ quo guis carens, non eft infipiens
 tur, vbi agetur de verbo: quantui autem ad pro-
pofirum peetatde memoria, no videtur efle ve
rum, quod fitillud duplex principium. memoria Yum,quod fitillud duplex principium. memoria
enim dicit perfedionem fimpliciter, ime ve fitme memoriz, vnde eft communis tribus:nam \& Pa memoriz, vnde etit communis tribus:-nam $\&$ Pa-
terefl memoria, $\&$ Filius eft memoria, \& Spiri-

 fed conftat,quod iflud duplex principiii, vtatti-
uum, non eft perfétio fimplicier, ideo namque

 generatiua, \&ditiva 8 ideo duplicia principio generao no
aftivo, nofentent perfecti fimpliciter. ergoil-

Ind dupplex principiu non potett poni memoria.
Refondet
infintiri
finz feri
poltet.
. Nec valer fidicarur, pilludduplex principiü
efl vtique in Filio, 2 Spiritu fantor, fed non pof. funt producere perilluad,quia habent 2atum ado lectuss \& obiectum funt in Filio, aut relinquitirr
aliqua aotuitas, aut nulla, fipulla, habeturpro
 nö pertinebunt ad memoriäff vero aliquâ, pote
rit Filius illia actuitaté exercere, \& it
 Fe:tio quia fiduplexprincipiacommuncatur ent

 quin cómuniceurar:atus, \& \& ita Filius producet
 la porentia impedita pofftbilis eft in Filio, cú fit neceffarius, $\alpha$ xternus, nec impedimentürecipiens; \& ideo fimpliciter negandü eft, qin Filio
nullo modo adxquatū,\&氏ita per impediméta, ne poffir prorū pere in ąü, unde nullo modo eff ibi porentia, $2-1$ Ctiua, nec habēs sectü adxquatüun nec non habens.
Praterea:
15.ditrin. minife, \& funt comunes tribus perfonis, vt Aug.

 rit tiliovevicicitur ibi, fed conftat, quodinimilionon illud duplexprincipia, vt probatum eft, nec filius dicit, aut producit. ergoillud duplex prin-
cipium non eft memoria, nec meminife eft dice re, zut producere perillud,
ducat intelle étionem realito principionó proproducit fecundum rationem, non

 uinis, effentiale, \& perfonale, reale, \& rationis,
 bum, \& eqverbim, quo Filius \& fecundum hoc
in Dininis effet Filius realis $\&$ Filuastationis quod eff abfonum dicere.

quo quis carens,non ef infipiens,nullus quidem modo enim e ft fapiens, quiun nitiinf memininit, quo- vel
fuin non meminit, dicit Auguft. decimiquinto
 carens imemoria, fed carens illoduppicici princi--
pio non eft infipiens, nec minus pionon eff infipiens,nec minus fapiens, paterde piens Paitre non eft, \&adhuc paret in Patre non eff apiens per illud duplex pretin Patre, , qui
per intelleetionem, fed per intellectionem effentialemininfinitam, immo
fiper illud principium effet haberetalicquem modum fapienctix, quod non_
 ptis confiftat memoria : ${ }^{\text {Ptis conifleatmemoria, }}$ pta funt feccuinda memoria, aut effactiuitas i\& fecunditas, aut de ratione eorŭ Iolumintellectus;; \& obizedưffint milemodia abl que atiuitate.e.si primo modo, tuñic formalitas
 tas non fit contimunis tribusshioc autecme eft cótra
dida Santorum: Si veroffecundo modo,


 tioimperfectionem impoitans formaliter fit in
 non eritaliguood princ ipiu, fed intellézio àtualis, relinguitur ergo, quód illud poninon polit. quid Jumemoria, o in Deo, $\sigma$ innö̀is. $\mathrm{E}^{\mathrm{T} . \text { ideo confiderandum eft, quòd memoria }}$ accipiturféptem modis.
Primo quide pro illa parte, in qua cöferranatror Memoriay.


 cemoria ab Auicenna thequaprus intétionu; vel memoria ab Auicenna : : quapropter hoc diftin ${ }^{-}$
 poffunt, cum non fint potentixir refexexiuet fician memorizizes
temaccipiendo memoriam non dicit perfedia priones. nem fimpliciter, necoeftiam neo. te faper przterizum apppretenf actus eft proprie cogiratiuz virtutis. operantur
 fentat imaginem, vel forriam alicuius reí, \&
virtus mêmorativa, dequa flatim dietum eft, virtus memoratiua, dequa fratim diatumeft,
quod prafentatintentionem illius forma $\}$ videect, comprechenfionem per vifum, vel auditum; veirtmaginationcm, qux prraceffit de illa re; \& cum forma, hoc. qux comproprehentintenem

 dinate, Le.tenaciter, ita qued necicforma accitunc appellatur directe memoria fin anterian val

fe pofita, vt confpicua, \&extra fe pofita per 2-
morem, fit vna anima tripliciter fubfifters, vi-
ruptio, ficut contingit aliquando, quòd homo A ro,quie ef prouidentia, fen expectatio in fiturü, meminir fe audiuiffe, \& ncfict quid, vel aliquan- \& quia Deo nil praterijt, nihilq, futurū eft, ide do imaginatiue, \& non recordatur fe vidifie, vel inuectigation, $\varepsilon$ edif curfum cogitatiua venit ad verä intentioné,\& copulatiliă formex, vele conuerfo,\& itte attus appellatur reminifcentia, qux
folu eft in hominibus rationalibus, \&difcurfuis. Forma ap- Eit autem notandum, quod forma appellaies rei 12p- tum, vel alizam porentiam cogitatiuam, inten = io vero fpecies comprehenfionis,\& cum ambx
 i. forma, qux Aridem fic denudata commenda tur memoriz.primo mododiAt; forma veròa fimilitudinéjificurc remariet in imaginatione, mo etiam, verbx e eiusin trattatu fuo de memodo memoriam, patet, guod necdicit perfétio Tertio modo.accipipporeft pro omnibus iftis,
vt funt in parte intelle quòd intentio derelinquitur; \&- (fpecies vniucr-
falis apprehêfi, $\&$ fpecies incellectionis illiusvni

 \& retinet fpeciem vaiuerfalis, \&i Peciem intelle
Aionis vniueralis, pulatintellectioniem; ; quxpraceffir cum vaiuer Talicomprehenfo, \& tuunc recordatur homo fe
alias intellexife tatem veritatem, vel talem, vel demonifraffe feientififce-ziliquam cōclufionem: ficergio accipiendo memoriam, idem eft, quòd intellecus ifta rerinens, \& confernans, \& $\&$ ąum
iftum kabens, nec eft alia potentia, vt dizum eft quòd auté huiufmodi memoria fit in intellectu, patet, tum quia nulla vis fenfiriua poreft tranfire obiectiue fuper acuum intellecaus,nunc aute Ex quibas, confat, quod homines recordantur le inteliex
equomado fe;etum quianuill vis fenfitiua tranfit fuper vni uerfale, homo autem recordatur vinuerfalia, sc
demoffrationes Mathematicas, $\&$ Metaphificas Comoftrationes Marthematicas,\&, Metaphificas
fola 0 . quid Philofophusinu nullam mentionem facir de
quat memoria intelle thua, dicendum, quöd ratio hut
ius eft, qui huiufodi vniuerfate non fir, nifi us ef, quaia hafimodi vinuerfate non fit, nit tantium intelletionem particularem, cuiusef illud vniuer fale, fecuandum quòd dicit Comenta tor in traftatreodem, ifto autem modo azcipie
do memoriam, patet, quod non dicitrecfectionem fimpliciter,necetiam eft in Deö́.
Quarto autem accipi poteff pro actu pruden
tix diaifo contra prouidentiamseftenim memo ria refpectu preteritofing, intelligentiz reffeAu prafentuu,prouidentia vero retpeetu fururo
rû, $x$ ina inte
iro is $n$ Reth fic ante memorizef guidzm efocuran $\underset{\substack{\text { cicerro } \\ \text { 2.defb. }}}{ }$
 tia veroeft a aus prinealiter tranfiensfuper fatru-
$r \bar{u}$. sü fecundü lineam fucceffionis, vtquafricogno lier in prixeteritam quieft merioria; afumve
niec expepetat,nec mermoriturp, propter quöd me
moria fic accepta non eft in Deo Quinto vero accipi poteft memoria pro habi uali cogntione,qua quis fiabitualiter habet no
 ma,dü homo non cogitaat de eo, poteft appellari memoria, iuxta illud Auguff.14.de Trin.dicétis, Ausuf.on quòd multarū difciplinarú peritus, ea, quę nouit in confpectu mencis eius, nifa vnde cogitat,czate ra anté funt in arcana quadả notitia recondita quamemoria nuncupatur,\& cócludit, quidno
titizcuiuflibet rei, quxineft menti, etià quando non cogitatur de ea ad folala memoriam dicitur pertinere, hanc memoria cötingit effe abfentiiu,
vt dum aliquis habet fcientiamecclipfií, \&ftl. larum; contingit eciä prafentiá, vt cum aliquis

 cipiendo memoriza, cam in Deopon fitr ratio hat: defrumit. bitus fcientifici, nec formalitas cius, cum itit intelligere mere fubifitens, vt
poteft poni memoria in Deo
Sexto vero poreft fumi memoria proquodam Accepio 6 actu traneuneunt fuper przteritum, , noninquan
tum preteritum, nec per moduun iudicijilinearis fe eprendentis in antecedencia;\& prouidentia pro a Au tranfeunte fuper futurum, non per mo dum iudicij linearis fe extendentis in poftea ; 8 przfentia, non per modum iudicii linearis P . extendentis ad dimaltanes, fed pro quodam. actu .implici attingente actuaitatem refor, attingente inquä a actualitatem prateritam,non per modum proceifionis nec futuram fub modo expe atentionis, \& fic pofiumusdicerc, quòd in
 ci attingit rem prateritia. non quidem fibi prx-
teritĩ; fed in ferefpectu temporaliu praterita. EEtenim confiderandū,quöd ifoos tres actus habet intellectus nofer, vt non intelligat furura nifi per modū cxpectationis; nec praterita, nifín
per modä rememior arioniss: nec prafentia, nifi per modi rememorationis: nec prafentia, nifi
per modü fimultanex fpectationis, fiue attentio





 moriam meäatquiciinteciditur modus vifas ine:
memoria: propter illud, quod dixi, $\&$ in expe-: memoria:propter illud, quod dixi, $\&$ in expe-:
tationem; propter illud, quöd dif̂urus fam,
 initiatur, quod erat fururum, \&: fiat prateri-
tum: hoc Augultinus; ex quibus patet, quotum: hoc Auguttinus, ex quibus patet, quo--
modo fe habear refpectu aunulitatis reruman nima diuerfimode fecundum diucerfititem tem porum;per oppofitum antem dicimus, intuitus

## Diftinctio III.

abfrrahitab omnibus iflis, \& a\&ualitatē rerum A eff effe verbi, ve diÂum eft,\& per 197
Intuinus ab prateritarum, prẹfentiium, futurarü, nec per mo-
frahit




Seprimodici poreft memoriaiprob intellectione
ipfa,prout ef quadämodo abdita, fic quöd quaipfa,prout éf quodämodo abdita, fic quòd quadicês palmos, magis dicitur memoriter recita re, qualm cogitatiue, \& habituatus citharedus, quali non attendens,nec cogitâs, nif manu per-
cuitiedo duciar, dicitur habitualiter magis quàm
$\stackrel{3}{3}$
(catine attenté operari; $k$ hoc modo femper dicitur ho-
mo fui meminiff, quamuis non attendar de:Vlife Auguflinus dicit, 14 de trin.recitā̃s yer ba.Virgilij. dicentis quodnce talia paflus vlixes oblitus elt fuiievfubdit Auguftinus, quòd Virgi-
lius, cum dixit Vuiven aliud incelligi voluit, nifíquòd meminerat fui, $\&$ infert, quad cü effet fibi prefens, nullo modó me-
minifer fuii, nifiad T. tineretficic ergoaccipiendo memoriâ, ratio cius quxd?m notitiaz prout fes cognita non poniturr experimentiliter in profpectu, $\&$ fecundum
diffoc
ditertintelligent differt intelligentia a memoria, nam intelligen-
tia fue acies cogitantis dicitur dum eftintelletrio cum reintelletaxaexperimentaliter pofita in
confpectu, ficuin accididitili, quil loquitur attente experimentaliter ponitur, eff tamen veranotiria, vt quia,fiue homo dormiat, fiuc vigilet, femper hioc modo nouit feippum, licet non attendat,
Animi fui per tamen intelligit. Ideo Auguftinusdicif fre-
 per, quiuis uis non femper cogitet: poffer igitur ratio me-
nontimper moriz fic colligi,ve fit notitia, fiue atus intelli-
cogite cogitet: gendi, confideratus vites cognita actu, non poni - tur in profpectu, eft tamen prefto, ve pdnatur.In-
telligeria vero idem acus liter res cognita obijcitur in profpectu, \& quoniam hx dux rationes poffunt concipi in Deo, videlicet notitia, cuiactualiter prafto eft ipfe-
miet $D$ eus, , iterum notitia cui potefteffe prefto non tamen concipitur yt ct prafto, idcirco ibi eft ratio in-
dem, prout concipitur cin re cognita in prope
${ }_{\text {quandor }}^{\text {quand }}$ dem, prout concipitur cure cognita in prolpe-
aumemoria vero cum concipitur, vt cui poteft
 obuiare videtur, guèd contradietio eft, concipi
intelleqionem fine prafentialitate rei cognitx in effeprofeecto, cumidem ifteffe cognitum, \&-
 rü, \& proffectum, iterü obuiare videtur, quòd If fic pomitcocipipi, ecitratio imperfecta, gix nul notitizifine éo, quöd obitiequa ponaurir in effeco guito non eft nifi habitualis, difuim eft antem fu prag quad ratiohabitüs non poreft poni in Deo,
\& itepum memoria fecundum hioc eftillud quo. respopitur ine eice prorpecto evice aüt jrof qeetu. - . PetiAur.fuper Sent.to. 1.
moria non net aliud quä potentiadiقiuz eqsim pugnata, ergo Doo,non videtur bene amignata. prout'competit His autē non obffâtibus,\& obuiañibus, dicen dü eff ficut prius, vnde confiderandū eft, $\$$ in no Habitus ef Sis habitus, eft, quar ores ponuintur in effe forma- quap ponn oo, nó tamé immediatè fed quia mediäte eo elici tur res ine
ur a aus, quo res ponitur fimmediate in effe for-
fermato mato; ifte aute habeet dupplicem habitudinemad
 vtquo ponitur productiù̀, \& habitudiné, vtcui
obijcitur obicctiue, eft enim ačus intelletus, in quo rès appareefnón cuicunque, fed intelligenti, vtfic intelliges peractum intelletus, fit caufans apparentiam rei cognite, \& per cundem atum
fitillud, ccil appare: intelligedi, prour eft dicere, ef habitudo propria o.De ratione autem eius proute ef intelligere to. De ratione autem eius prout eft intelligere,
cff fecunda habitudo,videlicet, fibizapparere,vel que dicieur curserfin prof pectu; intelligere näque dicitur intus legere, \& quafi intra fe capere dedo quod hac habitudo poteft effe actualis, ita do po

 maliter intelifigentia aqualis ; fecundo vero notitia quarif habitualial is in quantum eft cui poteft
intellitifieri prxses in eff prone inteulugifiri prasess in effe profpecto, $\&$ ideo po
teft dici memoria, ficut ergo memoria non eft il lud, quores ponituri in effe formato mediate, quia illud effactus inteclectus fub habitudiane di
ctionis, necetīi ef matur,\& apparet inactu , nam ille a actus intelli- Quando gendi prour induir formalem rationem, intellii- Ausindellii

ter eftacuis intelletus; formaliter zutem,vt cui res apparet, in porentia quidem, non in a $\& u ;$; aous habentes actum intelligendi, fine eo, quòd actus res intelleyta experiatur apparere, vtpa-
tet in recitantibusppalmos, $\&$ in citharizatibus Ine attentione,\& in in anima, qua femper fe nouit, icet non attendat fecundum Auguffinú, omnes tamen actu cogitare; in Deo ergo non eff ratio habitus, quomediate cliciatur atuss, cum fitin-
relligere fubtfrense eft tudine formatiua yt quof cilicet Deus poitur in effe formato, \& illud eft aicere paternum, keft idemantus fub habinudine alia videlicet, vt cui atualis lucet, \& apparet obiectum formatu, \&il
Iud non eft rialis, qui communis eft tribus, \& eff ibiidemar
Aus, vtenudanus at Aus, vt denudarus ab aduali habitudine ifta, pof
fibili tamē in efé, \& fic cófurgit ratio memorie,
 immediate effer ractogiuxta definitione Augunt.
No valentergo inflantix pracedentes. prima

 delicet, ,vt cuir res appareat; \& fit actualiter in . Pt profpectu, nihilominus, brolitum poteft conci

# Liber I. Sententiarum 


 Aum, nec includitimperfectionem, quia ifta potentialitas non eft per modum recipientista-
lem habitudinem;nam hach habitudo fe tener ex parte verbi,\& rei apparentis formaliter. ex par parte eerbi, \&rei apiarentis formaliter. ex par
te autem memorix, imaginatiue. eft enim illud, cui aptitudinaliter res apparet.
Tertiiz eriam non procedit:quia habitus non Ift in Deo, cum fit intelligere fubfintens, nec ifta
ratio habitualis eft per modum, quo habitus eft principium actus, immo ipfemet actus eft me moria, prour obiectum aptizudinaliter fitilil-
cet, \& eft actualis intelligentia, prout attualiter fibi lucet.
Quarta ctiam non procedit: nam illud, quo
es ponitur in effe formato, no eft memoria, fed dicere;tamen illud, cui per formationcm aptitu dinaliter apparet, $\&$ lucet, eft memoria, $\alpha$ quia hoceft magne perf
Ex his itaquepatet, quòd fine memoria non. eft quis fapiens,cum ad fapientem fpereter, quòd res prafentes fibi fint aptitudinaliter, \& in actu,
paret eriam quomodo Pater fibi meminit, $\&$ Fiparer etiam quomodo Pater ini me, minit, AF--
lius fimiliter, \& cxtera omnia, quaz Aug. dicit in pluribus ilibris de Trinintate, \& Anfellmus infuo Monolog. quomodo autem memoria appro
prietur Patri, fic quodd verbum procedat de me prietur Patri, fic quodd verbum proceddat de me
moria, dubium eft f fedd dicendum,quod ficut Filio appropriatur fapientia, \& Spirititui fancto $2-$
mor, fic Patri memoriairatio aurem appropria tion, eft, quia memoria nominat notitiam, vt
ife, non vtillud, cui aptitudinaliter cuncta lu I.fen non vetillud, cui aptitudinaliter cuntalucent, \& ideo memoria appropriatur primo fup do,quodd haber effe confpicuum, $\&$ a mor tertio, quod haber effe egreffum, vt ditume eff fupra. non ergo Filins procedit de memoria Patris,tī tiad de fapientia, \& intelligentia de intelligetia; fic memoria de memoria fecundum Anfclin. vt i,de, denotet non originem, fed eiuflem perfe-
Aionis communicationcm. Eret iduertendum, quò Etigiatio imaginaria , fecundum mentern, 8 upra difum eft, quim fecundum memoriam , vt inteligigentiam, \& voluntatem, nifiguatenus me
moria idem eff anima cuiftersfub notity out mes aicipo tamen abilla habitudine actuali, vt fcilicee effct illud, cui ipfamet eft aptitudinaliter fibi pręfens ria fiilicer, inntelligentia, \& \& oviuntate, inqui-
bus imago confifit, $\&$ eft finis articulifecundi-

ARTICVLVS TERTIVS
2uomodo ex imagine pofsit Trinitas de-
monfrari.

 eft, ingte illid ; quod videtur effe verum, quad reali, \& duobus intentionalibus, vel quòd in om
nibus tribus exiftentibus realibus, \& hoc patel expropofitionibus duabus.
complacens, vel amans fe, necefflario in tribus ubfiftentibus triplicatur.
Secunda vero,quod cum Deus intelligens fit, quamuis vtraque pars poteft eligi, quòd ifta fup
pofita fint realia, vel quòd fint intentionalia quoad duo, reale vero tantum vnum

Diftinctio
III. Cigens, \& amans fe, fiubititir in tribus fuppo
 cuo,formato, \& apparenti, vt fecundum hoc, a-
nima cum fe intelligit, geminetur, fecundü Aü efteninin in fe confiniticiens, \& ante fe confpicua,
 fic, quoniam imponibile eft, quin apparitione formali aliquid,appareat obiectiue. ficut cnim quid reprafentatur, \& pictura aliquid pingitur, fic apparitione ailiquid apparet. Sed conftat quod intellectio non eff aliud, quim apparitio
quadam formalis. ficut enim vifio eftquada qupparitio in oculo exiftens, ita quod dum res videntur, apparent, fecundun quod Commenra- 4. Mer, is fitiones, in quibus credimus fecundum effe verū; 8 alix, in quibus effe falfum credimus, ficut di-
 propinquo, \& in ianitate , $\&$ infirmitate,, in
vigore, $\&$ in debilitate, $\&$ in fomino,$\&$ vigilia idem enimapparet magnum in propinquo, \& paraum in remoto, \& color apparet in propin-
quo vnus, $\&$ alter in remoto, ex quo patet fecun quo vnus, $\&$ alter in remoto,ex quo patet fecu

 erit quada fpiritualis apparitio. ergo relinquierit quad, quod per cam cappuntres effe apparens. n -

 fceretur aliquid extraper intelle tum. patetergod priori, quadd intelle 0 io, immobmpisis cogaif
tio eft illud, quo res apparent $\&$ \& ponuntur in effe prxfentialiter.
 Aioct fimillima rei, de qua eftautergo per häce ent ifilli-
fimilitudinem res capit aliquod effe, autdeno-m reci, fimilitudinem res capit aliquod efif, aut deno-
minari tantum : :ed non poreft dici, quod deno minari tatum, fic qnod dffe intellequmm ron fict nif denominatio quada;, ficut Cxfar pituus de-
nominatura
pituira - per hanc er o denomina
 obficitur,nec apparet .ergo necefle eft dicerec,
quöd per intelletionem, $\mathrm{tanqu}{ }^{2}$ rei fimillimamb quòd per intellectioniem, tanquä̃zei fimillimanh, $\underbrace{\substack{\text { celligene }}}_{\& \rightarrow \text { mante }}$
 Dic...
res eapiatquioddam effe, ita vt effe intelleQum, A relinquitur, vt detur vltimúvidediticet, quod non
nonifitideniominatio fola, fed quoddam effe in:-
 Commentazoris s. Meraph:quiait, quid incelh gibilia dicuntur effenon fimp A pofterioriautem idem apparet confat eQuid fiug nim, quod intellectus fertur fuper foram fimplipbate a fut- itaque, quod fic obiicitur, aut eff fecies informaps intellectum, aut aztus intellectus, autres
fata
prater intellectum, autres fubfiftens, etiam
 renkiquafi vna rofa totalistinon poteft autemdz riprimam, videicet, qud fit fecies rofa exi-
ftens in intelle tellequil; \& cectiatur ab $c o$, aut ibi ifitit intelleEus, \& hoc poni non poreff, quia non intellige-
retur res extra, fed tantum pecies;\& iterü fcien
 vera; Rofa eft tos; quia peccies rofznon eff fie
 tellectus, timatointuiitu per modum apparentis eftilla; de qua eft prafens inquifitio, nec poteft poni, 88
quod fit ip ipe tum quia intellétus primò cernerer fṻ́ acturni, \& mediante eo, cerneret obiétum,\& per cönfe Tor Com direte error Comgeret res directe: tum quia re. iirct error Commentaroris,quöd fit vnus intel-
lectus in omnibus:- certum elt enim, quò rof illa a pparens particularis non eft, nec nultipliconfequeus fubiequmeius, quod eft intelle per po mecporef elfer in me, \& in te non plurificatum; necporeft poni eciam, quöd fit aliquar res, facta
per intellecumin effe reaitum quia intellectio ettoperatioimmanens, ex qua non fequitur ali-
quid atum,
fia priteturn fir 2 pecuus intellebtus fiftit in illa re, frientix e-
 do fabietum formataliam rem, \& concipiendo pradicatum, format alteram, \& fic vna noneritaliannecppradicatio erit vera: non potelt po
nidenique , $q u \bar{d}$ fit aliqua res intellestionem pracedens, habicis aliquod effer reale : tum quia net rofifiminicier rois particularibus, remapradicamentis, quiait, quòddeftuctis primis impoffibile cftaliorum remanere' \& loquiturde Error Pazo tonicr: Ponebizie enim Plato hominem fabciften


 frerunt, ficut argumentumen dealiis, nec de-
finitiones aut frije
 vnde fecundum veritarem intellequs, nil fciet
 impliciter, fint aliquid habens effe reate ergo

- 8 nonc fequitur demonfiratime, Denve $\beta$ ub

SECVND antempropofitio, quodd Deusde Sibusiquidem, vel faltem vnorzali duobusvero-
 nantur in effe apparenti, \& intentionali, ,ofa $v$ na toralis, \& fic folizantur omnia, qua funt indutaa :nam rofra illa eff in fe realiter cum omnibus
rofis, quare illa conípecta, conípiciuntur omnes
 eft de rebus, \& predicatio, \& definitio , \& res
cognofcuntur directe. Appanet ergod priori, \& \& pooferi, quòd per Perinetlee
intelletuin res ognita capit effe quoddam ape Aum reeco

 poteft, quad per amorem amans capit effe egref effequoddi
fum, aclacum extra $f$, ita yt vi amoris extra fe
epprens. exeat modo fiririuali, \& intentionali, \& quamuis hoc fupra fuerit declaratum, tamé potef id dem,quoniã omini lationealiquid fertur, \&de-
ditan portatur, fed confat, quod a mor eft quad dam la
tio amantis in amatum. dicimus eime tio amantis in amafum. dicimus enim, quòd d2-
mor fert neceffe eft, quòd anima, \& firiritus amantis per amorem capiat effe latu, fed conftat, quod non
eff realiter. ergo capite eff latum intentionalieff. tealiter.
ter tantum,
A pofteriori autem, \& per experientiā idem Probat ide pater: experitur näque quiliber abamore prio- ex experiif-
ceffus
quoddam fpiritualem ad amatū, non auté inclinationem permadum defiderij, nifi vbi eft amor concupirentiax, fed inclinatione per modum cuiufdizm
complicentix, $\&$ quietis, tum, vbieft amor honeftx amicitix. Ifta ergo inhizrentia requirit, vt inharens attingat illidd, qui aimatum attrahitur ad amantem hoc inf liter: experientia zutem docet, quòd aminins non attrahit amatum in amore honefto,s amicicix, tix -ergorelinquitur,quödegrediatur amans ad amatum Ipiritualiter,vi inhareaatilli, \& quiefcat in eo in amore honeffo.fic ergo eff ibi ib is mazas,
videlicet in effe egreffo, \& extrafe, videlicer in effe egreffo, \&-extrafe, \&in effe, 1
quo egreditur, $\&$ primumquidem eftintentionale, fecundum vero reale.
. Ex his ergo poreff precedens propofitio de- Pulchriz co

 ergo omne fe intelligens, \&amans in tribus fup-
pofitis, idem realiter fubfiftit, vnde omnis hoponits, idem realiter fubfifit, vnde omnis ho
mo, \&omnis intelle pergat, fecum fert tria a fuppofita, dum timen i telligat $f, \&$ amet in a\&u


tam habens, vt Philofophus dicit 12.Metaph.ervel realiter, vel faltem intentionaliter, cu fe incel igat, 8 extra fe, vel realiter, vel intentionalite
cum fe amet. Philofophi autem elegerunt alterà partem difiuntiue, videlicet, quod ante fe; $\%$ extra fe fubfiftat tantum intentionaliter,\&\&quò illa non differant realiter, fed ratione in Deo, \& de Platone quidem ex oniond dixitDeum Patrem, fiue paternum intellectum, $\&$ Deum Filium, fiue
parernum verbum, $\&$ medium horum, quem nos parernum verbum,
vocamus $S$ piritum fantum, pro eo, quodd nec $P$ Pa tris eft tantum, ;icc Filij, fed veriufque, vt dicit
Aug. \& ad hoc facit,quod allegatum eff fuprain
 rat verbum, पe Arifotele autē atteftatur Comfet in Deo effe comprehenfionem, \& vitam $\psi$ volu te effe in Deo, $\&$ voluerunt per hoc dicere, quod fint tres, \& \& vnus Deus, per hoc crinicer, quod in
eo erat intellectio , \& complacentia fui; fed faz ex erat intellectio, quid deflarat,quol impoffibile loquendo de Trinitate reali. Concefferunt ergo Philofophi, quid in Deo erant tria fuppofita, vnum ta-
men reale, \& alia differentia intentione, \& fo$1 a$ ratione
 cligunc iio
probando
ratis rationalem, nec dubiüm, quòd veram:in Deo
 ret de fiririu:ex imper fectione namque eft, quod
verbum mentis noltrx, \& f firitus amoris procedatin in effe diminuto, \& intentionali. ergora-
tionabilius eft, quodlibet de fuppofitisiftis fit
- veram, \& reale in Deojvtrum autem ifud fir demonfratum, diccndum eff, quid erria iuppoita,
vel realia, vel intentionalia eff fimpliciter demonftratum; quidd 2 iutem omnia fint realia; etfi
demonftratum noń fit eft tamen multo rationalius, \& probari poffibile fatis efficaci ratione; $\&$ in hoc finitur quattio, ex qua pater quomodo, \& qualiter ex imagine poteft Trinitasde-
monflari.

Refponfio ad obiceta .
Refpondet $A$ D ea ergo,qux fuperius inducuntur, dicen D ea ergo,qux fuperius inducuntur, dicen dicit, nosfumus hominesad nofricreazorisisima
ginem formati, quonià ea, qux funt in nobis, nec aliquo modoeffent, nec aliqua fpecie cōtineren
 quifecit mirabilifabilitare creantis, quadam, alibi maius, alibi minus impreffa veftigia colligimus : in nobis autem eins imaginem reperiin mus,vnde paret, quod in homine : eff veftigit,
$\&$ imago fecundum dinerfas rum, quòd opponantur.
Ad fecundum dicecidam, quod in potentís,
\&
go, fed in produttis, vit difume ef, \&: ideo nullum tres, ordinatx camen ad vnum verbum, \& ynum
firitume qui fuint fpiritum, qui funt partes imaginis ria, prout eft in parte intellettiua, eo modo quo fupra difum eft, non fitdifininta potentia, nihilominup prour appropriatur fluppofito,quiod eft
in fe, ,fic poni poteft pars imaginis, vt anima. in fe, fic poni poteft pars imaginis, vt anima-
fubfiftens infe voctur mensfeu miemoria; prout autem eft ante fé, vocetur intelligentia; prout eft extra fe, dicitur f $p$ iritus \& \& a morer. Ad quartum dicendum, quòd memoriappro-
ut eft in Deo, non eft proceifio ad przteritz, fed eft notitia, \& poitefteffe preftointelligentia,
obiectiua , fiue res formata, obietiua, fiue res formata, vtdiaum eft. : Ad quintum dicendum, quod Philofophin non
concluferunt trinitatem realem in diuinis, $\&$ idcirco non poteft realis trinitas demonfrari, poteff tamen intentional
$\&$ realis, quo ad vnum

$$
\begin{aligned}
& \text { \& realis, quo ad vnum. } \\
& \text { Adfextumdicendum }
\end{aligned}
$$

nis diuininum fecreceumm, mens deficit, \& yox filet, quia non poteffiexplicariad plenum, non quin,
aliquid poffir fciri, \& cognofci de Deo, $\&$ ita, aliquid poffir firiri, \& cognorci de Deo,
exponit Magifter dift. 4 - c. Quidam tameth.

## Reffonfo ad obicicta in oppofizum

$A^{\text {Dea vero, qua in oppofitum inducuntur, }}$ dicendunieft. Ad primum quidem, \& feA dicenduaieef. Ad primumíquidem, \& fecundum, quòdplato, \& Porphyrius eius dificiperfonarum, non realem quidem, fed intentiorunt, probabile eft, quod Plato defcendens in Aegypuim, hoc didiceritd Ieremia, ficut Aug.
 imbutus, ve illi P .
iure laudantur.
Ad tertium diéendiym, quòd Riccardus vocat neceffarias rationes, non demon
fed multum probabiles \& e efficaces.
Ad vtimum dicendtum, quadd ficat dicit Com 3.do anims mentator 3.de anima:. Intelleduns agens non fe
haber fic ad intellequm poffibilem, ficut ars haber fic ad intellectum poffibilem, ficut ars
ad materiam; fed ficutlux vifum ad materiam ; ied ficutiux ad vilum, no enimm
intelleaus agens reducit immediate. poffibilem
 thbus phantafmatibus, ficut lux mediantibus co
loribus reducit vifum ad aftum, $\&$ ideo refpe-
 in potentixia, nonporefl reduci per intelleçum agentem animanoffra, nif concurrat ip-
finfmet Trinitatis infuentia. nilla c-
 turadncunt in illam demon quodiAtum effduquodiêum effdu
plici intentio Pnali fuppo-
fitos vno rea
li.

QOD

QVOD HAE LOCVTIONES VERAE SINT Deus genuit Deum: \& Vnus Deus eft tres perfonx.

## DISTINCTIOIIII.

Hic oritur quastio, obc. Expofitio textus.


Ic oritur questio, evc. Pontvnitate effentix in Duiuinis
flare plaralitatem perfonatum, exprimendo auctorita-
tibus, \&rationibus veritaté
in hac parte circa hoc mo-
net multiplicem difficulta
tem . Et dividient hac multiplicem difficulta tem. E, quas mouet Prima quidem comparädo actum generatio-
nisad hiunc terminum nis ad hinc terminum, Deus, fumptum concre-
tiue, \& eft turftio, Vtrum hxc fit Deus genuitiDeam.
Secundam verocomparando aAum generacionis id hanc terminum, Deitas abfratiue, \& neraxi;vel gevieratur. Tertia, comparando cundem adumad volun tatem, empenic woluncate, aur necefirare Quartam antem comparando cundem atum ad potentizm; \& volunnatem, \& eft quaftios; \& imcipit fecunda pars diftinctionis. 5 . Postquian bicqueritur rertia diftinct. 6. Praterea olet queri. quarca dift.7. Hic queri folet.
Circï primum rria facir: primò rratart araliter : \& tertiò redit ad principale intentum. recunda ibi:Ruidamtamen - tertia ibi : Nunc ad Circa primum tria facit. Primònamquequxflionem proponit, dicens,

\section*{| An poffite |
| :---: |
| satholice |
| concedi |} concedi, quòd Deus genuit Deumif \& $\&$ videtur quncti, quad Deus genuit Deum; \& videtur,

 Deus rantums: Relinquitur ergo, quod non fit Conceceninom, quidd Dens genvit Deume:
 Joluit dicens;quidicarholite poref cocedi;quod ne, Deum verum de Deo vero, \&e quod argucbai-
sur, quidd.vel génuitfe Deum, vel 2 inum Deum.

 cit contra refpoifioiem, diccins squed adhuc op ponunt garruli contra ifam refponifionem vide-



Afuntduo $\mathrm{Dij}_{\mathrm{i}}$, quod erroneameft, \& refpondet Majifter,quìd cum dicitur, quòd genuit Deum,
quieflo
qi qui eft Deus Pater,aut ly, qui, refert ipfum Patre,
\& fic propofitio non eft concedenda, quia Pater nongenuit fuppofitum Patris, aut refert natur
ram, A tunc eft oćcedenda. econuerfo autem ef
 non elt Pater .f aute 1 y, qui, refert fuppofitum, tunc eft vera; Pater namque genuit Deum, hoc
eff quoddam fuppoitum, quod Deus eft, fcilicet
 Vram bac for coscedenda, Deus genuit Dewm, vel frie oppoffre, filicte Dens non
gemsit Dewm. - Te TquiaMagitter quarit hic, Vtrum congenuit Deum, vel fua oppofita, fcilicers, Deus
 non genuit Devm. Et videtur;quod oppofita fun
fitverd. Indefinita enim $\&$ fingularis, $\alpha$ particu lar is \& quipollent; vt, ille homonon currit, qui-
dam homo non cuirrit, fed ifx funt verx in Duiinis, hic Deus non generat, demonftrato Filio, vet:Spiritu fanito, quidam Deusnongenerat,
relinquiturergo, quod hac fit vera, Deusnon: gencrat.
Praxterea : Philorophus dicit. 3. Topic. quòd 3.Top.c. 4 problema indefinitum conffruitur vno particuTari; , vnde fi vnus homo non eftalbus, poreftdi-
ci indefinite, quod homo non eft albus, fialiquis. Deuseff, qui non genuit, puta Filius, vel Spiritus fanatus. ergoindefinita erit vera, Deus nön $\underset{\text { Praterea }}{\substack{\text { genuit. }}}$ Praterea: Hxceif vera, Dens non difingui-
turaDeo, fed hcx includitur in ifta, Deus non genuit Deum. verbum enim:generationis im-
portardifitinctionem, cum nulla res feiplam portat diftinctionem, cum nulla :res fieipfam gi-
gnar, vitic.ergo haxc eft veras Deus genuit Deit
prxterea: Praterea: Hzc non efty era, Deitas genuit
Deitatem; Fed Deus, \& Deitas idem figniticant. Deitatem; , ed Deus, \& Deitas idem fignificant.
non eft enim in
Deo difpofitio, \& fuppofitum. propter fummam fimplicitatem. ergoita erit verah Deus non genuit Deume.



 fantelte vera, Pater, \& filius, Re: Spiritusfanatis


## Liber I. Senteñtiarum

perfonale, non reffiningeturgquin adhuc fet pro $A$
effentia, \& per confequens, itta non eff verr. Deus genuir Deum, cum effentia non genuetit, fed magis fua oppofiral videlicer Deus non genuit Deum.
Praceréa: Praterea: Si Deus geinuit Deum, aut eundem
Deum, aut alium, fed non eundem, quia idem non geñerat. fe , nec alium, quia non'eft alius Deus. ergo non genuit Deum Praterea : Si Deus genuit, aut Patergenuit
Deum, quin non eft Deus Pater, aut qui eft Deus Deum, quinon eit Deus Pater, aut quiettDeus qui non effer Pater, nec fécundo, quia tunc $\mathrm{P}_{2-}$
ter genuifet Patrem. ergo nullo modo Deus getergenuifet
nuit Deatrem,
vt videtur.
Quod hec fit concedenda, Deus genuit Deum.


 habens Deitaten, , Deum, aquipoliet huic, Deus enim idem eft, quod Deitatem babens fe-
ioni- bens Deitatem, genuit Deitatem habente, quia $q u i d$ Deus gefuit Deum.
pofitio, Filius eftDeus de Deo, vel exiuft Deo, cum ifta, Deus genuit Deum: fed prima conceditur, qux ponitur in Symbolo, Deum
verum de Deo vero. fecunda vero in Eung: Io
 cedenda eff, Dens genuit Deum:
Praxerea:Indefinita confuis culari, feu fingulari, fed ifta eft vera, hicinews genuit hunc Deum, demonftrato Patre,\&\& Eilio; rgoef vera indefinite, Deus genuit Deum: oncernit, \& proeo fupponit; ficut paret; giǹ d concernit, \& proeo fupponit, ficut paret; quìd eff, quod hax eft vera, fuppofifum geinuit--up-
pofitum ergo hac eft vera, Deus genuit Deum.

Refponfio ad queftionem.
Modas pio
codend in
hec quefion
nee
in $A^{D}$ iftam quxflionem refpondendo ocor char queftion
ne explicz-
fur. Pimo quidem inuentigabitur de fignificatio

Tertiöde veriatate huius,Dens genuii Deum. nit alium Déum. Deuminto

ARTICVLVS PRIMYS.
Quid imparsecur per boc somen, Dens.-
 effentiam: tum quia in Deoratione fumme. Fitm diantr

Deitas fignificet difpoftionem, \& Deus difion In Des po
Gitum, fed fignificat vnum mere fimplex $\%$ oper preer fum Cum, ruagnifcat vpum mere fimplex, \& per prer fum quad fint tres $D \mathrm{Dij}$, quod tamen effet, fiD Deüs fi-
 um concretum fignificat, nifif formam;gramma mugatio dicendo homo grammaticus, \& poffct tiam, \&, accidens. Commenitatorretiam s.met. 8.Met et dicit, quöd hoc nomen alter, vel homo princi
paliter dicitur.de forma \& dicitur de congre gato, quia dicicur de forma, philorophus ectiam gnificar,quadm qualitate: Sed ifte modus dicend noin haber veritatem, primó quidé, in hoc quò dicit de omni concreto: quandocumque enim rificata, dicitur in fingulari, ex pluralitate enim Explural rei deber oriri in voce pluralis numerus: feded rate reio plurifcata forma, dacitamen maneat idem ha bens nomen, non dicitur in plurali, vt pater quòd in vno fiente poffunt effe duz, vel tres cientix, \& tamen non dicentur effeduo. Ciétes ed vnus fciens, \& in aere, fecundum aliquos minata, fed vnus aer illuminatus, fimiliter $f$ i ef fent duo homines eandem fcientiam in numero tramen effer vna fcientia, ergo friens inon fie niificat fceentiam, nec aliquod: concretum formam
Praterea: Sifcientia fignificaret fieierem,yel e conuerfo. hxc propofitio effer vera, fcientia dicit.ergo pates dicit.ergo patet, quòd concretum nố fignifíca
 gnificar hoc in hoc; quòd nugario eff, dicendo 4 anfus fimus, \& quod in fimior reperitur nafus vero non habet veritare.hic modus in hoc, quod dicitde Deo, conftat enim, quòd Deitas catquandam fammar remindifinigeam, non ha
bērem propriam vnitatem, vt dituun eff, Deus autem fignificarrem fubbifitentem; quod - noncompetit Deitati, ergo Deus non fignificarme proprietates includit.
Praterea: hxcepropofitio ef vera, Deitas eft Deicas ef
 procedit, imnoo fêt expreffe contra fcripturan
crgoDeus non fignificat folam Deitatem. Praterea: Damaf cenus dicic, vtallegatum
 eff fupra, quod homo fignificat habenter h manitarcm, \&e Deas Deitatem. ergo illud, quao
prius N Necobuiantimotiua $;$ Primum fiquide prius. Necobuiantimotiua; Primpum fiquidem \&.Deitatem, ratione fumm: fimplicizatis, quia Deitas, \& proprietas fundant ompaimodamivn non tamen illudididem fimplex figinificantriode modo, vtinfradicetur. Secundum etiam non, quia Deus nortrignificat tantummiodo fuppol
ta, vitinfra parebit. Nec rétium, nam Philo Cophis concedit; quod eft nugatio, cum dici-

 grammatici hominis, fed quia non eftdifferen gatio, non quidem, quin nafus includaturi in $\mathfrak{f}$ mo, fed quiz ficincluditur, ve nafo addatur ali-
quid, ratione cuius tollitur nugatio, $\&$ fice $x$ po nit Commentator 7.Metaphy.dicens, quad hoc
nomen, Simus,non fignificar aifum ; inifi fecun-
dum dum : Continentiam, 2 ideo cum dicitur fimus,
aperte non fequitur impoffibile, fcilicet cum di citur nafus fimus, \& cum dicitur additur, quia tuncpoterit grammaticum definiri : dicendum, quìd non dicit vnum per fe, fed per accidens,
quod etiam additur de Commentarore, magis eft ad oppofitum, quia dicit, quòd fignificat con regatum licet ratio fignificädi fit forma,quod exiam addituride Philofopho, dicendum, quid re,quia non figqificat quale quid, ficut homo, \& Eecundx fubftantier.
Et propter hó dixerunt alij,quòd concretum fignificat fuppoiftum, fed ratio ponendi eft it or
ma:abum namque fignificat hazens albedinem, fed nec hoc flare poteff, quia fecundum hoc mul tiplicato fappofito, deberet multiplicari omne
concretum. In Deo namque funt $t r i a$ fuppofita, nec tamen tres Dij, \& iterum Philofophus dicic
3.Top. 10.4 . tertio Topic. quod album non eft in genere propuer duo ignificare. \& iterum 7.Metaphy.dicit,
quòd comporita ex fubftantia, $\&$ a aliis priadicamentis, poffunt habere nomina fignificatiua, vt ubiceto, \& aćcidente, fit aliquod vnum compo intum.ergoillud per aliquod nomen fignificatur, eed non per nomen fubiecti,nec per nomen acci-
dentis inabtratto. ergo fignificabitur per nomenaccidentis in concreto - Etideo aliji concefferunt, quèd concretum flnim illud compofinsquod refultatex f fibibicato, zaccidente, fed nec: illud, nec quod fic dicitur,
videure habere veritatem, quia nullum totum. pridicaut de partibus, nec compofitum de componentibusf fed conflat, quòd album pradiPofrumi ci hoinie, E e albpobig: Evider aliizdixemint zquidd Ifignificaryurumguo, tonde albumindicitar habés albedinem, propuosvneapoummicitar habes albedinem, proSed iecoifud fiare potitt p quikicercundic Com-
 mportat albedinem, quädicitin actu, \&equair ignificat: fubictumsin retois: formamions



| ficare |
| :--- |
| que. |


 mine: tam quiaidemmignificarctalbum; \&zalbe fum in obliquo. eftenimniaficoncavicas.

## Q Vapropter dicendum ef, quod vide-

quod videtur. tur fub quinque propofitionibus. Prima quidem, quod omne concretum fign
ficat formam, $\&$ fubiectum, $\&$ neutrum in rect $\underset{\substack{\text { Explicacau } \\ \text { Aor innen- } \\ \text { tionem fuiz }}}{\substack{\text { and }}}$ fignificat enim compofitum ex vextrom in recto. pqing; pro
 eft vera, fimum componitur exnafo, \& \& conca-
uitate, ponendo vrumpue in obliquo:tum quia $\&$ materialem fubieti, vide eft vnum refultans, per modum effectus ex forma, \& fiubiet to ; effe-
 li. neceffe eft ergo vt ille effectus importetur per 2ibum, \& per omne concretum.
Secưnda vero eft, quòd concretum accidenta Cöcretum
 cet, patet:nam album intelligi non potef, quin
conicipiatur albedo in actu:quòd autem fubiementator 7 .Metaph.ait enim,quod quia fimitas 7 . Meraph. eft accidens in nafo, fignificat nafum in potẽtias commennts. fum in aetu; $\&$ tuinc effet dicere, nafís fimus,ficutdicere nafus : \& iterum hoc apparet ex ter-
 aetu, fed confure'; \& in potentia; fimū etiam nö
fignificat nafum; ; nifíconfufe ; \& potentialiter: primum namque fignificarum fimi eft effectus. formalis ex fimitatace,\& materialis ex habente fi-
mitatem, materia autem eff ens in porentia, \& mitatem, materia autem eft ens in potentia, 82
idcirco nafus includitur ibi in potentia $;$ non in actu.
Erf dicatur, quò fimitas dat intelligidifitinper modum porentialis.: hace eft enim differen: tia interaccidentia propria, \& cómunia, $q$ quia accidens proprium, ficut fimitas dat intelligi
proprium fubiectum ; cominune vero ficut alproprium fintilectum ; commune vero fficut al-
bedo datintelligi commune fabiedum , putaextremitatem perficui noo eft enim aliquad,
accidens commune,
 iectum commuine,
primo Meraph.
Tertia autem en
Tertia autem ef, quod fignificiar principali -
quamuis vtrumque in obliqua, vnúnquod- principerip

porcentia, ergoprincipaliter fignificartr forma,

fignificar rem, nifif fecundum dumad eftin a $\mathrm{Cu}, \&$
can caufa atus in compofito eff forma: : Patet ergo, qpoddfignificat concretum acciac, fed vtrumque indirefe. directe enim figni-
ficatefle compofit, ficat effe compofiti, quod eft effecus formalis
accidentis, \& materialis fubieAt. accicentis, \& marterialis fubiedt.
Etf quaratur: $2 n$


## Liber I．Sententiarum

lit predicationem in primo modo dicendi per A mines：In accidentibis autem fappofito plurifi－

tas，fed quidam modus non identitatis，vt alias－
declarabitur：$\&$ fidubitetur quomodo pradica－ decurantetus：©ile formalis，\＆materialis de fubie ão，dicendo fic，homoettalbus，dicendum，quìd no pixdicatur quadiertinc quidem cōpofiti，quia dicit formã in aetu，denominat materiă，q⿴囗十e eft ibit râtummodo in norentiia；compofituna autem
in fubtantia non predicatur de materia，dicen－ in fubftantia non predicatur de materia，dicen－
dom materia eft homo，vel ignis，quia copofitam fobmatantix non poteft pradicari，nifi quidditati－ ue：vnde bon pradicatur actuatiue， $\begin{aligned} & \text { nateadenom－} \\ & \text { natiù } \\ & \text { \＆}\end{aligned}$ natiue，\＆quia materia non ctt ignis quidditati－
ue，ideo hxc no eft vera；Materia eft ignis aliquo modo；quia vero compofitum accidetale，fiue ef－ fe accidentale pradreatur actuatiue，tiue forma－ effe album，\＆nafusper effe fimum，vere poreft
 eft autem hace vera fimitas eff fima，quia non
aftuatur fimitas per fimu，fed magise conuerfo． Quarta quoque propofitio eft，quod concre－
tum fubtanciale，pura homo，vel animaltignifi－ cat compofitum，quod eft effecus formalisre－
－fpetuf formx $\&$ materialis refpectu materix，for mam autem \＆\＆materiam non fignificat direetet；
mignificat aute formam in aetu，quantuad figit． ficationem indire $\theta$ mam materiam aurem in ${ }^{2}$ o－
 flare non potelt，quala tunc in Chritto，in quo D
nor eft aflumptus homo，fed aflumpta humani－． tas，non cffet materia honimins，fed formanani－
tum．Etideo dicendum eft，quod humanitas di－ tum．Etideo dicendum eft，quèd humanitas di－ citroted per medium vnius fimplicis formax．quia moinin intellectus non concipit aliquid in afu，ni fi vinum concipiendo hominem，pro eo，quòdma
teria eft ens in potentia pura，neceffe eft vt con－ teria eft ens in potentia pura，necefficeftst con－
cipiat illud vnum per modum cniudam fimpli－ cis，\＆per confequens per modī formx；\＆quia

 fuppoite，im habentis tantunmodo fpoliado ip－
fum ab omntartura；conceptuis autem naturx fit aliquadetertininata fubftantia concepta per
 dicat fic coñcepta fignificatutiter concretum，dicen－Coud dicza
 magis habebitlocí in tertio ì ideocdimitasur． Nihilominus vnum eft aduertendum，$q$ qud um dicitur in paza forma in nubltantius，concre in fingulari；vnde in Diuinis $\begin{aligned} & \text { oon funt tres } \mathrm{Dij} \text { ，} \\ & \text { ，}\end{aligned}$ quia non eff forma plarificata，fietiam verbium
duos homines a flamp fifict ，effer vtiqueduo

$$
\begin{aligned}
& \text { ARTICYLVS SEC VND SS. } \\
& \text { Deveritate buius, Deus non genuif Deum. oping. }
\end{aligned}
$$

IRCA fecundum dixerunt aliqui，quadita
noneft vera，Deus nongenerit，quia hixc eft differentia inter hoc nomen．Deus，\＆hioc no nen，Homo，ad fupponendum Properfona；icm per enim homo apponit pro perionz，quix hu－
manitas fecundum rem diuifa eft in fappofitis， nifiaddatur aliquid pertinens iad naturam，，ve
cumd dicitur，homo eftriecies zeconuer 1 azaurem

 pertinens ad perfonam，vrecumdicitiur，Deius ge
nerat nunc autem cum dicituit，Deus non gene nerat inunc autem cum dicitut，Deus nongene
rat，vel additur，quodddeterninethocnomenad

 Déasnöngencrav．




 Deis ion generat：
Pratereas Pradicatumafirmatiuum，\＆ $\operatorname{neg}$ a－ gulinum quinto de ：Tritatée a airenim，quòd 5 sed Trini noh homo，noi a alind genus pradicati enun－
ciat，gaidm homo，fed tantumillud negat，fed
generare eft alliquid pertinens ad perfonam．．A ergo \＆non generare；\＆per confequens deter－
minabitDeum，rcilicet pro perfona，dicendo， Deus nongenerat：－ generat，funt contradi gencrat，\＆omnis Deus Sunt affirmatio，\＆negatio de eodem ：fed di－
cendo cend omnis Deus generat；Deus fupponit pro
perfona．ergo $\&$ dicendo，Deus non generat，ta bit proeodem－．
Preterea： Dicendo，Deus non generat，aut
Deus fupponitpro natura \＆ Denus fupponitpro natura，\＆tuic propolitio ve－ perfona diuina，\＆tunce etià erit vera，nä indefinịi que fuppofito fapponarur，erit vera pro quifio que fupporita ${ }^{\text {Praterca：Non eff verum，qudd cuicumq．na－}}$ turx attribuiturn negatio alicuius predicati，de notetur repugnatia pradicati ad naturam，dice tur，quöd albedo repugnet homini，nec quò̀d ge－ neratio repugnet effentix，dicendo，effentia，
non generat in diuinis ergo falfum eft，quòd fic ponentes affumunt．
opinio Varronis．
F T ideo dixerunt alij，quod eff propofitio E feimper vera，Deus non generat，tü quia h bet duas caufas veritatis，fupponedo pro Filio
\＆Spiritú fando，quorum neuter geñerat，tum
 Deuss ergo．Deussnon generax，per Syllogifmum Expdi nimis loquitur large giod hic modus di－ ．
2uorride ef verr，o ch womidedo fulfa，inat
PRoprer quoddicendum，quöd de veritate cery yo modo fecindum naturä terminorum，\＆ nerjor，fipate efilla，Deus geherat，tum quia inde finita verificatitiprovno fofoling inari，tü quia
 Hibet horum trium，gui iobrifunt in deitaze： Airatumolequipoiqmus deveritat ipfius
 indefinitam mafirmaciiuzm，，ocingegatinam， 2ffrmatiuazquipoliet Gingulari，inegzeiiua voi－
 ind ArchaNoecer repondeztur indefinite，co Uut fut in Arci Noes intelligetiordé quadam
 tur，quadd Deussem enorauit，inoninintefligetuidica omais fyero，quod Deus
 da propter vfum loquentium expreffo tamen， $\underset{\text { Pet．Aur．fuper Sent．to．r．}}{\text { ab }}$

ARTICVLVS TERTIVS
opinto Thom．vbi Jupra，de veritate huius Deus genuit Deum．
CIrca tertium－autem dixerū̄̄aliqui，quòd opinio dogroprie pofifir fupponere pro perfona；quan－．quid hoc doq．enim fapponitpro effentia，vt cum dicitur：
Deus
ganen Dece vel vnam tatum，vt cum diciuur，Deus generar， vel Iuas，ve cum dicitur rpiriat，vel tres，vet dicitur：Rezi fecclorum immortali foli Deo．ad Ti－ ， gentiam pradicati．Sed hic modus videtur，in－ competens quo ad tria．
Primò quidem
quòd
fupponere pro pro quid ait hoc nomen Deus nó 1upponere，pro perfona，cum dicitur，Deus
creat；；a\＆iones namq．fuppofitorum funt，fed
creare creare agere eit．ergo Deus，qui crear，flat pro
fuppofitis，\＆perfonis． fuppofitis，\＆perfonis．
Praterea No magis
abfratereatit intelle magio abeatorahm，fed probazaum eft fupra，quòd intellecatiorum，fed probatum．
 terminari pracife ad effentiam，tamquam ad il－cife no rer－－
mud，quod videtur，
minaur nd necflario，ad perfonam pro eo，quodd eftres，qux habet propria vnitate， effentia vero non habet．ergo multo minusicreaz
tio poterit pracife profuere ab effentia， tiopoterit prxciff profuere ab effentia，fed pro
fluerde necefitate
atribus，qua muis per effen－ tiam，tamquam per ravionem formalem． Supponere veroro，defibus per in hoc，quis qù ait，Deum fupponcre pro tribus per fonis，cum dicitur，＇Re－ debetur，honor，，qui creat，fed ille en Deus $s$ prout
fubfiftitin tribus， protribus，\＆non pro natura tantū，cuipponit protribus，\＆no．pro natura tantū，cuiusoppo
fíuifi dicunt．Tertio vero，quod ait nunclup－ ponere pronatura，nüc properfona．femper e－ aliquüdo pro perfona， ，Ped perfonat fietura，hócefferma xime，quado de Deop predicaretura，effectianevel ali I
xuod quod efientiale，fed etiâ aüc fupionit fo perfonay creat，vel intelligit，\＆fimilia，enfus eff，quò d ha bens deitate eft beus，\＆quod perfonx，quax funt
Deus funt ip
 Ergo Deus temper fupponit pro perfonis．
Et ficatur quod nociun dicitur tres perfona Refponder
funt vnusDeis， funt vnus Deüus，on funtenim vna perfona，fed obiectioni， tantü vna effentiaa：dicendü eft，quòd tunce etiam qux fert fit bentent，Deitate，vantur pro Deitenfus efte，immo tres profono ha－ vius Dens，hoc êt vnum in habendo Deitatem，
Licef fint tres habentes，nec eff idem fenfus，tres perforix funt vana．Deitas，nece ertes perfonx funt v－
 bic atrem habens Deitatém．
2wid dirandum de veritate huius propofitionis，
PRopTERE dicendú eft，quìd concipiens，Concipiza nis fubfinteris，ficquda quilibere eft Deus，$\alpha$ ideo ipfum con quicgida artribuitur chilibet fubbiftenti，potef fipere on
 eft quod Deus generate gignituc，\＆procedit．

206
Liber I. Sententiarum
Sunt tamen hic duo dubia. Primum quidem, A
cum effentia fubfiftat in tribus, quare etiam non eft verum, quòd generat, \& generatur . Secundū vero, queim conceptum exprimit trinus ille cicitur, Deus generat Et dicendum, ad primum quidem, quòd ef-
fentia nö́eft per fer res vna folititria \& \& diting
 autcm dicit rem per fe diftinctam cum fignificer fuppoitieum . Ad fecundum vero dicendun, quòd
àtribus fuppofitis, noa poteft abfrahi conceprus indeffitus, qui clare cognofceret Trinitarem, fed communiter formarentur tres conce-
prus de vno Deo trino, vnita tamen intellectioprus de vno Deotrino, vnita tamen intellettio-
ne formali; a nobis autem, quia non clare concipinus, formatur quafif quiddam concepputus, inde-
finitus, fed de hoc magis in quaxtione fequenti, clarius patebit.

ARTICVLVS QVARTVS.
Virum fot concedendam, Deus genuit aliwm Deum.

## 

$C_{\text {relatiuum diuerfitatis dixertunt aliqui, }}^{\text {IR } C A}$ relatiuum diuerfitatis poteff confrui appo
fitiue, vticatar, Deus genuitalinm Deum, vel
implicatiue, fic, vt intelligzursenit efl Dicatiue, fic, frenendo inteligatur genuit alium, qui citer falfa efts quòd Deus genuitalium Deum.fequeretur enim, quod effer in Deitate alieras. nuir alium, quie eft Dens, fcilicet Filium. Aliqui dixerît,, quòd eft falfa fimpliciter, quia quitidentitatem aliquam dicendoen, 8 reilineft alius homò i Plazonérélingaitur,quìd zoter que fit homo, $\ddagger$ \& dazar incelligi, quòd fitiondinida idencitas perfonarum in autem ent Circa hoc etgo dicendum, quodd quantum e ex vil locutionis,propofitio eft fimpliciter falfa, genuit alum Deum, nec cadit ibi implicatio, 2 uumnon cadit aliqua implicatio; alias' multz propofitiones effent verx, qux reputantur falle, iifta enim reputatur falfa, Homo eftanimali irfa-
tionale, filiceret interponere inter animil irrationale, quod eft propofitio, vtique vera effet, nam homo eft animal,quod eft irrationale cum animal pradice chomine, \& fit ratio nale, , irrationale. . pradicatur enim fecundum
füm ambitam; ; frantiuum, \& alias adiediuum. ergo non licet aliquidinterponere; \& per confe
falfa, Deus genuir alium Deum .
Filiusefla Praterea: Hæ̌c propofitio non eft vera, Filius Patre, eff reflinus cus i Parre. In hoc enim confiftit $h x$ 0 . interpofitiones facere, $\&$ implicationes . verum enim eff,quòd Filius eft alius, quieft Deus.ergo hoc non licet.
Prxterea: Inter determinationem, $\&$ fuí de terminabile non lice aliquid interponete, zuı implicaze; fed alius, \& Deus fe habent hoc mo
o. ergo ex
implicatio.

Pricatio. ficatum circa Omne adieđinú ponit fuum figniius termini, attius, eft diuerfitas. ergo dicendo, Deus genuitalium Deum, ponitur diuerfitas in Deitate, \& per confequens non eff concedenda.
Praterea : Quando in confequiente clauditur maior alietas,quidm in antecedente, tunc ex alic tate antecedentis, non fequitur alictas confe quentis. quarto enim Phyficor. \& quinro Meta-
phyficx concedit Philofophus, quod Ifoceles, \& gradatus funtdụo trianguli, \&alij in triangulari tate, \& tamen non concedit, quod fint alix figurx, fed Pater, \& Filius funt aliẹ perfonx, \& ex ho
vellet quis inferre, quod Filius fit alius Deus Patre; eft autem maior dinerfitas in hoc confequente, quia notatur diuerfitas elfe naturx, fitas perfonx.non ergo ifta vera eff, Dens genui
 tum eff ex vilocutionis,falfa eft propofirio, nihi
lominus fiex accommodatione vfus, vel ex conlominus fiex accommodatione elas, vel ex con-
ditco tenerecur alius fubtantiue, non adięiue,
 flentem, qui eff Deassvidedertur autē, ${ }^{\text {fr fr fublfan }}$
tiatio poffer fieri fatis copetenter in Diuinis in mafculino,ficurt fit in neutro in creazaturis pro. ©o quòd in creaturis diuerfficicatur effentia, in diuiris dicendo aliud intelligitur alia res, ficut in Di uinis,dicendo alium intelligitur alia perfona;va fubtantince quia fadie genue fenfume ffer qud genuiffet alium Patrem.

ARTICVIVS QViNTVS. De veriuate ificus, Deus genuit fa Deam.
 Filium,le aliterum mifit.\&ad Maximdicit, qudid Matim. $\sigma$
 nō enim feintegre dixifife, fizamplius, vel minus tur dicendum, quòd propofitiotrucc fane conce di poffet, Deus genuit fe,
falfa.pronomin obinanite dicendum ent quod eft Galfapronomien enim demonfrat, \& reciproca vndefidiceretur, Deusgenuitfe, vel Paterigenuit fe Deam, propter pronomenreciprocum
fenfasefferquodgenniffet iden fuppoitía : Ne autoritates debent moucre ompes enim di $A$ funpper rexpreffionem effentie, \& venotecuriden Auguft.quod Parer mifita alterum fe.vel Auguftquod Pater mifit alterum re, vel, quod ge
nuit alteruin fe,\&finiliz exprimere intendit, , genuit eundem per omnia; excepta perfon2. Siantetm quxriztar, vtrum faltrem fit conceden Refpond
dumm Pater genaiteundêDeum videretur qui-
 freiddéntibus; $q$ qu diuidunt omnee ens: fie rgo $P$ Pa ter genuir.Deum.ergovel alium Denm, ve eun
dem Deum, fed contatat, quod non diuerfum ergbe eundem. Et confirmatur per hoc, quod di--
cit Anflet. At

## Ditinctio 1 III.

 eunde referat ad dentitatem effentix, eft viquid concedefndum; pheod genuit eundem Deum: $\mathrm{I}_{\mathrm{i}}$ rum ,quid gonnitenunt made wirtute autem lo-

d Refionfo ad obictu
 arguninzti
fupperius
al
 risyosifiberart próep dompedquantum ex vfulo cutionisteompunisppopoquio falfaift, pro eo,

 per illaded fecuridums $w s$ - $-\infty$, Atinguat tertium dicendumsquọ̀d licet generare di Deus genuit Deum,nectamien conceditur, quod
Filius tur ad fịippofitum, \& ibibotataditininetionem : $2-$
 porthe circa huine termiinum Dens, propter quod
notat dituerfizivem naturi. Ad quáturuin dicénd dumnquodd Deus, \& Deitas zatem niidaddititad Ditatem; cum Deitas fundet fimplicitarem comproprietate figillation, propter quodiconiftitutumex exfentiga, \& proprieta-
te ; qux importaur per hunicterminump Deus


 aligite Cro Rompecint Deo, qui fignificat contis geiterares qutod dion comperitite




 homoertipecies haberfugepfitone fimplicem; ne fuppofitorí, fed rationiotazaturiz fimplicisac

 cati; vnde Gi dreaticionni hiono, chalbis,


 pofitionis, hic autem fierer refrictipipiofrecun Pcrr.Aur.fiuper Sention
cum dicitur Deus generat, vel generartur Deus quod tencatur indefinite. dicendo enim homm currit, homo non fupponit nificendefe enim họte, hec re
 fuppoitionem perfonalem definitam.
Ad fextum dicenduan, quad hoc poteft con-
cedifiguodd Deus genuerit endem menifquod Deum genuerit eundem Deum, non ta idem autem, ficut \& aliud ponit fuppofitumb
tignifica tum circa hunc teriminum, Deis.
Ad feptimum ditendü, quod hze
Ad feptimum dikendū, quòd hzepropofitio
noneft vera, Deus genuit Deum'; quie eltDeus Pater, fily, qui ef Deus Pater, referat Deum vt reftriaum per genuit ad perfonamin genitam tunc enim eft fenfus, quod perfona genita effet
Dueus Pater. Si vero referat Deum non reftritaín adperfonäpper genuit, tunc propofitio effer ve ra, gerfer fenfus;quod Deus, qui genitus eft,ide eftDeuscum illo, qui Pater eff, \& quia commu quoniam vius determinat reliquimideo negan
CAPITVAYM SECVNDVM. Opinio quorundank dicensium,tres perfonas effe vnum Deung nam fubftatiam: Ied no e conuerfo, fcilicit t vum Dicum,
vel vnam fubtantiam ate vel vnam fubftantiam elif tres perfonas
2uidam tamen veritatis adiet)

- Expofitio textus.


 autem iñidenentale oriturale: filluc
pracedétis
 ritus fandus.funerunt namque aliquil ficat $P$ Porre tanus, vtimponitur fibi, quic concefferunt $D$ ©ü,
vel Diuinam effentiam pradicari de tribus per fonis, dicendo ; Tres perfonaś effe vinùm Deum vel vinam finbtantiam :negauetunt tamen conuerfam, vidélicet tres perronas pradicaride,
diuina effentia, vel de vno Deo vide dixerunt, quòd hac propofitio noneft vera, vinus Deus cfrtres perfinax, vel, vnus Deus en Trinitas vel vans.Deus, eft Pater, \& Filius, \& Spiritus fan
Qus. Contra hocergo Ma toritates confirimantes fide Catholicāz, quex pre dicat tresperfonas eff víum Deü; fue vnã frb
 dit Magintad proporintud primitian quasfionem.re Primo enim quaftionem ricpetitit, dicens, fecienerta mar ad Gueffionégiguquperebatur, vtrüDeus Pa
 cedinnec cung conpradieqarian; neaurrü debebet con




\& alium in perfona. Infat auter Magifter ex ver- A lis non impedit pradicationem; alids ifta non ef Sola diferé
 ter genait alterum fe, \& reffonder Magif. quò
intelligi debet; Patrem genuife alium le, hoc ef alterüul fe in perfona, vel poreff dici, quod hoc
dictum eff ad exprefionemider dicum ef ad expreffionemidentitatis effentix,
vt fit fenfus, quod genuit alterum, qui elt hoc velit fenfus, quod genuit alterum, quie eft hoc
idem, quod ipfonif, $x$ hxc effententia.
Virum in folo Deo pradicetur abfracium de concreto,vel econierfo. non vidèter differre, nifi grämaticaliter, $\&$ vin
verfaliter concretum, $\&$ abltracum videntur
 nö impeditur pradicatio abftratitide concrecto ta refpectu nominü; fed propter hoc quin imped tur pradicatio verborum de nominibus, ifta quippe eff vera, flos floret, vel Iofar rubet. ergo
concrecum,\& abftractum non impediunt prxd

E T quia Magifter hic tratatat,quomodo perE. fonx in concreto pradicantur de Deitate, frato, de Deo in concréto dicendo, Deus ef Trinitas;ideo inquirendum occurrit, Vtrum in folo Deo pradice
vel econuerfo.
Quò in alijs sì Dee , puta in accidentibus pradi cetur abfiractum de concreto.
$\mathrm{E}_{\text {tur concretum de }}^{\text {T viderut }}$ in folo Deo pradice
 eff abfrautumicandidus autem cócretum. ergo videtar, quòd informis accidentalibus concre-
tum, \&abftratum de fe inuicem prxdicentre
 titashabeet partes.ergo erit quanta, \& per quanfequens concretum pradicabitur de abftracto.
Prexterea:Philof.dicit,quòd quid 2 ip ferebant quemadmodül lycophron, quidam auté
mutabat eft, vt non dicét, Hoomeft albus in mutzbät eff,venon dicierét, Homoeft albus, in
verbium aliud dicendo, homo albus, vel albuim albet, ex quó colligitur, quòd indem imporitatur per albedinem, e effealbum. Ced hac propocalet, \& fic de aliss eergo viderur, quòd hxc fit vera, albedo eft alba, ec lux lucida.
Prxierca:Hece ef vera, Inine efl Ionga, vel bre-
uis,
 dine.ergo videtur, quod longitudo fitlonga. 2wòd-in fubfantiys pradicatur abfractum de
$V^{\text {LTE }}$ rivs videtur, quod iif fubatatios, ab-
 mense 20 . quam animalitas, \& ratiorralitas, que funt quidautem, $\otimes$ rationalitas eft abftretam, animalitas Eum in fubtantiis predicatur de concreto f fecundum Commentatorem, dicendo Sortes eft a-
nimalitas; vel rationalitos nimalitas, vel rationalitas,
$\&$ idem realiter, diffecrétiaque ratione, vní poteft de. 2 alio przdicari, Ced abtractum, \& concretumi, pu
 poterit vere de alio pradicritis, ergo vium
Pręterea:Sola differéntia modi grammatich

B cationem'.
Prxterea : Si homo non pradicatur de huma nitare, hoc eff, quia humanitas non dicit totun impeminem; fed homo a addit ad ipfum :hoc autem
imon poteft, pro eogquodd niladdir ad ip
 dens; quia fia accidens, , unc dicerete ens per acci-
dens, $x$ noi effer per fein predicamento fubtan tix:fi autem fubftantiam, tunc intra homineme fent dux feccificx naturx, puta humanitas, $\alpha$ il $C$ ergo,quòd nil addat, \& per confequens, quòd hu manitas vere pradicetur de homine.
Qnèd nec in Deo abfractü̆ predicatur de cöcreto

 tum enim non pradicatur de cöftituentibus,nec
econuerfo, fed Deus eft conflitutus ex Deitate \& proprietate perfonali, cū Deuis fignificet fabbi tens, fuppofitum antem conftituituri exDeitare, effentia, er
dicaride 1 Deo
Prxterea:
Prxtereaz Non videtrut, quad Trinitas pof
fit pradicaride Doo fit pradicaride Deo oppofita enim no non prxdi
cantur de codem fed cantar de eodem, fedde Deopradicatur vaitas,
ett enim vnitas fiumma. ion ergo predicatur
Trinizas Trinitas. ${ }^{\text {Prea }}$, Non Praterea:Non videtur,qued Trinitas pradi
ceturde Dêitate.ilud enim,
 detur edferipicatum, ifd Deitas non triplice
turin Diuinis: ergoifa non eft vera, Doitas ef Trinitas.
Praterea: Non viderur, quod Deus pridice arde Trinitate, dicédo, Trinitas eff vnus Deus non poreft predicari, yver vam, priam nil coitatem cribus habet propriami vnitaté; alioquin effent
 nums Deus. engonertera

S D D if opporitumvidicerir, quidd in (olo Deo Augnafinos inde ciaitate Dei, quod ideo natu- $12 . d 6$ Trin. a Dind ginpod hiabetur, quod non fit aliua habens, \& alind, quod habectur, ficut incxteris rebus, fed fratumifficuthomo habet humanitatem. ergo videtir, quod abfiratum, \& concrecum in folo
Deofint idem, \& per confequens de feinuicem ${ }^{\text {przdicentur }}$ Pretereavabftraaum, $\&$ concretü differunt

Diftinctio IIII.
cut quoder 8 citra Deum differt quodeft, ab eo,quo eft, fecun malem, nififper modum egredientis,nó poteft ef
 non differt concrecum ab abfracto. . cidan, Refponfor ad quefiomem. $A_{\text {dine procedetur. }}^{\text {D quattionem iflat }}$ Primò nảquec inquirretur, de formis accidenta libus, vtrum concretu prxdicetur de abftraato.
Secundò, ingquiretur idem de fubftantiis. Tertio videbitur in Deo', anDeitas pradice-
rurde Deo vel eonuero. tur de Deo, vel econuerfo cendo, Deus ef Trinitas, vel, Deus efttrinus;vel Deus êtrues perfonx. .
Quinto, vtruTrinitas predicetur de Deita Ouintò,vtrufrinitas predicetir de Deitate.
Scxto, vtrum vins Deins predicetur de perfoSexto, vtrum enus Deus pradiceturde perf

ARTICVIVSPRIMYS
Quod concretwm nom predicatur de abfiracto in









 Tizive






 dum freit




niominale nôfignificat per modīfietifact petim
Per.Aur.fuper Seitito. it \% 1 eft totüllux vero pars quec eft vera fub habitudine egreffís, quia lacidü non fignificiatar per mo
dü egredientis, fed per moduin manentis:cuauis autem non retineat habitudinem, vt.: quojitetiner tamen habitudiné, vt in quo.album enima-
Quatfubie Aumm,

 tio, quod homo eff albussibledine, vel nafus fi-
mus fímitate. fic ergo dicendum ef de concreto mus rumitate. fic ergo dicendum eff de concreto
in ordinead. abotrâū in formis accidêalibus.
Hic tamen occurrnit Hic tamen occurrunit dubia, nullim enimitito- Ponit qux-
tum videtur a atuare fuă partem, fedalbum totú dam dubiz tum videtur actuare fuă partem, fed dalbum totū dam dubia, ad lineam, $\&$ fécundum iftam pofitionem. noner go refuum pradicabitur de line a per modum a-
auantis, nec albüde fuperficiea Prxiterea : Album dicit habitudinem ad albe-

 effectus formalis poteft predicari de forma fub
habitudine vte dua, vr cuídicitur albedo albet: ergoita dici potereritalbedo eftar albi.
Praterea Videtur fallum id Pratereai Videtur fallum, it id cui innititur ifa
pofitio, fcilicet pofitio, frilicet guòd concretü fignificet directe
 nü fignificait nafum, nil alizideffididu, , niafus eft

 Prxterea: No videtur ge effecus formialis; yel


 nupk aliaininconuenientias quax fequenturs ergo Pracion eff yerum C ,


 accidérple de fabie $\neq$ or dicendoinarfis edt gmas.

 aum in obiliquo, xel oblique accidental




 franu phanacididealis, cumquida non rifaliquid



fed non poteft poni, quòd illam rem fignificet A rein recto, fed tantum in obliquo, quod autem forma in abftrâto, nec etiam nomen fubieeti.er
go relin quitur, quòd concretum fignificetillam $\begin{aligned} & \text { additur de Auicenna, dicendum, quiod intelligit } \\ & \text { effectus siliarum caufarum, eff aliam rem, } \& \text { di- }\end{aligned}$ rem, illa vtique res, cum fit actualis, includit in vnitectum, \& quia fubiecum habet propriam vnitazem, \& proptium terminum, nullo autem
modo, vt eff pars iftius realitatis habet propriü . terminum, tunc enim non poffer fundare cande ê eff, quod vtaccipiazurin actu, non fumature, vt reatitatem. poteritergo predicari ithr realitas
per de fubiecto, ficut de deferentre delatum, , \& ficut
habitum de habente . . pon pradicaur ergo ift habitum de habente .non pradicatur ergo ifta,
realitas de fubiecto, inquantum eft pars eius, \& ipfam conftituit ; runcenim caret, Reff aliquid eius, fed pradicatur de ipfo fubiecto inquantum concipitur ve quid terminatum, \& deferens rea-
litatem, quam confituit, vtinterminatumu.Non procedunt ergo inftantix.
Prima fiquidem non: nan fubiêtum, prout
fumizur in actu, non eft pars illius riti,qui impor tanur per concretum, fed prout eft in re illa potentialiter ; hoc autem non pradicatur, fed potentia, prout fcilicet concipimus nafum fub ra-
tione cuiudzan tione cuiladamagualis habentis rem importa-
tam per fimam ; vide in conceptuifimi, non eft nafís aperte, fed per continentiam tantum, vt

Secunda etiam non procedit.res enim compo
tiaccidentalis, ficut \& omnis alia res poteft concipi per modum fieri, $\&$ fic fignificatur ver-
balititer $\&$ pradicaturde forma, vtid cuacegredibaliter, \&pradicaturde forma, vta qua egredi-
tur, dicendo, albedo albet, \& de fubicao, in quo recipitur,dicendo, quòd fuperficies albet albedi ne:poteft etian capiper modū habitus,\& fic nominaliter fignificarur, necper nonien fubtãati-
uum, fed adiecuiumm;quoniam res illa accipitur vt adiacens alteri, i quo defertur, \& habetur. quia ergo res ipfa formx non adiacet, non pradi
cabitur de ea, dicendo, albedo eft alba, quamuis retinear fecundario habitudinem ad formam., non per modum egreffus, ratione cuius habitudinis conftrui poteft cum forma in ablatiuo ca-
fin, dicendo, quöd fuperficics eft albedine albai, fir, dicendo, quod
vel per albedinem.
Tertia etiam non valet : quia nugatio effet,
fi inreimportata per fimum effer natus difinfi in re importata per fimum, elet in consitin-
Cte, $\&$ in azu, fic ter, \&inatnufuc, fuod intellectus conciperet
terminatenalip dum concipit limum. Nunc
 tur)
tur aliquan nugatio, dum mafius in atu coniungitur cum fimo: ©quandó vero prxdicatur finum de nafo, habentiur duo conceppus:primus quide
de nafoexpreffe, Z in âtu; fecundus autem de re importata per fimum, in qua nafus non concipitur actualiter, \& expreffe, propter quod dicodem,s fic Commentator foluit illud dubium. Marta quoque non obuiat,quia effetus for-
malis, F materialis, qui efres compofitidici-
rur ifferred forma; alifuid habens wititatem, propter quod devirum
eft, quod illa reset ex forma , ex materia $i$ nul fumptisisprma autem, $\propto$ materia fimml fum
cffectu's aliarum caufarum, effe aliam rem,, di-
recte, $\&$ indirecte. non enim conftituiturex ipfis caufis :effectus autem formx, \& materix eft ternec proper'thoc funt in compofito tres res, quia nec properer hoo lunt in componito tres res, quia
compofitum non eft in compofito; tancen hoc eft yerum, quòd in re compofitif funt dux
diuif, ex quibus vna res integratur. Quinta etiam non procedir; nam materia numquam poreft accipi, nififit pars compofiti, quian non eft ens in actu, inec aliquid terminatü propter quod res compofiti non habet habitudi
nem ad materiam, tamquam ad aliquid deferes. immo femper, vt ad confituens, $\&$ ob hoc cion potcff prxdicaride ea, ne totum pradiceturde partibus: fublectum antem concipitur, vt pars
rei accidetalis compofita, \& ficimportatur per concretum in potentia, \& concipitur, vt in 2 2ctu, \&/fic non eft pars accidentalis rei, fed magis de-
ferens ipfam; vnde cum dicitur, nafus finus, in fubieqtoconcipirur nafus in attu: in pradicato
 bis, quamuis ipfa concipiarur.
Sexta autem non obfiftit : nil Sexta a atemn notionsifitit $:$ nil 1 quidem eft diqu
forma in concretione, nifircs compofiti ex forma, $\&$ fubiecto; vnde non concipitur forma in reto, dicendo, fimum, alids propofitio cile
falfa; cum dicitur,nafus eff fimus.eflet enim fenfus, quòd nafus effer fimitas, vt concernens us, quòd nalus effer
ARTICVLVS SECVNDVS.
An abffractumpredicetur de concreto in Jubfan
ì̈s. opinio S. Thoma, prima parte

CIrca fecundum autem dixerunt aliqui, Quorundz Cto, vel econuerfo in fubftantijs, pro eo, quold ef. concretum fentia, vel natura in abfracto comprehenditit in non pradi-

 ficat materiam indiuidnalem cum omnibus.ac cadunt in definitionef peciei; vnde $h \underset{\text { a carnes, }}{ } 8$ hac offa, \& accidentia defignantia hanc mate riam, non includuntar in humanitate, \& 'tamên
in fuippofito, quod eft homo, includu ntur. noin pradicatur ergo abltratum de concreto, puta hamanitas de homine, pro eo,quodd non funtro pars formalis minis, quia principia diffinitiuàformaliter, fe habent refpectu materix indı uidnantis .eft ergo intentio ficdicentium, quòd quid concretum in fé includit accidentia, inte arcidentia maxime includiteffe, vt tic abflraetu
fit, quo eft, puta humanitas cill fit, quo eff, puta humanitas : concrectum vero, $q$
eff compofitum ex abfracto, \& effe; vnde homo importat humanitatem cume eff. hxc autem opiniodeficitin tribus.
Primo quidem, quìd ait abftraEtum importa
re principia diffinitua, eft fic, quòd humanitas

Definitio importet illud, quòd per defnitionem hominis
includicit in defignatur definitio enim includit in fe pradis
 frtacto repugnato prophicare per fe primo modo, nam non eft ifta per fe, Sortes eft humanitas, abfraitum fub ratione, qua abftratum non imPrtat principia definientia. ad interrogationem fattam per quid, de definito. funt enim partes, quad puid eft, vt dicitur 7 .
Metaph,
 terrogationem fatam per quid. Interrogato
Praterea : Definitio, \& definitum idemimportant, vtpatet feptimo Meraph.fed concretī
eff, quod definitur, non abftra\&um . non ergo principia definitiua importantur per abfraqū̆, \& alia concreta.
Secundoretiam deficit in hoc, quòd ait, homi nem inchdere accidentia indiuiduantia . nullum enim ensper accidens habet definitionem,
fed homo in concreto definitur. ergo nullum ac cidens includitur. Praterea: : Definitio, \& definitum idemfignipatet feptimo Metaph. non ergo concretumaccidens inctudit.
Przeterea :Intra conceptum fecificum,nonPraterea:Intra conceptum (pecificum,non
clauditur aliquod accidens indiuiduale ; fed homoimportat conceptum fpecificum. non ergo
homo addit ad humanitatem accidens indiuiduale. Tertrio quoque deficit in hoc, quod ait, ens in-
cludi in concrer
 cipi fub non effe, non includiz effe:fed cócretum
poreft concipipi fub non eff, formans nempe häc propofitionem, Homo non eft, attribuit concre tonoin effe, \& vere attribuit, finullus homo in cludit in fuo conceptu effo.
Quod eft Praterea: Illud, quod eff indifferens ad effe, $\&$
ad elfe
 ad effe, \& non effe. ergo concretum non claudit.
in conceptú fuo effe.

Opinio Hexurici in fua Summan tomo 2.qualt. 7
 de concreto in creaturis $n$ propdicatur,nec orearucis. fit aliquid, quad non fir de effentiali figuificato alterius, fed quia ex modo fignificandiconmx, iq quadefcendit, \& ideo in rebus, in quibus: eft conuuntrio plurium effentiarum, concretum quod vnum non pradicatur de alio : exponunt 2atem, quid eft includiin fignificato effenciali, quia, quod pars rei fignificats per terminumin
abfradoo, ficut anima eff pars naturx fignifica,
caper terminum abfractum, \& quid êf fignifir
care care, fiue concernere aliud ex modo fignifican-:
di, quia, quod non eft pars naturx fignificata. per terminum abfractum, ficut aibum ex modo lignificandiconcernit, $\&$ importat illud, quad habet albedinem, fiue illud fit fuperficies, flue
aliquid aliud. Ad propofitum ergo abfractum, \& concretû,
and
and non differunt in êfentiali fignificato, fed ex motu, Abfratü do fignificandic conçretum importat naturam in
obliquo, $\&$ habens naturà in real tem, quod illud habens aliguando, tanen natura
tif haber accidentia, \& \&alia difinincta realiter; quar quidem accidentia, etfinnon funt de fignificato
concreti, funt tamen quodammodo connotata \&idcirco non pradicatur abfractum de concr to ratione iftius realiter diffincti i natura, quod connotat: ific autem intellexerunt pofitoresprimx opinionis, vt dicunt ifti, non quodd effe, aut
accidentia alia effent de figificato abftraetief fentialiter, \& direte, fed per modum cuiufdam connotati ex modo fignificandi habentis. Sed
ifte modus dicendi deficit in ifte modus dicendi deficit in quatuor
Primò quidem Primo quidem, quod ait, concretum, \& ab-
fraztum differre, quia ancren modofignificandi, illud enim non concernitur ex modo fignificandi, immo principaliter figni-
ficatur, quod importatur in reEto: importatum namque in reetoo nopimportratur ex modo fignifed fecundum ficq fuamen principale fignificatum, fed fecundum fic pönentem, natura fignificatur
in obliquo; habens zutem in retto. ergo häbens non importatur extorodo figuificandi, nectiam quam illud, quod concernitur, immo ramquam tur; vnde videtur effe repugniantia in his disiicisa, quòd ex modo fignificandí importetur häbens per concretu
cet habens.
Prateres
 ter defignata pertininct ad effentialem pringificicatū
fecundum iftum; fed habens eft pars fius, importatur per cócretumn : importatur namque, quod
per
 $\&$ ita funt duo fignificata per concretum : érgo, fentizle 6 tamquam aliquid pertinens ad eflentiale fignificatumi.
Praterea: Quarendum ef ab intis, quidin-
telligunt per modum fignificandi. aut enimintelliguntprincipale fignificacum, $\alpha$ tunc non eff
bona eorum diftintio, bona eorum diftinctio, quòd quaxdam funt de ef-
fentiali figuificato, quxdam de modo fignifican-
 tur exforma finginicandi iner iprim concrotetum,
cum pertineat ad fignificanum; eum pertineat ad fignificatum; aut intelligunt
per modum fignificandi aliquid aliud a principa
lifiguificato, \& tunc falfum eft, quod affumunt, concretum fignificare habens ex modo fignifita ifta non confonant, ve videtur.
Pratérea: Nulla vox eff, cui non refpondeat, aliguod effentiale fignificazum, fed cocrento no correfpondet pro effentiali fignificato habens
fecundumitos, $\&$ multo minusnatura, cum importetur non in reaco, fed in obliquos per confe-
quens minus principaliter, fed nüc aliquid aliud

# 212 <br> <br> Libei 1. Sententiarum 

 <br> <br> Libei 1. Sententiarum}
um non importetur per concretum, nifi habens A Praterea: Omuis res connotans femper expli \& forma. ergo nihile eft de effentiali fignificato
concreti, cuius oppofitum itididicuit, $\& e$ pro. pter hoc male videntur ifta verba allegari. quod concretum, \& abftractum, puta homo, \& efientiale fignificatum. confaza cinim fecundī fic ponentem, $q$ copofitum differte coponentibus
$\& \underset{\text { i partibus etiai fimul fumptis:illaergo differut }}{ }$ penes effentiale fignificicatu, quorú vnum imporrat parté, reliquum vcro totu, ${ }^{\text {en ed album impor- }}$
tar totum, partem, etiam lecundum rem, fecundum conce prum autem humanitas dicit concretum par-
tiale, homo vero concretum totale. ergo contiale, homo vero concretuim totale. ergo con-
cretum, $\&$ abftraftum differunt penes eilentia-
le fignificatum.
Praterca: Conceptus funt fignificata efientia-
1.2erier.c.x lia, iuxta illud Philofophiprimo Periern. voces
funt nota paffionum, qux funt in animà qux ergo differunt in conceptibus, $\&$ non folum in mo do concipiendi, differuntin effentiali fignifica-
to vnde animal, \&rationale, licet importent to ; vnde animal, \&rationale, licet importent ceptus, non dicuntrur differre ex modo fignifican
di, fed in principali fignificato, fed contat,quòd di, Sed in principalififgnificato,fed conflat, quòd
humanitas, \& homo dicunt diüerfos conceptus: humanitas, \& homo dicunt diuerfos conceptus,
ominis naimque conceptus totalis ef diuerfus à conceptu partis componentis cum habitudine ex, quod dicitur ad differentiam generis, $\&$ diffe
rentiz, quem non componunt peciem cum harentix, quem non componuntipeciem cumma-
bitudine, ex, fed cum habitudine explicantis, ficut Auicenna dicit 5 . Metaph. quod homo
non eft, ex animali, \& rationali, fed eft animal, non eft, ex animali, \& rationali, fed eft animal, quod entrationale, partes autern, quax compona pooitur ex materia, \& forma, \& totum integra
le ex partibus:quod quidem totum non pradica tur de partibus, nificum prapofitione, ex;; iv ${ }_{6}$ Commentator dicit 8.Metaph. tale fiquidem to patet etiam fecundum iftos:fia autem componeretur realiter, effer alia res: : quare conceptus alius erit, fic componatur conceptibiliter: relino quiturergo, quond
ficato diferant homo, $\&$ humanita $\$$ cum impor tet humanitas $\oint$ quendam conceptum partialem: tate, tate , \& fulta conceptus totalis hominis, \& ficde aliis concretis.
Tertius de- Trup quaque deficit in hoc, quòd ait hom $\substack{\text { feizus } \\ \text { nionis } \\ \text { ceficit. } \\ \text { elu- aliquid aliud - nullum enim connotans intelligi- }}$ tur abfolute , \&ad fe, quia neceffe eft cointecliligere terminum connorarum;fed homo inteiligi--
tur circum cripto omnit termino abfolutifime; \& pracife in fe, quod patet, quia definitio ex-
plicat totả concepribilitatem hominis cuinliT. Mef. ct- phyf.vnde propter hoc dicitur definitio, feu ter
 ptum definiti, \& e totum inquam, \& quoad donnotata, \& quoad alia omnia. cum ergoin conce
ptudefinito hominis non fiat mentio de alio con notato, expreffe patet, $q$ nihil connotat homo.
catur cum connotato ; vnde quia fcientia in iniuninis.connotat fcitum, \& exemplar exemplatu,
ideo explicatur cum iftis; fed homo non explicarur cum aliquo connotato.dicitur enim homo habens humanitatem, \& Enil aliud. ergo no Prxterea: Connotatum eff faltem indirecte, $\&$ in obliquo de conceptu connotantis, fed de, conceptu homipis non eft aliquod accicens, ant non agparet aliquod connotatum in homine. Pratereaaillud, quod concipitur quammaxi-
metius, $\&$ independentis, $\&$ com me per modum totius, pleti nullum terminum connotat, immo praxcin pleti nullum terminum connotat, minmo prafcin ditur ab omnis pracifus \& completus eft humanitas snim concipitur per modum partis, \& incomple-
ti:homo autem per modum completi. ergo non ti:homo autem per modum co.
2pparet,quod aliud connotet.
Ouarto autem def
2. uarto autem deficit: quiua dato,quò conno
tarce, non propter hoc prxdicatio tolleretur.vo taree, , , on propter hoc prxdicatio tole tant in Diuinis, vt Magifter dicit infra in 6 .dith. Mar.dif. 6 nonenim Deus vult mala, qux tamen inteligiti,
\& ideo voluntas connotat aliqua, qux non con \& ideo voluntas connotat aliqua, qux non con-
notat intellectus, fed fecundum fic ponentem, ho mo, $\propto$ humanitas non differunt in effentiali figni ficato, fed quia homonccidentia connorat ,
zo non colligitur ex hoc pradicatio murua. go non colligitur ex hoc pradicatio mutua.
Prxterea . Pradicatio non impeditur per al
 Qe prodicatum, fub illa ratione, qua vins enun- liiquid no
ciatur de aliquo, fed connotatum non ingredi- fociens
cicartur de aliquo, fed connotatum non igred
tur rationem hominis intrinfece, fed extrinfece tantum ergo non impedit intrinfecam atrribu tionem hamanitatis ad hominem, \&econuerfo,
vnde non apparet ex hoc, quin poffent de fe inui cem mutuo pradicari.
Qem muruo. pradicarit. runt primam opinionem intellexiffe cumcis,no: apparet effe verum : nam expreffedicict quaxtyo-
nede fimplicitate art: 3 . quod accicicntia cumnefignant hanc mareriam individualem, non includuntir in humanitate ; \& tamen in eo,qui itt
homo includuntur; vnde illud, quod ef hoino habet in fe aliquid, quod non haber in fe humanitas, \& propter hoc non rozalitcr ell fem ho-
mo, quod humanitas, fed humanitas fisnifica. mo, tur , vt pars formalis hominis. hoc ille. Ex quo concluditur, "quodd accidentia funt de conceptu hominis, fed non de cöceptu humanitatis feccin-
dưeum. patee ergo, quòd intentiones fint diuer dư eum.patet ergo, quod intentiones fint diuer
fx, nihilominus nec ifta,nec illa cotinetveritate. opinit quorundam aliorum.
$\mathrm{E}_{\mathrm{c}, \mathrm{ideo}}$ dixerunt alij, quòd abfiratum, \& Aliorí opi
 . materia, \& forma, fed hoc fare non potef:tum quia fecundü hoc anima feparata effer tota humanitas; , tum quia de ratione humanitatis ef carnofitas in abftracto. omnes enim partes ho-
minis in concreto, fiabtfractien fumb, rut, funt partes humanitatis, , am ficut homo eft corpus,
\& anima, fic eft corporecitas 8 ennima in abtra-
to
quidditas Sortis anmalitas, \&rationalitas funt Quocircta alij dicerere voluerun:,quòd concretumnon prxdicatur de alifraeto, quia concre-
tum additrem non abfolutam, fed modum rea lemillc autem nodus elt cffe accidentibus affeGtatum. ficur enim ex quantiritedederelinquitur
in materia quadam affectiovidelicer in materia quxdamaffectio, videlicet partibili-
tas, \& cxtenfio, fic ex accidentibus derclinqui-
twrin turin humanitate quadann affectio, ratione cuiiis homo, quieft humanitas affectata acciden- $B$
tibus, realiter differt ab humanitatcalelute funpte2.
Sed hic
Confuratio Sed hic modus dicendi innititur phantafix:
fuperioris oris
tum quia falfum eft, quod partibilitas matcrix
fir aliguid derclictuma quautizate, non eftuidem aliquiddercliztum, fed eft quantitas ipf( i : uun quia verum non eft, quod accidcntibus dere linquitur affetio ipfa, cum a ccidentian on fint,
nifi affectiones mera fecundum Philo 10 phum $\&$
4.Mer.f. 2. Commentazorem 4. Meraph. tum quia falfim,
eff, quöd affectiones huip eft, quòd affectiones huiafmadi relinquerentur ab accidentibus in fubieqto, nihilominus homo
nö includeret in fuo fignificato illas affectioncs alioquin definitio includerct aliquid pofterius ccidente nec homo effer ens pcr fe, fed aggrega abfurda, quax fequerentur.
opinio Scoti in fecundo Sent.difl. İ.q. .t.
$\underset{\substack{\text { Opiniosco } \\ \text { it } \\ \text { iccopius }}}{\substack{\text { VAPropter alije propinquius acceeffe- } \\ \text { runt, dicentes, quod abftradum non pra }}}$
veritrem, nit dicatur de concreto, dicendo, homo ct huma-
 abfraztumn negationem duplicis depēdentix, a-
Auatisfcilice Cualis fcilicet, \& aptitudinalis:humanitas nam-
que concipiturcum dependentia: homo aute que concipitur cum dependentia : homo autem non cftvera, homo eft humanitas. Sed nec ille
modusdicendi modus dicendi fufficit, ve videtur: tuin quia de
conceptu formali hominis non eft negatio depé dentix cum fit conceptus mere pofitiuus : tum quia non eft verum, quàd ab humanitate, prout cum includatur in conceptu hominis hum hio, $t$ tasin obliquo. homo enim eft ens humanitate: tiqquia inlo conceptu additur aliquid pofitinuncautem in conceptu hiominis includitur hu manitas, vidependens adaliquid, quod quiddificat; illud autem aliquid, non poreftefle pu-
ra negatio: ranegatio
Quarcuoncrectum, eraffractuminon predican.
suride fo inuicem in creatis fubffanteys. fctundum veritatem
 Auforison conceptum partialenininclufur in Aoriso- preff per concretum tainquam in in quodam to-
tali $i$ ompe
 conceptum hutinitatiss illud vero non poteft
efffpura negatio, alioquin negatio quiddificare
eur, $\&$ fiercteritp

eur, \&ifierct entiper humanitatem, nec poteft

coniotatum, quia nullum talie tranis, necur, vt firiquid
per humanitatem, nec poteft eff per humanitatem, nec poreft effe materitir enis
materia in abffraato eft pars humanitatis, uiec
potefteff alitian poteft effe aliquaz rese extra, quia nulla a trahisitur,
vt fit homo, nifif perfon quiddificatur, \& ifir homo porbi humanitate, पux ar.
fumptann. reflatergo, fumptann. reftat ergo, vt fit aliquis concerpus: le autem poni non poteft conceptus animalis fiue, quia omnes ifti conceptus in abtiam inclu cluduntur in humanitate,cuptusumanitas fit aur
dam fur dam fubltantialitas, \& animalitas, \& fic de aliiis
nec poteft poni, nec poteft poni, quòd fir conceptus entis, cum il
le noni ponatin numerum cum humanitare, poffit effe aliquod fubtraratum refpecturatumanigo fit ille conceptas difficile en ipfum; quid er dum nihilominus, quòd ett conuenire. dicen fiqiquid determinatumn per totalicarem, feu per ceptum entertf näque intellectus formare conceptum entisper fe, feu rotius, qui quidem con-
ceptus denudatus eft ab omni natura fuib i, \& \&accidentali. nuillamenim rationem incluIntionem infludat, necrationie perfeitatils 1 fam totalitatis, cum ifta non dicant certum conceptum entis, nifi puram negarionem,pura non ef-

 per fe humanitate qualificatus, \& determinatus.
Nam confiderandum fit
quod totius , fuer entis per fe ; haber infra conce
find puiddificabile ed ipfum habentem, ficut aliqnaid quiddificabile : humanitas autem cum fit quideffe quid, vific refulter vnus conceptis ifum cius, ad
quöd eft, in quo ct quòd ef, in quo eft, homo vere tamquams, quo quidem concep tu humanitas fittamquam tas, \& ex illo, quod poteratar trahi ad effe quid,
 reper modum totus conceptus poffunt fe habec.
les, les, $\&$ formx actideninales, concepto quippe-
 totainseftar quxrere, quid efillid, \& \&üc necef
fe elt refpodere; quod efhomo,vclrofa, conceptu humanitatis, quod primus conceptus
trahar hominéal tis, vtita loquine ad effe humanitàtis, vel roferitatis, tita loquiliceat, qui trahatip finm ad effer ro
fam, vt:fic conceptus rofa, fit quidam tus conceptus ex roffeitate, $\&$ quodam conceptu
fubftrato rofeitati fabfrato rofeitati.
Quod autem conc


 mo hrocns humannitatem, \& rofa habens natu- fad determinata natura, nec pura negatione, quar concipitur per modum cuiurdam fubftrati;
per confequens entisper

$\qquad$
$\square$ $\left\{\begin{array}{cc}\because & \vdots \\ \ddots & \cdots\end{array}\right.$
$\because$

214

## Liber I. Sententiaruim

is forma exigit fufceptium : nunc autem hu- A nitatem eft homo, vel tu es homo, 8 ille eft ho manitas concipitur per modum formx in hominc. reitat ergo, vt aliquid fulceptiuum ibidem res conceptus formari : primum quidementis er fe.foliati ab omni natura, quiquidem coneptus meri fuppontith lecundum quad pronom ile, \& cxerera pronomina fignificant demonfrà do quoddam torale,\& ens per fe finc determina ione nazurx; frcundum vero conceptum fub ax, \& natura determinantis, vthumanitas, an malitas, \& fic de alijs fubftantijs fingulis: Terriumquoque conhitucumex amboubt o, \& ex quibulliber naturis incellectis permo dum formx : refaltar namque ex his, vnus.indionereto, vtputa per hominema animal, ro「am \& fimilia. $\qquad$ eptus proliatus ab ompi natura, cí fít có nim, quöd non eft conceptus fubtantix, fed fuppoititivnde. accipiendo grämaticaliter fubltan Etentix, feu furpofiti; logice vero fubtantia dicuicompetit effe per fe.
Non valet eriam, fidicatur, quòd concretum turam, cum perieitas negationem importet:nō valet inquan, quoniam addir, vt probatum eft, pert modum formx : conftat autem, quod fola ne gation on fubternitur, nec fufficit ad effetū for talis fpoliatus cóceptus pertiner ad materiam Pímór quidem rerum natura: talis autem conceptus eft folum Secundo veros quía talis conceptus formatur in mente fabratione cuiuldam deferentis,\& haligi, \& defignari. per pronomen, quod non poteltmateria. Ad propooftum ergo applicando concretum poteftreferri, vel ad conceptum naturs impor-
tatum per miodum formad̀nomineabfrtatoo fic nec pradicatur-quiddiratiue. de ipfo, nec ecó uerfot, nec predicatur eriam denominatiue, ficut habitum de habente nam humanitas non,
habet hominem, necdefertipfum; homo etiam, cum fit conflitutus ex humanitate, non dicitury dicí,quid funt idem realitere hax enime ellvera, quòd humanitss, : noin ef aliud, quadm homo, fre-
cundum rem, ficut Commetrator dicitde Sorte quòd non ef aliud, quam animalitits, \& rationzItase, qua sunt quidaitaseius, vel concreximL
referri poteft ad conceprum fuppofitit poliati,

 tum pradicetur de illo, dicendo, habens huma-
itatem eft homo, vel tu es homo, $\&$ ille eft ho abfractūunon pradicatur de concreto, nec econuerfo quod quide non eft propter realem addi-
tionem, fed propter hoc, quọd nec quidditatiue nec denominatiue cöcceptus totalis pradicatur de partibus, nec cconuerfoid dum tamen conf integrati, quod dicitur propter genus, \& differentiam, qux confituunt fipeciem per modum exponentis, vtrupra dicebatur, quod hom
eft animal quod eft rationale, fecundum $A$ uicennam.
uicennamL.
Et if infterur, quòd realis identitas fufficit Gernus,$~ \& x$ ad veritatem propofitionis, \& fic quia homo, \& differentia eft humanitas : dicendum, quòd pradicatio oft opus intelleetuss ynde repugnantia conceptuum Iis, \& partialis repugnant mutuo, vt: vnus de a lio non poffit enunciari fine forma. ergo prxdicationis, \& modi enunciatiui, dici poteft, quòd
homo, \& humanitas non differunt realitcri:num ciari autem pradicatiue non licet, quọd homo fithumanitas.

ARTICVLVS TERTIVS.
2uomodo predicatur Deus de Deitiate, , ©
$L$ e conuerfa
 documque enim duo concerpus ficeria. quanvnus non eft totalis refpectu alterius, nec ajivis partialis,fed quicquid claudit vnus claudit alius quamuis alio modos tales conceptus poffant de concipi poteft rofx realitas, \& apparentia $\mathbf{~ r o - ~}$ con, ideo poreft dici, quiddtotaxafa conceptais eff quadam apparentiai,fiue quoddam effe.app2
rens, \& poreft dici quod ille apparentia eft verasofa, qux de indiuiduis pradicatetr;, \&: caufa huius eft,quia rofa apparens nion inclididitapparentiam per modum partis; necrealitatem ro-
fetiam partis per modum partis, fed quodiixetiam par tis per modum partis, fed quodi-
betdicit totum, quamuis aliter, fed confat, quod conceptus Deitatais clauditr tres proprieta tes, cum fundet penitus eandem vnitatemi,
cum qualibet earundem :conceptus auteri Dei, cum qualibet earundem :conceptras antern Det,
claudit inf eandem Deitatem, cum eiurdem. proprietatibus, nec eft differentia, nifi in mo-
 tem exprimit contituturn directe ; \& 8 per con-
fequens, nec Deitas eff partialis refpetan Dei,
nececonuerfo, immo nece e connerfo, immo quodilibet capit totum,
ergo vera eft predicatio, Deus eft Deitas \& \& ergo vera
e conuerfo.

Confiderandum autem, quid modus clau-
endi totum direte, \& \& indirette,
pedit, vernon fitepreqicatio com-
Plo
pedit, vt ton fittipeticatio con
plete formalis in primo mo
dido dicondi per fere in il
onamque:predic
tum clauditar
tum . clandita
in fubiofto:
directe

Diftinctio IlII
215

2uomodo Trinitas pradicatur de Deo:Deus eft Trinitas, vel vres perfone, vel Deus oft Pater.

## 

Circa quartum autem confiderandum cuiufdam vnius determinabinis peri fupporitara,
cut homo intelligitur, vt quoddam indetermi-
natum
$\qquad$ cöccprus deitaris effer feorfum furcepribilis -ecte fuppofita,\& perfonas,fed probatum eft fu-
 ribus .ergo nec Deus concipi poteff, nifiaftu

 $s$, quia effer vnum praterter multa, $\&$ continere
 nullo modo vniuerfalis eft:ergo non eft foorfum
fumptibilis, fed concipitur actu per modum cu$\underset{\text { Prixterea: }}{\substack{\text { iufid }}}$
Prixterea: Si Deus poffer concipi per modum
vnius pracifid fuppofitis, quarrendum vnius praciifia fuppofitis, quaxrendum effer, quid
adderetur, dumipfum contingit per fuppofita explicari, \& conftat, quòd non proprietates ilaliud.ergo conceptusDei eft aetualis conceptus cuiuftan trini.
Praterea
Praterea: In illo conceptu Dei poffet homo perius inducebantur de conceptu Deitatis. Ex his quatuor per ordinern inferuntur.
Primum quidem, quod hace cft vera: Deus eft cuiurdam trini, \& crium vnitatum,verc ef Trini tas: fed Deus haber concipi per modum cuiufdă trini, \& habentis tres viitates, qua funt tres pernitas, iuxta illud Auguft. quinto de Trin. Vnum de Trim. \&eillud 6 . ilibro, SolumDeum dicimus effe ipfam itatem
دicer, Fili- sitecundum vera eft, quò̀ Pater, Filius, \&:Spis. fincus dicendo reiline fi tus fanctus. ex quo enim intelligituir de neceffi-
dicinno rate in tribus atu, immo, ve actutres manifette . pater,quiod iffa propofifioc crit vera, iuxta illud
 toiso
cap Par $1 .+$ fancuum.
perfona figililatim, dicendo, quod dicatur quaxibet perfona figillatim, dicendo, quöd totus. Deus
eft Pater, fuue plenus Deus eft Pater . otus enim patcr cftillc , in quoeff tota Deiras, \& plenitu-
do Deitatis: fed tota Deitas etin
$\qquad$ fir trinita- cum paternitate eandem vnitatem, \& perfona-


A go figillatim eft verum, quòd totus Deus eft ve
re, \& plene Pater, $\&$ vere Filius figill m, \& plene Pater, \& vere Filius figillatim, \& finitate cap. Damņamus. dicentís, quòd illa fum- c. Damna veraciter eft,veraciter eft Spiritus fanctus, oms mus nes tres fimul, si earum quxtiber figillatim, \& potert anhuc induciexemplium, quod Perrus in
telligens, $\&$ amanis $f$, veraciter elt in $f$, veraciter coram fe per intellectionem, veraciter extra fe per amorem. ille enim idem, qui confpicit fe, Qui corfp tuám eft in quaftionede imagine. Deus fumptus ex parte fubietrur, hoc eft, quòd $\frac{1}{6}$ Deus fumptus ex parte fubiecti, non fuppoiit
tantum naturam, vtaliquiDotores dicunt, ne upponitaliquid commune conceptibile preci Te vnà tribuspoolhbile demonftrari, per hoc pro te in tribus, ita quod concipiendo Deum, conci pioa atu tres fimul, \& actu quemlibet figillatim intelligendo, quod Deus atuu concipitur,vt exi \&ad hoc capiendum multum valet illud exemplum de Perro fubfiftente in tribus fuppofitis ex vintellectionis, \& amoris, immo effet fimilliinter illa, nifi vnum: in Diuinis autem realiflima funt fuppofita, yt declaratum eff fupra
ARTICVLVS QVINTVS.

## Quomodo Trinitas predicetur de Deilate

C Irca quintum confiderandum eft, quòd Propofrioo Cint eff veriffima, Deitas eff Pater, vel Dei- verifimi ime effet falfa, hoc effet, quia Pater adderet aliquid ad Deitatem, aut fecundum rem, aur fecun dum rationem, fed Pater, aut tres perfonx , aut Trimitas nil addunt ad Deitatem, nec fecundum \& probatum, ergo illieft fumme vera; Deita eft Parer, \& econucrio, \&z illa, Deitas eft Trinitas ; vnde Auguft.dicitin fermone de fide, quòd Aus.ingor.
credimus vnam fied diuini nominis Triver Eteft aduertendum, quòd aliter ef verzilla Deus ef Pater, \& aliter ifta, Deitas eff Pater quantum ad modum pradicandi, quarmuis $x$ que it vera quantum adren. Faternitas enim, $\&$ ef
fentia, qux conftituunt Patrem, tripliciter pof annconcipi.
Primo
Primò quidem, vtconcipiatur paternitas in Secundò vero effentiain reto, paternitas in obliquo.
Tertió, Tertiò, vt conftitutum concipiatur in recto, nquo clauditur paternitas, \&e efientia, \& quia
 uòd Deus eff Pater, \& Pater eft Dcus; effenia vero eft Pater,fed nor eodem modo in refto,
fed quatenus Deitas totum illud includit, quod Pater, fed aliter.

Iarti-

## $216 \quad$ Liber I. Sententiarum

ARTICVLVS SEXTVS. A prietatibus tribus, \& Deitatei. Quomodo vnus Deuspredicetur de Trinitate.

C quct fexitum vètóo confiderandum eft, Mijigyipliciticr.
Primò quidem;
necen elfe Primò quidem,quòd illa vnitas fít tantummo do collectuan, \& fic loachim intellexit Parrem, quia quiliber eft Deus, vnde quafí per modum: collectiuum, tres funt Deus vnus, fi tres vnus, plures: hoc autem flare non potef, quia filla-
 Arianam.
Secundò vero poteft intelligi illa vnitas propric, videlicer in re aliqua vna;deratione autem quacumque . poteft ergo intelligi viitas Trinitatis in aliquar re habsente indiuilionem in fe, \& diuilioncm abipfa Trinitate, , vel ab aliquo exi-
 fed hoe fare non poeff, rum quia effer expreffe vel ì proprieataibus: tum quia fequerentur omnia inconuenientia, que fuperius funt indu $\ddagger$ a, cum de inditincitione diuinx effentix ageretur. aliquar re habente quidem indiuifionem in fe, indiuifionem omnimodam,diuifionem vero null 1 , vera vnitas Trinitazis. vel intellectu, fed vnitas cuif à qualiber, vel re, ni , vnde confiderandum, quòd cum concipitur Deus, de necelifitate concipitur vnus, $\&$ trinus,
Trinitas, $\&$ vnitas,nca ${ }^{2}$, Nam viitas rei indiuilxin ie, non divilx autem Àtribus:Trinitas autem rerum diftin $\ddagger$ arum fia re poreft cum vnitate cuiurdam reei indiuife, vn-
de fidei profeffio propriiffime exprimi porea fub vocabulo indiuiduẹ Trinitatis;quoniam funt
tres res indiuidux inquadam re imprecifa, ditres res indiuidux inq
ftinaxa vero inter fe.
6 bitur de Patrese fide conceptu Dis eff Trinitas,
vel effe trinum, Pater quide vel effe trinum, Pater quidem nec eff trininus,nec
Trinitas, hoc nimirum non valet conceptu Dei eft Trinitas, vel effe trinum, fic de conceptu eius eft effe fingulum, nec eft impoffibile de conceptu Dei fice effe fingulum difiunailé etia min ficatur, quod conceptus Dei videtur triplicari,ex quo quilibet eft totus Deus, di-

 as, \& proprietas eft effee tus quaff formalis pei-
tatis, propter quod Deitas importatur in a\&tu, Eproprietas,quafi potentialiter;iliceter.ero con
fitutum tripliciter,effetus tamen formalis ieitatis in tribus non triplicatuir \& \& per cofequens
effe Deum snum eft in cribus contitutisex pro-

Et Deitatem. ergo funt ques Dijut dicendīit hennon funt tres Dij, quia Deitas dat illis. tribus conftitutis vnicum formalem effectum, qui im-
 tur, quòd dicuntur tres boni, tres immenfi, \&
xterni, dicendum, quòd verum eft adiectiue xterni, dicendum, quod verum ef adiectiue;
non tamen fubtantiue, cuius ratio eff, quia con cretum adiectiuum non eff pars fuppolitit actua
ti, fed ipfum ti, , fed ipfum fupponit, propter quod trahit nu-
merum ab codem, fubfantiuum vero concretum non fipponitatyuatuun fuppofitum, fed cft ipfummet fuppofitum actuatum, licet enim ho-
mo fupponat fuppofitu denudatum , $\&$ merum mo fupponat fuppofitū denudatum, \& merum,
prout per pronomina importatur , quod nil aprout per pronomina importatur, quod mil a-
liudeft, quam conceptus sentis per , quifub-
fterni poreft alicui, nihilominus homio non eft fterni poctef alicui, nihilominus homo non eff
aliud, quadm illud fuppofitumactuatum per hu
 denòminatur concretum, eff quaf pars fippofi-
ti, vnde fubftantiuum non trahit numerul ti, vnde fubtantiuum non trahit numerumab

 minus quia non triplicitur Deitas , non poffunt
effe tres Dij, iccet dici poffunt tres boni, aut tres immenfi adietiuc. Et hic fextus Articulus rerminetur.
Refponfo ad obiecta primò.
$A^{\mathrm{D}} \mathrm{ca}$, qux fuperius primitus inducuntur, Refpondet Auguftinus intendit ibi declarare, quomodo Augultinus intendit ibi declarare, quomodo
creator, \& alia accidencia non funtabfoluta,
uamuis non fint, nifi perfectiones, quamuis non fint, nifif perfectiones, \& quidam, coentitates, \& modi. cumergo ait,quò candor
ad feipfum candidus dicitur, accipit candidum pro candore..
Ad fecundum dicendum, quòd quantitas no eff quanta, nec haber partes, cum noon fir nifi pa
tibilitas tibilitas pura, partes fiquidem diuidentur in id
quod funt quidditatiuc , $\&$ impartibilite fam, qua formaliter funt partes. Ade tertium dicendum, quòd concretum verbale pradicatur de forma propter rationem ta-
tam in corpore quaftionis tum nominis. Ad quartum dicendum, qùd cum dicitur 1 i nea longa, accipitur linea pro ipfomet linea to. impoffibile enim eff, quöd longum fir linea,
cumlongum diuidatur in longitudinem, $\&$ illud quod eft longum, participans ipfum, idem au non particip lar fe, pnde ficut reetitudo retta no
Ad obiecta fecundô.

A ca vero,qux fecundario inducuntur, di- Recponde
 aut animalitatem, fed quòd non eft aliud ab eis: cundur. onceeflum eft autem, quod non funt aliud real ptus totalis, non pradicatur de partiali, \& per
idem patet ad fecundum, $\&$ ad tertium . modi
namque fignificandi grammaticales non impe- A predicatur de Deo fumitur proindiuifione Tri
 fici, quorum vnus totalis eft, \& reliquus partia-
lis; vinde non verum, quod concretum, $\&$ abflractum differanttantum penes modos fignificandi, immo differant in principali fignificato,
vt dietum eft. vt ditum eft. catur per modum fieri, \& egreflus, \& idcirco poteft predi
flos foret.
flos floret.
Ad quintum dicendum, quòd homo non adAd quintum dicendum, quàd homo non ad-
dit rem ad humanitatem; addit tamen cónce-
ptum fubftrati,ex quo vand cum humanitate con ptum fubfrati,ex quo vnd cum humanitate con
ftituitur totalis conceptus per hominem impor tatus, cuius quidem altera pars, puta humanitas, eft quiddificans ; altera vero, puta fubltra-
tum, eft quiddificatum, \& hac quidemeftefe-

 Et fíquaratur de illo ommunis, vnde nulla eft repugnantia inter Tri nitatem,, vnitatem
Ad tertium dicend Trinitas (quafii ipfarip, quòd Deitas non eft finguitur dtribus, cum qübus fed quia indinitates.
 quartam communem indiuifam in fe,\& diuifam
a r rinitate, immo eft penitus indiuifa, vt fepe
ditum eft.

## Refponfo ad obiciciza in oppofitum -

A $\begin{aligned} & \text { D.ea vero, gux in oppofitum inducuntur, Refondee } \\ & \text { dicendum elt,quod veritatem concludut }\end{aligned}$ fic intelligendo, quodd in creaturis nomen con- in oppoifit cretumimportar conceprum compofitum, ex
quo eff; videlicet ex conceptiunarorx, quo eff, videlicet ex conceptu naurrx, \& quad
eft, videlicet ex conceptu fuppofiti, $\&$ fubfra eft, videlicet ex conceptu fuppofiti,. \& fubftra-
ti, \& ex his refilitat conceptus fuppofitid determi

 mancate, tamquarnquo, ex ex ubrtrato, quod
concipitur, vt quoddam indeterminatum, determinabile tamen per humanitatecm,", ita re-
fultat homio determinatus. In Deo autem non. fultat homo determinatus. In Deo autem non,
eft conceptus compofitus, ex quo eff; $\&$ quod eft conceptus compoitus, ex quo eft, \& quod
eft:nam Deitas noin comparatur adaliquid fiubflratum, cum non poffit intelligi per modumpartis. coincludit enim proprietatetem, cumqua
fundat totalitatem quandam, $\&$ vnitatem, proDpter quòd dintelligituir, non vt habita ab aliquo Peffernte fuppoito, \& fibi fubfrato, fed vr con
diteuns fuppofirmo vnd fiticucns fuppolitum, vnde Dcus , qon dicit con-
ftitutum ex Deitate, \& ex habente ipfam per mo dum fubfrati, fed habente ipfam per modum conflitutisis hoc eft Sancorum dicentium, què Dens non componitur ex quo eft, \& \& quode eft:
creaza vero fubtantia componitiur'; quamuis creata vero fubtantia companitur, , quamuis
huiufmodi compofitio, fit tantummodo penes
conceptus. huiurfodi con
conceptus.
Refpondet $A D$ ca vero, qua tertiò inducuntur, dicen-
nat argume der non conntituitur ex proprietate, $\& \&$ effentia
tio indutiò indu- tamquam ex partibus, quia pars non dicit to-
cunnur.
 tem, ep percernifia inter conftitutum, \& totum: conftitutum autem non differta conftituétibus, nifi in modo recti, \& obliqui, ficut rofa appares
conftituitur ex apparentia \& realitate rofe, \& tamen rofa apparens non eft aliud, quàm apparentia; aut realitas rolx, itaquod $\&$ apparenrofa apparens dicit totum direge, apparenria vero, \& realitas dicunt totum indirecte. In ficut patet.
Ad fecundum dicendum, quòd vnitas, quix

HAE LOCVTIONES NON CONCEDVNTVR: Pater genuit Diuinam effentiam:Diuina effentia genuit

Filium: Effentia genuit effentiam. Quoniam
ipfa nec genuit, nec genita eft.

$$
D I S T I N C T I O_{0} V
$$

## Expofitio textus. <br> Primò namque guxntionemproponit: Secundò, quartionem diffouit,, ibi: $\mathcal{A} d$


Hoc duof acit.
Pet.Aur.fuper Sent. to.
 rendum êt, vrrum con cedendum fit, quòd Paiter genuitiDiuinam effentian, vel quèd Diuina effentia genuit Filium, vel quad cffentia ge
nuite effentiam, aut quod fit fimpliciter nesant nuit eflentiam, aut quod it fimplicitcr negan-
dum, quod nec genuit; nec
genuitefientiam, vel genuerit Filium, vel ge-

nita fitd Parre, $\&$ poteft reduci ad duo memra, vtrum fcilicet Diuina effentia generet, vel | Eeneretur |
| :---: |
| Poftmo | elpondet ad quaftionem; \& facit tria. Primò nàqque primumı membrü̆ pertrątat

Filicer, vtrum Pater genuerit effentiam. Sccundò alia duoo membra, fcilicer, verum Siuina effentia genuerit Filium, vel effentia Tfentiam.
Tonis inftat. Secunda ibi : tta etiam non eff dicendum.tertia ibi: Hutic vero
Circa primum duo fair num membrum quoffitionis. primisò naimque pri- fecundò utcoritaté Augulfini contra folutionem induit, ibi : Huic tamen videtur contrarium.
Adhuc circi primum facit guatuor uidem quaftionem foluit, dicens, quòd Caholicis trautationibus inhłrendo, dicendum , quot nomine Eitientix; intelligendo Diuimunis efl tribus, tenendum eft, quodd nec Pater genuit cam, rieciph Filium, nec ipfamet geniSecundó ibi $_{2} d o$ non ef dicendún. inducitrainnem primam, qüx talis eff; conftat, quòd Di nec effentian numquam indicar, nifi effentiam, Tatrem. ergo nullo modo genuit eam. Tirtiò ibi i Item cum Deess. inducit fecundam Ced Pater nil aliud eft quim Divina effentia, nec Diuina effentia eft aliud, quam Pater.ergo Pater on genuit Di.
 tionem, qux talis eft; Pater eff, 8 i Deus eft for-
maliter ipfa Diuina effentia, fed nulla res gene. ratillud, qui formaliter eft. ergo Pater non ge fterex modo arguendi Augufini, qui probat, quòd Pater non eft fapiens lapientia genita, quia cumidem fit Deo effe, \& lapiente effe, fequercrur
quod effer eo, quod genuit, quod impoffibile eft quod effer eo, quod genuit, quod impolthbile eft.
Poftmodum ibi : Huictamen . inducit Magifter auĉoritatem Angultini coorra prrdiaza, quiaiat, quòd Deus Patėr genuit illud, quod ipfe elt:con fecundum cum genuir Diuinam effentiam. Refondet aute Magifer, quöd ly y, ip fe, vel ly, id, tenetur pro Filio, vt fit fenfus, pater genuit illud,
quotippre eft , quod genuit Filium, quieftillud
ip Poftripdum ibi: :Ita, cec. pertractat alia duo is, $\propto$ facit tria.
Prindi, namquedicit, quèd ita parum deber
concedi', quod Dinina eflentia Filium genuit quia cum Filius fit ipfa effentia, generarctur ratione concedi non debet, quod effentia fit genita ab effentia, ne confiteri compellamur,quò eadem resfit genita ¿feipla.
contra iftam folutionem per tres autoritates.
it , quod Filius eft de Patre, fapientia de fapien capp.ti fit
 dem de fide ad Petrum, dicentis, quòd Deita-
tem Chrifti non dubitandum de natura Patris 5 af: 20. natam effe. tertia eft eiufdem de Trinitate, dientis, quod Filius eft de Patre, confilium de de fubftantia
Tertiò ibi: Sed bor ita. Refpondet Magifter
B perfonis, ve fit fenfis ; effentia de eflentia, quò
Filius, quieft effentia, eft de Patre, quieflef
 Propofirio-
num in inio
bus fint $n$ no um, quieft omnia ifta, \& quòd hacc expofitio competens fit, \& vera, patet ex dictis ciufdem nid inliz ponit ; ait enrimim, quududinilius quificitur fapientia Patris, \& lumen Patris, id ent lumen dc luminc
Capientia de fapientia, $x$ effentia de effentia, qui fingulus eft lumen, \& fingulus eft fapientia, $\&$ fin gulus eft fientia.
Pottmodum ibi : Huic vero. Magifter arguir
contra determinationem prafata guxfionis

 Primò namque adducit contra fe quatuor au-
coritates Hilreij. ctoritates Hilarij. Filius, nif namque, qux dicit, quòd nil habet tiam, videretur ex hac autoritate, quöd effentiam,videretur ex
tia Diuina fit nata
Secundam vero, qux dicir, quòd Dei natiuiras non poteft non tenere naturam, ex qua pro Cetacef, ex qua videtứ fequi, quòd Diuina na
tiuitas, fiuc Deus natus fit profectuis ; \& produr Cus ex natura.
Tertiäm inducit, qüz ait , naturam genitam naturaliter in fe gignentem habuiffe naturam, ex qua vid
fit genita
Quartam vero,qux dicit, quòd natiuitas vnigenita in naturan vnigenitam fubfiftit, $\&$ ita videtur, quòd natura Dei fir vnigenita.
Secundò vero ibi, sed quia hsczierba. Refpon- Refponder dec Magifter adiftas authoritaress dicens, quòd
Auxaineratad iuxta verba ciurdem Hilariji intelligetia Sanco- tes iniluij,
rum afumi debet ex caufis dubitandi. Prima er- \& Ausult. jo autooritas, nihil habet Filius, nifin natu, deber intelligi, quòd narcendo accepit naturä,\& quidquid habet, non auté,quòd natura fit nata, \& hó
 naturam habet genitus, quäille, qui genuit:ham
in generatione filij naturam fuam fequitur inde immutabilis Deus, ve fic intelligamus in Filio na turam fub
do, pp ta tamen natura no eft genita nullo modoPoftmodum ibiibicititur fuoque. Magifer indu-
cit corra fe autoritates Aus. $\&$ facitria primo citcorua inducitquinque auctoritates. primam namque inducit.quinque aucoritates. primam
qux ait, Pr Pater de fui natura genuit Dee Filium
ex qua videtur cin ex qua videtur cūnatura Parris, \& Filiji fit eadē
quodd filius fitgenitus de natura fua, quinimmo, quod filius fit genitus de natura fua, quinimmo,
de natura Trinitatis fecundam vero inducit, qua ait, quòd filius charitatisDei, mullus eft and intiner preaio.



 ${ }^{\text {prin. }}$



## Dittinctio $V$

219
 tiam quoque in quartam, \& quintam, indu- ad rem effentix, vit eft in Filio; \& per confe cit, qua omnes idem funt, fcilicet; quod Filius ctix
tix Parris.
Secus.
Secundò ibi:His verbis pramis sis. Magiter prefatas autoritates exponit,dicens,quöd hac ver
ba mirabiliter moiuent ipfum, fed refpondet di cendo, quod in omient ip ip iftis ainterd refipandertibus dieft de natura Patris, quod eft de Patre natura, \& de Patre fubftantia, quodd ille fit intelilectus Au-
suftini declarat,
auod ipfemet fice suftini declarat, quòd ipfemet fic exponit. ait eft Filius, fed de quo eft genitus. Similiter Spiri ria, fed inde eft, vnde pröcedit, $\&$ ita ariqua mate uctoritates illte, qux dicunt Filium effe de fub Aantia Parris, debentintelligi, quòd Filiusert Terriò ibi
Tertiò ibi: : Offendizur quoque. Magifter dat àquòd intellecaus eft Auguftini per hoc oftendee,quid Filius, a spiritus fan aus non funt de uo,non quidem materialiter, fed principatiue confibftantiajiter; \& hoc probat auqoritate quöd Filius fittergoinustellectus autcoritatum, materialiter, tut principaciue, fed quöd natus eff de Patre fublantia, $\&$ ad hoc adducit quawa. In fine autem concludit,quòd folus Dei Filius dicitur natetrar filius, nonquia natura Filium cnerauerit, fed quia candem naturam habe

Vtrum effentia in Diuinis aliquo modo generert, sut generetur.
$\mathrm{E}_{\text {ctus generationis conueniat effentixidcir }}^{\mathrm{T} \text { quia Maiter hic in }}$ o quaxrindum occurrit, Vtrum aliquo modo fit ret, aut generetur.

## 2uòd effentia proprie generct, of generetur Diuinis, fic, quid prout eff in Pasre Lo grenereut

$\mathrm{E}_{\text {goneret }}^{\mathrm{T}}$ videtrour, quòd effentia, prout eft in Patre
reliquum, fed effentia Divina, \&\&Filius funt vnü idem realiter, \&Filius accipit effe per geneccipit efie ; $\&$ per confequens generatur, fimi iter prouteft in Patre,eft eadem res cum Patre. ergogenerabit.
Prxterea $: G$
 re, lis eft,\& egreditur $\dot{1}$ Patre, , \&terminaturad FiPetr.Aur.fuper Sent.to.r.
uens generat, vetin Parre, $\&$ genrratur, yt in Frilio. Praterea :Liceteadem perfona non poffitefe generans, \& genita, eadem tamen effentia po idem realiter, ficut nec perfonaliter, fed nulla alia caufa affignatior, quòd efientif non gene
ret, $\&$ generetur, nifi quatenns ead
 fencia generaret, \& generarctur. ergo cún pof ci ,quamuis non eadem res perforalititer produ paret, cur effentia non generetur, vt in Filio, $\&$ Eeneret, vi in Patre.
Et confirmatur ex hoc, quòd Augultinus di-
 refert perfonam, non dicititatuen, quinin respof-
fit generare eandem
rem; vnde nullum incopue
 niens fequitur, quod effentia Diuina replicictur is ex ficetur, manens eadem effentia, qiamPrxterea : Nil aliud videtur Pater, quàm effentiz generans, nec Filius, quime effentia ta, \& Pater fapientia generans, fed tale pro-
prie dicitur generare, $\&$ generari ero pric dicitur generare, \& generari. ergo vide
tur, quid effentia, vt in Patre propric gene ret, \& ve in Filio, proprie generecur, imma non fit aliud Pater, quàn Deitas, vt ab" ${ }^{\text {eb }}$ Deitas, vt generarurur.
Prxterea: Non eft tutum, nec fecurum, quò Prxterea: Non eft tutum, nec fecurum, quòd
i Sanctorum fententijs deuietur; fed omnes fanAi concedune hoc : nam Augutinus de fide ad Perrum afit, quòd Pater genuit illud, quodeft, Ais. Pertrumb
arm
 ficitantia de fubbtantia . Et de fide ad Petrum ${ }_{7}^{7}$ ?
dep. Patris. \& 15 .de Trinitate capit. 20. ait, quòd
 quoque dicit, quòd quidquid habet Filius na- Hilarius
tum eft, $\&$ breuiter omnes Sancti concedere de Trin. nd hoc videntur. ergo non eff fecuruin hanc propofitionem negare.
Prxterea: Tantx auधoritatis videtur Ric cardus de fanto Victore, quantx Magiter Sen tentiarum, fed Riccardus dicir fexro de Trini- 6.de Tria fubftantial ingenita, \& enilaliud Filli perfonz quam fubflantia genita ; \&\& fibdit contra Mamulti temporibus notris ficripulos eius, quòd zudent hoc dicere, quin potius, $\&$ multo peri culofius contra Sanctorum Patrum autioritationum audent negare ad paliternarum tradiautoritatem inuenire non poffunt. Ad hoc auiem, quod dicimus, etiam autoritates milras quo iugulentur deferentes, ad certamen proce unt, fed dicunt, fi Filij fubbtantia eftgenita, Pa cademq. fubfantia? Profequalitque errit vna
ra Diuiná, aliter in humana. In humana namq; A goin effentia, fed omne, in quio eft pafluus ge- li.s.de Tri. fi fubtantia alicuuius fii genita, alicuius vero in-
genita, ablicue omni contradiccione confegucns erit,vevaiza iii fubtantia. In Diuina vero narura rata; nect tamen coniequens eft, ve fitalia, zailiz fast entia, fed aiia, \& alia perfona. hoc Riccar--
das. ergo non viderur, fiti Sencintiarum fequenda firt in negando hanc propo:tionem.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2uòd effentia Diuina senerctur } \\
& \text { faltenz fubiective. }
\end{aligned}
$$

$V_{\text {interivs videcur , quod effentia Diuina }}^{\text {in }}$ quafinaterialiter. illud enim, de quo gigni-
 - autecn, 2 forma, generantur per accidens, fed t.3. Augur libro abitt no verc Filium Dci cogitatis, fi de fublazitia Patris natum eum negatis, \& in pluribus locis teftatur, quod Filius non e ft ge
nirus de nitilo, zut de nulla fubtantia, fed de fubtantia Parris . crgo videtur, quòd fubflan-
tia, féu effentia generetur, qualị materialiter, tia, féu effentia generetur, quatí mazerialiter,
$\&$ fubiectiuc. Et confirmatur, quia hxc praa fabiectuuc. Et conirmatur, quia hec prax-
pqitio, de, communiter importat habitudiném caufx materialis.
Mazeriama Praterea: lllud videtur haberc ràtioné, quaff;
 exdem fub viroque termino generationis. eft e-
nifin eadem in Patre generante, \& in Filio genim eadem in Patre generante, \& \& in Filio ge-
nito . ergo generatur effintia fubiectiuc, vt viderur.
Praterea: Sicut videmus in crazturis, quòd politum, fic in Filio generato funt, quafí tria, pointum, fic in
videlice effentia, relatio, $\&$ Filius, 1 , led conflat, quò filiatio efl forma, \& Filius quafific comporimateeria; $\& \%$ per confequens, quò $i$ generctur fubicatiue.
Praterea:
O
Pōerix Prater Prerea: Omni potentix attiux correfponan reffo der potentia palfiua, Ied conftar, quod in Pa $a$ pailuz. Filio erit pafiua porentia, qüa gencratur; fed illa elfc non poteft, nifie encuria. reflat ergo,
quod efscntia fit, Guafí panliua, \& materialis portentia; \& per confequens, quòd gerieretur fubicãiue.
Prateieas: Conftat, quòd Filius nòn creatur
in Diuinis, fed crearetur, nifigenerarecur ex ef fentia, tanquam ex materia :omne enim, quod fir ex nihiilo, iiue ex nalla matcria dicitur creari. ergo neceffe eff, quòd Filius generetur ex diuina
eflentia, quafi materia, $\&$ per confequens generabirur ellentia, quafi fubiectice.
Prxcerea: Panitua generatio in aliquo priori
Filium antecedit; aut ergo, ve prxcedens in jpfi fubififtit, aut in effentia cxiltit: conitat autem, quidd non fubfrfir, , quia nulla relatio po-
tell tubfiftere fecundum Auguftinum, exiftite e--
neratio dicicrur crancrari alicq
fentiag gencratur fubiective. fentia gencrazur fubiectiue.
Prxecrea : :llud d quod eft in Filio per
fubicçilse fubicçilgeneratur fubiectiue, fed effentia eff in Filio per modum fubiect, relpetu filiationis,
cum filiatio fundetur in ca fecundumDoctores ergo genicrabitur fubiective. Praterea: Si ignis gencrares alium ignem de parte fubtantix ignis, fe haberec in geniooqua-
ii materia $\overline{\text { Itcecundum partenn fui, }}$, fed idemn eff fí B generet de tora fublantia. ergo Deus,quide to-
 totam Iublta
fpeecu Filij.
Prxterea: Illud, quod recipit in fe formam-
per gencrationem, generatur fubictiue, fed effentia Diuina recipit, quafif fuper fe.formam re-
latiuam per generationcm. ergo fubiective ge latiuamper
neratur.
Prxter
neratur.
Prxereas:Si ignis gencrarct alium ignem de
materia fua, materia fua, ficut de aliena, non dubium, quòd
materia fua fe haberer modo palfiuo, \& fimili ter fip pater caleftis generaret Filium de fublan-
tia alitna, ficut nunc generat de fubftantia tia allena, ficut nunc ceneratde
non dubium , quöd aliena fubftantia pers modum materix fe haberet, fed accidit rationi materix, quọd fit alizen, vel propria. ergo videtur,
 2iòd effentia biuin部 zeneratur fallem


 gencrationemn eft fornalis terminus, \& illud,
cni datur fubiectum, fed efientia Diuina datur Filio pez gencrationem fecunduna illud
Saluatoris: $P_{\text {put }}$. Saluatoris: Pater quod dedit tmibi, naius omnibus 10 . cst. ergo effentia
malis termini
Praterca: Aut formalis terminus gencratio-
nis eff in Filio, aute eflentia in Dininis nis cft in Filio, aut effentiain in Dininis shon non po-
 recte terminatur, quia productiones denominan tur cx terminis, vt albedo ab albedine,\& \& calcfa-
ctio icalore, \&ita produsio Filij terminatzad relationem, tamquam ad terminum formalem, magis deberet dici ad aliquatio, quàm gencratio. ergo
formalis
Praterea: Illud eft terminus formalis cuinflibet generationis, in quo gencrans, \& genitumiaillimilantur, vtpatet, quòd ignis affimilat fibi
combuntibile, $\&$ fic de omni generante, fed Pater \& Filins affimilantur in effentia.ergo effentia eft formalis terminus
Praterea: Illud, quod eft in Filio per modumz
quidditatis no per quidditatis,nó per modum materix, videtur ge-
nerari per modum termini fornalis, fed efentia


Pidid
 genier raur
fubictiue.

Diftinctio $V$
quòd Dens eft. ergo Deitas eff formalis termi- A Quìd Diuina effentia hon pofsit dici aliquo monusing gencratione Filij.
Praterate
Pitilum gereratione vniuoca, alioquin erit nobilior ruo effectu, fed non poteft poni generatio vniuoca, nifi effen-
tia ponatur formalis terminus:Pater namque tia ponatur formalis terminus: Pater namque
\& Filius vniuocãtur ineffentia tatibus
Pratelatiuis. .ergo illud, qued prius. ${ }^{\circ}$ ni in Diuinis, fed gencrari modo formx pertcetionis eff. ergo effentia generari poteft modo Praterea: Non poteft tolli, quòd aliquid no fat ex nihilo; \& per confequens non creetur, nif prxcedit de Filio pars ip pipous prefzecedit, fed habere modum ma terix. ergo ineceffe eft, quìd habeat modum for-
$m x: \&$ minus generationis.
Prxterea:Formalis terminus gencrationis, \& formale principium, videntur proportionari e principium generandi . ergo erit in Filio formalis terninus generationis.
erationis ad quod acced formalis terminus geferateconis,au quod acceditur, per generatione,
fecundum noftrum modum intelligedi adef entiam acceditiur per generationem. capit eo videtur, quòd effentia fir terminus format go videtur, quà
gencrationis.
Quòd pofsu dicie effentiam generari fallem fuppo
nendo pro perfona.

V luerivis videtur, quod effentia poffit dici genperare, $\&$ generari. æque cnim abftraftü ici gencrare, \& generari. xque crim abftratü
nomen vidctur fapientia, ficur effentia, \& iterum ux, \& lumen $x$ que videntur affraeta, fed pro-
prié dicitur fapientia genita, \&lumen de preè dicitur fapientia genita, \&̌lumén de lumiperfonn. ergo d limilidici poterit, quod eflena generat, vel eff genita fupponèdo properfona
Praterea:Quandocumque aligua funt idem reailiter, vnum poteft pro alio fuppon, e, fed deffentia, \& \& perfona funt vinum realiter.er - Pratefterea : Magiter in in preprontidififina. exponit anteoritates, qux parentidififinctione is cff cffentia de effentia pro perfona. ait cnim ancre effe intellectum, quid Fililius effentia, eft de sia fupponeret pro perfona. ergoillud, quod

prius. | rius. |
| :--- |
| Prxter |

tellectualterius, porch effentia in fuo intellectu claudit totam perfoam, quia non poteft concipi fine proprictati-
Prxterea : Deus, \& Deitas, nullo
ifferumt in Diuinis, fed Deus poteft
fupponere pro per cendo, Deus perfona, di
coner

Deum. rus \& ${ }^{2}$
Pet.Aur.fuper Sentito.r
do gencrare, vel generari.
$S_{\text {cilium extrat de fumma }}^{E_{D} \text { in orinit }}$ in c.Damnaxiliza de fumma Trinit. \&u fide Catho. Eiñañ neque in c.Damnamus. ait enimt Papa, quod facro ap- generx, ne
probante Concilio, confitetur cum Petro,quod que genera gequeratur, nec generat, néc procedit, fed eff $P$ a
 B tus fanctus, ,quip procedit.
 riffime eff Pareer. ergo impoffibile eft, quina ve- Pa -
ter ger ter generet Diuinam effintiam: Prexterca inter gencrans, \& genitum eff diftin ftinctionem realem ad effentiam. .ergo nil, quod
fitin Diuinis generat fitin Diuinis generat effentiam
Prxterea: Omne gencratum relatiue dicitur
ad generans,fed effentia non dicitur relatiue.er go illud, quod prius.
Preterea:
ponit in litera, \& zuctoritas fua. non debetergo aliqu modo concedi, quod effentia generetur,
vel generet.

> Refponfoo ad quafionems.
 Primo namque recitabuntur opiniones docto $\begin{gathered}\text { ordinnis } \\ \text { furtione }\end{gathered}$ rum circa iffam matcriam.
Secuudò , eligetur
 prxditas, fub quatuor propofitionibinegatiuis Tertiò oftendetur,quàd generatio a atiua, non formalis terminus, quo Filius generetetur pafique $\&$
pradad ex imaginatione oppofinita procedunt prxata tia ad generationem:

## ARTICVIVS PRIMVSt

opinio Scoti lib. I. difts.q.ti
$C_{\text {Irca primum ergo confiderandum eft, secundum }}^{\operatorname{In}}$ Cia,quood aliquidifinguere voluerunt de effen
tion
liber alignos diut
Pliticr dit
hinguiur enerat, nec gignitur, inec procedit; in uantum autem propria eft Patri, generat; immo non eft aliud Pater,nifí effentia generâs, inquantum au lius, quam effentia genita, inquanoun eft aliud Fi fancto ita procedit, ve non fit aliud Spiritus fo funtergo ifti,quò deflentia procedens.imaginat rat, manête idencitazte effentiali, pofita tam gen finctione perfonali, vt fecundum hoc trinita non fir aiiiud, quàm effentia triplicata, aut replia. ipfa enim generat, $\&$ fic eft Pater, ipia gencritus Janctus, ita, quöd eflecnia difing eft Spieffentia, non effintialiter, fed perfonaliter
pro hac autem opinione eft exprefie Riccardus
de fancto victore, rationes fex fupra primo lo co arguendo induata.
opinio Farronis quollb. б.quafione s. ob lib. I, Sentent. diffin. s. quefl. 3. Gerardi F VERvNr alij, quidixierunt, quìd Diuina Eeflentianequaquam attingitur directe per Senerari per accidens, eo nodo, quo materia,
$\&$ fubicuum dicitur fieri per accidens, $\&$ per

 per confequens, quod Filio generato penfe, ef-
fentia generetur per accidens, \& quaffitiectiue ad modum materix. Pro hac autem opinione funt deciem rationes fuperius arguendo fecin-
opinto Scotit in r. Sent. diff.s.q.r.
 inn eff 1 - tis habere rarionem materix refpectu filiationis, neč filiatio açuat ipfam, vt habeat modum
formm. ergo eft in perfona Filijeflentia per modum quidditatis, nec habet fe relatio per modu cm , in quam tranfeunf, $\&$ quia generatio deber of formalis terminus Diuina generationis ef effentii, vt quafie effentia fifi illud, quot terminus generatur formaliter. Hxc autem opinio fulci-
rip perfoco io loco induâtis.
op inio Henrici in fua Summa art.sf. quafffe.

$$
\begin{gathered}
\text { cunda. tomo } 2 . \\
\text {. }
\end{gathered}
$$

F ERV NT veroalij, quidixerūt, P terminus potefl accipi quanrü ad illud, quod eft, vel nus.ad quem,ad rerminum $\grave{i}$ quo:eft autem ter minusì quo in omni generante non effe, fuee pri atio formx, terminus autem ad quem, ipfa for ma; quia in Diuinis, nec materia eft, nec secunum rem, nec fecundum rationem, non effe el quia fic formalis terminus generationis, inquan tü terminus ad quiem, formaliter referretur ad on effe formx, tanquam ad terminumaquo, noncomperiteffientix Diuinx in ordine ad gene rationern, fed quiaillud, , uood eft terminus, eft
tormane peitas quetem eft. in Filio per modúquidorma. Deitas autem eit .nililioper modu quid conipetit effentix; imaginari namque poffumus piuntm gencrationem, quafiper modumi cu-
iuldam fieri, \& acceffus ad peitatem, ytfieFiiulidam fieri, \& acceffisiad deitatem, vt fieFi-
liusper cam capiat, quod fit Deus. fecundum hoc crgo effentia dicitury generari per modum,
termini. Habet autem ita opinio, \& poftio yl?
timam rationem fup
menta tertio loco.
opinio quorundam aliorum
F Vervnt deinde alij,quidicere voluerunt, Expliczur quàd effientia poteff fupponere proio perfona; opin. quoideof icut dicitur vere Deus genuit peü, fic d
 niofulciri poted quinque rationibus fuperius $B$ arguendo quarto 0 loco indutis.

ARTICVLVS SECVNDVS.
Vbielicitur onncitufio Magifri, o Concily gene. Falls, fub quatuor propofitionibus negatiuis, oppofinis opis
Irca fecundum ergo confiderandum eft quòd opinio Magiftri confirmatana per cenc
rale Concilium videtur refellere omes iftas op nioncs, propter quod dicendum eft, quòd effen- Quid fir di iz non generatur, vt in Filio, fic quò directe at ctidum 2 tingatur, vt opinio prima dicebbar, nec genera-
tur per modum fubieati,vtopinio fecunda compingit, nec attingitur per modum formalis ter nini, vedicunt opinio tertia, \& quarta; nec genio quinta, fed eft omnino nec generans, nec ge nita, nec procedens, communicata tantum, fil
cut forma fimbolica, articulo quarto. pro ifto vero oporter per ordi nem propofitiones quatuor neçeffarias demonratiue declarare demonfratione concludeir

2wòd effentia prout eff in Filio non generetur di
recte contra primam opinionem.
$\mathrm{E}_{\text {in }}^{\mathrm{S}} \mathrm{F}$ erilo no pro gencretur dirioctc, fic, quòd reali- prout in F
 itas per renerationem:mimpoffibilic namque eft
vt realitas, qux capit effevt vit eadem cum illa ux non capit effe, yt fit, alioquined dem reali tas capiteffe, \& non capiceffe, contradictio,quam non patitur aligua natura vr Auguftinus dicit primo de Trin. fed effentia prout eff in Filio, ett eadem realitas cum effen iia, prout eft in Parre, nec enim fuat dux res
 Filio capiat effo, ver fit realitatas per generationé.
Nec valet, fidicatur, quod realizas effentic prout eftin Filio, cum realitate effentix, prout 2 dinflitia eft in Patre eft eadem realitas effentialis, non tameneft eadem realitas perfonalis ; eflentia les, quamuis non fit, nifi vnica res effentix: hoc nimirum non valet. querendum eft namque, v trum res perfonains, qux plunicata, \& rese dem res per Pepetitionèm, aut in rectó, aut fint cadem resper omnimodam indincionem, quafíin obliquo.

A tur, prout eft in Filio propria fibi.
 nitus per repetitionem in reto fit eadem, $\&$ fit eadem plurificata, \& non plurificata: fi vero de-
tur fecundum, quodd fcilicet non fint exdem in reto, fed per indifinctionem, $\&$ in obliquo, tunc habetur propofitum, nam perfonx funt diftinCex, \& perconfequens vna generans, \& alia ge-
nita eflentia vero, qux eft in èa clauditur in obli quo,qux non diftinguitur non erit genita, nec ge Praterea:Inter generans, $\&$ genitum debet effe diftin Etior realis, maxime cu geneneratio fit rea-
lis, fed fecundum fic ponentes , inter effentiain, prout eft in Patre; \& \& effentiam, prour eft in Filio non ef diffinctio effentialis, quamuis fir difin-
ctio perfonalis, ita, ve reseffentialis femper fit eadem, \& diftinguitur res perfonalis. ergo \& feeadem, 2 diftinguitur res perfonalis. ergo \& fe-
cundum eos res effentix, prout eft in Filio nongenerabitur, fed ress perfonx, vade mutuo con-
tradicunt, tumin debent diftingui, fic quod res generans, $\&$ generata fit alia res, concedendo, quòd effentia prout eft in Filio generetur. quamuis enim fit tia, vt eff in Filio, eftindiftincta ab effentia, vt cftin. Patre, realitate effentialit, perfonx autem
funt difinctar realitate perfonali, $\&$ per confequens realitas effentix, qux indiftincta eft,nongenerabit, nec gencrabitur, (ed realitas perfong.
Praxterea: Sieflentia prout eft in Filio gencrat, aut generatur, ve fit fimpliciter, aut genera-
tur, fimpliciter, quia tunc fequitur, quod non fird fe, fed abaliocin Patre vero eadem res eriti ife, non licet eadem res fir $亠$ fe, $\&$ non a $f$ e ab alio, nec poteft dicietiam, quod generetur,, ufit in Filio, quia quod prexexiftit, \& da dur alteri, fundi aqua de vafe in vas abfquc hoc, quod gene retur, $\alpha$ iterum cum alimérum incorporatur animali, perficiturr per nnimam abfque hoc, quòd ut eft in Filio dicitur generari .
Prxterea:Illud, quod circa rē effentix nullam facit vdriatione reale, non poteff dare, quòd eftia, prout eft communis non generatur, $\&$ idcirco fub illa ratione, qua generatur, oportet, vt fit pradicatum atrribuituriticuilum enim reale aliquid reale, fed conftat, quòd hac determinatio, prout eft in Filio non facit circa effentiam. aliquam variationê ereale, quamuis ponat variefe,vt eft in Filio, \& vt in Patre, elt eadéreseffentialis, quamuis non potentialis. ergo hac dequod poifit generari.

- Prxterea:Quädo aliqua funt vnü,\&idē reali-
 lio,propria fibi, vna eft \& eadé res.ille enim habi tudines, communc, \& proprium, dant tantummodoarer, prout communis
catur diftinguitur, fed res effentix nö diftingui-
urr, quăuis diftinguatur res perfone is triplicentinguatur res perfone .ergo quăeffentia replicetur, aurt triplicenurf necefle quò go negatiue tenere, quod effentia, prour eft in $F$ lio per generationem no attingatur directe, ve fi attingatur, erit alia effertialiter ab ea;'qux ef in Patre ; \& redibith hreffis Ariana, que fubftan
tias feparabat, \& fic patet propofitio prima.
2iòd effentia non zeneratur rubiectiue . coñtra
$\mathrm{E}_{\text {effentia }}^{\mathrm{ST} \text { autecunda propofitio, quòd diuina }}$ Probar, q $q$ fi materia in Filiji perforia : nulla namq; ratio di- genereteru cens imperfectionẹponenda eft in perfecto, \& $r$ \& ratione. ficut enim effet imperfectus realiter fieffet in eo res habés imperfectioné, fic crit fecundum rationem imperfequs, fif fuerit in io ali re, \& ratione, cum fit illud, quo magis excogiari non poteft, ratio autert materix, \& perfie-
Ctibilis; $\&$ a atualis eft imperfecta . perfectibile enimeft imperfectum, \& expectans perfectionem. ergo imponfibile e fl, quìd effentia Diuina hiabeatratiz.
Praterea: ACtus infinitus, $\&$ perfectio infini- A Aurs ing
 tur, \& acuarur, nō eritpurus actus, \& puraper- fetio inition Deus eft aqus infinitus, \& purius, \& perfectiopu
ra. ergo Deitas non poteft habere perfectibilis ra. ergo Deitas non poteft habere perfectibilis Prxterea: Omnis actus, \& perfectio denomi- Aturs, $p$ p nat fuum fubiectum, fed filiatio non denominar fectur, dp-
 enim verum, quod Deitas fit filiatio. ergo Deitas
non eft actuata per filiationem, quafi materia per formam.
Prxterea:Fundamêtum relationis non habet propriam vnitatem, extra quam eff-relatioficut
patet,quod extra Sorre eft paternitas, \& \& finilitudo extra albedine,fed probatu eff fupra, quòd effencia nö habet propriaim vnitata, extria quàm
fit filiatio, nec econuerfo, candem vnitatem. ergo, effentia non habetf fe. per modum fundamenti, aut perfeetibilis,refpe-
ctu filiationis, \& per confequens non eff, quafi $\underset{\text { Prxterea }: ~ O m e ~ p e r f e t i b i l e ~ p e r ~ a l i q u i d ~}{\text { mat }}$ bet rationé potenneialis, reffeectu pillius, fed pro- fectibile per batum efffupra, quàd effentia, \& proprietas nö
 nexio vtriufque, \& vinitas, quam fundantr eft aCualiffima in fine actualitatis, alids jeffec compofitio .ergo poni non potef, quod effentia ha Prxterea:Non eft maior vnitas in verbo men: tis noftrx inter proprietatem verbi, \& rem, ac verbo mentis noftra, quod eft res pofita in efre apparenti, vtputa rofa, qux intuenti appa-
ret, in hac fiquidem rofa apparenti tantaeter


## Libê I. Sententiarum

## vitas inter apparentiam, quxe eft proprietas,\& A hil eff facere ens enim. generari non poteff, v

 realitatem rof $x$, qux eft quidditas, \& effentia, ,jnrellecuus non concipitrealitaté rofe per modü fuoffrati id apparentiaz,nec e etia apparentiam ip famper modum inh hrentis, \&perfectionis, fed quia rofa fimpliciter, quev vtrumque in fe incluquia roa
dit , cadir fub in invuitu, vt vnum indiuifibile fimPlex. ergo multo fortius relatio verbi, qux eff fi-
Hatio, $\&$ realis apparitio in 1 iuinis, non fe haGatio, \& realis apparitio in Diuinis, non fe ha-
bebit ad effentiam per modum inharentis, nec effentia per modum fundamenti, aut perfectibi
fis, aut quafimaterix, fed vtomnino vnum. Eft ergo ocnfiderãdum, quòd imaginatio de-
Epit fic putant,quöd eflentia, \& relatio habenn proprias formalem. impoffibile enim eft talia vniri niutuo, quin intelligatur vnum per modum fubfrati, \& fundamenti, reliquum vero per modum inpusentis, $\alpha$ pedion ifieria, $\&$ proprietas non habent proprias vnitates' fed fundant penitus eandem damentumalteriuf, nec perficiunt no eff fun onftituunt vnum fimplex, nec poffant hoc faluiare, quidicunt, quòd retinét fuas formalitazes ó quippe modo, quo rranfeüt, fatis patere, quò̀ do, quo formaliter diftinguuntür, non apparet quin vnius formalitas concipiatur per modum modum irharentis, fed fic intelligendo vr ditum eff, facile,quöd dicicur capitur. eft enim exemplum ad hoc in verbo mentis noltrx, fine in resin effe apparēti pofita obiectiue, de quo con-
 effe apparens fundat penitus cande indiftinctio nem, tis, fed ambo per modum conftituétis vnum fin plex, de quodicetur amplius in diftinetione 33 .
vbide indifinctione proprietatis, \& effentieq fufius inquiretur.
Quòd effentia hon zencretur per modum formalis
termini, contra tertiam, © quar-
$=$ zam opinionem.$\mathrm{E}_{\text {tia }}^{\mathrm{ST}_{\mathrm{T}} \text { vero alia propofitio tertia, quòd effen- }}$ quã formalis terminus. ratio enim formalis termini in hoc confifitit, quèd capit,quod fit, \& fua
realitasaciccipit, quöd realitas fit per productioreali, fiscut ratit, quobied realitas in hit per production recipit realitatem illam: hoc aute in omni pro-
ductione patet; nam fi albedo non acciperet enductione patet; nam fialbedo non acciperet en-
titatem per dealbationem, non effer formalis terminus dealbationis nec forma ignis ignitio-
 hitas fit,nec capite effe:tum quia, ifta realiras, iam eft verc in Patre fagta, aut facerc, nihile ff face-
equeretur contradietió, puta, quòd eadem re habear effe exfe, \& deinde pabalio, \& \& quòd capiat effe, \& non capiat effe, \& multa, fimilia. ergo Praterea: $H x$ ce eft differentia inter agere, \&\& Qux fif dif
relationem, qüd formaliter terminus produ- ferentia if relationem, quòd formaliter terminus produ- ferentia ${ }^{2}$ tionis, \& omnis ationis capit effe, \& fuam rea- ter zerecre, lationis non oritur ex ipfa, fed magis econuerfo $\&$ hanc differentiam affignat Simplicius fuper pradicaniena. fed conftat, quòd generatio in Di simplicius
uinis eft vera productio.ergo formalis terminus fuper prxd eius non potett efficillud, quod non capit fuam realitatem, ex vi huius productionis,cuiufmodi efteffentia.
 fitumis capit effe, quabermaliter totum compo- maiis raiz enim formale principium aid ionis eft illud, quo
agens agit, fic eff formalis eius terminus, quo agens agit, ic efformanis eius terminus, qua eft tale, illud magis. crgo formalis terminus ma gis capit, quòd fit ex vi produtionis, qudm ${ }^{\text {p }}$
fum produtum; conflat autem, quod effentiz ex vi generationis, non capit entitatem fuam: ergo illud, quod prius.
Praterea: Commentator dicit 7. Metaphyff 7. Net, cro formam, ideo actio agentis non dependetaf fub iecto, niff fecundum quod pendetà forma; $\&$ il lud eff, quod generat formam, immo non gene-
rat fubiectum, nifi quia generat formam, ex quo patet, quod formalis terminus generationis eft pillud, quod capit efffe ex vi generationins, quinim
mo fubietum, aut totum compofitum non acci mo fubiedtum, aut totum compolitum non acci
pir effe, nifiratione formajfed contat, quod rea-
litas Divinx effentix non accipit intrinfeceex litas Diininx effentix non accipit intrinfecee c
li gencrationis, qud fit vi gencrationis
nusformalis.
Praterea: Conftat, quòd Filius in Diuinis ve-
reoritur, $\&$ accifit re oritur, ; \& accipit, , quod fit. illud ergo, quod Fiuius in di formalitcr accipir, eff formalis terminus genc-
rationis, fed non accipit fuam realitatée exvi effentix,cu effentia fuam realitaté non accipiat, fente ex vi proprietatis, vt inferius dicetur) .ergo
effentia noe eff ormalis seminus generationis. effentia nó efl formalis terminus generationis.
Praterea : Illud, quod alteri communicatur, in alteropropxexiftens non eff formalis terminus gener ationis, ficcut patet, quòd caliditas, qux
fuit in aqua, $\&$ remanet in igne generato x 2fuit in aqua, \& remanet in igne generato ex ar-
qua,non dicitur generari, nec effe formalis ter-quanno dicitur generari, necenter formalis ter--
minusgenerationis, a ridemeft de aliis formis
fimbolicis wnde fimbolicis, vnde quantitas eftingenerabilis, \&e Gatu primo de fubtantia orbis, \& idem dicit 1 . somm. is. cxli, \& mundi,quòd dimenfiones fimpliciter nó generantur, proeo, quòd exdem manentin generato, qux praexiftebant incorrupto, fed con-
ftat, quòd effentia vere exiftens in Patre communicatur Filio .ergo non habet rationem forMrlis termini generationis
Pratereaz : Phillofophus dicit fecundo Phyfic. .ex. 14.
quod generatio eft via in formam, vbi Commet.
 fiat, fed contat, quòd Deiras non capit entita-

Diftinctio $V$
225
tem, nec fit realitas perrgenerantem. ergo non, A Ad Deitarē, oporteret, quàd Deitas caperet fuĭ
erit formalis terminus crit formalis terminus.
Praterea : Illud, cuius effe non acci pit, nec in effe per iftum acceflim, tumn quia nonoccurrit
quid elongatum $亠$ Deitate,vtaccedat ad fefit,fed alteri infit,non eff formalis terminus ge nerationis, ficut pater de anima, qux vnitur par citur anima formalis terminus nutritionis, quia per nurritioné nö fit, fed vnitur, $\&$ q quafi infit par tibus aliméti, fed effentia in fuir realitiare non fit, ergo non eriteterminus formalis : \& poteft poni exeplum ad hóc de turture,de qua dicitur, quòd cuulifisoculis iterum generatur;nec propter hoc
anima eius eft formailis terminus generarionis ocul̄orum, pro eo,quòd praceflit in toto corpore. confimilitrer ergo, quia effentia pracceffitin Parre, quamuis communicetur Filio, \& viiatur
proprierati cius nihilominus dici non poreff for proptrietaticius,
malis terminus.

num corpo
ri reunitur.
propterhoc anima dima lius attionis, necirefurrectio generatio dici débet, pro eo,quòd anima prafuit, néc accipier efre per refurrectionem, fed connfat, quodd effentia
Divina praexiffition Patre ; nec accipic effe per generationem. ergo non poteft dici formalis er minus generationis, quamuis ex vigenerationis vniatur filiarioni.
Prxterez: Prod
 Prrterea: Productio realis ef aliquid reale,
fue realis habitudo inter formale principiū ; \&
 cum ipfa productio fitr roalis stiabitituodo egredies,
d producente, \& terminata ad productum,tam a producente, \& terminata ad productumi, tam-
quam ad quid, at terminuma aute formale, tam-
 exprefle Magifter diciti in litera, c. I. \& patere efiam, quad nece hatiodo orizinis non poffic ef$f e$, nifi inter diftincta realiter. ergoimporfibile eft, quòd effentia ve in Filio attingatur ̀̀ generatione,tamquam terninus formalis
Nec valet quod dicit tertia opinio, quod hoc
careefentia in Diuinis, prout eft formalis terminus,quòd filicect inter producens, $\&$ \& ip fam,
non eff habitudo real is, quia non funt difina realiter, hoc nimirum non valet, quia demonftra riue concludit, quòd non fit terminus formalis, hxc quidem eff quidditatiua ratio formalis termini,quod attingaturi generatione, $\&$ ita quòd
productio fit quali interuallum reale inter producens,\&ipiflum.
Praterea: Ablato formali alicuius, aufertur iptum. forma enim eft,qux dat nomé, \& defini-
tionem, ve Philofophus dicit 2 . Phyf. fed ficat di
 formalis terminus, nec valet, quod dicit, quòd
remanet illud, quod eft terminus, quia forma eft remanet iliud, quodeft terminus, quia forma elt effe,vtin Patre, cum fitquadam fumma forma-,
dici poteritillud, quod eft terminus; vnde abfonum eft, quoddicit:non valet etiam quod air ge neratione effe, quaiti quendamacceffum ad Dei-
tater
 prius exiftere,\& deinde ad Deitate currere, qua omnia funt imaginarie dicta.
Tenendum eft ergo pro contanti, quòd effen tia non attingitur in Diuinis tamquan formalis terminus a generatione alicuo modo, 8 ideo
non poteft dici- $e$ encrari obiectiuc $;$ vde non poteft dici-generari obiectiuc; vnde patet is termini péderetur, impontibile eft cuadio fiquin

 in Filio elie rem alienam ab illa,quxe ef in Patre.
$\mathcal{Q r g}^{2} d$ effentia Diuina non potefigenerare, vel generaraxi jupponehdo properfona, co
traquintam opisionem.
$\mathrm{E}_{\text {quârum eft ex vi proppofitio, quòd effentia }}^{\text {sx }}$ non poteft fupponere pron perfona, $\&$ ideodici quinat opi non poteft generare, vel generari: rationếa ait timata abflractione ino folumm enim abftrahi
 implicitois:connotato, quod non facit fapiétia
que implicat principium operandi, $\&$ connotat qua impicat principinu operandi, co conotat
obicetun; ;ilud aute quod fic vlimate abfratun
 equinitas tantum, vel pradicationē eorum, qux equinitas tantum, vel, prodicatione eorum, qux
funt fibi idè in primo modo dicédi perfe, quia generare, \& \& generari, non pradicantur nififor- Generare
malitcr, $\&$ demonftraido, quod a\&us egrediatur \& nal terminetur, concedi non deber a dide defter prenecarai tia generet, vel generetur, concedi tamen potele de fapientia, quia non cfl abftracta vilima-
Hxceputératio fufficere non vidètur, tü quia non apparet, , yùd enfet principium operadid, vel
connotare ponere pro perfona, vel quòd dontiod dici generare, vel generari, tum quia codod podfit dici gene generaplicat principium effendi, ficict fapietia operiadi, \& connotat effe, quia ab effe ditet efteffentia fe-
 pradicatur, ficut $\&$ generatio. denotat enime-
greffum creatura ab effertia, ficiot generaicegreflum filij j patic, tin quía lux fiditcturabitrahi vitimata abfractione, \& tamé cóceditur lux ge nita in Diuinis, ficite $\&$ fapientia; ficut illud, lux deluce apparuint Chrifte, propterca dicendum
eft, quodeffentianon poteft:fupponere pro per-
fona. illud enim, guod nec ratione fua figigifieft, quod effentia non poter apponere propi-
fona. illud enim ,quod nec ratione fuxfigni-
cationis, nec ratione appropriationis tenetur cationis, nec ratione appropriationis tenetur
properfona, illud inquam non poreftdiciigene-
rari, vel generare, fupponendo pro perfona, tenentur quidem aliqua nomina pro perfonis ra- Qifrdinno-
tione fignificationis, vtputa, Deus,bonus, \& om- mind in Di tione liguificationis, vtputa, Deus, bonus, \& omi- mini in in
nia concreta. fignificatio enim omnium talium uinis sencu claudit Guppofitum, \& habens, \& propteithoc.có turpro


## 226 Liber I. Sententiarum

quxdä alia properfonis, ratione appropriatio- A fit originata, quod omnino erroneum eff, $\boldsymbol{z}$ abnis , vppope, fipiencria, llax \& \& lumen,qux Filio modum cmanandi proprium ipfi Filio; emanat quippe per modum notitix obietiue, $\&$ ideo Oifentia ratione fignificationis non poteft teneri pro perfonis, cum non fignififcet fuppofitü, nec potettetiam ratione appropriationis. nullus ealicui perform, fect omnes sicunceffentimen com munem tribus ergo fifentia non potefl dici ge-
nerare, vel generarai, ,upponendo pro perionis. quid . Praterea:Quiuquid contingigi intelligere, con $G$ fequ de reetitudine, \& fimizrtetefed oconitat, quivod con indifiñtam quidem a $u$ ribus, nec habétem pro Onis ion compecunt, quinimmo ontraditoria eovum artribuunnur perfonis, vepore, ;quid plurificabiles, $\&$ quode eft indifitinguibilis, perfolis verad ninguantur, \& quad elt communicabi talia. ergon eceeffe eft, quòd nomen aliud firimpofitumad illam rem fignificandam,prout recipit huiurfodi pradicara, quaz non recipiant
 effentia ergoe effentia non fupponit pro perionis in orane ad inta pradicata: furt autem gui, $\&$ plurificarit $;$ vnde ficut nullo modo concedrutr $;$ quide effentia diftinguatur, aut diuidztur fif concedi non debet, quod yencerctur, aut Ex quo ergo eft effentia in Diuinis non generatur, vtellin in Hio,fic quiddirectep per generationematringatur, aut etiam indirece, , yuac eciam fupponédo pro perfonz,nô reflataliguid,
 de tenenda eff fententia Magifri, tamqup
rifimm $\alpha$ per Concilium confrmata.

ARTICVLVSTERTIVS.
2 2jd omnes $\int$ apientes decipiuntur in duobus, $\forall$
imume eft, +quia imaginantur genera
sionem effe aliquid elisis.
in Diuinis.
$\underset{\substack{\text { Deceptio } \\ \text { ant } \\ \text { firinimi } \\ \text { inizifiti, }}}{ }$
CircA, tertium vero confiderandum eft, teriam decipit opinantes propter duo. Primum quidem, quia omnes imaginantur,
quod generatio in Diuinis fitaliquad elicitu, hoc auté eft impoffibile propter malta, res quidem parcrinitatis, ninon pooteft efferess, qux capiat
fuam realitatem aliunde. fienim caperet, runc Pater contitituereturf formaliter par rem mprodu Cam, \& elicitam, ${ }^{\text {acc capientem aliande origina- }}$
liter entitatem; $\&$ per confequens Pater eritaliliter entitatem; \& per confequens Patér eritali-
quid originatum, $\& \&$ productum, cum fua forma
furdum. impollibilie eff ergo, quòd realitas pa
ternitatis fit aliunde originata, aut capiat fuam realizatem ab aliquo caufariue,fed Magifter dicit infra dilt. 27 -quod generatio, $\&$ paternitas funt eadem res dien fent.ergo impoffibile eft quòd gencratio fit productio elicita, aut quòd eius realitas fit aliunde originata
 poffibile efts, quöd eliciatur $\ddagger$ Parre; quia nulla res elicit fuum formale principium conftitutirationon conflituit, fed paternitas , nilo oblatat, quia generare, \& paternitas eadem res funt. .Eft
autem hic inquifrio, non de vocabulo, aurde autem hic inquifirio, non de vocabulo, aut de
conceptu, fed de re, qua realititer difingiuitr, \&
conflituitur Pater, $\&$ adhuc impoffibic eft,qued eliciazur generare ab effenitia Deitatis, quia tū̆ diftingueretur realiter $\begin{aligned} & \text { D Deitate. } \text {. idem enim no } \\ & \text { elicit } f e, ~ n e c ~\end{aligned}$ elicti, qux effe accipit aliunde, \& reseliciens,qux effed dar, neceeffario diftinguitur.impoffibile er go quòd generare eliciatar.

 verum eft ipfam non caulatam 2 b effientiar,

 quid aute haber Filius, habet 2 Patre, fecundum ${ }^{2}$ regulam Augufini, fed Parer eff fuppofitum, \&
haber in fe generare, \& firare. ergo ifta haber
 quia tunc eliceret illud, ? 1 nof, $n$, quantum ad ge .
nerare. ergo non poteft poni, quod fit aliquid eliciium.
Praterea: Si generare pullularet ab effentia, tamquam aliquid elicitum, ficut imaginantur
afiqui , tunc effentia daret caufatiue realitatem ipfigenerare, fed Augultinus dicit de Trinitate, 5 . de Trim. quod datum ad eam, qui dedit; refertur. crgo so gener are relatiue dicetur ad effentiam,\& per có
fequens diftinguctur, ficut extremum relatiorequens dite
nis ab alioextemo.
nis abalioextremo.
Praterea: Omnis actus profuit a fuppofito,
\& clicitur, 2e elicitur, fed generare non profluit ab aliquo.
fuppofito. non enim profluita Patre, alioquin

 in originibus diuinis, quod impoffibile eft, nec in originibus diuinis, quod impoifibile eft, nec
profuir abaliquo fuppofito priori patre, quia
tunceffent in diuinis quartur fupofita \& tunc effent in diuinis quatuor fuppofita; \& per
confequens quatuor res, contra determinatioconequens quatuor res,
nem Concilij. ergo generare non ef eqgerdiens
res aut res, aut profluens ab
produđa omnino.
produaza omnino. ${ }^{\text {Praterea }}$ Sigenerare ponatur aliquid egrePrxterea : Si generare ponatur aliquid egre-
diens, aut pullulans, aur effe capiens, neceffe diens, aut puliluans, aut effe capiens, neceenc abfolutum $\mathbf{~ v n d e ~ f u m u s ~ p o f i t i ~ i n t e r ~ d u o , ~ v i d e l i - ~}$
cet, vedicamus, quòd generare nullo modo elicitur,nec pullulat, nec entitate accipitaliunde,
aut quod dicamus inn Diuinis eff fuppofitum ab

Diftinctio $V$.
227
folutum \& quo pullulant, \& egrediuntur, \& ali- A profnit, vel procedit, neceffe eft, vt ipfum egrequi concedunt iftam partem dicentes, quòd
Deus per rationem deitatis conflituitur in effe fed conftat, quodd Pater in diuiunis son
eft Deus egrediens, fed Filius, de quo friptum fuppofitali, \& fic ab eo profuit generare, e \&he ef elt in hoc coguioumus, quia a de quo exifitum
betur fuppofitum primum relatiuum, Pater, $\alpha$ Deum minediate generare, generari autem, \& fic habetur Filius, $\&$ fic de Spiritu fan-
to : Sed hoc impoffibile eft omnino, fequitur enim, quòd in diainis, aut nom fit, nifí vnum. quòd fint quazuor fuppofita, $\&$ quarror, aut fonx. fi enim detur quòd illud fuppofitum abfoIutum, quod vtique eff perfona, cú fit in intelle-
Ctuali natura, nifiderur tur rationem fuppofitalezalion quod ingredianon ponat in numerum, neceffe eft dicere, quòd remanear fuppofitū, quod alia tria non fint fuphaberi, cum fir habens, \& repugnatef ef elterius cum omnia fint eius ;i\& repugnat affumi, vnde nec verbum poterita (humere fuppofitum huma
num, illud ergo abfolutum tur in tribus, vel erituturibus habitū, \& aliquid trium, \& fic amittit, quod fit fuppofitum, vel erit habens itta tria, \&erunt ipfa aliquid cius, \& fic non ërit, nifi vnum fuppofitum, $\&$ vna in Deo. Si verodicatur, quòd illud fuppofizum fic erūt quatuor iuppofita, cum alijs tribibus, cü ergo non poffit pars ifta eligi, videlicet, quò fit aliquod fuppofitum abfolounum, Patrem prx-
cedens, neceffeeft, vt pars vlitime cligrur, Iicet quod generare, non fit progrediens, aut D in Prxterea: Si generare effet aliquid elicitum

 liquid productum, $\&$ fatum in diuinis. ergo il-

Fillationem, \& Spiritust falius ad effentiam, \& firationem, fic fre haber Pater ad effentiam,
Aup. 5 de fed Anguftinus 5 . de Trinit. dicit guòd Filiz; non tantum habet nafcendo, vt F ilius fit, fed habet, quòd donum it ergo \& Patrer fiproducendo, \& egrédiendo ha ber, quod Pater fit, vpote quia generare ab
aliquo profuit, neceffe eft, quod habeir prent aliquo profuit, nçceffe eff, quòd habear pro-
fluendo, quòd Deus fit, $\&$ quod omnino fit, per conlequens erit Deus productus, quod om citum.
Praterea: : De illo praxdicatur proprijflime
generare, erare fit aliquid elicitum; conflat, quod non nerare, \& per confequens egreditizur 26 effer tia, a qua ponitur pullulare egredga proprie prẹitcatur de effentia, al qua profliuit \& improprie
d Patre, 1 quo non exit, hoceft erroneum.ergo
prodd generare fit elicitum.
Prxterea: Cuius formale egredicur, pullulat
elt in hoc coguouimus, quia a i Deo exifi de
Patre, quod diciic Dionyfins de Diuinis nomi-
 lius autem, $\&$ Spiritus fanctus deigene deita-
tis diuinx pullulantes, ficut flores $\&$ der tis diuinx pulluantes, ficut flores, \& fuper-
fubttantialia lumina. ergo impoffibile eft po-
nit ni, quid generare, cum, fit formale, Patris,
fit aliquid pullullans, aut egredicns, aut elicitum, Jed profluens a quoque.
Eitas ergo inconcuffe tenendum, quòd ficut Quid firfe
tem fuam action non profluens, nec realita- cunduan fi-
 dum illad, quod eft omnino à enietipfa, fic quic quitione
generare eft quxdam realitas in diẹinis peni- conendi. tus inprodueta, non egrediens, nec protuens.
ab ailiquo, ab aliquo, fed omnino a femetipla fecundum il-
lud, quod eft, $\&$ quod fundar penitus indiftinlud, quod elt, $\&$ quod fundat penitus indifin-
Ctionem omnimodam, $\&$ vnitatem cumm effentia, neceffe eft, quid, generans, , , Parer, qui.
refultat ex ipfis fitio penitus à apipfo, $\&$ primum refultar ex ipfis fit penitus à feipfo, \& primum
fuppofitum fimpliciffinum, imaginationes autem, quòd generarce cliciatur, $\&$ profluar ab
effentia effentia, tamquam d ratione formali, nullo modo polinnt euadere, quin effientia generet, inde fumunt caufam difedendid vero
Secundum in quo decipiziuntir eff , quia imazina
${ }^{\text {tur, quöd in }}$ filio jot aliquis furmalis

$$
\begin{aligned}
& \text { minus, quo produ } \\
& \text { quafi pafiulut. }
\end{aligned}
$$

S eft quia imaginanturicirca iptam opanteres, Deceptio aliquem formalem terminum, qui in Filio quo git gna paffue. qui formalis terminus in Filio generecur eft, quidd illud, quo puidentiam confiderandum
 met paffiua generatio. Secundò quo per modum finalis termini, qui eft ad hoc cin panno, qui dealbatur. dicitur nă que dealbari dealbatione paffiua, $\&$ dicitur capiens effe perdealbationemmalis termie cur, ne albedo effe acciperet per dealbatio nem, \& remanerer Cola pafliua dealbatio, pannus non dicerctur paffiue dealbari, quia effer nis, fed quia ip ip amet panfiua dealbatio denom narct pannum formaliter, \& darer fibi, quodd ef
fet paffiue dealbatus, confimiliter in diuinis, ciul non fir in filio, nifif effentia,\& generatio paffiua feu filiatio, quef funt eadem res,non poteft poni, $u x$ generationis qui $x$ generationis; qui quidem capiat effe per
modum termini formalis ; eft ergo tantum ibi paffiua generatio carens termino capienti rea plam; \& per confequens filius diciablque omnialio formali terminoacquifito.

## 228 Liber I. S̃ententiarum

 Qujd autem hre fit veritas, multipliciter patet. ficaim aliqual fition Filio, quod effe capiat, per generazioncin paffiuam tamquam formalis periona Fiiij $-5 \pm 1$, non poreft poni, quòd fit effentia, ne cogrmut confireri, quòd realitas ef-
fentizaciopit, quòd fit res: nam fecundum hoc fet eadem cum realitate effentix Paternx, de qua contat, quòd habet effe d fe ipfa, nec potcf poni, quid fliaztio effe capiat generatione generatio palliua; \& per confequens idenn erit
formalis terminus fuiip fiuss, \& feipfo produceretur, quod tallum elf; nec poteft poni, quod fit per generitionem : nullum autem formale attin
 alioquin idem principia
fi pars illius conftituti.
 mino originatio totam perfonam, aut haberet
rationecflentix, \& ho non, ficurt dicum etht aut ratione tiliationis, nec hoc poteft poni, vt pro--
batū eft, aut razione totalitatis; quafieffer origo illius totalitatist, quia origo per neceffitatem eft
aliud aborizinato, nec poreft effe pars formalis alied ab orizinato, nec poreft effe pars fornalis netur generatione paffina in Filio, vt videtur. Pretcreaz:III generationon poteft habere for ter, qua exiftit in aliquo, nifinil acquiratur, nifi prxexifteens, aut quod fitidem realiter cum illa
gneratione fed in
Filio non eft, nifi effentia,que crat prixeciliens, de qua conflat, quòd non po-
rett eff ratem capit per gencrationem, s iterum eft ibt
filius qui ino eft aliud realiter filius, quii non eitt aliud realiter à generatione
paffiua, \& perfona; qux non eft aliud ab vtroque. ergo non eft aliquis formalis terminus generationis in Filio, vt videtur. ibidem \& $\&$ primo cxil. \& mundi . fod in Filiono nor eftaliquid, ad quod poffit effe via paffiua geneeffentia, quia prxexiftebat, nec perfona, quia ditingueretur realiter ab ea. via enim eft aliud a generatione; vide con fequens ett ab ea orizinalititer, \& \& principiatiuiue ergo impor
fibie eff, quod fit aliquis formalis terminus acquifitus in Filio, in que fir via paffiua generacio. 1. Prxterea: Vbinil acquiritur, nifi ipfamet paf
fiua generatio, eft generatio abfque formali ter mino, quia fidetur formalis terminus, neceffa- $F$ rio acquiretar aliud,quam ipfa gener atio, puta formalis terminus; led
fifiliatio, qux idem ent, quod generatio parfiua ergo in Filio oft paffiua generatio abfque termino formali.

## 

 Praxterea : Non poteft denegari verbo Dinireff deneğ noflro, fre in verbo mentis noftra nó eftaliquis i, quod ell formalis terminus acquifitus per formationempeiffecio-
paffiuam ipfius, fed immediate ex formare fe-

apparens. ex apparitione enim formali, qux eft
in mente, atctus intelligendi oritur obieftiua rofx , qua quidem apparitione nil fir fir circa rofam nil nua quim apparens, nifíquod capit effe apparens formaliter per ipfam apparitione pafiluam, no zutem effectiue, aut principiatiPa, \&ificic refultat vuum productum confitixutum
ex ipfa paflipa iutuionc, qux eft apparitio obic ex ipfa pafliat duttionc, qux eft apparitio obie
ctua, $\begin{aligned} & \text { cex ipfa realitate indiftineta ab ipfa ap- }\end{aligned}$ paritione, quod quidem confitutum eft rofafimpliciter, quam initellectus intueurur, vinde non producitur aliqua res, fed res, \& apparitio con-
ftituunt vnum fimplex apparens, quod in effe apparenti productum eft paffiua apparitione,
formaliter,non originaliter, aut principiatiue. formaliter,non originaliter, aut principiatiue,
ergo multo fortius in verbo Diuino ex dicerc, \& generare paterno infertur dici, $\&$ generari Fi uij, fed ex ipfo gencrani vna cum Diuina effen-
tia refultabic vnus genitus, $\&$ produtus formatia refultabit vnus genitus, \& productus fo
liter, non per modum termini originati. Praterea:De ratione päfionis non eft plus, ni fiquid fic effecus, illatioq. ationis .ergo in Fi -
 rotus Filius dicetur generatus gencratione pal-
fiua illata hacquiratur, eft ergo inconcuflc tenendum, ,uid Fillus veriffime generatur, tamquam conititu-
tus ex paffiua gencratione, aut filiatio, aut pertus ex panfiua generatione, aut filiatio, autper-
fona, aut atiquis alius terminusformalis, \& in hoc decipiuntur omnes opinanitces, qui quaxrunt ibi aliquid formale. non eft enim aliquid aliud,
nifi ipfamet filiatio, fiue paffiua generatio, quaz infertur à generatione, quafi ađiua Patris.
obÿcitur contra predita, fo foluitur
 Smagnas dificultates. Mris Pamam quidem, quia videtur, quòd in Diui
nis
ir tur vere generare, aquo generatio profuit, \& $\&$ chlucmes in egrediur , fedd Patre non egreditur, nec pro-
fluigeneratio fecundum iftum modum fed ipfluit generatio fecundum iftum modum, fed ip-
cum conftituit.ergo Pater nof eft vere generas quod eft erronenum.
Secundam vero, quia videtrur, quòd in Diui-
nis Filius non vere genereturill nis Fillus non vere genereturiillud namque non
vere generatur, quod per generationem pit elfe îcre; fed Filius non craite effem non ca rationem, fed confituitur per eam, vedicitifte modus.ergo non vere generabitur.
Tertiam quoque, quia videcrur, quòd genera
io a\&tio non fitin Diuinis de for tio actio non fit in Diuinis; de formali namque
ratione actionis eff, quod fit ab hoc in hoc, vt ratione ationiseft, quid net ab hocin hoc,
Philofophus dicit certio Phyfic. fed generatio 3.Pbyo.ors, non eff 2 bhoc, cum non fit clicita fecundum.
iftum modum. ergo a tiua generatio noi ef in iftum mo
Diuinis.
Quartam quoque, quia videtar, quòd genc-
tio paflua non fit in Diuinis; de formali nam tiopaffua non fit in Diuinis; de formali namq;
ratione cius eft, quòd fit huius ab hoc, fed inDirainis origo non eft huius, quia quareeretur, cuuinis origo non eft huius, quia quarereretur, cueft, nec Filij, cum ipfum confituart,nec filiatio-
nis, nis, cum fit idipfum cume ea, nec termini alicu-
ius,cum nullus ralis ponatur,vt difum eftergo ins,cum nullus stalis ponatur, vt dictum eff.erso
paffiua generatio non eftaut quaf paffini.
Quintam.

Dittinctio V.

Quintam quoque, quia videtur, quòdibi non A fed ficut generans, quod eff formaliter per gene fingeneratio, fed aralicquario; productio enim, terminus effentix,nec acquiritur, nifif folmamis nerari, feu filiatio.ergo parter non generabit,,fed adaliquabit, vt ita loquiliceat.
Sextam vero, quia videtur im Sextam vero, quia videtur impoffbile, quàd
implicet, videlicet, quòd ex generare profluat generari: : vnum namquue oppofitum non eft caugo non caufabitipfum, vnde $\&$ in creaturis generare nonatitingit gencrari, fed rem aliquam. generatam directe, qua fecundum iftum mo-

Refponfio ad pradizta.
 ficutprius; confiderandūnamquè, , ficicu fo generare, ita quòd verumque fitres improdu-
\&a: nam generare non eft aliquid elicitum, fed omnino of fe contituens primum fuppofitume
quöd non eftaliud, quim quod non effaliud, quim generans, \& \& pater, fic
Filius conftituitur ex effentia, $\&$ ex ipfo enerari, $\&$ ficut gencrare ibi non en ef elicitum, fed formale conftitutiuum Patris, fic generariin nihil hic
elicie, fed eff formale confliuruiuum Fibi, dem modofpirari Spiritus faneti, veffic extribus productionibus via cum effentia refiltent tria fiuppofita realia in inuinis.
Ouid pro Non ergo obuiaint primx dux difficultates,
dififultatu proquarum folutione confiderandum eft, dione co- aliter dicitur Sortes generare, \& aliter dicitur generans generare, \& f fimiliter aliter Sortes di-'
citur generari, aliter filius ; vel genitus $: ~$ namque dicitur generare, quia ab eco profluit generatio; generans autem dicitur generare, nonabetadipfum per modum profuentis per modum confituentis: fimiliter quoque dicitur Sortes generari, quia capit effe per genc-
rationem principiatiue per de originatur per generationem; genitus autem dicitur generari, non quia effe genitum originesurd generatione, alias idem caufaret fe, fed Eilius non conftituitur formaliter in effe genito per gene-
coifituitur rationem, vel poteft poni clarius hxc diftin-
 rique generat elicitiue, aliud inquantum gene-
rans, quia dicitur generans con fituitur namque generatione, \&e fimilititer aliud eftilliad, quod gignitur, quod capit effer per gegenitum, quod confituitur per pailiuquantum $\underset{\substack{\text { genitumem } \\ \text { rationem }}}{\text { genid }}$
Ad propofitum crgo, in Diuinis non eff illud, quod generat modo Sortis, quia tunc feguerefuppofitum abrolutum nort conflitutum per generationem, cuius oppofitum fides habet.eft er qui quidem conttituitur formaliter per itrem, generationem, generar ergo pater in Dipiamis,
non ficut Sortes

Pet.Aur.
ortuper Sent.to.I.
rationem, $\&$ q quia excellentioriaiter per geneneraz
generans;
quim Sortes. includit enim in fe generare formaliter. neceeffriaio ergo fequitur, $q$
Pater in Diuinis nobiliffime Pater in Diuinis nobiliffime generat, $\alpha$ excellen
ti modo; fimiliter autem in Deo non eft illud, quod eff genitum, ficut Sortes, alioquin efferfup pofitum abfolutū, deferens filiationem . eft ergo
ibi generatum modo filij, $\&$ geniti inquantum vt fineratilum modo filij, \& geniti inquantum,
vin Diuinis dicatur generatus excelIentiori modo, quim Paulus , aut Cicero in hu-
manis , $\&$ pol manis, \& poteft poni exemplum congríentiffi-
mum in verbo menti noftrx. patet enim, quòd rofa dicitur mentis conceptus, \& concipi, quia concipi in va cum realitate rofe, conflituit rofam
fimpliciter in effe concepto, \& Per confequens fi
Ilation fimpliciter in effe concepto, \&per confequenis fi
liatio, quia proles,
lifilius, 8 conceptus mentalis appellatur respofita in effe apparenti. Ouod
ergodicitur in prima dificultare ergodicitur in prima difficultare, quendilluddi-
citur vere generare,

effe capit per gencrationem, dicendum, quò
verum eft deeo
verum eff de eoo quad fic generat, vel gencratur,
ficut Sortes, non de oo quōd ricut Sortes, non de eo. quod generat, icut gene-
rans, aut generatur , ficut genitus, $\&$ filius quo-
 quarum folutione confideranduin eft, quodd fi- ouzurum dil quarum folutione confideranduin eft, quàd fi- quarrum di
cuut de concepta relationis funt tria, vnum vi- ficulacum
delicet in reto delicet in reeto, vetpote habitudo, \& \& duo in obli-
quo, puta fubiectum, \& terminus, quo, puta fubiectum, \& terminus, vt.apparet,
quòd fimilitudo ef habitudo huius ad illum, $\& 2$ hinc eft, quiod definitirur per duo addita, fcilicer per fubiectum, \& terminum, ficactio, \& paffio
dicunt quiddam in reto autem producens, \& productum , eftenim atio egreffus iusus in hoc, fiue profuxus as agenimis in a, tum; vnde eff via producentis in aetum. fimiliter eftpaffio egreflus huius ab hot fiue proflu-
xus eftectus ab agente, $\&$ quia alius modus elt in profuxux effeetus , \& alius agentis; vnde vnus profuit a\&Aiue, , alius anaffiue , idcircico aftio,
$\&$ pafio funt diverficoncepus pridicabiles nunc ergoficicapiatucurinceptus prédicabiles. fluxus huius in hoc; ly, huins potelf notare ali-
quid, quod fit totum agens quaf quid, quod fit totum agensa, quo fir ifte profluxus, ficut ab igne eff calefatio, vel poteff nota-
realiquid,
diciod dittotum agens, ficut calefatio dicitur egreffus calefacicntis in in Diuinis ergo
generatio noneft profuxus ab aliquo generatio non eft profluxus ab aliquo, $亠$ d quoe-
grediatrur, fed eft profuxus ipfius generantis, $\&$
 eftegreffus huius, videlicet patrisis, in filuuntum ef
 telligendum efft de generatione paffina, eff e-
nime egreffus huius ab hoc non nim egreffus huius ab hoc, non quidem, ficut Sor per hoc patet ad ambias diniticultates. falfum . eft enim, quod fit de ratione generationis effe, cit, पuocd fit huius, fitut generantis, \& \& fimilititer filfum ef,quod paffiua generatio fit huís tamquam termini: :ufficit enim, quod fit huius ad hoc, tamquam conffituri, quale eflifius, \& geni-
tus, \& \& adifa eft competens eximplum deverb tus, \& \& dis ita eft

230 Libër I. Sententiarum
Non obfant etiam vitimx dux dificultates, $\boldsymbol{A}$ verbi, \& Spiritus amantis, de quibus difume eft próquaruan ©̄lutione confiderandum efl, quod quod paret cx definitione actionis 3. Phyfic. qui
dicit, quod pafio eft effetus, illatioq. actionis, vicie generare infert generari, \& concipcre concipi. propofitum ergo non fimerina quòd idieo in Diuinis iit generatio, quia termine cur ad fubttantiani, alioquin procelfio spiritus dici poilet. dicitur crgo generario, quia terminatur ad proprium modum effendi Filij, quieft versum, \&Proles, \& conceptus, al partus nen-
tis; côfitit aute ille modus formaliter inefle con cepto, vnde rei apparitio dicitur quafí quadam generatio patiua. quamuis ergo generare in Di reate generari, feu dici, $\alpha$ concipi, nihiliominuis rationem, $\&$ filiztionem: dici namque idem eft, quod concipi, \& mentaliter filiari
Quod autem additur vnum oppofitum aliud Patet ergo, quomodo filius vere eft à parte, quia $\underset{\substack{\text { fium non } \\ \text { infiritaliud }}}{ }$

Ratio Confirmans toinm Articulum.
Possit autemrirtioinduci,demonfratio-: licet,quod nec generare eff elicitum aliqquid,nnec. generari in ininis cens, \& producuri éf omnimoda identitas, ita. quod omina vnḯ fint prater producere, \& produci, generare, \& gennerani,neceffe eft,vtgeneratur; hoc quidem patet, tum quia fecundum hoc producens confituuitur per producere, \& produ cuum per produci forman er, \& penconequens
producere non elititur a producente, nec produ Cfum elicitur per produci:tum quia fiproducere fiticicion, produalo, no,
fed in illa re, quam producit, alioquin ficut producens êliccret, iiza \& illa res exiffens in produAo elicerct ; fimiliter etiă fiper produci aliquid ce diftinguentur. patetergo, quòd vbiomnia funt vnum, praxer, producere, \& produci, quid ibi nec producere elicitur, nec per produci ali-
quid aliud principiatiue caufatur ; fed conftat quid aliud principiazue cauratainis conitat,
iuxta fidei veritate, quod in Diuinis omnia funt vnum, praxter produccre,\& produci.Dicit enim bet Pater ;habent Filius, $\& S$ Spiritus fandus, $\&$ econuerfd, praxer generationem, \& proceffio-
nem; in his enim folum hypoftaticis proprictatibus ab inuicem differupt . ergo fequitur demonfratione fideli, quòd producere in Diproduci.
Erquia in nullo alio producente, \& produ
ao hoc verum efl, quid omnia fint prxter pro duchoc verum eft, quid omnia fint prater pro
ducere, \& produci vium , excepta productione $\cdots$
verbi, \& Spiritus amantis, de quibus dietum eft
fuprai ideo in nulla creatura potefl repeririexemplum, , vifi in his duabus productionibus, in-
tentionalibus quoad nos, realibus quoad Deü; tentionalibus quoad nos, realibus quoad Deu;
vnde nec in Deo poteft effe alius modus produCtianis, nec iñ creaturis poteft reperiri alibi, quidm in mente productionon
ci, quo aliquid non caufctur.
Qi, ficpacto dutcem hoc fit in produatione ver- Animi se bi, Litpater. drtum ef enimfrpra, quòd ani- Apimm intel
ma feipfam intelligendo, ponit fe coram fe in. ligendo po
 nens, $\&$ fic pofita in nullodiftinguitur, nififin po- frin incue nerc, \& \& poni, quod nihil aliiud eff, quadm dice$\mathrm{re}, \&$ dici, concipere, \& concipi, generare, \&
gencrari. fiergo poncre eliciatur ab anima pogentra, elicietur quoque, \& \& ab anima pofita,
nent
cum cum fit eadem anima, vel oportebit, quod fit z-
lia anima ilia, qux ponere elicit,ab illa, qux non lia anima illa,qux ponere elicit, abilla, qux non
elicit. Si vero per poni anima eliciazur, erit 3 -
.
 nec dicere eff elicitum, nec ex dici aliiquid fequitur, fed quòd anima ponens fe ante fe con-
fituatur in effedifferenti per ponere,$\& \in$ poni, $\&$ ficut hoc imaginamur, fed intentionaliter, ita in Diuinis realiter e
tertius Articulus.

Articvivs QVartvs.
Quomodo fe habet offe in Diusinis ad gẹ.

CIrce quartum autem conifderandü,quòd
Cffe compunicatur per modum formx fim

 neratione, vocar raritatem, aut caliditatem. qualitatem fimbolicam, proeo, qudd manct
cadem in fuppofito ignis; qux fuerat in fuppoficadem in fuppoito iguis; qua fuerat in fuppoi-
 Eaceri,eadem numero dum ex vino fit dicetum
eff tualitas fimbolica, fed Diuina effentia per generationem rransfunditur ar a fuppofifio partris, generationem transfunditur a appomopatris,
in fuppofitum filij. ait enim Hilarius quarto de
. Trinitate, parum ante medium, quìd din gene-
rationd filij naturam fuam indemutabiliter fequitur Deus, indemutabilem gignes ㄱ.umen, quafi dicere velit, quòd per generarionem.
transfunditur Diuina effentia, quöd immuta ranssunditur Diuina effentia, quid immuta
biliter fequitur ipe. ergo Diuna effentia per modum formx fimbolicx commanicatur. Praxterea : Quando aliqua forma per produ-
tionem non attingitur, nec capit, quod fit, fed magis non aliquid capit effe per iftam, talis non magis aliquid capit elfe per itam, talis non formx fimbolicx communicari, vt pater, quò
raritas non dicitur generari, cumignis genera raritas non dicitur generar, cum ignis genera
tur exaere, , fedmais transfundi, 8 tranf(nea re, fed probaztuim elf fupra,quod per generatio-
nem effentia nonn capit, quod fit,
ed quid Filius nem effentia non capit, quod fir, Sed quöd Filius
peream Desfitit. ergo non poteft dici generzapeream Deugitic. ergo non potett dicl geder
ri, fed modó formx fimbolicx transfundi, \& communicari, ac quodammodo tranfmeare,

## Diftinctio V

23.1 $\begin{array}{ll}\text { te in corde, in prole dum organizatur proceffir } \\ \text { temporis generaretur brachium, cui anima exi- } & \text { fift. prafenti in c.Oftenditur quoquue. \&ita } \\ \text { dift. Ig. in c. Notandum eft, quod Filiusnon eft }\end{array}$
 tur, non relinquando cor, quod drimitus perfinicaretur, vel diceretur communicatad corde brachioper generarionem, pec tamen diceretur tas per generationem non accipitur, yt fubicaitas per generationem non accipitur,vt fubicau,
nec vr formalis terminus, fed transfunditur vt forma fimbolica, \& communis, vnde omnes opialiquis modus ; quö per generationé aliquid ac. quiratur, nifis modo fubiecti, aut modo formalis terminieff autem alius, putza modus forma com
munis, quam fimbolicam vocat Philofor fuus Commentator: quomodo autem qualitas firibolica fit eadem numero in generato $\&$ cor rupto, quia in tra\&tatur 3. de Ply ficisis principii
Qurdi po- Iftis tamé obuiare videtur, quòd qualitas fim
 rato, si corrupto.fed da houn diccidum, ingod ve rum eiftin accadentibus, qua indigent fubicto: n forina vero fuofitente, qualis elt Deitas,po Adunicatione fubic $\mathcal{E} i$. Ad ho anutcn obuiare videtur, quòd quando videntur communicariper moduc partes no bolicx,fed magis per accidens generari. rarita nim non dicitur torma fimbolica, \& communis gnis,fiquidem fí pars eflet, generuretur per pars. dens quantumcumque effer communis, ficurde nateria patet.
Sed dicendum ad höqquòd $f$ Filius produceaber, $\&$ non tamquam conflitutum formaliter per cam, tunc forte effientia dici poffet per accied quia Filius hic dicitur generari, quia per fer, tio pafinua, qua confituritur formaliter, infertur generare paterno ; idco non oportét, quöd ef: attingatur.
Obuiare quoque videtur, quòd communicaCales; $\&$ per confequens cffentia productioncs quia átione reali, quándo communicatur.Sed di candum ad hoc, quod communicare,\& commupoteft cōmúnicare feito vndequod patet, quia idè ommunicatiuus,quod effe non poffer, fi includucit pre Adhuc
ex nihilo creatus, per confequens $f$ i effentia non fed dicendum, quodd nulle res creari viderar, cuiusaitcrapars prexceffit : nunc anitem effientia, per quars Filius exifitit, $\&$ eft Deus, prace-
riftit in Parre, iftit in Parre:
inus dicit, \& Sanlaic
Petr.Aur.fuper Scut.to.I.
de funtatita Patris,tamquam de materia, fed ly,
de, notat bi transfufionem eiuddem fubtantix,
per modum form
 firatrus generaret Linnum, in in fund fublandendo, Linus diceretur de fubtan
fia perci, tia Petri, quia confubbtâtialis illi, vnde dicit Au-
guft.contra Maximinaluib.
 Deus ciufdem naturax tel fubftantix Deum genuit, vel quod de fibithantia fua Filium genuit,
$\&$ in hoc terminaturquartus Articulus
Reffönfio ad obiecta primò.

A dicendum feft.Ad primum primitus inducuntur, Refond
 Colituitur per generationem pafliuam : palfiua
autem generatio infertur ab atiui a autemgeneratio infertur ab ätiua, abique hog,
quod effentia inferatur, pro eo, quod eflentiz, \& generari, nonfunt idenp per reperitionem, quia fund ant penitus eandem, fed fintidem, quvitatcm, penitus eandem indifintictionem, batur, in illis auten quaxidem funtper hanc mo dum, poflunt aliqua afirmaride yno, \& negari
de alio; non quidem alio, fed don edem per repetitionem, vir dicebaturfupra;, \& per idem papet ad fecundum.
Ad tertium dicenqum,quód nulla res capicns res illa perfonalis, fiue effentialis, in ompibue fit
refle nim hoc tenet, ita venullan natura hoc patiatur Metaph.quod fraliqua res exiret per fe de poien 7 . Mrt. cö́ tia in aqum, moueretur exfe, vnde patct, , , quod men
diffintio. tiam poffe gignere fé, non tumen eandem eflen fonam, nullaquipere nes; quxamen eàndem per-
feipfam conducere ad efic reipfam conduccre ad efie.
 tus cx effentia,$\&$ generatione paffiua, non in celligendo tansen, qued hxe prapofitio, ex, diterix, veditum eff fupra. . Ad quintum dicendum, quòd maior eft ayuto tortas Magitri Sententiarum in hac partc an mara ef per Ecclefiam: Sanctitamevintellexc runt, quod effentia dicitur genita, boc eft conumen delumine,ars de artect ferper fubbir, $\&$ ann bo vnum lumen, vne eficitia, via ars, vt note guix ciuftemnon gene
paterad fextum . rationem. \& per ideny pater ad fexctum.
yad obiectit fecundò:
$A^{D}$ gavero,qux fecundario inducuutur, di- Reffonde
 tris tanquam de materia; mmoo exprefe dicī:
and
. Thim

23－2

## Liber I．Sententitaum

aò non fecundum communem materiam tres．A eft in corpore quxftionis，proprie accipiendo pérfonx dicuntur vna eficintia，vnde dicendum，
quòd ideo Filius eft de fubtantia Parris ，quia per generationem transtunditur in eum patri ffentia，vel fubtantia．
Adfecundum dicendum，quòd non omne ma－ ens in tota tranfmutatione idem in numero，di cipoteft materia，vel fubietum，quinimmo po－ telt elfe forma com
tet de raritate．
Ad tertium dicendum，quòd Filius non com－ Ad tertium dicendum，quòd Filius non com－
ponitur ex effentia，ex petfetibili；\＆\＆expro－ prietare，tamquam ex－perfectione，quia effen－
tia dicit totum，$\&$ proprietas dicit totum， vtfx － pe ditum eft．
Ad quarcum dicendum，quòd poffe genera－ e in Diuinis，non eftaliquid poffe，quod eft ip－
featus generationis，cum generare non elicia－ fe atus generationis，cum generare non elicia－
tur ab aliqua potentia，fed hoc magis inferius
apparebit．
Ad quintum dicendum，quòd filius non dici－
tur creari，cum aliquid，quod eft in eo，puta ef féntia，qux exifitit formaliter，numquam poffit non effe proprietas，etiam non poteft dici crea－
ri，quia ff neceffe effe，nec aliquo modo claudit ri，quiafe，nec atu，nec potentia；vnde cum non
no non efle，nec acau，nec potentia，
fit nihir
nulloo modo dicitur caufari．
Ad fextum dicendum，quòd generatio pafi－－ aa ，non pracedit filium，necert vmquam ine pitur，neceffe effet，vt cum effentia concipiatur；
\＆per confequens intelligatur totus Filins \＆per coñfequens intelligatur totus Filius con－ Ad feptimum dicendum，quòd effentia non－ eft in Filio permodum fubiecti，aut fundamenti relationis，cum itab
fape ditum eft． Axpe do otauum dicendum，quòd non eff fimile， nec bonum exemplum de igne generantc de par
te fubtantix fuxt，quia non rransfundit eamper modum for
Ad nonum dicendum，quòd falfum affumit， fcilicet．quàd enfen relationem；magis namque proprie diceretur；，
quodintanteantumit，yr funder eandem indi－． quadinanem．
finetionem
Ad decimum dicendum，quòd non ve ignisge－
eraní de aliena materia，pater cxleftisde alia fubftantia gigneret quafide materia，pro eo， quòd illa fabitantiaz haberet per modum fub－ proprer quod fimilitudo non tenet．

Refporfio ad obiecta tertio．
Rectpondee
at $a$ zrgume A $\begin{aligned} & \text { D ea vero．qux tertiò indacuntur，dicen－} \\ & \text { dum eft．Ad primum quidem，quöd omne }\end{aligned}$
risi indu－per generais datum，vel communicatam． Hit formalis terminus generationis，immo po－
tef transfundi miodo tormx fymbolicz，vnde terr ranijffime Deitasa daridicitur，velico communi－ cari，vel trans fundi in filiam per modum fornme
communis，per modum autem formalisterfi－ ni，nullo modovt diâum ef． ni，nullo modo，vt diaumett．
Adfecundund dicendum，quad terminus for－
malis generationis in Diuinis nullus eff，vidietu
frm qutitionis ，proprie accipiendo prie，uidelice pro primo illatod generatione aqeiua，fif filiatio，fen generatio palfiua，qux id
funt quatunad rem，res quidem illa res dicitur funt quâtumad rem，res quidem illa res dicit primo illata，ationis，nec proprer hoc dicitur adali－ quatio，fed generatio proprer rationem，qu taeta fuit．
dtertium dicendum，quòd vbi forma produ citur，vel capite effe per productionem，ibi verü affimilatur generanti：vbi autem forma illa non capit effe，fed fymbolice transfunditur $s$ quaf quaddam commune，non eff verum，quod fit for manet in inge，cumin gencratur ex aqua：anlimila tur quide ignis，\＆aqua in raritate，nec tamen in illa generatione raititas eft terminus formalis．
Ad quartum dicendum tuod peitas eftin Ad quartum dicendum，quod Deitas eftin Fi
lio per modum quidditatis，fed quia eft eadcm in numero in Patre，$\&$ in Filio，idcirco nonefl formalis terminus generationis，fed transfundi tur modo formx fymbolicx，$\&$ ci communis．
Ad quincum dicendum，quod Pater dicitur ge nerare Filium generatione vniuoca，nonpropter identitatem fubfantie，fed quia relatio verbtelt
relatio imaginis，$\&$ fimilitudinis ：nam verbü eft res pofita in effe apparenti：apparentia enim rei respolima eft ipfirci．quiz ergo adt talem imagi． nem gencratio terminatur， tiam，qux idem eft，quidd efl ipfum generari，id－
circo
ideneratio vniuoca dici poteft aliquo mo－ dî́，fed loquendo proprie，generatio illa nec off
vniuoca，nec $x$ guiuoca，vinfra patebit． niuoca，nec xquiuoca，vtinfra patebit． ma nullo modo eft perfectionis，quia includit acceptionem effe per generationem，quod non acceppionem eneper ge
otef habere cermini rationem，diccrudu，quòd
 diceretur，$q$ poneretur homo remoto rationalli－
Ad feptimum dicendum，quōd optime tolli－ tur，ne Filius fit ex nihilo，quia aliquide eius pra－ ceflit，videlicer illud，quòd formaliter habet ef fe，non tamen propter hoc generatur illud per
modum formalis termini，nce per modum fibie－ modum rormunis tetmini，nce per modum inbie－
Zi， ed transfunditur per modum forme commuu nis fymbolica．
Ad ottauum dicendum，quòd effentia in Pa tre non eft formale principipum generationis，，
non fit aliquid elicitü，fed quod additur，$\&$ quoi omnes Dotuores fic dicunt，dicendiú，quòd ima F porequanfionis
Ad nonum dicendum，quod non ef uerum quòd aliquid accedat ad Diuinam generatio na effentiz per modum formx fymbolice per


 concomitantiam quandim communicata， 8 concomitan
transfuifa．

Ditinetio VI．

Ad objecta quares．
A eftexvifignificationis
adum quòd Magifter expo nit effentiam pro perfona，nò quiia ration
fignificationis fic debeaa concipi，fed vtun tur fic ratione expreffionis iden idetatis effen－ iis，vnde intellecus eorum eft，quòd fic Fi －fapientia．
Ad quarrum dicendum，quìd effentia claudi in fuo inteliectu totam perfonam，non tamenin
retto；$\alpha$ ideo non fapponit proea．Et per idem ad quintum patet．

QVOD PATER NEC VOLVNTATE GENVIT Filium ：nec necefsitate：：ficut nec volens，nec no－
lens，eft peus．
DISTINCTIOVI．

## Expofitio textus．


 RAETEREA $A$ foler queri，GOC．
Pofquam Maniter compa－
rauiratum genterationisad Poftquam Magiter compa－
ruit attum generationis ad
huinc terminn hunc terminum，Deus，\＆\＆
huncterminum，Deitas，hic comparaztipfum，Deitas，hic hos ter
comin
minos，voluntas，neceffitas， minos，voluntas，neceffitas， tura．Er circa hoc facit quatuor．Primò nä－
 ad expof tionem datx folutionis．（ecunda ibi：
Dicamu hoo verbium．tertia ibi：Sed contra predi－ Aa．quarta ibi：Predizta tamen verba． Circap pimmum duo facit．Primot namque mo－
uetquationem， 8 arguirfecudum uet quartionem，\＆arguit fecuidum Augufinum；
dicens，$q u$ ， dicens，quod quarri folet，vtrum Pater genuerit Inta quaxtio propter hoc，quod flatim diâư fuit， Filium Dei eiffe genitum natura，arguit auté fc－
cundä Augutinui，quod nec cunda：Auguttinu，quòd nec genueritneceffitate，
quiain in Deo necflitas non eft，nec genuerit vo－ luntare，quia Filius Sapientia eft voluntas va－ －tamfapiftiam，Xiintellicetum pratre ：non poteft．
 ridende er Diale Aica Eunomij，quo Eunomia－
ni haxretici faine exorti ；ille nimque ni haxtetici funt exortii ille namque non potuit
inteeliggere vingenitum Dei verbum effe Filium natura， ，ideo confeffis eff，eam effe filium vo－ luntatis．Intellexit per huiufmodi voluntatem，
quod ficut nobis aliquãdo volintis


 Poftmodum ibi：Dicamus irsos．Solinit Ma gifite
 cirefpondetir fatis acute per quendam．cnme－
nim verfuziffime interrogaret haxeticus，vtrum Pet．Aur．fuper Sent．to．t．

Deus Filium fuum genuit volens，aut nolens， vt fi diceret fidelis＇，quòd nolens，Dei milenseria inferretur，quòd dabliurdum eft：fi autem conce－ deret，quod voluntas volens，continuo quod in－
tendebat concluderet，vidélicet，Filium effe flī̈ voluntatis，non naturx ；vigilantilfime＇catholi－ cas relpondit quarendo viciffim ab harerico，v－ firefponderet hareticus，quod notens，ftatim Defi miferia，\＆abfurditas fequeretur．Sti autem
ref refponderet，quàd volens，inferretur，quòd vo
funtate fua Deus eft，non uazura，$\propto$ fic obmúruit luntate fua Deas eft，non natura，\＆fic obmuruit
hatretici verfutia，interrogatione propria inno－ data，\＆concludit Magitter，quod fictian Pater non eft Deus voluntate，vel neceflitate，fic nec
genuit Filium voluntate，nec neceffitare． Penuit Filioum voluntate，nec neceffitate． arguit，\＆ponit talem obieftionem，quandoali－ qua funt idem，quidquid attribuitur vin，atrti－ idem funt in Deo．ergo cum Filiiin gẹinerit natu
ra，videtur T2，videtur，quod genuerit voluntate．Refpondet Magifter，quod licet fint idem，non tamen，quad
dicitur de vno，diciturde alio，exemplum de vo－ luntate，\＆prafcientia，qua funtidem；nec tamen ideo vult mala，quia prafcitea．Hanc autem fo－


 manefrant alia auntem \＆denomant aliqua Deo fubic．
tas， tas；aliz prafcientia，\＆alia natura；vnde non fe－ quiturinatura，\＆voluntas funt idem in Deo．
Produxit antem Filium natura ergo produx voluntate， $\mathbf{n}$ non fequititur naturionc àterius conno－
tatiovel tativi，It demonfrati．
Pit Poftionodum ibi：Pradiza atament：Magifter red
dit ade exponendnum，ruod dianum eft，Patterm no
nolentecm，\＆\＆dicit，quìd diftinolentem，nec nolentém，\＆dicit，quìd dintinguentum ，nef，
de voluntate accedéce，prxcédente

## Liber I. Sententarum

concomitante .non enim pater eft Deus, vel fi- A Et confirmatur, quia idem dicit Hilarius,
 Sat pracedente, fed concomieante. ficutenim comitatiue. Hxc eff fententia.
Verum Pater genucrit Filium voluntate, vel necffisate, vel natura.
$\mathrm{E}_{\text {trimembrem }}^{\mathrm{T}} \mathrm{q}_{\text {quideo }}$ inquiritur de ea, vetrum videlicet pater genu

2 Hìd Pater nou genuerit Filium natura

- $T$ videtur, quìd pater non produxerit fifiù insellegus E natura. natura enim, $\&$ intellectus ratioke fione difiin dintinguutur in Deo, eed pater genuit filium P . fum natura.
Praterea : Natura, \& effentia idem funt, vt nechoc conceditur . ergo non debet concedi, quàd genuit natura tus, \& quietis, vt dicitur 2 . er ergonec natura; \& per confequens pa Praterea : In Diuinis debet effe nobilifimimis nodus productionis, fed actiones naturales no les, que funt adoppofitum, vt Philof. dicit .ergo pater nongenuir filium natura. Precere: Hilardici crgo Prętere::Hilar.dicit,'quòd fí quis dicat, quì̀
pater nazuralineceflitate ductus genuerit filiu, 2nathema fit, fed fi genuiffer natura, genuiffer,
vtiq; necefitate naturali.ergo illud, quod prius.

> פıù̀d genserit veluntate.
$V_{\text {veriv } 5 \text { videtur, quod pater genierit }}^{\text {voluntate flium. nobiliffmo nim produ- }}$ to, debetur nobiliflimus modus produtionis ; red nobiliffimus modus produtionis eft tibere producere, ac voluntarie, \& complacenter:flus ergo videtur, quòd fit productus libere, \& per confequens voluntate.
Prxterea:Spiritus fantuus non producitur no bilori modo,quim filins in Diumis, fed fi filius
non producitur voluntate, nobiliori modopproducerur Spiritius fanduus. agens enim voturnta-
rium, ac acio voluntraria, onobilioreft naturali. inum, ac a aiio voluntaria, nobilior eft naturahr
voluntas enim eft perfectio fimpliciter, naturz 2utem inan. érgo videtur, quöd filius produca-
tur voluntate. tur voluntate Prater Praterea : Filius dilectionis, \&charieatis vi-
detureffe productus voluntate, fed Apoftolus di cit ad Coloffen. 1. Pater transsulit nos in rigimm Filili dilectionit
luncate.

- Praxerea:Illum pater genuit voluntaee, quem mos genuit, vt voluit, led Hiliar dicirtibifode Synodquad pater mox, vt voluit fine timpore,
$\&$ impaffibiliter ex fe vnigenitum demonftra uit ergo genuit ipfum voluntate.
clefiafancta.


## 2uod non genuervit necefsitase.

$V_{\text {rit filiums videtur, quad pater non genue }}^{\mathrm{L}}$ rando debet atrribui quidquid eft nobilitatis, fed neceflitari nullius ef nobilitatis .ergo pater non necefirtate genuit filium.
Praterea : Filius in Diuinis eft verbum emanans $\ddagger$ patre per modum artis, \& exēplaritatis ; ef enim imago, \& ars plena omnium rationum
viuentium, fecundum Augutinum, fed ea, qux procedunt modo exémplaritatis, $\&$ artis non procedunt de neceffitate. ergo filus, vt uidetur, non producitur necéfitate.
producitur gratuite, \& per modū doni, fed filius producitur grauite, vt dicicur Ionn. ro. Pater, quod dedit mibi, maius omimibus est. ergo non vi-
detur produci neceffirate. Prxterea : Nobilius eft in proprio , \& fciens quid agat , producat filium, quim mi producat nefciens, quid agat, nec ductu
 nco,immo magis agitur,quadm agat, ficut 2.phy naturali ergo, ve videtur, pater neceffitatefinaturail. ergo, ver
liam non produxit
Etconfirmatur
Et confirmatur, ,quia magis videbitur teneri
Etion patri filius, fi i pfum produxerit, non de neceffi-

 tus natura.
Praterea : Verbum in Diuinis vere eft filius, Praterec: Verbum in Diuinis vere eft filius,
fed de ratione fili eft, qudd producarur modo n2 turre, \& per generationem naturalem.ergo filius

Praterea: Nazure eft vis infitar rebus exfimi-
libus fimilia proceans, fed filus in Diuinis libns fimilia proce eans, fed filius in Diuinise- -
manat per modum fimilis. ergo producitur modo naturx.:
Prxterea:Illud, quod producitur per princi-
pium determinatum ad pium determinatum ad vnum,producitur natu-
ra,fed filius producitur principio determinato ad vanam. ergoproducitur natura.

Refponfio ad quefionem.
A D quatitonem ittam refpondendo hoc or- Malus p
Qudine procedetryt.
duetucs nizuir: , , it
Sceudde, an fit produtus voluntaze.
Tertió quoque $;$ an fit productus neceflitate,
ARTI-

Ditinetio VI.

## ARTICVIVS PRIM VS. A nit eam. Philofophus 2.Phyfic. vel pro princinic

 fredi s. Serme dift. 6. 9. 1 . CIncA primum dixerunt aliqui, qùdideo Producuas cit 26 vno; Spiritum fanctum antecm rium.
 cimpliciter, generatione fimpliciter; quia gene-
ramm hoc modo debet effe diftincum
zenerante, \& tamen colligarum cum eo, ficut paret
di fuuttibus, \& feminibus, $\delta$ cmbrionibus, vv di-

Quia producitur a duobus, dicunt effe prodnniam in creaturis, satus volanctais emanat $d$ quidem ađtiné, fed d voluntate paffiue
 cet ab obieato.
Sed hic modus Simè quic modem ; dicendi minime fare poteft, primo quidem, quia morio vifas oriturir duo motio vifus fit voluntaria a ergo emanare
duobus noneft emanare per modum volunta

Intelleaio Praterea: Intellectio prodacitur in nobis 1
 naturalis productionis, \& cofirmatur, quia fir r2tio naturalis productionis confifieret in pro
duci ab vno, nec filius in humais prot unci ab von, nec filius in humanis producere-
tur modo naturx, cum producatur 1 donobus, filicet p parre, \& matre, , brobeniter paucx funt etiones naturiales, in quibus don occcurrant plu rima agentia, vt agens vaiucriale, \& \& agens par-
ticulare, $\&$ forma fubftantialis , \& alizqualita. ces a Aatiux, \& paffiux, nil ergo cft dictu, quod azturalis modus pro
flopinio Scoti, \& fequentiwm, tib. x. Sent
dift. 6. queft. r.

PRop trabs dixerunt alij, quèd Pater de P memoria frecanda producit verbum,quod eft principium productiuum mere naturaliter quod paret, de ratione principij naturalis funt ria. Primum quidem, quodd fiftecterminatum
di.vnum. Secundum vero, quodd fit affinilatiad. vnum. Secundum vero, quod fit affimilati-
uum. Tertium autem, quòd non requirat inrelleztionem, tamquam intrinfece dirigentem, fic autem eft de memoria, qux eft determinata \& eftaffimilatiua, quia intelletio fimillima e $e$ ? memorix de qua gignitur, $\&$ iterum non diri gitur ab intellectualitaxe,fed prauenit cam; vn-
de Verbum emanans $\dot{\text { a memoria, }}$, dicitur modo anturali proprijffime emanere.
In duobus Sed hic mgdus dicendideficit in duobuspri-
defficiopi-
moे quidem, quia imaginatur dicere in divinis
defficit opi- mò quidem, quia imaginatur dicere in divinis
nio Scoi, fiue gignere effe aliquid elicitum, cuius
,
 ne. Seccundo veroquium in pragceecenti quaztio in diuinis effe principium foctundum, \&produ-
Aiuum , cuiusoppoitume probatame ft fupra
in in queftione de imagine.
2uid dicendum fri, fitumd dim veritatem.
$\mathrm{E}_{\text {accipi }}^{\mathrm{T} \text {, vel pro principio motus, } \& \text { fice defi- }}$ ctit Commentat. ibid. \& eff commento s. vader Common, enim ignis generet per naturam; nihilominus confueuimus dicere de pulinanantibus per quãdam appropriationem, quod naturaliter genc-
rantur, vel dicitiou natura pro principio indito
rebus rebus ex fimilibus fimiliait procreante, fic erga
exhis tribus poffet colligi rotion
 crtprincipium productionis, qua fimile procrea
turtaifinctum quidem a producête,fed aliqua-
liter itra in Iiter intra ipfim.
Ad propofitum ergo, fi per naturam intelligatur alignod elicitituam principipum produalio
num intrinfecarum, dicendum, quòd nullo ado do in Deo productiones funtum, elicitr. Siverono in-
telligatur per naturam, no aliquod principing telligatur per naturam, nóaliquod principiomm,
fed modus naturalis, habet productio,\& obferuat $2 q u$ e bene, ficut fi effet clicita, vt videlicet quia eft fimilis productio difinizata producen-
re, intra producens manente, poni poteft in.
diuinis. Eft tamen vllimo confiderandàm, quòd illud Ouid
 poteftr referriad fimilitudinem relatiuam, quam confditran mago importat, \& primo quidem modo in. corporalibus natura generat fimile, vt ignis goincm, \& homo hominem. Secundo autem mo
dointelle Qunatura generat fimile, quia imagi nem, feu feciem, fiue effe cóficiuum, quiod res capizintelledione. Eft ergo in Deo natiralis
modus producionis, \& Filius dicitur natura prodaci, quia productionon elicicita, eft illatina cui, \& notitiz obieftis, velidecter effe confp exrra, immo intra conceptum Paternum obie Cine, Scriptura antem facra, quia procedi per modum egreflus extra per vim amoris, $\&$ trefum ex vilinius productionis non capit effe
fimilitudinarium, fue modut imaginationis mmo magis modum cuiurdam egreflus, \& fafic ergo dicendum ad hunc Articulum ius procedit natura, non ratione alicuius prin
cipij produatiai, fed ratione nis, eftenim quadam fimilitudo manens intra producens.

ARTICVIVS SECVNDVS.
An producasur volumbase, b ponititur distinatio
Crea fecundum autem coffiderandume ef volune Cquod aliquiddici potef volantarium tripliciter. Primo quidem, quiaia 2 volantate elii- -
 tum, vtecurrere s\& faltare; imperat namque
andicas
$\qquad$
ditain


Liber I. Sententiarum
voluntas actus inferiorum potentiarum, quamuis non eliciat eos. Tertio quoque, quia a volun cate approbatum, feu acceptarum : hoc autem
contingit tripliciter, quandoquidem approbatio, \& acceptatio voluntatis pracedit, quamuis non eliciat, nec imperet, vt quando euenit, quod præoptatum elt, quandoque vero fequitur, vt
quando placet, quod facuum eft, quando autem quando placet, quod tactum eft, quando autem luntas antecedens, concomitans \& fubfequens . cum ergo inquiritur, an Filius producatur volun tate, formandx funt tres propofitiones.

Quòd Filius non est à voluntate elicitiue.
Fillus ì vo-
luntare cii-
ciluce non
PRrma quidém, quòd Filijproductio noneft guod efta voluntate per hunc modum, vel eft ip femetactus voluntatis, vel aliqquid emanans ab actu voluntatis;actus quidem vt amor, emanans vero vt firitus amantis, \& hoc patuit fupra, fed
Filius in Diainis non emanar, vt amor, nec vt aFilius in Diainis non emanar, vt amor, nec vt a-
mantis fpiritus, Filius quidem eft verifime Ver
10an. 1. bum, iuxtà illud Ioan. primo. In principio crat per bum: verbum autem, vel eft formalis cognitio, fue intellectionis actus fecundualiquos, vel cit
formata cognitio, fiue intellectio obiectiua, quodalias probabitur effe verum, \& per confequens verbum non poteft effeactus voluntatis, nec emanans cum adtu. ergo non eft verad voluntate principiatiue, \& elicitine.

Sed conrra ifam conclufionem Magifter mouet quandan difficultatem in litera. quando ebuitur yni, videtur attribuendum alteri, fed voluntas; \& natura funt idem in Deo, \& Filius elt produaus natura. ergo videtur, quòd fit produCtus etiama voluntate.
Duplicite
auニ̃or ad
propofitam
respondet. dantas, \& natura habeant identitatemomnimodam, quia tamen virtualiter diftinguuntur, fiue quod non attribuitur naturx, \& quod identitas omnimoda naturx; \& voluntatis non impediat hoc, quin poffint effe principia difinctionis; pater : rum quia modus producendi perfectifli-
mus, \& caufalitas perfectiffima, confequitur per fectiffimum modum effendi, nec impeditur caufalitatis perfectio, ex perfectione entitatis,nume autem fi voluntas, \& natura effent difincta, pof fent effe principia diftinctorum, perfectiori ai-
tem modo funt, cum funt indifincta, $\&$ idem $V$ nitiue. non ergo impeditur, quin polfint effes principia ditinctorum : tum quia cum tanta v nitate ftat pluralitas virtualis in ordine, \& ha-
bitudine ad diuerfas productiones, habés autem plura in virtute poteft effe principium diftinctorum, cum Idax fint omninoidem in Deo, \&tamen alis ratione idxaliconditus eit homojalia.
equas fecundum Auguft. confimiliter ergo fat equas fecundum Auguft. confimiliter ergo fat
cum identitate naturx,\& voluntatis, qua funt di ftinctorum principinm:
Secundò veroabaliis refpondetur, quòd neSccundò veroab aliis refpondetur, quò̀d netatim. fe omnimodam vnitatem, fir deberent effe principia diftinctorum, quod pateé: tum quia itaz.
que in tantuin funt vaum, quod vium non poteft effe principium alicuius, quin,fatim reliquiu fit principium productionis eiurdem; illa inqua non fequitur, quòd fi vnum eft principium alicuius productionis, quòd reliquum. ifta enim eft aliqua non vnitas, ficut pater ; nonautern fic eft de natura, \& voluntate, qua funt principia difin eft principium voluntas. non funt ergo fumme vnum, tum quia fi funt fumme vnum, contradiCtoria verificabuntur de fumme vno, puta principiare filuum, \& non principiare, tum quia quan
do de aliquo fubiecto vere aliquid aftirmatur, \& dealiquo vere negatur; oportet aliquam diltinCtionem alfignare interilla obiecta: vcre autë dicitur, quod Pater generat natura Filium, \& ve re dicitur, quòd non generat ipfum voluntates fignari aliquam non vnitatem,tum quianon in. tantum funt vnum, natura, \& voluntas, inquan-* tum natura, \& intellectus, alıoquin ficur natura,
S intellectus funt vnu principium Filij,dici pof-
fet, quòd natura, \& voluntas cfient voum principium ipfius.
Iftarum antem folutionum neutra fatisfacit. Improsar
Prima fquidem non, quia implicat contradi-, Ctionem, vel omnino non foluit. concedir enim, ris quod natura, \& voluntas fint eadem omnino, \& a das fo \& idem potef habere diucrias habitudines, \& virtutes refpectu diftinctarum productionum, fiquidem illa virtutes, \& habitudines, aut funt in ipfa Deitate fecundum rem, \& abfque inrelle-: ctu, \& habetur propofitum, quòd non omnino
funt vnum, \& idem natura, \& voluntas, \& imfunt vnum, $\&$ idem natura,$\&$ voluntas,$\&$ im-
plicatur contradiatio in dictis eorum primo concedunt, quòd funt omnino idem, $\&$ fecundario dicunt, quòd funt diuerfa habitudines, $\&$ virtutes. Si vero huiufmodi habitudines funt per intellectum tantummodo in Deo,
tunc non foluirur argumentum, quia circumferi pto omni actu intellectus pater producit Filiùm natura, non producit autem voluntate, \& fic con tradictoria infunt eidem - Secunda vero non foluit. dicir enim, quòd naturi , \& voluntas habent quaindā non vnitatem, uis fint omnino idem realiter, hxc autem vaitas non fufficitad tollendám iftan contradictioné, non videtur autem illud fufficere, immo omni-
no faperfluit ponere talem difing $i o n e m, ~ v e l ~ n o ~$ vnitatem formalem, vt difficultas propofita eua datur. fi enim debet euadi contradictio, de pra-dicato reali neceffe eft poni in fubiecto non vni-
tatem realem, alietas enim; qua tollit contradi ratem realem, alietas enim; qua tqlit contradi
etionem debet effe eiufdem gerieris cum natura pradicati. fi enim pradicatum fit reale, \& abforefpectiuam non enim potelt Sortes effe albus, \& non albus, fecundum diuerfos refpectus, nec mons etiam paruus poffer dici idem, nifi ma-
gnum, \& paruum dicerentur relatiue, ficur lofophus dicit in pradicamentis, quòd fi par- cap.ie rolauum, vel magnum dicerentur per fe, numquam zicue. quidem mons aliquando paruus milliú maguum
dicerctur. (fic crgo patet, qụod talis debet effe.
 Sed conftat, quid, generare Filium eft aliquid
reale in Diuinis, ergo fraliqua diftinctio in Deo reale in Dininis, ergo faliqua diftinetio in Deo contraditio non fit, Pater natura generat, Pa Generare fiter voluntategon generat, neceffe ef, quiod na-
lium eff qd turas 8 voluntas habeant diftinctionem realem,
 pof
tem pofitio fupe
tem euadit.

Et propter hoc dicendum eft dupliciter. Primó quidem, quòd voluntas, \& natura non notant clicitiua principia, cum productiones
non fint elicitx in Diuinis, vt fupra ditum eft. non gnt elicitrin in Diuinis, vt fupra dictum eft.
Notant ergo diuerfos modos, vadégenératio di quid in Di citurproductio naturalis, inquantum eft pro-
uinis,\& qd ductiua fimilitudiris, $\&$ imaginis, feu obiectiuinis,\&q qd ductiua fimilitudifis, \& imaginis, feu obiecti-
fpiratio. ue apparitionis intra ipfum concipientem: ue apparitionis intra ipfum concipientem: $\mathrm{Ppi-}$
ratio vero dicitur voluntaria, inquantum eft productiua flatus,fiue f piritus amantis,quia per eam ponituramans extra fe in effe lato ad ama-
tum. fic ergo, quia productiones illa realiter difum.hic ergo, quia productiones ille reainter ditur, quorum vnus eft voluntarius, \& alter natu-
ralis, \& fecundum hoc datur intelligi, quód Firalis, \& fecundum hoc datur intelligi, quod Fi-
lius producitur natura, non voluntate, quia moFilius pro.
ducitur na- do naturati, non voluntario.
tura, quiz Secundd veró dici poffet, efto quòd produ-
modo natu ctiones effent elicitz, quòd natura \& yoter ctiones effent elicitz, quòd natura, \& voluntas
non diftinguerentur, nifi penes connotata, ficut Magifter dicit in litera, \& apparebit inferius de omnibus attributis. Hxc autem diftinctio fufficeret ad tollendamiftam dificultatem, quando
enim pradicatum eft connotans, fufficiţ, quod in fubicctis, de quorū altero affirmatur, \& altcro negatur fit díftinctio eiufdem generis, videtas demonfrant alia; \&\&alia effe fubiecta: Diuina, ita, quod notant diucrfa, dici potelt abfque vlla contraditione, quòd Deus prxfcit mala,\& non vult ea, icut Magitter optime dicit; fed cont
ftaí, quod generatio connotat Filium. ergo non ftat, quòd generatio connotat Filium. ergo non
cft contradictio, Pater natura gencrat, voluntate non generat, dum tamen natura, \& voluromnibus attributis . connotatenim naturatalem emanationem, voluntas vero talem. Quòd ergo diccbatur, quod eft affirmatio, \& negatio
de eodem, $\&$ quod minus funt vnum, quatm fef fent in vnum, quòd effent eiufdem principium, \& fimilia nō probatur, quòd fit.aliqqua diftinctio penes intrinfeca, fed tantum
notata, vt fupra dictum eft.

Quiod Filÿ productio non fit à voluntate simperata.
Filius à vo CevNDA vero propofitio ef, quòd Filius
lunuatim-
non producitura voluntate imperante:nulperinte nö lus autem actus intellectus imperatura volunta producitur. re in Deo,qnodd paree, quia aliquis actusincellere pofum', Cus preceflitactum voluntatis jinuifa ening a-
incognita
mare poffumus, incoguita nequaquam, fecunincognita mare pofumus, incoguita nequaquam, fecun-
ncquaquä
dum Augntinum ; vnde omnemvolitione somo g.eap. cedit cognitioaliqualis, ex quo ergolaliquisa-
i6.trat. 46 ctus intellectus prxcedit voluntate jideo neceffeeft, quod omis actus; cumini Deononfit ni-
cum actus imperatus a voluntate夕 fit pofterior adu voluntatis imperantis, fequitur, vt nullus actus intellectus Diuini fit imperatus a volunta
te fed Filius emanat in actuali intellectione, cum fit verbum, \& Deüs pofitus in effe conficuo, ve fupra dietum eff, $\&$ infra melius apparebit.ergo verbi productio nöpoteft'efe imperata. Prxterea : Nullus actus ab aliqua potentia nó
elicitus, poteft effed voluntate imperatus . im perium enim exigir potentiam exequentem, fed tiz̀ exequé productio Filij non elicitur, veprobatum eft. er tem. go nec à voluntate imperatur
Sed contra hic videtur, quìd Auguft. dicit g. cap.12. de Trinit. quòd partum mentis pracedit appe-- partii men go verbiproductio imperari habet $\ddagger$ voluntate. appecitus.

Praterea: Auguftinus vbique dicit ; vbi traCtat de hac materia, quòd voluntas copulat parentem proli,feu verbum menti; fed hoc noneffet, nifi quatenus verbi productio elt i
ue a voluntare. ergo illud, quod prius.
Precterea:Quamuis actus intellectus non fit ni fi vnicus in DeO, nihilominus cumfit in eo aliqualis difindto fecundum rationem, poterit ali qua effe praceffio, \& fublecutio, ficut aliqui di-
cunt, quod intellectio creaturarum fequitur ecunt, quod intellectio creaturarum requitur e-
manationem verbi ordine rationis, \& fecundum hoc prima ratio procedere non videtur.
Sed iftis non obftantibus, dicendum eft ficut Verbü fem prius. femper enim verbum pracedit firitum. verbum de vniuerfali, \& confufo pram in nobis dit fepiritū placentiamin illo confufo ; verbum enim diftin Cum; \& firitale, ac clarum, procedit complacentiam voluntatis in ipfum , non ehim mens in aliquo complacet, nifiid dixeritin feipfa. fic er-
go Deus non complacet in feipfo, donec verbü emanarit in effe profpecto; vade verbi productio nulio modo poteft' $i$ voluntate imperari,

Prima fiquidem non; nam Auguftinus intelli- Refpondet tum mentis, hoc eft verbum explicitum, \& clapraceditaliquod verbum; puta conceptuṣ de
manātem:.
$\square$

$$
\because
$$ nec procedunt initantix. git, quòd appetitus inquifitionis, prxcedit par- ad inftātia. inquifitione facienda .

Secunda etiam non;quia illa copulatio intelle verbo, puta conceptu illius copulationis ; namo prxintelligitur copulatio, antequam volitio im pereteam.
Tertia etiam ton procedit; quia ititellectio qua fe Deas intelligit, qua communicarur emaF neceffitate procedit amorem;quid autemi fit de preceffione verbi refpectu intellectionis creaturaruṃ, inferius dicétur.
2udd Pater genait voluntace concomitanie, \& complacente-
TERTiA vero propofitio ef, quòd pater lens complacet in Filij producione, vnde votem volitio non eft praxuchiens; nece fubfequens, fed concómitans in nunc xternitatis, \& quidem
non
$\square$
.
$\square$
.
'
. 1
$\because$
$\because$


## 238 Liber I. Sententiarum

non eft hic dubiun de prxceffione, $\&$ fequentia
fecundum ordinem durationis, fed fecundumor fecundum ordinem durationis, fed fecundum or
dinem rationis :dixerunt namque aliqui, quòd complacentia voluntatis fequitur ordine rationis generatione verbi.in quocumque enim figno
pater cócipitur perfecte intelligens, in illo figno eft emanatioverbi, inon eft enim perfetta intel-
leđtio, donec verbum emanet, fed ordine ratio lettio, donec verbum emanet, fed ordine ratio-
nis, Pater precocipitur incelligens, quidm voles, vel complacens . ergo in illo figno oraconcipitur empanatio verbi, \& ita pracedit communem actam voluntatis, \& placebit production
luntate fublequente fecundumr rationem.
Alij vero dixerunt, quòd immo omnis volitio pracedit in Patre perfonam verbi. Parter cnim. prxintelligitur filloin aliquo priori, , fed in illo
effet perfectio fimpliciter : tum quia aliter non communicarer, Filio, nifi prxilaberet, cü nemo det quod no haber: tum quaia perfectio aliquà accrefccret fibi ex Fili) productione, quod non
eff porentum crgoomnis volitio proceditin,
Parfe productionem verbi; $\&$ per confequens pa
 Sedifti modi dicendi non vidétur polle ertare,
dicendum eff enim, quöd nec volitio antecedit verbi produation', nec verbi produetio añecedit voitionene, fed omnino funt fimul :potent
autemifa fimultas referri ad fimulfarem durationis, \& fimultatem originis, \& ad fimultarem intelligentix naturalis. Erde fimultate quidem

$$
\begin{aligned}
& \text { dé prioritiz } \\
& \text { encioinis }
\end{aligned}
$$

priorita temoriginis,quòd nonppracedat volitio,contra
Cum, quin intelligatur Filius pèrfeedus : rú quia
perfectus F ater, per generare cominunicat Hi perfectus pater, per generare communicat t
liocotam fuam perfectionte, $\alpha$ in hoc cófiftit pe
fectio iplius fectio iplius generare, quod genituis accipiat per
ipfum generare totam perfectionem generatis
 ipfum generarat totam perfectionem generatis,
rum quia in Divinis hoc fectiale eft, $q$ no diftin

 onimis perfection finplicitier. non enim porefl in-
telligi telligi Pater effe pcrfectus finpliciter, fir careat
volitiose ergo reinquitur, quod concepzas $F i$
 litio Partis prace dat conceptum produtionis
Iilij; rec conceres prodution Filij; nec conceprus produâtonis Filij conce-
ptum volitionis. ptum volitionis volitio, vel quircuanque patfoction pramplifititer po fita in Diuinis, quim habeat Dieitas ipla, fecu Di-

 Ionis, imno $i$ imul eft naturali intelligentia,fimi-
liter tiam nulla proprietas intelligi poteft fine Deitarc. ergo nec volitio poterit concipi fine triibus, nec aliguis trium fine volitione. Ef ergo if concipichduan, quöd in quocum-
que fibno orginis iatcliggiur pater, in code in-

 tur volitio in Filio, nifi quòd Pater intelligitur
habere in illo figno ale, Filus vero in ood gno, fed non à le, fed i Parres Similiter quanodo cunque in eodem in quo intelligitur Filius per
fayus, in eodem finw incelisitir hater fecus, in eodem figno intelligitur habere omn
perfectionem, fed ${ }^{2}$ Patre, ut fic apparet, quò nec uolitio, nec accecpetatio productionis prraxo
cipitur ipfi productioni, nec produtio prequel cipitur'ipfi produeti
ligitur acceprationi
 cipium originis, fine principiatuam, , on dicurit fignum , in quo, ede , ex quo, ordo enim originis aliquis, \& quia ab alio, fecundum quod Augutaldi
$\qquad$

Ni Nec ualer,fidicatur, quòd pater poreft conci-
 \& producus, per confequens abifuce hoc, quòd
intelligatur Pater uolens: fiquidem hoc non ua letrim quia fecus cff de hoc, quod oritur ex no
 dura nintelligibilitatis Diuinelloquimur enim hic
de modo quoptus natus oft intelligi fimul Pa ter cum Filio, \& \& onnins s crfcctio nnurroque
tum quia ficoncipitur P ater fine uolitione intel tunn quia fi concip:tur Pater fine tulitionc intel
ligens, apparer, quod concipitur imperfeete ligens, apparet, , quod concipitur impcrfeter
nec fic Deus habés omnem perfectioncin $; \&$ per hoc patet, quad non procedit ratio primx pofi-
tionis. Intelligcre cnim perfectum in Patre incli tionis. Intelligigcre eninn perfectum in Patre incll
dit obiectum intelligibile perfectum . non cnim Pater perfecte intelligit, nili intelligat fie, $\alpha$ om nem perffectione $\bar{e}$ \& P Per confcquens uolitionen fuam. fi ergo uerbum intelligitur, tunc produ-
aum, fimul erit conceptus uolitionis, $\&$ ip $\int 2$ Produtio, \& ita nolitio, nec fequitur produCionem uerbi, ordine rationis. Non rqlee etiam $f$ dicatur, quòd Pater idco prohater
non prabtitionem, quia illam
communicat non prahabete enim eani in aliquo priori, aut in
aliguo figno, immodineodem liguo habet Filius eam: habectamend ARPater, \& Filius si Partre \&
per hoc paret ad rationch secundx pofitionis

##  <br> Praterea: Pater immutabiliter eft Pater: fed 




ARTICVIVSTERTIVS
ctr flims prodncatur mecefistate complacentie, fex concomisante.
 Primo quidem neceffitis indifitentix, vel ad
conferuandid bonum, quod quis habet, vt ibus conceruandá bonum, nequod quis habet, vt cibus
neceffarias eft nimalt, vel ad procurandum bonum,quod non haber, vt nauigatio eft neceffraia mercatori,\& ad hunc modum neceffitatis redu-
cuntur primí duo,quos Philof. ponit 5 . Metaph. Print.ponit Secundo vero neceffitas violentix in natura-
 intelletualibus,vt cum aliqqaa ratio cogit intel- $C$ eécum contrarie opinantis, $\&$ tale neceffarium
 dem pofitus.
Tertiò vero dicitur neceffitas oppofita conlingentix, qux appellatur necisalis meft quartus, \& principalis modus, qui ponitur in quinto. \& definitur, $\Phi$ neceffarium effillud, quod eft impoffibile alititer inueniri, vel aliter fe habere, aut tranfmutari: oritur antem
prima neceffitas ex fine. fecuida vero ex efficien $D$ prima necefirtas ex xine.feria, \&e forma, fed illa, A quo oria qux eft ex materia tranfmutari potect, vt appa
 Ad proporitumergode productione Filiji a pa
tredicendum quod non producitur neceflario,
loquendo de necefintate violentiam inferente tume quix nec violentatur natura, cum produatio omnino fit $\ddagger$ fe non clicita: :tum quia volun-
tas complacentix omnino concomitatur Patré vt declaratum elf fupra, de aliis non neceffitatibus formandx funt dux propofitiones .

PRin quidem, quod Filius producitur in. ponitur contiagentix; produtum namque neponitur contingentix; productum namque ene-
ceffarium, $\mathbf{i}$ impoffibile aliter fe habere, produdente. impoffibile ef enim produtionem habie-


 Praterica: Atrribuendïeff Patri in ppodacen
do, quidquid eft perfétionis, \& auferendum-




Filins generatus.
Prsterea:OMnis res 1 If elicitia; \&-penitus im
produeta eft immutabilis,nec aliquam contingé produta eft immutabilis, nec aliquam continge
tiam habens . nullum enim contingens eft $\bar{d} \mathrm{f}$, fed probatum numf fupra, quòd generare non eff aliguidelicitum .ergo eftneceffe effe; \& per
confeguens Filius eft productus productione

## neceflaria.

2 2òd Filius producitur quodammodo necefititate
indigentia.
 tix Adacitur aliquo modo neceffitate indigen de May in quòd aliquidicerere voluerunt, quòd filius producitur neceffitate indigentix, proo eo, quòd actus intelligedi parris,nó effer perfectus, nifi produ-
cerer Filium. nulla enim intellectio perfecta eft, cerer tililum. nulla e enim intellectio perfeeta eft,
nif habeart terminum; fed verbum eft terminus
intelle intellectualis operationis. ergo non eft perfecta gefintre exi

 neceffitate indigentix, quia
$\nexists a$ intelligentia in Diunis.
Ca intelligentia in Diuinis.
Alij vero dixerunt toaiter oppofitum : tum quia innellectio eftef perfectio fimpliciciter, ficut bo nitas, \& \& fapientia; fed fiper impoffibile ponerc-
tur, quòd tur, quid Filius no effer, adhuc pater effet bonus;
$\& \subset$ fapiés.ergo fimiliter intelligens perfete: tum quia fecudum hoc Parer a Filio acquireretet tumqectionem:zü quia in illopriori, quo Pater pra-
cedit Filium, paterna interletionon perficur cedit Filium, paterna intelleectio non perficitur
per verum.haberergo in illo priori intellectioper verbum.habet ergo in illo priori intelleetio-
nem imperfectam. $\mathbf{t}$ alem autem communicar Fi
lio, $\mathbf{F}$ ualem in illo priori haber lio,qualem in illo primori haberf, per confequés
infilio erit intelletio imperfeta. dicuut ergo intilio eritintelletioimperfecta. dicunt ergo a Filiojpropter quod non eget eo, vnde non producit eum neceffitate indigentix alicuius.
Sed vtercue iftori Sed vterque iftorú mododorū loquitur exceffi- Indigeniz
ue, vndemediari oportet. gentia obiętiua, vel indigentia formalisfformaHis quidem ficut lignum indiget albedine, fifde-
beat difgregare:obiecina vero ficut Pater indiget filio in humanis, fidebear effe Pater,non quiget ino
dem formaliter, fed rantum obietto, \& termino:
 tamen illo tamguam termino fux perfetionis; necefitatis eff quod patet multipliciter: quod Guequantumad effe, nó videtur fibi repugnare quatrum ad bene effe, , fed edere filio quoad effe pattem;non repuignat parri, immopater ineffo, patrem neceffarioeget filio, tamquamt termino. poteft nec effe, nec intelliti ine inermino. ergo non repugnat patri, quoad bene effe, \&Recundas
perfeãiones egerefiliotamquam tertinino. perfectonesegerefile tamquam termino.
Prxterea: Omis intelledio actalis eget taquanitermino, intellectiöne obieebiunt. inipofla

Liber I. Sententiarum
 cognita, pofita in effe appatenti, \& cognitoobflue in Filio , fiue in Spiritu fancto eget varbo -Prxterea: Magis repugnat Deo egere Ctefeatu ris, quàm egere Diuino fuppofito, fed nif inter
quam ad illud, quod de omni recolligitur obic Gtiue, neceffe eft ponere, quòd intellectio Diuina egear creaturis. fienim Diuina intelle etio fer ur fpe\&u Diuino in effe apparenti, itad quod fino fit in profpeeta, intelleatio Diuina no norit de
rofa; \& per confceuens indigebit creatura in rofa; $\&$ \& per conicquens indigebit creatura in
ratione termini.ergo vt creatura non egeat, ne ceffeeft, vtroia apparens fit illud ipfum, quod
verbum; a. eper confeguns Din verBum; ; zerer confequens Diuina incelleetio
verbo indiger per modum rermini, \&obieti. Eft ergo.confdèrandum, quòd ficut non eft, vnicum coilipicuum, \& apparens omnis rei, itia res pofita in effe apparenti, quod quidem fic pofitum, efl verbum effentix. \& omnis rei, vide na eft aliud verbum in.Diuinis, niffillud,quod col
Iigirur, vel colligit $D$ iuinus intellectus de $f$, , $\&$ omnicreatura, E ponit in cffe formato, illud an tem fic pófitum non perficitin intelleexionem for rio eo, vt termino, \& fic faluatur verbum inatione termini, quiz indiget aliquo extrafe in ratione termini, quia indiget aliquo extra
extra Deum, indigertamen Deo Filio, \& in effe ciarur per filium, fed quia perfettio, quam habet tar ad filium.
Sic ergo patec, quòd prima opinio exceffiues
loquitur uicendo, quòd intelleatio Diuina per ficiarur per Filio , quad intelletio Diuina perta exittens indiret Filio. Ex fecunda fimiliter, quia dicit, quòd intellectio paterna nullo modo
indiget verbo, nec motiua procedunt. licere-nim bonitas non connotet filium, connotaturta notat cognitum, \& effe profpectum, quamuis eriam perfectio paterna egear Filio, non tamen
accipit perfectionem a filio fic neceffe patrem; pater etiam in nullo pripri habet intellectionem pater etam in illo enim fgno originis, in quo intelligitur Pater, intelligiturf filius, pater quidem tre,propter quod in illo figno femper adeft filius obieatine refpectu intellectionis, ficut \&itermina fitio premiffa. parer enim gennir Filium, non. fitio prxmiffa. pater enim genuit rilium, non,
vtaliquam perfegionem acquireret, ed perfefetio quo dio paterna coindiget Filioin effendo. \& hic ter moodo indi
geais articalus finitur

Refpozfo ad obiecta primò.
A $\begin{aligned} & D \text { eavero,qux fuperins primitus indacun } \\ & \text { tur, dicendument. Ad primum quidam, }\end{aligned}$
quòd nec natura, nee intellectu poter genie ver protuctio ipfa intelleetualis eft, $\&$ naturfaralisisizo incidit autem ifte moduis cum illo, quia ficur ina
turalis produtio ef inl turalis productio ef illa, que efl prodactiva fimi
litudinis, $\&$ ima inis incra litudinis, \& imainis intra producentem, fic \&
ifta intellectualis eft, ve dietum eft in corpores quaftionis.
effeptia in vnomodo fignificationis fint idem,
 enim addatrad effentiam rationem productui, \&propter hocutin poteft concedi, quòd produ-
ctio Filij fit eflentexis, quamuis concedatur. quòd eft naturalis.
Ad terrium dice
 natura. non enim dicitur hic -naturalis produ-
Cioilla, quax fit per motum, fed ilm, que eft cau fatiuna imaginis intra producentem.
Ad quartum dicendum,quid a Ad quartum dicendum,quid actiones, prout
diuiduntur contra intelleduales lifimax : prour autem intellectualis productio di citur naturalis , ratione tatta fuperius, produEtiondituralis pootef nobilifilima dici. git,per naturalem neceffitatem compulfionem aliquam, qux nullo modo fuit ibi.
Ad obiectiza fecundô .

A $\begin{aligned} & \text { D ea vero, qux fecundario inducuntur, Producere } \\ & \text { dicendum eft. Ad primum quidem, quod voluncraic }\end{aligned}$ producere volütarie nó eft nobilior, quim pro- non eft no acere intellectualiter; vide eife amantis fpiri- producere profpectum. itta enim effe non dicunr perfeqionem limpliciter, \& fidicatur, quòd ratio intelleluntaseft nilior, quitm ratio voluntatis, quia vo Refonder cendum , quid ratio intelledtiux potentiz, aut cenluntatis non eft in Deo, vtinferius 2pparebits fed rationes i i tuum fubfiftentium , puta intelligere fubfiftens, $\&$ velle fubfifitens, $\&$ fi vicerius
proceditur, quòd velle eft nobilius, quam intel proceditur, quid velle eff nobilius, , quim intel-
ligere, dicendum, quod licet perfectionum fim pliciter vna aliam non excedar, vel fiexcedit,
ita quòd nobilior fit intelleetio, quam fimpliciita quàd nobilior fititintelleetio, quam fimplici-
tas, $\&$ volitio, quadm intelletio, nihilominus. tas, \& volitio, quatm intelle etio, nihilominus.
produtio, qua Spiritus Sancuas emanat, non ef.
nobilior produtione verbi, nececomario nobilior produtione verbi, nece ecoorrario, quia
necift intelletio, necitita intelleaim.
tet ad fecundum.
Ad tertium dicendum, quòd verbum Apoftolideber exponi pro filio dilectionis, hiceff filius. diedecus, ve nô notetur volnatatits principiatio,
fed tantum a cceptatio, \& complacentia umma, Ad quarum dicendum, quompd Hilarius non ina, telligit, quàd pater mox, ve ve efo voluit, vnige-
nitum demonftrauit, quafi voluntate ipfuim genuerit, fed quia volens, \& \& complatatens genuit vo liuntate concomitante, \& per idem patet ad confirmationem.

Refponfo ad obiecta zeritio.
A. $\begin{aligned} & \text { a vero, qux tertiò inducuntur, dicen- } \\ & \text { dumeft. Ad primum quideno quod pecef }\end{aligned}$
naty fed nou neceflitate; qua opponitier con-
vingentiz singentix, nat-per modum artis, \&imaginis; non tamen propter hoc pater exemplar eft, quia exemplar dicitit fimilitudinem eminentem: Pater autem,
nullam eminentiam habet refpetufulij, cumín nuliam eminentiam habet relpectu filif, cum ite quod additur quad ea, qux procedunat modo ar-
tis, procedunt voluntarie, dicendum,qudd mo-tis, procedunt voluntarie, dicendum,quod mo-
do artis proceduntartificiata, \&illa procedunt voluntarix, vt Philorfophus dicit fexto Metaph. quod artificiatum, \& Y yolitum,funt idem, modo,
eviam arcis formaliter qui eft actus intelligendi procedit ars obie talis, qux eft quidditas artipriati, vt Philofoph. ait 7 . Metaphyl. ait enim quod $q$ idadis verim
moneceffitate, nee procedit exaenualiintelleAtione artificis. Filius ergo in Diuinis non pro-- Allus prodo
 circo neceffitate naturali
Ad terti
gratuite;'quod acceptaturd voluntate concomi ante, nec effe gratuitum ef thonatatece. \& per m patet ad vltimum.

Refponfo adobiecta in oppofitum.
$A$ D ea vero, quà in oppofitum inducuntur, A dicendume qut, quòd verum concludunt, fit inrelligazur, quad, filius producitur natura , hoc
eff produutione naturali it. ... vero natura, tamquam principio productiuo, non verum concluderent, nec aliquo modo

HIC RVAERITVR, AN PATER POTVERIT velvolueritgignere Filium : \& fi hoc poteft natura: \& an hoc fit potentia, qux non fit in Filio.

DISTIINCTIOVII.
Expofitio textus.


Ic quari folet, Esc, Pofquam Magifter comparauitactum
generationis ad volütatem, gencrationis. val volutatem,
neceffitatem, 8 naturam,
hiccomparar Etccomparat adpotetia
Primò inquirit, vtrum in
patre fit potentia generādi. Secundò vero inquirit, vtrum illa potentia poffit in filio refperiri. . fecunda ibi : quibufdam. Circa primum duo facit. Secundò contra folutionem obiicit. fecunda ibi: Vebementer nos mouet. Circa primũ facit duo.
 ens, quadquaxri iolet, vtrum pater potuerit, quia fi voluerit, \& potuerit gignere filium, cum filius, nec volueritigignere ne nec potuerit, videtur
quòd pater aliquid $\&$ poffitequod filius nee vult nec potef, \& it ita non erit paris potentix cum. patre , quod eft omnino abfurdum.
Secundò ibi $: T u e v e r f t i e ~$
Secundò ibi : Tueverfutia. Magifter foluit dicens, quod huic faciliter refpondetur, quid poo
fe, vel velle gignerefilium, non ef aliguid fubicQum diuin potentix, aut voluntati, eff tamen ali qua potentiaz vel voluntas, \& ideo diftingue-
re oportet, quöd gencratio filij non eft de is qua fubfunt potentix, aut voluntati; vnde ex $f$ fiz mili hoc ponflumus intueri. pater enim poteff ef-
fe pater, $\&$ vult effe pater, $\&$ filius nec vult, nec epater, $\&$ vilt effe pater, \& filius nec vult, nec quòd pater poffit, vel velit effe aliquid, quod fius nec vult, nec poteft, $\&$ ratio huiuseft, quia Petr.Aur.fuper Sent.to.I.
effe patrem non eft effe aliquid, fed aliquem; \& fimiliter poffe gignere filium non poffe aliquid,
 gifter obiicit .Etcrirca hoc quatuor facit. Primò namque inducitauctoritates Augufti
ni contra pradi ni contra pradieta, dicens, quò Auguftccontra
Maximinum, qui afferebat patrem potentiorem
ii, c. i iz. Maxio, eoq. quod qenuit Deum,\& \& creatorem, filius
filem zutem non genait, dicit refpondendo hxretico, quod inius non genuit creatorem, non quia non potuer rised
nim effer Ditua non generatio, fit patri neporemgenuirfer filius, \&ayuo nepos gigneret pronepodicere Aug.quòd ideo filitus non oportuit, non quin habear bene potentiam
generandi. Secundò ibi: Hoc autem non videtur Magiffer Quómind ponit opinionem quorumdam negantiü aucto- opinio. ritarem Auguf. dicensis, quàd non placet aliqui-
bus, quòd flius potuerit generare.fi enim potwit
gignere, potuiteffe pater. autergo pater fui,
quode ffimpoffibile, quia nulla ress gignite fe, ant .,de anims

 murabilis effet, aut pater alterius nefcio cu-
 quod fillius non pornitgenerare.
Tertio ibi :OMomodo engoacctipietur. Magitter innuit magnam difficultatem iftious quafitit, $\& \%$ vellect fub filentio pertranifire, inifícumm fimmo va inftantia compulifer.
2.42

## Liber I. Sententiarum

Refponfio fponder, $\&$ dicit, quöd illa propofitio non, quia non potuir, debetintelligi, quod non ex impo-
tentia aliqua, aut defectu pôtentix illud fuit, ficut nec elldefectus porentix, quòd pater non fíio, non, deberintelligi cum repugnantia. fitus enim proprietate filiationis eft filius, qua opor-
tet hoc effe, neceffe eft eum nō effe patrem, vt fic intelligantur verba Auguftini, quod filius non. generauit, non propter defectumpotentix, fed

Virum poffe generare fit aliqua potentia produ:
atiua s ique exifat in Patire.
 hic inquirendum occurrit, Vtrum poffe genera-
re fit aliqua potentia productiua, que exifat re fit aliqua
in Patre-.
2ù̀d potentia generandi fr productiud, ©்
E ductiua, \& quòd illa fit effentia, qua patri eft ratio gencrandi filium. dicite enim DamarceLib.1.c. g. nus, quod generatio quidem eft fine principio externa naturz opus exiftens, fed non porent
effe opus Diuinz naturx, täquam elicientis fuppoifii. ergo cftopus eins, tamquam productiux potentix, \& rationis eliciendi.
Prxterea: llud eft formalis ratio producendi, per formam fuam agit, quia in forma fibia affimilat productum, fed pater affimilar fibi filium in effentia, \& natura. ergo efientia eft for
tio generandi, $\&$ potentia productiua tio generandi, \& potentia productiua.
Praterea: In omai prodưtione, vbi natura communicatur, illa productio naturx in producente eft ratioprodutionis, ficut pater in exem
plode igne affignato, fed pater per generatioplode igne affignato, fed pater per generatio-
nem filio communicat naturam. ergo effentia eff formalis ratio generandi, tamquam produAiua potentia.
indiuidnalem. Sortes namque non agit per rationem Sorteitatis, alioquin non produceret,, in

- fi Sortem; fed in patre eff effentia, tamquam na-
tura, Paternitas vero,tamquam propriezas hy-
- poftatica, \& perfonalis ergo non producit per -poftatica, \& perfonalis. ergo non producit per Prxterea : In omp̣i produatione fubtantiali
 effet generatio, nifif terminaretur ad finblantia per confequens potentia produtiua. Praterea illud, quo agens agit, ef $x$ que nobi ie cum termino communicato, fed filio commu nobile, nifin effentia, nam proprietas noo dicit enfectionem fimpliciter. ergoeffentia in patre eff ratiogen
pioductiua.

Prizterea:In omni generatione perfecta, non
 renerat hominem, non folum communicat hu- filio per $\varepsilon$ manitatem, immo \& potentiam generandi, qui
 red conftat, quòd filio pater non communicat, p am. non emim cnmmunicat proprietiatem per fonalem. ergo effentia eflimmediate potentia generatiaz, , , ratio producendi! Praterea:In parre non eff, nifi effentia, \& pro-
prietas relatiua: fed relariua proprietas non ent principium generandi, tum quia relatio non $p o$ teff effe terminus, aut principium aetionis, ve sex:to patet quinto Phyfic.tumi quia relation non poteft
dare virtutemi effendi, cum femper fupponat fun amentü, \& per confequens nec agendi: tū̆ quia paternitas nulla dicit perfectionê, nec bonitatē; mita non.poteff effer ratio diffundendi, \& com
municandi; diffundere namque fe, eft ratio boni tum quia paternitas eff oppofita filiationi, nec continer effentiam Diuinam communicatam fi-
lio formafiter, vel virtualiter:tum quia propriclio formaliter, vel virtualiter:tum quia proprie
tas non dat patri, nifinincommunicabilitatem communicabilitas autem denegationem; nega-
tio vero nulli eft ratio producendi ergo ex tio vero nulli eff ratio producendi ergo ex quo
relatiua proprietas non eftratio generandi, vi Eelatiua proprietas non elf ratio gencrand , vi
detur, quod hoc competar effentix; ; $x$ per confequens, quod fit inmpediate productiua.
Prxterea : Non eft minus potens memoria Diuinis, quim memoria in nobis, fed mermoria Pnchry perfeta, habens obieetum intelligibile fibi praxPens, fine aliquo principioinntrinfecopoffer exi-
re in atuum producedi verbum. ergo infelleetws re in nactum prodacedi verbum. ergo intellectus
Diuinus; $\&$ effentia, qua habent rationem memorix perfectg abique relatiua proprietate, que eff paternitas, potuerunt exire in in 2fum produt
Ationis verbi, $\&$ per confequens effentia, qux ef tionis verbinc \& per confequens effentia, qux elt
idem cum intellectu, eft ratio generandi,$\& \in$ potentia produatiua.
Prxterea : Sicut ef in productione verbicrea
i, ita videtur ponendum in verbo increato cum imago mentis noftra reprareftetet illud, cucum imago mentis noftrx repraferitet illud, cu-
ius eft imago, fed fntellectus per eandem fimilitudinem intelligyt, \& gignit verbum . ergo ca pater per effenciai intelligat, videtur, quòdper
effentiä formet verbum, \& ita illud,quod pifius. Prateren: :Ita fe haber effentia ad productio
nes intrinfecas, ficutad produtionem creatua nes inurinecas, ficut ad producionem creatu producendi. drgo \& generandi, ac firandi, ita effentia eft potentia generatiua.
eo, eff fecundump rincipalem proce-
dendi ordinem, $\&$ feciud
rxoperationem : fed conftat
, quid natura non opera-
urit tanquam eliciens. ergo operatuirracrgo operatur r 2
tio eliciendi;
it
 od

Ditinetio VII.
2uide effentitia, prout includit rationem memoria A principium, \& conftituat fuppofitum. ergo fit

- Literivs videtur, quòd effentia prosit Vi inderivit rationemem memorixe firtentia, froalis rat tio producendi verbum, \& ratio producendi
Spiritum fantum, vt induit formalem rationém voluntatis : productiones namque alterius rationis exigunt producens, \& rationem-
producendi,fic diuerfitas rationis in productio nibus deber reduci ad diuerfitatem produtiux rationis,fed fprrare, \& generare funt alteriusra nis erunt. conflaz aureendutiua alterius ratiorationis. ergo prout induitr rationem memoria
tantummodo eritratio prout induit rationem voluntatis, erit formale principium producendi Spiritum fañtum. tiori modo in Deo, fed effentia animx fub ratione, qua memoria producit verbum; fub ratione
vero, qua yoluntas producit amorem in nobis. vero, qua voluntess producit amorem in nobis. ergo in Deo efle fub ratione memoriax eft prin-
cipium verbi, fub ratione voluntatis, Spiritus fancti.
Prxterea: Producens, quod determinatur de per principia alterius rationis.fi enim per princippitm ciufdem rationis quantum effer ex fe produceret infinita, necdeterminaretrar ad ece
cum numerum, ficut patet, quod homo in generando nor determinatfe ad certam multitudinem, nec Sol ad certuin numerum radiorum, nec pirator ad certumn numerum produtionum, pu
firare, $\&$ generarc. crgo producit per principia alterius rationis, vtpore, quia (pirat per voluntatem, \& gencrat per memoriam. procedir de memoria parris, fed hoc nion effer, nifi quarenus effentia eft ratio producēdi, vt inLuod paternizas fi: ratio gencrand, , per con. fequens perfona productiua. $V_{\text {male erincipium generandi in pattre illlud }}^{\text {Lrer }}$ enim, quod eff effendi principiü, eft principium - maliter eft atus : nả enfus procedite ex autu primo, wit patet 2 .de anima.ifed paternitas eft prini-
cipium formale, quo patce eft pater. ergo eff fibi formale principium gencrandi.
Praterca : Sicut fe haber effentialis operatio ad effentiam, fic videtur habere perfonalis pro-
 di, qùd proprictas perfonalis,qux parernicas ef fit fibiratiogenera li, perfonalis.
Pratcerea : Repugnat relationi effe princiin creaturis relatio non cf formalis terminus aut principium actionis, fic nec eft principius, aut principium a thionis, fic nece eft principiom
2gendi , aut contitutiufn fuppofiti : fed rela2gendi, iut confituriuam fuppofiti: : fed reta-
tioni Diuina communicatur, quod fit effendi Pec. Aur.fuper Sent.to. t .
i communicatur,quod fitgenerandi principiü Et confrmatur, quia imperfectionis effet; polfiet dare
cundum
ner
Praterea:Gencratio non folum habet affimi- Paterniras
Iare genitum generaini

 diftinguit filium $\mathfrak{d} \mathbf{f}$ per paternizatem formali ter. ergo generat per pate
quens eft ratio producendi Praterea: Productiones diftinetx fpecie redu cuntur ad principia fpecie difininta, fed genera autem paternitas, \& firiratio aetiua a alterius rationisfuntrneffentia vero vnius rationis. ergo principium generandi erit paternitas, \& ¢piran ifpratio actiua.
nifi per propriam rarionem, fed generare efl proprium patri. ergo non eff fibi pi pr effintian,
qux commanis eft tribus, fed per paternitatem. Prammunis eft tribus, fed per paternitatem. cit enim Auguif, quòd eo filius eft filius, quo eft Augu, 4 ,
donit
 ergo senerat paternitate.
2uòd ratio generandi fit effentia, vt determinataper proprietatem.
$\mathbf{V}^{\text {LTERIVS }} \begin{aligned} & \text { videtur, quòd ratiogeneran- } \\ & \text { difí effentia, vt determinaza per }\end{aligned}$ tatem. nullum enim determinatum poteft in Plura, nifi determinetur prius, vt patet, quì qui eff calidum faceere, \& adacum ferimum qui eft calefacere aliud, oportet, quòd prade terminetur: ad primun quidem per refpectum
 minata, ve fit principium firandi, \& generan di. ergo neceffe eft, vt determinetur per paternitatem adgenerare ptum facerere vnum : fed effer vnum femper eft lurium, puta parris, \& filij. ergo non inquaneum vna, \& ita
determinetur.
Praterea: Quando aliquid continet plura im
mediate, \& fine ordine non poteft affignari ra-
tio: quare primo producar tio: quare primo producat vnum, quàm aliud:-
fede eflentia Diuina eft primitus ratio producen di, refpequ generare. ergo oporter, puòd per enententia poteff aliquid poni determinans, nif paternitas. ergo illud, quod prius
Praxterea: Quando aliquid eff formalis ratio
 tas humefacit, vt patet in facramentalibus fpeciebus ; fed effentix Diuins fcparatad paternirum, quod effentia generet, fed pater jenerat ergo effentia generat, vt ftat fub patcrnitate, $\otimes \in$
determinieturper eam decermineturper eams $x, \because$

244 Liber I. Sententiarum
2iiod effentia fis ratio generandi, prout exigit A Prxterea:Emanationes debent reduci in talia paternitatem,zamquam conditionem fuppofiti agentis.

Viterivs yidetur, quò inon requiratur

 minante, fed effentia Diuina continet iftas procipia, memoriam fcilicer, $z$ voluntatem, ponfictitie, immo ex natura rei, non confufe, $\&$ inorai nate-immo fub ilio ordinc rationis, quem ha-
berent fecuindum rem, fidiftinguerentur realiter. ergo non exigitur proprietas ad dandum or dinem, vel ad determinandam effentiam, fed vt Conditio luppofiti agentis.
lo modo dèerminat effentiā, fed dercrninaret recūdum ithos.ergo non exigitur ad determinan


 portant. ergo ficut prius.
Praterea: Nulla forma dicirur. agere, vel effe
aendi ratio, nifi in fuppofito exitens na effentia ex fe non conftituit fuppofirum $f$ ine proprietate.ergo ad hoc, quòd fit ratio agenfuppoliti .

2uòd effentia, © proprietas funt vna ratio, 6 voum principium zenerandi, $\begin{gathered}\text { er per } \\ \text { fequens potcrtia productiua. }\end{gathered}$.
dino effen- Vil
Literivs videtur, quìd effentia fimul, in propre: : formalia fir nanquue principipia prominis non randi in patre : formalia nanque principia pro-
ponsuru.
ductionis debent correfpondere formalibus ter minis, fed in filio eft effentia ve communicatz,
relatio, yt produ z . efentia enim non poreft po ni terminusproductionis, quia terminus nonfo
lum debeefle commuicaus
 tuus.ergo cum erifntia
municati,,$~ \& ~ p r o p ~ m o t i c t a s ~ p e r ~ m o d u ̄ ~ t e r m i n i n i ~ p r o-~$ duatifint in filio, neceffe eft, vt in patre effentia, \&-paternitas
generandi
Praterea: Quandocumque in aliqua gener2tione concarrunt vera communicatio e ciudctem
in numero, $\&$ vera productio alicuius alterius, néceffe eft in productiuo principin poni aliud, quod fit priticipium comnunicationis, $\&$ aliud, quod fit formale principium produtionions:cuius ratio eft, quia oportet principian formale
productionis, \& terminum formatem realiter piftuctionis, \& ererminum formaferm realiter
difingiiterminum auten communicationis, \& principium non oportet, fed in produatione,
filij cf vnaciommunicatio effentix, \& productio relationis. ergo necetfe ef effentiam effe prin-
cipium communicationis, principium produtionis.
principia, quibus propofitis flatim flatus appa ret in emanationibus; fed fi fola effentia princi-
ium ponatur, nóapparet flatusin prodưtionibuiun ponatur, no apparet fatausin production reatione eft principium duarume manationü,poteft effe \& plurium, nifi determinc ur per paternitate, \& piratione: pofito auten paret certus numerus produftionum. ergo ha duo concurrunt in ratione principij productiui Prxterea:Nullus negare poreft,quin effentia
hic concurrat, alias non communicaretur effentia, nec negari potift, quin proprietas concurGuiod potencia geverandi, non fol producti-
uapotentia.
$S_{\text {nerandi non fict produtiura potentia }}^{\text {ED in }}$ in prid cipioenim primo atualililimonulla potztiapo
 ncu, inmo fibi repugnat talis pocentialitas sratione fux perfectioisis, fed porentia generandi fieffet produatiua, non dubium, qe enict aciuaa.er Praterea:Quidquid perfectionis eft,debet po ni in patre, fed maioris perfectionis eft, quod fit Purus actus gencrationis, quam fin habcat poten
tiin generandiergo in patre nō cft potentia pro

 ua, anu dicite ementiam mere, , : hoc efle non po-
teflquà erminus productus no eft effentia, fed proprietas gencrarionis , ve fuperius dititü fiut aur dicit relationenı mere, ik hoc elfe nō poreft
uia in null quia in nullogencre oppofitionis vnum oppofi
tū eff formalis ratio altud poinucendi, vt pateet quòd nigredo non producir abbedinem, nec rari tas denfitatem, triphilolophus dicit. conffat an. s . Phyfice. tur, nec poreff poni vrrumque fimul, quia cum productio fit finplex, oporter effe vnum formal principium, fimplc: .ergo potentia produ ti
ua no poreft poni in parre refpectu generationis

Refponfio ad quefionem.
A D iftam quäftionem refpondendo hoc or$A_{\text {Primic procederur. }}^{\text {dind }}$
Primònaque nàrabīūtur opiniones Doctoriu Tertiò inftabitur, $\&$ mouebunturdifficulta tes, $\&$ difloluentur.

ARTICVLVS PRIMVS.
opinio S.Thoma. r.par.q.4t.art.s.
 afus gencrandi, poncinda elt vere in patre $:$ hoc
autem principium, quo formaliter gencrat non autem principium, quo formaliter gencrat no ertanind, quadm effentia, quorum quidem opinio
fulciri poreft 12 rationibus fupra argucndo pri-
maloco indu\&is. mulciri porent indutis.

## Diftinctio VII.

245
opinio Scoti in i. Sens. diffrr.q. vnica. \& Henr. A productiuum in Diainis; vnde omnes illa opiin Summa art. $37 \cdot 9.7$ ideo nil probabile videntur continere Impoffibile eft namque, quòd fit aliquod tiuum formale generationis, vel fpirationis D uinx, quod quide potelt multipliciter declarari
vБi enim productiones non funtelicitx, vanum eftquęrere productiuä potentiam, aut principiū producendi.Sed in Diuinisisgenerare, \& firirare hon unteproduztiones eliçitr. pater enim nihi h fime illid, quo formaliter confituitur in effes fiupofifitinon poteff eiffe aliunde, alids non effer funt inducta, quibus apparet impofilibile, quòd generare, \& ffirare fint productiones elicitz. er go vanum eft quarere produetianam potentiam,
vel principiü producendi reffectuiftarum piovel principiu producendi refpeequiftarum pro-
dutionum, fiue relationem, fiue effentiam, vel aliud quodcumque.

Trix erea:Poffe effe patrem, non eft poffe potentix productiux, fed eft poffe connexionis ne-
ceflariz, eo modo, quo homo poteft effe animal vel diameter poteff non commenfurari confte,
fienim poffe effe patrem, caderet fub aliqua po têtia produEtiuaz, necéffario pater producererup in effepatre in Diuinis, quod eft erroneum, fed eade eft potetiia, qua poteff gencrare, \& quap po
reft effe pater ide enim eft atus cum a qu.generare enim,\&\& paternitas ceqdem ress funt, qua parer.eft attup pater, $\&$ patet in omnibus, quòd eadem potẽ tia, qua quis poteff generare, potefl f
facere patrem.Magiter etiam dicir,quod fimile eff inter iftas duas potentias, \& impotentias,pa ter poteft effe pater, filius non potefteffe pater,
pater poteft generare, filius non poteff ganer pater poteft generare, filius non poteft genera-
re:hoc aute non effet, nifi fimile effet, immo idé patrem poffe effe patren; \& patrem poffe generare. ergo imponfibile e clt, quodd potet tia generan
di fit produtiua nif dif fitprodutiua, nif effet porentia prodütiua,
refpectu huius; quod ef effe patrem in Diuinis quod erroneum effet.
Praterea:Si i potentia gencrandi dicit princi-
pium produtiuum, \& aliquam potentiam cicition Eiumproduqiuum,\& alicuam Potentiam cliciti no eff in flioo, porentia enim productiua creaturximportat perfetioionem, \& multo fortius po
tentia produatiua Dei, \& creationis $h x a$ autem potentia generatiua non ponitur in filio, $\&$ ita a-
 eft in filioj 8 fequitur, quòd filius pion eft fimpli-
citer perfectuss
hoc autem eft erroneum.ergo niter perfectus; noc autem eft erroneum.ergo po ni non poteft, quod potentia gene!
quod principium productiuum.-
F rari dicit perfectionem fimplicititer. non valet inquaz, quia produationes nondicunt perfectionem fimpliciterrpoffe autem producere dicit, vt poffe create pertiner ad omnipotentiam, \&\& eft
perfectio fimpliciter; creare autem non:alids au perfectio fimpliciter; creare autem non:alids aur
tem pater abeterno, cum non creauerit, non fuil fet fimpliciter perfectus: quare autem potentix
fint perfectiones; $A$ ys vero non fatis pater int perfectiones;actus vero non, , 1 tis patet. a-
Qus enim funt tranfeuntes; nentes, propter quod non eff perfectum vnumquodque, cum generat fibi fimile, fed dum portef
aibi fimile generer.c.

Non valet etiam, quòd potentia generatiua, A impotens dici poterit, \& eritineo impotentia, terminatur ad aliqiqua, creatiun vero ad aliquid,
\&ideo en perfectio fimpliciter, illa vero non, quia terminatur ad relationem, qux non eft per fectio fimplicirer: hoc nimirum non valet, quia nec elientix creaturar $\&$ tamen potentia creatiua rerminatur ad cas. Conifar autem, quòd res filiarionis nobilius quid eft omni re creata, iuxtaillad Apoof.
 \& pari ratione omnis filiatio dcriuatur ex filiatione Diuina ; vnde nulli dubium, quin filius Dei quòd generare fir nobilior productio, quàm crea tio. non apparet ergo, it potentia creatiua fit
perfectio fimpliciter, quin multo effer perfeCtior, fitamen effet pofifibilis potentia producti-
ua refpeatu generationis:
 fpectu fuii, iant refpectu parris, aut refpectu fpiri-
tus fanctit ergo poni non poteft, quōd gencratiua porentia fit principium. produetium. Praterea: Cuius negatio onon eft negatio potentix, ip
tio enim ef negatio illius, quo formaliter eft po rentia: fed expreffe docet Auguftinus, quàd neius potentix, fed poffibilizatis resminoriutañinmodo. ait enim Auguft. contra Maxim.quod finon oportuit, quod exponens Majifter, quèd
non potuit eft difu , quod nulla efí imporennon potuit eft dictu, quod nulla eft imporen-
tia, feu negatio potentix fuit alioquind denega-
 ita erit porentior. pater, \& Plures porentias has-
bens, cuius oppofitum Auguftinus dicit, \& fides. ergo potentia generandi inon erat altera potentia, qudm potentia commenfurandi diametri refpectu coflx, qux non eft produ
notat connexionem terminorum.
Preterea:Inter formaliter, \& ncceffario aliqua poteff poni alia potentia medians intcr ipfum,
$\& \&$ fuum formale,
nifi potentia, qux dicit pof \& fuum formale, nifi potentia, qux dicit pof-
fibilitarem imul, $\&$ necefitatem terminorum. fi enim poneretur potentia productius inter ip-
fum, \& fuum formale, fequerecur, quod ipfum fum, \& fuum formale, fequierefur, quòd ipfum,
produceret furm formale, quod eft omnino impoffibile, fed res importata per gencrared paternitare eff formalis in fuppofito patris, ita quidd illa res eff formaliter fuppofitum reale. ergo potentia generandi medians inter patem,
$\&$ generare, non erit pooentia produtiua, fed pura neceffitas, \& a actualitas terminorum, ficut homo potentia,ve fir animal,
non eft potentia produtiua.
Pratereaz : Philofophus dicit 5 . Metaph. quòd
negatio alicuius proprietatis debite generi,aut negatio alicuuus proprieratis debita generi, aut
feciei, dicitur priuatio iacontento, genus, vel fpeciei, dicitur priuatio ir contento, genus, vel
fpecies, vnde talpa dicitur priuarivifi, quia Species, vnde talpa dicitur priuariviliu, quial
genus animalis habcr vifum, ex quo pater,quäd cumpriuatio opotentix fit in in ootetiajillud poteft
dici imporens, quod caret potentia debita fuo dici imporens, quod carer potentia debita fuo
generi, fed conflat, quod filius carct potentia ge
 potentia productiua, filus carebit potentia de-
bitz alicui eindem rationis; $\&$ per confequens
impotens dici poterit, \& eritin eo impo
quod negar Magifer, \& Auguf, \& fides.
Prxterea : Cuius oppofitum non eftim Praterea : Cuius oppofitum non eft imporen-
tia, fed impofibilitas,
 ficut patet, quòd diamerto non poffe menfurare
coftam coftam, non eft impotentia, fed impoffibilizase red exprefie dicit Magifter, quod fillum no porfe generare, non eft impotentia, fed eff oportere non ita effc, quia filius proprietate natiuitatis
lius eft, qua oportet eum non cfie patrem. ergo porcntia generandi, non eft principiam proPratercaum.
quiparathas duas po prxfenti difinctionen
 habet potentian, qua poffit effe pater, fed con-
ftat, quod imporentia, qua pater non poreft effe ftat, quod imporentiz, qua pater non poteft elfe
filius, non cft carentiz alicuins porentix produ Ciux, fed impollibilitas pura, ac repugnantia
terminorum crgo nce ipporentia, qua filius nó terminorum. ergo nec impotentia, qua filius no
poteft efie pareri, ixc autem cft cadem cum itta, qua non porcft ge:crarce.ergo non pofic generare non eff negatio porentix productiux. tra fe actum, ied atus cgreditur hab ea, fed generare non egreditur i patre, immo eff pater, \&e- in patre. crgo porentia, guan habet pater ad genc
rare non elt productiua, immo eft magis identitatiua. nil cnim aliud fonat pattem poffe generare nifi patrem poffe efic ipfummet gencrarc, quod non pertinet ad potentiam produćiuam,
Praterca $:$ Per gencrare in Diuinis impofibi Praterea $:$ Pcr generare in Diuinis impofibi
Ie eft, quod producarur aliud $\pm$ gencrante, nififo
 terquam in generare, \& gencrari, fed tale grencrare cft impoffibile, quod hab eat refpectu fui po rentiam productiuan. .fi enim haberect, in illa effer idem productum cum producente, ,x ita poro-
ductum haberce potcotiam gencrandi, $\&$ poffer generare, \& fic ic in ininitumm er ergo gencrare non habet ref pectu fui potentiam productiuam.
Er fid dicatur, quod potentia produtiua Erapdi inon communicatur generato, tunc habetur própofitum. quòd porentia gencrandi ion eft aliud, quam ipfummet gencrare, \&\&atus ge-
nerandi. fi enim aliud fit, iam non differrent in nerandi. If enim aliud fit , iam non differrent in
folo gencrare, \& gencrari, immocirca hoc imforentia gencrandi, qux ponitur aliud. male principium, quo patcreliciet encrare, aut illud erit paternitas, aut effentia, aut tot2 perfona verpumque includens, frd dion pooteffop-
ni paternitas. generarc namque, $\&$ paternitas -ni paternitas. generarc namque, \& patcrnitas Magifer dicir, ita a omines conccdunt. Idecm autem non poteft effc principium producendi,
refpectu fui ipfius, nec poteft poni tora perforelpctui fui ipfius, nec poteft poni tota perfo-
na, quia tunc generare egrederctur A perfona,
 quòd effentia per eandcm rationem: nam ab ef fequens effer atiuud, cum nil cerrediatur realiter
 importeräiquod principium productiuum.
Praterea $:$ Expreffe dicit Philofophus 12 Me

## Diftinctio VII.

247
12. Noraph. zaph. quòd quamuis videatur, quòd omne agés A re pofitrifte vero non pofit generare, non eft ve
abear porentiam, qua poffit agere, non tamen
eff fic, quod exponit Commentator, quod im pofibibile eft,quod omnis motor, \& a agens habeat potentiam aisendi, \& mouendi,omne enim ater-
num ef actio pura, \& omne. num eff actio pura, $\&$ omne.quod eff actio pura
non habet porentià, fed conftat,quòd Deus pro non habet porentia, ed conitat, quodio Deus pro-
ducens eft Pater zternus, $\&$ eft afio prima in producendo,ergo non oportet quòd habeat po-
tentiam productiuam. Praterea figenerare
rentia produtiuna, Pater effer quoddam poifibi-
le produci, inquantum generare facit in le produci, inquantum generare facit ipfinm effe patrem, $\&$ iterum pater 2geret in fe caufando in
fe gencrationem, $\&$ fpirationem, $\&$ infinita impoifibiliz, qux fequuntur. non enim poteft poni generare profuered generatiua porentia, ta
quam a principio productiuo formaliter.
2uòd porentia generandi non eft aliud, qu
SEcrnda veropropofitio ctt quod poten-

 riagencrandi, quim potentia patrizandi. eode
enim mode pater facit fe patrem, \& poteft emiper paternitatem, \& facit fe generantem, \&
poteff fcmper generare, \& facit fe Deum, $\&$ porefl femper faccre Dcum; in omnibus iftis namque non fumitur potentia proprincipio produ-
ttiuo, fed proneceflizate, $\&$ a fuali terminorum : hxcautem eft expreffa intentio Augutini, \& Magifrri Sententiarum, \& concor
dat cum demonftrationibus phil
re poffitilite vero non poffit generare, non eft
rum haretice, quòd filius no
do pourite accipien do non poffe pro negatione alicuius potentiz
fed accipiendo non poffe pronon oporcuitz hoc eff proi impon poilitate. quidquid enim pa
ter poteft, poteft filius, , ter potef, poteft filius,ze econuerfo, fed non om
nis poffibilitas effendi, qux eft in Patec non nis polibilitas effendi, qux eft in Patre, eff in
filio; \& econuerfo, immo nec omnis poffibilitas qux eff in creaturah homo enim potefl effe albus Deus non poteft, nec propter hocimpotentio effe generans, \& effe ipfum generare, nec tamen propertr hoc filius eft impotens, quia iftac impoffi bilia fibi funt, nec pater eft impotens quia repu-
gnat fibi, quod idem filius fit .fic enim AuguftiSua expreffed docuit efle verum, quiod dizum ett-
nug
Congruit Congruit quoque diais Magiftriin litera, quid
cit expoinendo verbum Auguttini, quod non ex impotentia filij fuit, quöd non genuit, red non conueniebat, ficut Deus filius norn eff Decus pa-
ter, ter,non tamen hoc eft ex impotentia;\& fimiliter partr non eff filiuss nec hoc eft ex impotentia ${ }^{2}$ a,
tris,fed quia proprietate generationis pater elt, qua oportet eum effe parre. hoc Magifter. Conffac autem, quòd oportere non $x$ quipollet huic, neceffe, non neceffe, zut non xquipoller huic, iim fectum potentix, fed quia impoffibile eflet repu gnans fecundum Magiftrum, \& eft fimile, acfidi dem non eft ex impotentia, fed quia oportet, vt non fit, hoceft, neceffe eft, vt non fit, $\&$ impoff bile eft, ve fit tia, qua pater potuit generare, \& filius potuit gi tia, qua pater potuit generare, \& filius potuit gi
gni, \& fi arguatur contra
it, quipd aliud eft pof le gignere, aliud poffe gigni, pro eo suod aliud tur alia potentia, tallum eff fí autem fignificetur alia proprietas, fiue notio, verum elf. pate enim haberaliam proprietatem, qua pater eft
pater, $\&$ filius aliam, qua filius eft, ex quibus coilligi poteft manifefte, quòd non eft alia potentia in patre, \& in filio porfeg gignere, \& \& pofle gigni,
quamuis firalia proprictas, fue habitioalterius quamuis hitalia proprictes, fiue habitioa atterius
proprietatis, vnde patet, quid non eft aliua por
fie enerare, te generare, quàm habere generare, nec aliud Magintrisé poife gigni, quàm habere proprietatem filiatio- tenciai roonis recurnam Magiltrum, \& in itto inteliectu tenenda eff rententia Magitri, quamuis fecundü
alium intelletum d D pater potuir generare effer eadem cum pafinua, paterpouit generare efiet cadem campanua, vmquam fic intellexit Magifter, quoniam nec patre aciua, qua gignar. intellexitergo, quïd cade neceffitate, qua pater eft pater,\& gignit,\&. filius eff tilius, \& gignitur, $\& \%$ accipit porentiam. Pro nece intatercrminor, ficatexprefsepatet le eff euadere haretici argumentum probantis quòd pater elt potentior flicio, quia portuit gene-
rare, nif euadantur hoc modo: qui rare, , nif euadantur hoc modo : quienim con
cedit poffe generare ad aliquam potētiam per tinere; ; nö poffe ad aliquam impotentiam, im
pofibile eft, vt fatisfaciat realiter, $\&$ ad men cordant quiden Philofopho quinto Metaphy rum neceffa neceflariis potentia fignificat vo firum ef verum neceffrieia vero cuiss oppo Commentzorarait, quòd porē̃ia dicirur de pro pointione a afirmatiua neceffaria, impotentia libus falfum eft neceffarium non poitibile rum autem poffibile neceffarium, fed conftar, qued hre neceiflaria efl, Pater eft iJeus, \& fimi-
liter ifta, Pater eft pater, aut pater generater-
 necelititas quxdam conncxionis terminorum, non autem potentia produtiua: Congruit vero
dietis Auguftini, immo ifta elf folutio fua in fenti quafito ; ait enim quodd filius non genuit, non quia non potuir, fed quia non oportuit. auc ergo inetlicxit per non oportere, non congrue
re, non deberc , \& fic fua folutio fuir nulla $:$ tum quia talcs congruétix in necenfiariis affignari no congruentia, vide perfuafionins, ,ontanta congruentia, vide perfuafionibus contentari
neceffariis ridiculofum eft, vt Philofophus dicit
fibile filium cum nullum incongruum pofiiteffe in 1 to ạrellexit Augufinus per non oportere impoffi bile cffce; \& hax fuit expreffe intêtio fua,quafi di rrem potẽtiorem filio, pro eo quòd lille genera

## 248 <br> Liber I．Sententiarum

tem，quidquid fitde fatisfatione vocali，fed quit quod parrem pofentitencr prare，non eff aliud，quam
 inipolitilitas territinorum，cuideter euadir，di－
cendo cum Augutitio，quod filius non eft pro－ pter hoc inpotentior，quia non eft pofficio alicu
ius imporentix，fed politio impofifibilitatis，\＆ repugnantiz terminorum．fic ergo patet，quia cft potentia sencrandi．cft enim．ipfum genera
re non eiicitum，nec profluens，fed neceffario in coo exiftens，\＆parrem confituens．\＆in hoc Articulus fecundus terminatur．
ARTICVLVS TERTIVS．

Circa tertium autem confiderandum eft， quod prediftetis multa obuiare videntur．air haretico，Si non potuit pater gigieref filium，vbi eft onnipotentia Dei patris？ 8 ex hoc inferens， quèd non eflet omnipotens，nifi filum genuiflet， tia effet produtiua，$\&$ ad omipotentiam perti nezer．crgo videtur，quodd
principium productiuum
 Praterea：Au gut eodem lib pattem homini pazrí，dicens，quòd homo pater fi potuiffet，$x$ quaiem filium generaffet．quiser－
go audeat dicere，quòd hoc tuit，\＆hac verba non valent，ifif potentia senc－ quod prius．
Hilar．S．de
Trin．
tirca．
and
prod prius． initas Dei non poteft eff 5 lib．de Trinit．quòd
 in fe gignentem habuiffe naturam proftemur．
fed conftat，quid filius，cui appropriatur hic na tura genitara，non eft perfecusus，nec productusd di
－gnente natura per modum fubbiffentis fuppofi－
$\therefore \quad$ tumper nodum formalis principij．ergoillud， quod fupra． Pratefeat ：Actus manifeftat potentiam，vt Phi
Iofoph．dicit 9. Metaph．vnde \＆reprobatur Gar － ricion，\＆illi，qui negauerunt potentias prxcede
reactus，vbidicit Commentator，quod ille fer－ moeft contrarius naturx hominis，fed conftat， fimus actus in Deo．ergonegans，quöd ibinon fit potentia gencrandi，verc potentia
ua，eft contrariusnatura hominis．
2．Set．6．0．3 Prxterea ：Commentator diciti 12．Metaphyf．
quòd permanentia motus ef ex alio，vtinnuat， quòd de ratione morus eft，quadd fit ab alio，$\&$ multo fortius de ratione cuiurcumque produ－
aionis，fed generare eff vera productio．ergoe－ tionis，fed generare eft vera productio．ergoe－
ritelicitiue ab aliquo；\＆per confequens eft ali－ quiod principium elicitiuum，refpetu ipfius in Patre．
s．phga． $22 \begin{gathered}\text { Praxterea：Philofophus dicit 3．Phyfic．quòd ra } \\ \text { tio actionis confiftit in hoc；} \\ \text { quod eft huius ab }\end{gathered}$ hoc，fed omne，quod eftab hoc，exigit in illo eli－ citium principium．ergo generare habet elici－
tiuam potentiam，vt viderur in patre． patre，fed non vere procederer，aut emanaret， nifin parre effer principium，virtute cuius em2 naret．ergo id，quod prius ．

## Refponfio ad dubia predicta．

S ED iftis non obftantibus，dicendum ef，ve tia enerandi effer potentia productiua，effer fu－
blimis $i n$ mior，quadm omnen potentias，\＆vtique fubi－ Ambrolius dicit，quèd generatio non ad fublimi lib．q．ado fad． tatem refertur porentix．ergo ex
quöd non elt potentia productiua． Et confirmatur，quia idè fibditit，quòd eft pro－ eft porentia，quia potentior cifer，fi pluizes filios produxiffer．Nec cobuiant fupradietx inflantix． Prima fiquidem non：quia non intendit Aug．Potérige－
quòd potetia generandi pertineat ad omuipote
nerandife quiod potetia generand pertineat ad oimipore tiam fir perfectio fimplicitrer；\＆per connequens gulf，nd fe commune patri，\＆nilo arguit ergo $\operatorname{hominem,~quia~contra~harreticum~Maximinum,~}$ qui putabat，quòd potuiffe gignere creatorem cali，\＆terrç，effet magis potentia，ex̀quo quidé dem ergo medio Auguftinus arguit côrra cum， quod immo filius fit omnipotens，nifi potuerit，fi voluerit，omnipotêtem filium generare．non fuit ergo mens Auguftini，quòd potentia generandi
fir aliqua porentia produtiua，alioquin in cif－ dem verbis contradiceret fibi，quod patet ex duobus．
Primó
Primò quidem，quòd dicit patrem non effe omnipotentem，nili ominipotentem filiumge－
nuifet，excludens ab omnipotentia potentiam generandi
Secundo
Secundò vero quòd ait，filium non genuife， non quia nout potuit，hoć eft，non rationc impo－ Centix alicuius，\＆pert iden patct ad fecundum．
vtrobique enim arguit Auguft．ex datis $亠$ Maxi－ mino haretico．
Tertia quoque non obuiat：nam Hilarius ac－ cipit naturä ex qua hatiuitas perfectifima eff， profuppofito paterno，non pro eflentia，vt Magi
fter exponit dift．s．
 \＆Comitnentator oppofitum dicunt． 12 ．Metaph．
vt allegatum ef fupra；vnde nulla eft repugnan－ vt allegatum elt fupra；vnde nulla elt repugnan－
tia，guōd fitaliqua productiono e elicita．fic enim productio pender ab．agente，ficut pender rela－
 tas non innititur diuinx effentix，tamquiam fun－
damento，ve fupra probatum eff ；vnde non cft mirum，fi generare non eliciatur ab aliquopro－
duđtiuo principio．quòd ergo Philofophus，$\&$ ．Mar．．， ductiuo principio．quod ergo philiophus，\＆
Commentator dicunt 9 ．Meraph．intelligitur vbi potentia pracedit attum；negauerunt quidem． aliqui potentias a \＆us praxcedere，$\&$ iftos dici eo，quòd dixerunt，quòd nullus aliquid porerat， nof if dum antu agebat
 de motu，qui eft actus cxiftentis in porentia

## Diftinctio VII．


．ap． 70 attus exiftentis in actu，ficut Philofophus dicit 7．Ethic．de operationibus，qua noin funt in mo－
ru－non eff ergoaliqua repugnantia，fifititaliqua talis produatio，non habens effe aliunde．
 －moeftratio paifionis；paffio quidem eft egreflus huius ab hoc，attionis vero huius in hoc，vt fupe rius dictum fait
Septima quoque non arguit．filius enim verif－ ponere ，nifi productionem a $A$ nualem，qua ema－
E．nat．potentia enim，fiue principií eliciendi pro－ Actus，perfe naret；immo imperfectius，cumátus，\＆perfe－
plementü，apparetex cumque effectus $\dot{\text { a caufa }}$ clt，ratione productio－ nis．non enim egreditur a porentia，nili quatenus profuir abatua produan hoc finitur ter－

Refpoinfo ad obiecta primò．
A ${ }_{\text {Dea，qux fuperius pitimitus inducuntur，}}$
 re fit aliquid elicitum，\＆quod firt aliquod for－
male principium in patre，quod eliciat gene－ rationim：hoc autem oftenfum elt multipliciter effe falfum．Si autem poneretur aliqua producti－
ua potentia，\＆ratio eliciendi，qux exifis poli－ ua potentia，\＆ratio eliciendi，qux exiftis poli－
tionibus effet verior ，abfyue dubio melior effer illa，qux ponit de proprietate relatiua，non qui－ dem inquantum relatio，fed inquaintum eff illud ipfum，quod adiuaz generatio．actiua autem gc－
neratio habet，quod polfit inferre ipfum genera－ re，\＆quo conftituitur filius，\＆\＆ita totus filius
eftgenitus per
Torus filius $r$ is $S$ Bipurarerarevis apropinio Doro
 cninn funt verba eius：：Conftat autem，quid non
eft perfonale aliquod in patre，quod poifiteff potentiag generandi，nifí ipfum generare；\＆per confequens viderur fenifie，quod potentia gene rantef
Potetu autem per aliqua difcurri．Ad primum
dicendum，quod Damalcenus intelligitgenera－ tioncm effo opus nazurx，quia produtio affimi－ ne，nô quia natura fit formalis ratio procedédi－ Ad fecundumdicendum ，quòd non eft verum illud，in quo genitum affinilatur gencranti，effe
formale principum forma fimbolica，ficut patet，quòd raritas ignis，non eft ratio gencrandi ignem，quamuis communicetur igni generato．
Ad tertium dicendum idem
$\underset{\substack{\text { Non－opor－} \\ \text { rect pin oi } \\ \text { Ad quartū vero pater，quòd fupponit aliquod }}}{\text { An }}$ fublizizili formale principium producendi： preprinci－
niali productione oportet，
，quòd fubiftantia fit piumprodu
ciuum
fit
principium producendi，quia non oportet，nif

fuptafteded propter hoc cubltantialis dicitur，quia fimbolicx，\＆communis．
${ }^{\text {Ad fextum dicendum，quod effentia non eft }}$ ve fupe diitum eff，formalis terminus：illud au－
tem，quod immediore tem，quod immediate infertur，eft ipfunn gene
rari， ，quod eft $\begin{aligned} & \text { qualis nobilitatis，cum generar }\end{aligned}$ Ad leptimum dicendum，quòd potentia gen quim non communicatur fill，cum non fit aliud quam ipfummet generare．
Ad octauum dicendum， proprietas relatiua eft principium generandi，propriecas
 generari．
Ais，non dicit verbum，nuod memoria in no bis，non dicit verbum，nec dicere eff actus elicic
tus，vr infra dicetur dift． $9-\alpha$ per idem paret decimum． Ad vndecimum dicendum，quòd non eft fimi－ tione，quax nullo modo e elicitur． Ad vlimum dicendum，quòd ifta verba Ric－Cratio eft cardiad hoc referrii debent，quodd generatio eft itus elic productio naturalis quantum ad modun，non－
quòd natura fri princ plium elificicndi ipfam．

Ad obiecta gcutado．
$A^{\text {D ea vero，qux }}$ fecundario inducuncur，di－
 Propter hoc indigent produttiuo principio，quo
diftinguantur；，vnde nec memoria，nec voluntas funt productiua principia，néc ctiam memoria per hoc pater per hoc pater ad lecundum，\＆tertium：
Ad quartum dicendum，quod Augufin intelligit memoriam effe principium produti－ tum memoria tenetur pro parre ：parer zutem ， tum mincianenear pro parre ：parer autem
eft principium，quod producit ，generatio vero． quo producit，non tamquam formali principio，

## Ad obiecta zertiò．

$A^{D}{ }^{D}$ ea vero，qux tertiò inducuntur，dicen－ paternitatef．agit，non tam quam formali princi－agat patert pio，fed tamquam productione，quia paternitas ginate．
eft gencratio． Ad fecundum dicendum，quod effentialis ope ratio，qux communis efteribus，puta creatioe licitur，\＆ob hoc indiget principio elicitiuo＇，
non fic autem de generare Ad tertium dicendum，quòd paternitasnor－ conftituit fuppofitum generationem eliciens；wh
de non agiteliciendo produtionem de non agit eliciendo producitit，qua filium elicit \＆per produ－ tet ad quartum，\＆quintum，\＆fextum．Nam pa ternitas \＆eff ratio diftinguendi patrem $亠$ filio， \＆eft aiterius rationis a 1 pirare，\＆\＆ef idem；quod
propria operatio，in qua formaliter patrem con propria operatio，in qua formaliter patrem
ftituens，$\&$ fibi tribuens，quod fit agens

葛

250 Liber I. Sententiarum
 am conffrmat. Pater enim co generat, quo pa ter,non eo tamquam
quam conflitutiua.

## Ad obicicta quartò

A D ea vero, qux quartò inducuntur,dicenAre Act primum quidem, quòd pate
 mali principio prad
paret ad fecundum
Ad tertium dicendum, quòd effentia Diuina non continet produciones confufe, \&inordina , immo actu, \& ordinate fant in parre ffentiam non effe principium formale, nec $t^{-}$ men propter hoc equirar, quod paternitas de crmmirif enerario non determinat effentiamad hoc, u ir formale principium generandi, cum idem-

## Ad obiectalquinto

 didir 1.2 probat effentiam non indig quide aliqu, quoud bene nante, fed non probos, quad paternitas exexigatur
tamquam conditio fuppofiri enenerationemeli cientis, cum paternitas fit ipfamet generatio,vt xpedict um ell. $\alpha$ peridem patet ad fecundum, \& tertium.
Ad vlim in patre eft ratio, qua pat, quòd nec effentia, vt fen generare, quod eft idem; vnde nullo modo probatur, quòd fit ponere aliquam formalem
reffonfio al obiecia fexio.
$\mathbf{A}^{\mathrm{D} \text { ea vero, quitr fextò.inducuntur, dicen- }}$ dum eft. Ad primum quidem, quiod non probat totam fimul, relationem videdilicet \& eff
fentiam effe principium produttiuum , refpetu generationis, immo hoc eff impoifibile, cum ip-
fum generare fit eadem res cum paternitate, and tertium, \& quartum.

SECVNDA PARS.
Vitrum Pater natura fit potens gignere Filium, \& an hoc fit aliqua potentia

Expofitio textus.

## 

Circa primum facir tria
Primò e enim mouer quandam quattionem, dicens, quop quaritur d quiburdam, Vtrum filius secunte potentiam generandi.
Secund lice $\mathcal{A}$ qurd det, quòd licet pater fit poten wigntreflimm,
\& illa potentia fit natura, vel eflentia, illam eandem potentiam habet filius, quam \& pater, fed
per illam pater potuit gignere, $\&$ filius giguica per illam pater potuit gignere,
dem enim porentia eft omnino.
Tertiò ibri : Sed contra boco opponitur. Magifter
 gnere, \& aliud gignis \& fic viderur, quid aliz fit porentia, qua, apaer pornity gnere, \&giguifint alia, non tamen propter hoc
eft alia porentia, fed eft poffe habere aliam proprietatem,fiue notioncm. poteft enim pater habere proprietatem,qua genitor fit, $\dot{\otimes}$ filius 2liam, qua genitus it; vnde patet, quod Magifter
exprefle eft iftius intentionis, quod nil aliud eft partrem poffe, gignere, quìm poffe habere pro-
prietatem, qua genitor fit .conftat autem, quöd prietatem, qua genitor fit. conflat autem, quòd
illud poffe non eft productiuum. nec enim. poteff pater fe facere patrē actiuc, feu productiue. Pottmodum ibi Ita E Eum dicitur. Masifter Mas.ofter-
oftendit, quomodo inflio eft non potentia ge- dit quio in in
 non poteft effe pater, nec habere paternitatem, necgenerare, vtique verum eft : li autem intelliquam non habet filius, fallium cft. vbi funt notanda duo.
Primum
and
Primum quidem,quòd neceffitas, qux eft perfetio' fimpliciter, communis eft tribus, propter
quod eademnecefitate, qua pater eft pater, $\&$ haber proprietatem generationis, eadem necef-
fitate filius eft genitus, $\&$ haber proprictare fitate filius eft genitus, \& habet proprietatem generationis fumendo crgo potentiam pro ne-
ceffitate, verum eft quod dicir Magifter, quöd eadem eft potertia, qua pater potuit generare,
\& filius potiot \& filius potuit gigni.
rejpater autem valr senerare, nec propter hoc rejpater autem vurt generare, nec propter hoc
ailiguid vult parer, quod non vult filius, immo Gulius vollet generare, vellet vtique aliquid, filod non valt pater, , patare volendo quod pater generes, valt illud ipfium, quod patcr, qui vult
generare, \& concordant hx dux voluntarcs.hac eff fententia.
Vtrum pofsint effe plures fly in odiuinis.
E tentia generandi eft in Filio, \& an filius fit potens generàre, effer autem porens generare, rendum occurrit, 'Vtrum poffint effe plures fiIijin Diuinis

$$
2 \text { wiod pofint effeplures flij . }
$$



## Diftinctio VII

251
ducibile, fed in filio eff generatiua potentia, vt A teft mutari, vt fiat neceffaria, vt Comm. dicit comm. 30
 quia, \&c. \& iterum argumentum hareticie eft,,$~ q$ are.ergo videtur, quòd porêtix generatiux exi enti infilio, correffoondear aliquod generabiPretterea: :Id, quod habet verbum, habet filius in ग iuinis: filius namque \& verbum idem funt; fed Apoflad Hebr.innuit, quòd filius habet ver-
bunn, Gisfux. ergo filius habet filium, vt videtur. Praterea: :Omni perfecta intellectione debet
emanare verbum: que perfecte intelligunt, ficut pater. ergo filius que perfecte inteligunt, incur pater. ergo hilins
intelligendo, produce verbum ; \& per con--- fequens erunt plures filij, \& plura verba in ${ }_{\text {Prxterea }}$ Exinfinita bonitate patris procedittquòd communicet feipfam, filium producen do: fed xque bonus ent filius, ficut pater. ergo viderur, quobd communicet $\{e$, alium filium pro-
ducendo.
 tus eft. ergo poceft fibi limile generare. Prexterea: Deus cum fitminiticus finpliciter, finitas numeralis eft quidam modus infinizaris, ficut $\&$ infinitas perfectionis eft aljus. ergo ficut in Deo ef infinitasperfectionis, inc debet effé Praterea, : Dues elt, quo maius exiogitarii
non poteft fed maius bonm efen quatm vnuse ergo erunteplures filition Dinininis. Pratereaz: Filio attribuendum eft quidquidd d: gnitatis eft in patre; fed genuiff elt dignitatis,
\&avitoritatis cuiufldam. ergo illud, quod prisus. Praterea : Fillus eft imago, \& fimilitudo Dci
Dein nerare, vitimiterur patrem.

- Prateréa Non ob aliud videtur, quòd nonfint plures filij in Diuinis, nifí quatenus difinin-: gres, femperenim pracedés diftinguereturd fubrequente per cooppoitiam relationem originis, puta per generare, \& generari i vitimus autem modogenitus. pater vero primus tantuminodo generans: medij autem effent generantes, \& generati erronon appart

2ù̀d non pofsint effe plures fily in Diainits. $S_{\text {le fit poni plures filios in perperuis enim no }}^{\text {Ed. }}$ mex. 32. ©f cü fueritaliquid poffibile, illud erit neceffarií, $\&$ non contingens; fed conftat, quòd non eft necefiarium effe plures filios in Diuinis, quia nee atu funt. ergo non funt poffibiles effe plures.
Pràteréa: Quid quid poteft effe neceffariu, eft adu neceffarium, quia natura poffibilis non po-:

Prainerea: Quidquid poteft effe Deus, eft a
Cun Deus, iuxta illud Prophetr: Non erit tibi Deus. TJa. 8 c . recens. Fed nullus filius effatau Deus,nifi vnus.er
go non eft poffibilis nifille. Praterea : Anfelm, dicit
maius excogitari non poteft, fed ille filius poffi- cap.2.2. 6 bilis cogitaretur, vt Deus in a adu exiftens, alio-
quin maior poffetexcogitari, quia illud exifit maius eft eo, quod non exiftit, $\&$ per co equens non effer Deus.

> Refponfo ad quaftionem.

A D iftam quaftionem refpondendo hoc or Primò namque ponentur quxdam opiniones Squorum - . Terriò, quod videtur fecundum veritatem.
dicendum.
RTICVLVS PKIMVS.

$$
K 1 C Y L S P K I M V O
$$

opinio S.Thoma. I. Sentr.d..arr.z.

CícA primum ergo confiderandum eft, in hoc, quòd non funt plures filijpontifibiles, vel parres, vel fpiritus fan\&ti, propter rationes ad ductas in oppofitu.. remanet ergo queltio dubita
bilis tantum in affignatione formalis rationis; vnde videlicet repugnantia oriatur plurium. perfonarum eiufdem rationisinipeo. Dixerunt ergo ali quit quòd oritur ex immare-
ialitate Diuina, \& eorum,qux fuit in Deo for ma enim fecundum eosnon plurificatur, nifi $p$ e materiam. \& idcirco non poniunt effe plures fidifferentes in Deo, cui viderur concordareditum Philolophi 12.Metaphy! qui ait de primo rincipio, quoo plurit Sediftaratio deficit propter multa. Primò quidem, quia dicit omnem plurificationem fier per marte effentiali compof cip exilto materian tia. illud enim, quòd poteft concipi conceptu vniuerfali, non eff principium indiuiduationis ed intelligig poteft materia conceptu vniuerfali,
$\&$ materia quanta in conceptu hominis intelli) gitur corpus organicum, quad includit mate riam quantam. ergo materia quanta, non ef plurificationis.
Praterea: Ablata caufa,aufertur effectus,ma xime fifit caufa pracifa; fed nulla nnateria exift ex, adhuc animx feparatx numeraliter diftinEt fidicareur
Et fidicatur, quòd remanet habitudo ad cor pus, non valet. numquam enim effectis ineft alicuis propter habitudinem ad caufam, alioqqiin
fuperificies effectulba.per folam habitudinqu ac.

albediné, 8 non participaret albedine in in auu, \&
fimiliter lignum cric calidum propter folam habitudinennal atioren, fed conftat, quòd animx
feparaze fint a acu indiuidux, $\&$ naturaliter difeparazx mint acturndiuidux, \& naturaliter di-
ftinate.crgo cuufa dittintionis non eft fola habitudo ad inaterias diftintas.
Praterea:Phitiofophus dicit 4 . Metaph. quòd
eodem cft aliquis homo, $\&$ vnus homo, $\begin{gathered}\text { ille ho- }\end{gathered}$ eodem eft antis, mo , fed cont non eft homo per materiam. ergo nec ift homo.

$\qquad$

 Ctio ent per materiam. nem nörmpoffe plurificariin Deo. fecundum hoc enim non plus repugnabin filio plecurificami hoc
nuinis; quim Michaeli, vel cuiliber Ancelo uinis, quam Michaeli, vel cuilibet Angelo, qui.
fecundum eurn non poteft plurificari, quia eft forma abfracta, fed hoceftabfonum, quoniam in Angelis faltrem eft ratio generis, \& fecciei,
quamuis non fit, iniin vnum indiuiduum inquali-
 ficus, aut genêris, quia noneft genus, aur fpe-
cies in Diuinis. ergo ratio illa non eft caufailcies in Diuninis. crgo ratio illa non ent caun
lius inplurificiobitiaris quain habectiliatio.
$\underset{\text { Efrctus, } p \text { p- }}{\text { Prateren: }}$ Effetus proprius debet reduci in

 fic immuitiplicabilis eff,ticut relationes iuine.
ergo non debuit pro caula alfignari abftraitio, qux conmunis eft creaturis Terriò quoyue detecici, quaniam dici poffet,
quod non effenciu codem fibieto huiurmodi liariones, non enim effentia el (ubiectum pro-
prietatum,
, fed fuppofita. ergo quiot erunt filij, tot crunt fubtantix, $\&$ fic filiaciones diftingui poterunt penes ia.
Sorte ad llures filios, \& plures fimilitudines in eodem albo ad mnita coalba, fed illx funt eiuifdem rationis, a dolo numero differentes. ergo
ex hac ratione non tollitur, quin plures filiationes poni poifine in Deo.
alios, \& alios terminos, \& ita hares effentinter ftinguerentur adinuicem, efto quid non difuffanam. ergo non apparet, quodd ratio illa ${ }^{i}$ fuficiar.
Quin̄̀ fint Quartò vero deficit, quia eft expreffecta Primum quidem, quidicit, quidd quia intelligentix non habent materia, ex ex hoc Deus non-
poteft plures eiuflem fpeciei facere, error eft Secundum vero, qui ait, quòd Deus non poffit multiplicare indiuidua fub feecie fine materia, error.
de Mravt. piat diuifionem, nifi per materiam,error, nifin
rens.d.d.7. 7 .
rzio Hen- opinio Henriciqucilib. б. q. I.

potentix gencratiux, \& ponitur exemplum de onte exhaufto per riuurn,, Sole per vnicum ra tem generatiiuan, qux eft in Deo impofifibic tem generatiuan, quar elt in Deo,
eft alium filium in Diuinis generare.
Sed hrec opinio flare non potefl in tribus. Refellitur Primò quidem, quia afiignauit caufam cius, prefe
uòd in Deoeft illud, quod nihil eft. probatum
nio. quòd in Deo eft illud, quod nihil eft. probatum ${ }^{\text {n }}$, produtiua, qux nominari debear fecunditas Bencratiua.ergo non poteft feccuntitatis ex ftio elfe caufa alicuius, quod fitin Dco.
Sccundò, quod falfuna fiumir videlice potēia productiua efto quòd effet in Dco,exhau riretur per produationem. nullum enim produ- Nullī pro
Euum exhaurit potentiam productiuam: none- dưün cxh ctum exhaurit porentiam productiuan : none- writ porch te proterer productionem, vitpater, quad ing inis
non amitrit calcfatiuam porentiam per lioc, non amitrir callffatiuam porcntiam per loc 10 ,
nuòd calefacit, net valet exemplum deriuo refperad fortis, quian non emanat d fonte, taquam productivo principio, fed tamquam a t thereauro,
in quo continebatur non folum virtualiter, ficur effetus in caufa, immo realiter latitabat in eo, Tertiò deficiti, quianon eft verum, quòd exau, riatur patris faccunditas, efto per impoffibile,
quod effat in co. nullum enim.generans poteft generare, pofquam gius foccundiras eft ex haurfa, Ird patcr, quod pateer in Diuinis con-
tinue generat. ergo cius foccunditas non eft tinue gene
exhaufta.

$$
\text { opinio Varronis . T. Sent. q. } 42
$$

 Epurificabilitatis, hacce eft, quod filius eft pro- pinio capli per flet, \& maneat, tollit ne a alius poffet produci. fi enim alus poteft, iam ille non ad $x q u a b a t$,
fed filius arous ed filus producitur per atum intellectus, immo etiam communicatur-filio. non ergo poref
aliud verbum, aut alius filius produci. aliud verbum, aut ansisillisproduci. Primo, quia imaginatur, quod ibi fit aliquis athus elicitus, \& quòd filius producitur per intel
ligere, quod vtique non eft verum. ligere, quod vtique non eft verum
Secundò vero per hanc ratione eft poifibilis in Diuinis fimpliciter, quamuis porfit actu produci . quãdocumque enim aliqua pofir actu produci. quädocumque enim aliqua ducere, nifi quatenus impediatir, talis effectus dicitur fimpliciter pofibililis, fed impoffibilis
propter impedimentư; fed porentia gencratiua, propter impedimentu; fed porentia generatian,
qua eff in parte fecundü intos poffep producere alia ffium, nifi quia propter r ternam ifitus permanentiamimpediatur. ergo fimpliciter alius fi
lius eft poffibilis , \& tunc fequitur, quod aliquis poteft effe Deus,quino nofef Deus, \&neceffic effe, quod non eift neceffe effe, \& multa a aliz abfona.
Tertio quoque, quia vel affumit falfum, vel pe Tertio quoque, qua vel affumit falcum, vel pe
tit principium aut enim intelligit per adzquationé, quòd effetus perfetionaliter potentiam adzquet,vel quod numeraliter, $\&$ quantitatiue.
fiergo numeraliter tunc principium in minori fi ergo numeraliter sunc principium in minori petitur. eft enim de hoc quaftio, fupponendo ${ }^{\text {a }}$
in parre fitpotenti2 productiua, vtrum vnus $f$.

## Diftinctio VII:

253
us filiás adaxquet potẽtiamipfius; fi vero fumi- A tam êt ex fe.ergo nori eft certá pluralitas:opo turadx quatio perfectionalis, tunc falfa eft pro-
pofitio maior: nam quilibet radius adxquat po entiam illuminatiuam Solis, quo ad gradum plures. radij lucis infimul protunduntur a sole nde permanetia effectus indirectum produatiin principijijnon impedit,quin alius producatur, geat fufceptiuo,non apparet,quin eodé produtiuo principio poffint produci plures effectus amero, quo quilibet perfectionem porentia

## pinio aliorum, © Jumitur ex dictis Auicenna.

Vapropter dixerunt alij, quòd tota-
ratio eft, quia Deus eft fingularitas qua ratio eft, quia Deus eff fingularitas quaxritas: fingulare autem plurificari non poreft, $\mathrm{fi}_{-}$ cat pater de Sorte, \& idcirco paternitas, nec
Sed hic modus dicendi deficit in duobus. Primè quidem, quia Deus eft tota natura fub-
fiftens; vnde non elt fingularis, nec particularis
Comm.49. vt Commentator dicit 12 .Metaph, Sccundò vero, quia effo, quòd paternitas ef-
fet quid fingulare, non propter hoc fequeretur, quin poffer fibi fimilis reperiri in Deq, ficut $\&$ Sorti fingulari reperitur aliquis alius fimilis; vn lintio fingularis, qux exititit in Deo plurificari non poffit, ficutnec Sortes, fed quin poffir fimi

ARTICVLV'S SECVNDV S
opinio Scoti in primo quolibctorum quaf. 2.
IIrca fecundum autem confiderandum; Cufamodicentics moderni fubtilius affignarunt ret, quodd fir plurium altcrius rationis : \& quia pluralitas perfonarum eft prima, idcirco oporeffe plures filii) aut plures partes in Deo Donanc autem rationem deduxerunt, ducendo adimpo fibilc,\& oftenfuc.
Primò quidem ducendo ad impoffibile fic: $: S i$ nis in Deo: ergoinfinita, er finfinititx funt, ergo necefliario funt, confequens eftimpoffibile ergo \&̌antecedens, primum videlicer, quodd fint pluautem confequentia prima auctoritate Auguft. contra Maxim. fxpe fuperius allegata, in cuius fine concluditur, quod immoderata eritilla generatio, nec implebitur feries, fifemper alter
ex altero gigneretur, nec cam perficeret vilus, fi non fufficeret omnipotens vnus, tenet quogue ad fua fingularia non determinaturex ex quidem tam pluralitatem, vt patet de homine refpeău infinitorum, principium, etianm vnius rationis principiatorú, vt pater de igne el pesuralitatem


Pet.Aur.fuper Sent. to. I. ter ergo, quad fit aliunde ; prima autem plura-
litas non habet caufam, quia iam non effer pri ma; vnde necerfe eft, qundid certus numerus oria tur, quia funt alterius rationis.
Secundó vero poreft deduciofenfiue:illud nim non poteff plurificari in Diuinis, quod non poteft determinari ad aliquam eertam pluraliporeft determinari ad certam pluralitatem.no tionis,quia qua ratione porsulali ratione filiaeadem poifunt $\&$ infinitx, nec determinabitur ex formali principio, videlicetex memoria paeft $\&$ infinitos, cum fir eioteft in duos filios, po erminabitur per aliquam priorê pluralititem quia aull e eft prior, \& per confequens determiplures, quadm vnus. ergomerus filiorum, fifun int plures, quim vnus.
Copinio Heruait in primo quolibeto quafl. 2 . con
$F_{\text {ratio deficit in duobus. }}^{\text {Verver }}$, quàd $h x c$ Herugus ar Primò quidem, quia non reddir rationem, fed ducitad inconueniens. Secundo vero, quia dato, quòd alicuinon re pugnare tamen poteft, prout formaliter confli tuit aliquod totum, ficut pater, quòd angulide terminant ibi trinitate, prout confitizuunt trian gulum, \& paririat determinat fibiquaternitaté aut alium numerum certum;\& ideo concludune iffi, quèd non eff alia caifa, niff quòd Deus fi-
bideterminatrrinariumeperfonarum ex fe, ficut bideterminat trinariumperfonarum ex fe, ficut triangulus determinat ilisi tres angulos
non poflunt filij multiplicari in Dnuinis

Defenfio Scoti contra Heruêum.
STIs tamen calumniantibus, verbispradi- Refpondee
atorum non eft difficile refpondere videntur Auabid enimifti multo amplius deficere quioad tria. Primò quidem, quia dicunt non effe aliam. caufam, quare non funt plures filiationes, aut pa nernitates in Deo, nifiquia Deus fibi determi nat trinarium perfonarum, ficut triangulus trinon diciti, qued non quifuis dicerec, ficut PhiloCophus dicit antiquis Philofophis 1 . de generat, 1 t.dega,
vnde fille modus dicendi effet idoneus, omnis trx;sperfcrutatio tolleretur. quarrenti enim,quare, Deus, quare intelligens, quare ađus, $\&$ fic de ifta, \& fic faciliter poterit omnis quxftio folui,, crminari: tum quia ficponentes,non oftedunt, quòdDeus ex quidditatiuar ratione fic determiparet, , puòd per rationem defnitiuam determi nat fibi tres angulos: tum quia contingit omn manti multiplicarif in tia fuppofual yordecla ratum eff fupra, fecundum mentem Auguf. $\&$ fic $\therefore$
poteft inueniri aliqua ratio, quare Deus deter- A erunt filij, \& fipiritus fancii. fecunda vero alins muguftinusin toto itibride in vanum laborauit filius,\& alius fpiritus fanctus, $\mathbf{y}$ vnde non vidctur, doex creaturis perfoiarum trinarium, ex quo
fic poterat in vno verbo

 tiones indemonfrabiles; nechabentes caufam,
nec eft adhęrendum talibus, nifioftendant, quare tales propofitiones debeant cenferi immediara Secundò vero videntur deficere inhoc, quò calumnientur politoriens, fed caufam non affignant, patet quidem oppofitum:asfignant namque, quòd principium productiuum fimpliciter terminaretur, tunc fequeretur inconuctiens de infinitis productis, $\& \mathbb{q}$ fic ad inconueniens deducendo probant, quòd duo principia, qux
funcalterius razionis, 1 funt in producendo peni tus prima, non poffunt, nifi in duas productiones alterius rationis, \&. per confequés redditur cau$\mathrm{f}_{2}, \&$ ratio ì priori, quare non funt plures filij
in Diuinis, non.quidem ducendo ad imponibile,
 tiof fit vera, quod produationes prima implurificabiles funt pro co,qùd principia .
fimpliciter determinantur ad vnum.
Tertiò videntur deficere in hoc, quòd propofitionem negant, nifi ex pluribus ciurdem ratio-
nis conftituitur aliquod vnü torum, bus angulis conflituitur vnus triangulus :quarendum eft näque ab iftis, quomodo intelligunt, quod extribusperfonis contituatur vnum to-
ib.3.c. 10 dietis Augultini, qui ait contra Maxim. quòd nuila partiuln fit in Deitatis vaitate diuifio.ab-
fitenim, vt Deus pater pars Deift fit enim, vt Deus pater pars Dei fit; aut intelli-
güt totum numcrale, $\&$ fic procedir quod nullum principiumi productiuum fimpliciter primum determinatur in fuis productioni-
bus ad certum totum totu vniuerfale, \&\% adhuc tenet propofitio, quìd nullum vinuerrale determinarur ex fe ad certum confequens paret, quod nulla rationis, \& per fibilis in Diuinis eft caufa, quọd plura ciufderm rationis determinentur ad certum nume
propter quod dita folutio non procedit. In quo deficiat opinio Scoti fecurdum veritatem. Primò quidem in maiori, quòd fícut commu-
ne eiurdem rationis non habet ex fe, quòd deter minetur ad vnitatem, quia viiuer fale fic eft pread vnitatem, fic nec ad certam pluralizatem, $\alpha$ ita remanet maior propofitio fine caufa, non-
apparetetiam, qualiter duo principia produati ua alterius rationis determinent fe ad dualitatem alterius rationis. videtur enim, quòd qua~
ratione quodlibet nita, nifialia ratio affignetur.
Se
Secundò vero deficit in minori. quamuis c -
nim pluralitas prima effer eiurdem ratiouis fecunda pluralitas'.prima ergo producta plura
quòd primitas fir caufa, quare productiones funt implurificabilcs in Diuiditis.

> RTICVLVS TERTIVS.

2uid videtur dicendum fecundum veriatatem.
CIR CA tertium ergo confiderandum, quòd Veritas q.

 eft, quia hac ratio; quòd nulla res, qux eff to
ta natura, \& tota quidditas fubfiftens poteft ta natur, \& tota quidditas fubfiftens poteft
plurificari.h hxc autcm propofitio probata eff fut
perius multipliciter \& ideo perius multipliciter, \& ideo declarandum,quìd filiatio, \& paternitas, \& f fpiratio quxlibet fit to-
ta quidditas, \& tota ratio exiftens in Deo $\&$ vt hoc melius innotefcat, opponculdum eff primo-
Videtur ergo quod filatio fit qued Videtur ergo, quod, filiatio fit quadam parti-
Vularis res $\alpha$ nol fit, fequerceur, $q$ d filiationc Diuina, $\alpha$ humana non polititabfrahi vnus comunis coceptus, nce
effet eiude rationis filitio crear effer eiurde rationis filiatio creata a filiatione in
creata,fed hoc eff incoucnicns.ergo inconuenies eft, quod filiatio fit vna quidditas, tota fubifinens. Praxtera: ifires filiationis in Deo nô fit particu
laris, fed tota yna natura fequitur laris, fed tota vna natura, fequitur, quod fit in-
finita: tx.ergo illud, quod prius.
Praterea:sififiia tio effer vna quidditas tota,
fequeretur, quòd vniuerfale effer in rebus, hoc refueretur, quàd vniuerflad
eft imporfibile.ergo, $k i l l u d ~$
Sed iftis non obltantib.dicendü, $\underline{Q}_{\boldsymbol{Q}}$ filiatio non eff particularis res, fed tota vna quidditas, :vna
toralis natura exiftens in Deo, quod quidem totalis natura exiftens in Deo,quod quidem pa-
tet ex quatuor . Primion namq; ex Deitate, quia quidquid recipitur in aliquo, recipiturper mo-
 natura fimpliciter, \& quidd ditas tota fubfiflens. ergo neceffe eft, quòd diliatio, \& paternitas, \& $\chi$ nullo modo particulares. Et confirmatur per hoc, quòd Commett.dicit vbi fupra, quod prima E materia, cum fit hoc, non habet naturār recipien di formas fimpliciter.de fomno autein, \& vipilia
dicit oppofitum autenim quodd formx abfradicit oppofitum .aut enim quòd form $x$ abftra-
Ax non poffiunt recipere formas particulares,, e inta cumfint nature inmpliciter. quond ergo dicit Comment. de omnibus formis abfraqtis. ponit
enim,quod omnes erät tota natura fubfiftens, $\Phi$ cü catholice cöcedi non poteft, nifi de folo Deo., ficur alids declarbitur, quod inquam dicitde om nibus indubitanter de primo principio eft tenen
dum, vnde omne; quod eft in eo, ef tota fua quidditas, \& natura fimpliciter fubfiftens. Secundö veroidem apparetex intellectione ; Omniinet omni namg; intelleftioni formaliter, reffondet lefinion for
notitia obbediua adxquata; fed probatum eff fu mali refpo pra,quòd Deus efl intelligigere fui, \&i omnino fub- det notitia fiftens, ita ve fit non aliquod particulare intelli- ${ }^{\text {aniceciul }}$ adzqua. gere, fed fimpliciter, \& totale. ergo \& notitiz ua totalis fecundum totam fuam rationem, 8 quidditatem, fubfiftens; vnde ficut in Deo oft intelligere fui, \& omnium rerum, quod on-
ef particulare, fed vna quidditas totatis fub-

## Diftinctio VII

fiftens, fic filius in Diuinis eft verbum collectum a tura caloris fubfiftere, fed de hoc infra amplius de Deo, \& omni creatura, non quidem parruicu-
lare verbum, fed verbum fimpliciter, $\&$ totalc fecundumill 4. tis,quodd pater genuie verbüfibi xquale per am nia .non enim leipfum integre, perfecteq. dixifres, if aliquia minus, vel amplius effer in eius hoc vere veritaseft, quoniam quidquid eft in ez Icientia, de qua genitum cft, $\&$ in ippo eft.
Tertiò quoque idem appre re. quandocumque enim aliquis axtuspegenerabliactus plurificari : neceffe eft enim terminum, \& actumfe connumerare, fed generare, patrem. iuxta illud A poftoli ad Hebr. dicentis, quöd ex
paternitate Diuina omnis paternitas in calo, $\&$ in terra deriuatur, \& parerer ctiam, quyd genera-
reeftidem, quod dicere ; dicere autem ef notitiam elicitiuam formare, propter quod fintelligere Diuinü eft notitia, etomnis res fubfiftens, neceffe eft,quòd dicere fit formare notitiam 'ob-
iectiuam de omni re
 totale, ficut intelligere. crgor relinquitur, quod non fitaliquid particulare, fed aliquid totale. fabfiftens, ve fic Diuinum gignere perficiatur per vnumgigni fimpliciter. Si effet enim partinerationem fecundum illud Auguft. conera Ma-
nim. dicentis, quòd Diuinam generationem vnns, quafi innuat, quodd vinus fimpliciter, \& to-
talisporef cumque filij particulares. : Quartò veroidem apparet per fimile inno-
bis.anima enim feip fam dicens, \& in effe conbis anima enim feipfam dicens, 8 in effe con-
fpicuo ponens, non dubium, quöd fiftit in uno verbo; nee verbum illud gignit. non enim illud ciff conppicuumponitre
tum . multo fortius ergo pater feipfum dicens, fiftit in vno verbo, nec verbum illud gignit aliud Verbum. ficut enim fe haber verbü noftrum par-
ticulare ad animam particularem, ticulare ad animam particularem, fic fe habet
vcrbum Diuinum ad Deitatem fimpliciter.confat autem, quèd illa nor eft particularis, fed entitas tota tubuitens. ergo $x$ verbum non erit al quod particulare, fed vnitas tota fabfiftens.
Nec procedunt intantix. Prima fiquidem. non : nec enim debet haberi proinconuenienti,
immo pro fummo conuenienti, quod filius, 2 partus mentis Diuinx non fir eiurdem rationis,

$$
\begin{aligned}
& \text { emanatab voo fo } \\
& \text { rius apparcbit. } \\
& \text { Ad quartum: }
\end{aligned}
$$ munis ratio ad minus fpecifica 2ffrahi nonpolifr, \& exemplatum: yerbm namer exemplar, \& exemplatum: verbum namque noftrum

diminutum eft, \& participatio quadam verbi Diuini.
Secund
Secunda etiam non procedit: nec enim eft inconueniens, fitota ratio verbi Diuini quiddita-
tiue, $\&$ fimpliciter, ac in fua totalitate exittit in Deo, immo eft neceffe, \& $e$ per confequens erit formaliter infinita; nec ex hoc Cequitur,quod fit
perfetio fimpliciter, ficut nec calor effer perfe aior fimpliciter dato, qued poneretur tota naPetr.Aur.fuper Sent.to.I.
$\qquad$ Tertia pradicabile nue non obuiat: nam vniuerfale. natura fimpliciter,
pradicari
qua nei vine veralis fir , quia predicari poteft, nec particularis, quia arctata
non fit, fed ipf abfque omni repugarntique extra intellectum mentaror dicit 12 Meteaph expreffe loquens de monto 490
fcientia, \& aliis, His ergo priximiffis patet, quòd non poffunt effe plures filijin Diuinis. filius enim, qui patti-
cularis non eft, fed omnis filiatio Diuina fubcifulanst talis plurificari non poreft, filius Diuinus ef huiuf(modi, vt declaratum eff. ergo plurificarinon po
minetur.

Reffonfo ad obiecta in oppofitum
A $^{\text {D ea vero, quix in oppofitum inducuntar, Reffonde. }}$ in filio non eft potentia generandi, quia poten-
tia gencrandi non nominat principipum produ-
tiuum. diuum. fed proprietatem generationis, vt fzpe generant: qui autem vellent dicere potentiam rent hinc difficultatem indiffolubilem, quia vel ticerent eam effe in filio, \& per confequens pafiaberet. vel dicertent eam effe in quio, $\&$ nilis non peditam, \& fic poterit generare, immo neceffariogenerabit fant poneret eam impeditam, ita impedimentum officies Deo \& aliquis Deus rit poffibilis, fed impeditur, ne fit Deus, \& mul nona poflunt, nifí conceffa vnitate predien witi licet,quòd potentia generandi non nominationi fi proprietitem aqualis generationis, ficut fupraexpofrum eff fecundum intentionem Augu-
Ad fecundứndicendum, quòd Apoftolus non 0

$$
\begin{aligned}
& \text { nia verbo virtutis fux, quid feiplo, qui ef ver- } \\
& \text { bum, \& virtus, vel potef per verbum intelligi } \\
& \text { iuffus imperialis, \& virtuofus. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { quens non nify vicum verbum, quod quidem. } \\
& \text { emanatatab vno ofo, \& obicicitur tribus, vt infe- }
\end{aligned}
$$

Ad quartum dicendum, quò producere
nonadidicit aliquam bonitarem, vel perfetio nem, licet procedar ex bonitate. filius ergo e en-
dem haber bonitatem, quam pate, dem habeet bonitatem, quam pater, \& eanden
perfetetionem, cum ex generatione perfectionon accrefcat. R per idem patet ad quintum. lis, fiue multitudo nullam perfectionem dicit: ideo non eft ponenda in Deo. Ad feptimumdicendun, , quid duo filij par-
ticulares, immo nec mille millia aquiipollan viculares, immo nec mille millia xquipolilent tionis.

Ad'ołauum dicendum, quèd generare impor A eft generare, fed penes perfediones effentiales; Generace


DE VERITATE, ET PROPRIETATE; \& incommutabilitate, \& fimplicitate effentiæ Dei.
$\therefore \quad D I S T I N C T I O$ VIII.
Expofitio textus .
B Deus proprie dicitur effentiavel effe, quia effes
fibi nō accidit, , ed eff fubfiftes vnitas, $\&$ manes,


 doffare poreff cumperfona-
rum Trinitate. In hac parte agirde multiplici proprieta-
te. Et circa hoc tria facit fete. Et circa hoo tria facit fe-
cunduri quod determinar de uriplici conditione.
Primò quidé de efsedi vitate, \& proptietate. Secundò de incommutabilitare.
Tertiò quoqué de omnimoda fin
Tertiò quoqueide omnimoda fimplicitate.
fecunda ibi : Dei etiam folius effentia .tertia ibi:
 Prime quidem oftendit, in quo proprietas, \&
vnitas efe Diuini confiliti, dicens, quod nunc agendun eft de vnitate, fiue proprietate effe,
Diuini, \& de incommutabilitate, atque fimplicitate. confifit autem vnitas, $\&$ proprietas fui effe in hoc, quid elft tubitantia, vel quò melius
eff,effentia ditia be effentia. Deus eft namque Vere, \& proprie effe, quod paret etiam pericri-
pturam, quoेd ipfe diciid de $\mathrm{fe}:$ Ego fum, $q u i$ fum, Ȩ quie ef mijit me ad vos. patete tiiam, proeo,
quod fua effentia, \& fuum efie non nouit prateritum, neque futurum, qui. folus non haber exor tabilia funt. folus ergo Deus vere eft, quia eius effentix comparitum omne effequafinon eft.
 effe, fed tantum effe, cunin frequenter Scriptura
dicat, quod Deus fuir \& eff, \&erir $\&$ prxtere dicat, quod Deus fuit, $\&$ eft, \& erit, \& pratcerea
rationale eft, quod dicarurde co, fuit, quia fino diceretur, videretur, quòd incepiffereffe, \& rationale eft, vt dicatur, quòd erit,ne videatur afi

## 

 Angulfdicentis. quod de fempirierna rerebene dicitur fuit, eff, © crit: foluit autem ad ifa Magiferi, quòd Ioonnnes cum dixit Deum non noffe. xit loqui realiter, innuēs, quòd Deus fimpliciter exifit, abfque aliquo temporali motu, non in-
tellexit autem, quin verba diuerforum rêporum tellexit antem, quin verba diuerforum reporum
dici pofinitd deop, dum tamen on aliud infinue tur, quadm effentia, feu exiftentia Deitatis fimplit
citer fubfiftens, \& concludit in fine, quòd folus \& quadam Deitatis proprietas.hace eff fentétia. Viruhn in omnibus aliis citra Deumi, differat ef: fentia, beffe.
$\mathrm{E}_{\text {prietate effe Diuini, qux confifit in }}^{\mathrm{T}}$ quia Maiter effe non eft accidens tuo effe, immo funt penitus effe non eff accidens fuo effe, immo funt penitus
idem.Ideo inquirendum occurrit, vrrum in omidem.Ideo inquirendum occurrit, verum in om-
ni alio citra Deum, differanteffentia, \& effe. Qùd effe, ơ effentia realiter differunt inqualibet re creata.
$\mathrm{F}^{T}$ videtur, quòd in omni alio effe, \& e effentur effe communis animi conceptio, $\&$ per confe quenis verü,quod Philofophi, $\alpha$ Sapientes enunciant, fecundum quod Boetius dicit libro fuo de
hebdomadibus; fed omnes Philofophi, $\&$ omnes Saucti concordant, quod cffie fit accidens effen-
tix, \& difinguatur raliter tix, \& diftinguatiur realiter ab ea, huic quidem 2. Pof.
Philofophus corcordat, qui dicit 2. pofter.quod Philofophus concordat, qui dicit 2. pofter.quòd
effentia non eft fubfiantia rei; huic concordar
 tiax, quòd effe accidit enti in onni alio, prater-
quam in neceffe efle huic concordat Al gazel in quam in neceffe effe ; huic concordat Algazel in
Logica fua , vbi multis rationibus probat, quöd
 rius quintode Trinit.quidicit, quòd effe in Deo de 7 rin. n. non eft accidens, ficut in omni creato; huic con
cordar Boetius de hebdomiadib. dicens,quòd di cordar Boetius, de hebdomiadib. dicens,quòd di
uerfum eftefle, \& illud, quod eft; ipfum vero effe nondum eft, aut vero quod eft accepta forma effendi eff, atque confifitit. ergonon folum ve-
rum eft, quodd effe, $\alpha$ effentia diftinguantur immo videtur communis animi conceptio,$\& \&$ fa-
mon pientibus per fe notum.
Praterea: Omne quod fuit ab aliquo alio,diflinguitur realiter ab eo, fed effe fuit ab effentia, diftinguetur. idem,oppofitum vnius nó pradicatur de altero, vtpatet,quoddoppofitum dcfinitionis non predi
caturde definito,quia ide funt, $\&$ viterius oppo fitum animalis non piredicatur de homine ; fed côftar,quod oppofitū effe pradicatur de efsetia
thaenime ef vera, rofa non ift. ergo effentianon $A$ aut effe effentiam, fed hominem effe, $\& e$ effentiam
 fe, \&effentia, nam ifta eft vera; effentia rofz non eft, fiue effe rofz noun ef, non valet, quia mpoffibile eftunteliug eflefub non effe ; effet Pranterea:partic
er difingguuntur; vnde idem non participatfe
nem, aut Angelus effentiam: fed Boectus dicit
libro de hebdomad. quod omne, quod eft, participat eo,quòd eff effentia, vif frt: .rego in omnieo tum,realiter difinguuntur.
nstiri pre to. idem enim non eft contingens fibi ipf fed

 Pratercez: Omne,quod eft purüm effe, eft in
 $\&$ nihili, quadm albedo, \& nigredo, vel quodecum quealiud oppofitum. conftat autem, quod albeonon potert redire in nigredarrm, quauis fubgormaltominus,efle,poterit redire in nihil, nif ratione alicains fabobituti, putz effentizzfed con poreft; \& redire in nihil. ergo in omni tali effe, nabebiteffentiam, tamquamfabftratum, nec $P 0$ cerit pionisquod fienif primumpurum effe.
diuina kime fimplicitatem, fed fif formx abifraftr fint faum non fiti ineis compofitio ex materia, \& forma ecc.conpoirtionbile, anentia, nec aliqua aes, $\mathcal{Q}$ ementia.
Praterea: Onod ef indiffercns add aliqua; \& di quo illorum, fed effentia eft ind ifferens ad effe, $\&$
ptu enimizquuinitatis, non eff,quod fir anconceit, effentia ctiam quandoque exiftens, upandoque non exiftens;diuiditur quoque ens per ađū̄, oeft non effe . Quodenim elt in poteritia, nondum eft. ergo efl
Nec valet ne. non efse, tainquam, quod diuiditur per cfse, umano differentia debet dicere aliquid politife eft dici, quod diuidatur per ifta, ficur fubietum peraccidentia.
erminatur ad aliquid , \& naliqua realis attio fud, illa non poflunt poni cadem terminatur ad aant eadem res, quandocuanque actione reali
num attingitur, $\alpha$ reliquum ; fedcreatio reaVnum artingitur, $\&$ religuum, fedcreatio rea-
is produtioent. non atrintitit autect efsentiam,
quia Deusnon dia Deusnon facit homincon efsc quarta propofitione, quòd.prima rerum creatia ;iseffe.
Praterea: ia, 8 effe, eft neceffario in finitum. paifferüt efflen eft purrum effie fubliftens : effe autem nō eft quĭ meterminatum : ifíi per effentiam an eftaliquid erminetur, puta per humanitatem, velalicquid non habens aliquid atiud abe.fere omnino efite, mitatum, fed omne creatum limitatum eft; \& nullum infinitum - ergo in omai creato eff ali $\cdots$..
20ideffe, ef effentia difing uantiur, fcut refpectus, of fundamertum



 idcirco non funt effentiz: quidditas aytem lap dis habet, quid. fit effentix, prozo quod habee
exemplar in Deo., etiam reshabebuni efle exi ftentix per refpectum ad Deum; inquantume el efficiens.
Praterea: Creatio terminatur ade effe, fed per reationem nil acquiritur, nifirefpectư adic
fienis. tota enim realitas; qux fuitab zterno vexeemplata, "\&. per confequens habuit efie
 fe exiftentio niladditad effentiaminificefle prón uctum in refpectu ad producens: funt, fecondum quìd frequenter virury idem fed effectusimportzir refpetumm ad efficifns. or Aum ad iondicens ${ }^{\text {Praxterea }}$ :Philofophus dicit 9 . Metaph. quod 9 . Meäqh. poni in effe, \& \& eponide ftumo, idem videnturef Re, $\operatorname{led}$ ponisin fado; vel in acto effe; \& produto
nondicitit nif refpetum ad producens, \& faciés, \& agens. ergo effe exiftentix addit fuper effen Prerpetum ad agens
Praterea: Exiiterc non eftaliud, quàm extra Exifere n

dicitr refpectum ad caufam extra quam ell .ergo
effe dicit formaliter refpectum ad caufam. Praterea:Effe exiftentix nil ef aliud,quim po ni in rerum natura, \& exiflens eft pofitum in re nentem. ergo efte exiffentix, dịcitrefpectumad agens.
PryctrereasQuandocüque aliquid vnü eft idem,
 quę primò fuit poffibiliseadé in numerơ ponitur inctectu. lapis enim, qui prius non erat, poitmo
dum eff idem in numero. ergoper fe non eftac- A Prxterea: Augüft dicit quinto de Trin, qubd acp. zo quifitum aliquid abrolutum, led tantummodo 2 uòd differant ratione, effe, be effentia, frcut entitas , veritas, đ bonitas
$\mathbf{V}_{\text {ne, ficut entitas, veritas, } \& \text { boonitas. Eñ }}^{\text {LTerivs }}$ enim ficut fe habetad effe, ficad va vnime effe, fiquòd Auicenna errauit circa egs , $\&$ vnum , po.13. nendo ipfa aiccidentia, fed Commentator quarto Metaph. dicit, quod vnum differtab ente fola
intentione intellectuali, non reali; vnde dicit, quòd non eft differentia fecundum intentiones additas, fed quia fignificant eandem naturam diuerfis modis. ergo
ferunt fola ratione.
Praterea: Creatura refpicit Deum fub habitudine triplicis cauft, efficientis; finalis; \& erefpictrDeum, vt exemplar, rationē vero boni, inquantum ipfüm refpicit, tamquam finem 2 \& rationem encis, \& effic, inquanrum refpicitipYum incur efficiens.ergo ficut veritas, \& bonitas
diftinguuntur,fic diftinguentur effe $\&$ effentia, \& per confequens foli ratione.
 folaratione. fienim differrentrealiter,effet quqftioponens in numerum, ficur quaftio quia eft, \&propter quid: quia vero eft quxftioneceffer
eft, vt pradicatum, \& fubieftumaliquo modo differant ; \& per confequens.ex. quo non reanon ponitin numerum, vt Philofophus dicit 2 .
Pofter habet autem prof
fubiedo effentiam, $\& ~$ efle pro prexicato . ergo non differuat realiter, fed Cola ratione.
ast. r. fis in exponendo perlud ver, quod dicit Linconien nim ; qưòdecfic, pradicat effentiam effe, $\&$ pertractat ibi, quomodo talis pradicatio, \& talis
quaftio in numerum non ponit. Prxterea : Aut effe, Reffentia liter, aut fola a ratione: Fed non poteff poni, quòd realm effe.Anguft enim dici, feptimo fuper $G$ e quàm efle. Augufit enim dicit, Ieptimo quper Ge
nef. quod per priuscreatur materia, quim forma, quia potentialis eft:tum quia creatura fetionis:\& per confequens quidquid eff in ea, eft aliquis a aus, \& aliquod effc. ergo relinquitur,
quod fola ratione difinguantur.
2qòd efe, be efeintia diztinguantur folum gram̀maticaliter.
$V_{\text {LTERIVS }}^{\text {Lidetur, quòd folummododi- }}$ fractum enim, \& concretum folum grammatiguuntur, ficutabfra\&um; \& concretum :effentia namque eft nomen abfraquum ab effe, ficut humanitas ab homine e ergo videtur, quod
ficur ab eo, quod eff fapere, dictoa ell fapiontia, ita ab eo, quod eft effe, dict eft effentia, fed fa-
pere, $\&$ fapientia differunt grammaticaliter, $\&$ curfus, ac currere, \& lux, ac lucere. . ergo \& effie, 2 effentia grammaticaliterdifferunt. men, grammaticzaliter differunt; fed effe, \& effen tia fe habente; ficut verbum, \& nomen, quia ficut calor, \& calere, curfus, \& çurrere. ergoid,
Pratere

Prreterea: Sicut fe habet vita ad viuere, fic $f_{e}$
haber effentia ad effe:nam viucre viuentibus ef haber effentia ad effe:nam viucre viuentibus eft
effe fecundum Philofophum in .fecundo. de ani- to effe fecundum Philofophum in if cecundo. \&e ani-
ma. $f$ ed vita, \& viuere difierunt, ficutnomen, $\&$ verbum-ergo modo fimili differrent effentia, $\&$ effe
Lyòdeffensia, be effenon posint differre
realiter.
$S_{\text {to effe, }}^{\text {ED }}$ in opfitūū videtur, quìd in nullo creano effe, \& effentia differant realiter. illud C -
nim ef impoffibile poni ; ex quo fequitur infini-
 $t x$ res funt, in quoliber ente. quaretur enimde importara per effie, vtrum fir feipła formaliter, aut per aliam rem, \& fif feipf fa pari ratione,
ftandum fuitin prima; fivero per alizm rem, quereretur de illa, \& Procedetur in infinitum. ergoeffe non poteft poni res alia ab effentia. effentia eft non valet : tum quia eff ponitur $e x$ cirentia eft, non valet: tum quia effe ponitur rxi-
tranihl \& eper confequens eft tum quia pari ratione foluectur Commentaroris demonf raraio
de vno, dicetur quidem, quad vnitas eftres,non de vno, dicetur quidem, quod vnim.
quidem vna, fed qua aliud eft vnum.
Praterea: Si effe eff res alia ab effentia, aut eft
fubftantia, aut accidens fubtantia, aut accidens, non poreft poni fub-
flantia, quia tuncefent tres fubfantix in fupo fito, videlicet materia, \& forma, \& effe, nec poteft effe accidens, tum quia eife accidens prxfipponit fuum fubiecturn effe, \&ita effe prafupaccidens effer aitualius, quam fublantia, cum ef fe fitactualius, quidm elfientia : rum quia proprer quod vnumquodque tale, illad magiss\& per con
fequens accidens haberet mapis eff, quale fubRequens accidens haberer magis effe, quale ffib-
ftantiaz.ergo eff, $e$ eflentia differre non poflunt realiter.
Pratere
rea Quando aliqua funt dittincta realiter :vnum poteft per Diuinam potentiam ab a-
lio feparari:
efd tho reparari: :ed effe ab effentip feparari nonpo F que effentia, \& effentia abfque effe.crgo noo po teff poni, quòd realiter diftinguantur. Praterea: : Manente cadé cuafa, manet idem
effecus, a vbi eft eadem ratiodebet idem poni: effectus, \& v vi ift eadem ratio,debeet idem ponii:
fed per omnes rationes, quibus probatur, quod red per omnes rationes, quibus probatur, quòd
effentiadiffertab effe, poteff probari, qpeffentia differat ab effe, vt per illam de indifferentia. $x$ que eff indifferens effe ad effe, $\&$ ad non effe, fi-
cut effentia, cum fit creatura, $\&$ per illam de par ticiparione, quia effe participateffe Diuinum
cum
 \& per illam de illimitatione, quia efle erit quod-

## Diftinctio VIII.

259
dam illimitatum in fuar realitate, \& perillam de $A$, quid nouum abfolutum, fif fundetur refpetus $\begin{array}{lll}\begin{array}{lll}\text { adnihilatione, } \\ \text { nihit, } \& \text { fic deomia effe non poterit redire in_ }\end{array} & \begin{array}{l}\text { ad agens; } \& \text { per confequens effe includit aliquid } \\ \text { abfolutum. }\end{array}\end{array}$ cum confer, quòd effé non differt realiter ab effentia, non oportetex illis rationibus tenere,
quod differar effentia, Praterea: Non debetponialiquid fuperfluum,
aut aliqua diftindio fine caufa, quia fuftra fit per plura, quod poteff fieri per pauca; fed nulla necelitas apparet, quare ellie, \& e effention diflin-
 deber poni inter illa diftintior realis tamquam accus, \& potentia , auteffentia eft in potentia fimpliciter, aut in potentia fecundum quid, fi in potentia himpliciter, equitur, quòd fit in potentia fecundum quid, tunc eritin 2 ttu fim plisiter, \& per confequens erit fimpliciter in afentia non componuntens creatum.
Prxterea: Omnc effe eft ad formam; aut ergo eff ipfamer forma, aut aliquid effecumà forma, itpamet forma habetur propofitum, quia for
ma eft pars effentiz; fiveroaliquid dereliatum forma, tunc effezus formalis eric effectus efficientis, cum hac fird differentia inter caufalita-
tem efficientis, $\&$ form $x$ quod effetus formalis, cent efficientis,\& formx, quòd effectus formalis, effe fit aliud ab effentia
Preterca:Si effe differatab effentia, tamquam
res aliz, res alia, aut erit creatura, aut creatrix effentia,
ficut Boetius dicitilib. 3 -de ortu fcientiarum, fed confar, quòd efféntia eft creatrix. ergo eft crea wira, fi creasura. quxritur cego de Ha, vtrum propofitum, quöd effentia, $\&$ effe funcidem in. aliqua creatura; fi vero nulla penitus nihil eft
cundum Auguft, ergo non poteft diftingui reali-
ter effentia ab effe. Prattrea: Subtiantia eft ens per fe, vtpatet
feptimo Metaph: $\&$ primo Poft.fed non eritens
sux.4. $\begin{gathered}\text { septime } \\ \text { per fe, fieffentia eft accidenṣ reale. ergoillud. }\end{gathered}$ quod prius.
Quòd effe non addat refectium ad efentianm.
$V_{\text {fpectum ad effentiam.nulla enim actio ter- }}^{\text {life }}$
minatur immediate ad refpectum, vt paters, nondicit refpectum.
Praterca: Manente
Praterca: : Manentef fundamento, \& termino,
neceffe eft manere refpeen duobus albis,femper maṇer fimilitudo :fed Deus, quii eft efficiens femper manet, \& effentia creazu,
rxfecundum ponentes, rx fecundum ponentes, quòd effe fit reffeetus,
femper manet. ergo \& refpetus femper mane bit; ; per confequens creatura femper habuit eife, \&c eemper habebit, quod eft impoffibile. et Praterea: Omnis nouus uum abfolutum, vel in termino, vel in fundamen o, led in termino, quieft Deus, nillia nouitas
sff poreft. ergo in fundamiento acquiriur ali

2wod effentia, Oe eff noin differame jola ratione $V_{\text {non differant folararatione. plus enim dife }}^{\text {Lref }}$ fert effentia; \& effe in creatura, quadm in Deoo, ened Deus, abffurunt ratione : poteft enim concip non enim omnisdiputans, autloquens de Deo concipitipfum effe, alioquin effet perfe notum
exterminis, quod Deus' eft, cuius oppofitum exuit fuperius, queclaratuens ergo effe, 2 effentia $\underset{\text { non differrint ratione fola in creaturis }}{\text { pren }}$ Praterea:Si effe, \& effentia fola ratione diffc-
runt effe non erit accidens creatura; fed Hilar. expreffe dicit, \& habetur in litera, quoddin folo : ie Trixu: is Deo effe non eft taccidens effétixiz, innuens per
hoc, quòd inomni creatura eff accidens ergo hoc, quàdinomni creatura
non differunt fola ratione.

## 2 wòd non differant folwn' grammaticaliter.

Vureivs videtur, quòd non differane inceliligi, fub naticaliter:- inlua endim, quod potelt fub non elle, quod pater, de concreto verbu quia dubitari quotelt, vtrum homo fit, vel ${ }^{\text {no }}$ fit
ficur $\&$ de ficut $\&$ de curfu. ergo non addit fignificatum concreti, nectid.
Praterea : Si effe, 2 E effentia differrent gram
maticalicer maticaliter, quaxflio ifta non effer Metaphy fica
fed grammaticalis : me metaphyfica.ergo grammaticaliter nondiftinguantur.

Reffonfo ad quaftioners.
A quantionem iffam refpondendo, hoc Primò quidem difcurretur per opiniones, \& ponentur aliqux regulx, quibus dirigidebet in Secundo vero pranentir quxfito. Secundò vero ponentiry quatuor negatiux
conclufiones oppofitx opinonibus ditis Tertiò verò afffrmatiue ìdicendos quomodo Ce habentellentia, \&efle in omni creatura. Quartò quoque, quomodofe habent effentia
\& effe in Deo.

ARTICVIVS PRIMVS
opinio duicenne, s. Thoma prima parte Summe
queft. 3.art. 4. Aegydji primo Sent. dijf.
8. queft. 2 o $\sigma$ in 2. Sent. dift. 3.
quaf. s. $\begin{aligned} & \text { aliorum. }\end{aligned}$ plur
C Arca primum ergo cófderandum, quòd Coluerunt, quòd effe addit ad effentiamialiquid olucrunt, quòd effe additad effentiamáliquia abrolutum: hoc autē poteft intelligi dupliciter

## 260 Liber I. Sententiarum


 xitaliquod, quod effc rem addat ad effentiam.

inprafenti quefito, $\begin{gathered}\text { declarazur, quta } \\ \text { modo incompetentes: (unt pra- }\end{gathered}$
do incompetentes funt
$\therefore$ dictis opiniones. lem co modo, quo fe habec reetitudo od Iİieam,


 realiter Sortes,, e eius poffio atualisin in efferul.
 cundumiflos effeefillud, quo Sortes ponitut in effeetu, uutnon efllicut nec pofitio eff pofita, ied
 tio, poteel fatcerir rationibus
opinie Herrici in fuaf fummaq q: zarr. 2r.

 $\underset{\substack{\text { efficta } \\ \text { tin }}}{ }$ tione; quafin media diffrcntia inter reajem, \&
rationis. Imaginati fant autem, quod aliud. ef conceptibile fiue fit pofitibile, fine fit fictitium poreft dici res dicta a reor reris, quod idem eft, quod opinor, opinaris; vnde hoc.modo chimePeriern.talis autem res. qux opinabilis eft, induit rationem effentix, \& accipit, quodd fir effenriaper hoc, quod habet Idxam in Deo.ex hoc e-
nin eft factibilis, \& pofifibilis, \&exthoc differt ì ifgmentis, \& fecundum hoc effe effentix addit refpectum ad exemplar , ninitominus ille refperatione, immo fecundum ittos eft de conceptu effentix talis refpecuus, adhuc talis res per hoc, quid ponitur in effectu ab agente, fortritur ecfe exitentie, non adders ad effentiam, nifir refpefus antentiofola. hacc opiniof fulciri poreft feptem. rationibus
inductis.
opinio Varroxs in $L$ Sent. 9.45 .
 \& bonum, \& poteft fulciri ifta opinio quatuio
rationibus fuperius 3 . loco arguendo induotis.
opinio Gaffredi, © CAlexandri.
 bum, \& ficut abfra\&tum, \& concretum quorum quidem opinio videruir in
rationibus quatuor
perius quarto
保
arguendo in
Uutis.

 elte enini intentio quxfiti prafentis, fiq quis eonc
pit Sortem, aut hominem,aut quamibet nazuri non attendendo, veram fit pofita extra in rerum natura; demum vero concicipit caun, vt pofitaith
in rerum natura; eft itaque intentio,quòd eft tum in fecurdo conceptu.
Ad primum quid filicect add dit conceptus Sör
tis poititiair rof tis politi, ant rofxpofitx extra in rectu add conce
ptwm finplicem Sortis, vel rofx:ex haciet regula paret, quòd-non competenter op
 ute oncreta fit, fiue verbalis effe cura quid ad
dit pofitioo actualis rofx in rerum natura adipsamforam. non poteft enim negari $\&$ eft quin-
coacipi polic roía coacipi pofili röffa fine tali ip ofitione. Secunda veroregula eft, quöd efie ad effentiă Ef effe; illud namque in quaconfifitit formalis enatio hominis, non eft indiffercionsad hominenisf \& Hooh homine, vnde non addit hono. ad animal, illud i.:conflat auterm,quòd efientia indifferens eftiad effic, \& non effe, propter quad effedeterminans
effeciniam, non additillud, quod haber paremin differentian,ex hac autem regula patet in comPetentia trium opinionum.
Primx Prim $x$ quidem,qux dicit, quòd addit rem ab tertix̂, que dicit adijaliquam rationem. omnis enim res, \& omnis refpe $\neq u$ us, $\&$ omnis ratio con cipi poreff,zibfque hoc, quod fe determnet iitrel potefl quiden concipi pofitio rofx in elfetu, \& ignorati, an illa poifitio noodo fit, aut noin fit, \& fr, abfqup hoc, quod fciatur, an actualiter pro into nunc, extra intelicetum in rerum natura fit. fimiliter etizm concipi poreft reffctuus ad agês trum extrapofitus fit, codemmodo poreft $\& d$, onni conceptibili ratione. - Tertia quoqucregula ifta eft, quòd effe non eff, ve procedatur in infinitum. flatus cnime on in rclus , , in oranibus pradicatis, ve patect 1 .
Pofter. exilla regula cadunt etiam op porfer. \& exilla regula cadunt etiam opinioncs
tres pradiftx, quonià fue addatur res abfoluta tres praditita, quonia fiue add atur res abfoluta
fiue refpectus, fiue ratio, ate quolibet dici ioteft, quòd clt, quod patct, quia cflentia, \& effe, funt zqualis ambitus crm cnte. habent enim fe ficut currens, curfurs, $\downarrow$ currere. conftar autem, quò ens pradicatur de omni re refpecill, \& ratione
ergo $\&$ effe; $\&$ effentia potef de illis pradicari nnde omnis res, \& recfpectus.\& ratio quavian elfentia eff, $\alpha$ quoddam effe, ficut $\&$ quoddann ens deo vt fifit ens reale, erite efientia realis, \& ha

## Diftinctio VIII

261
ia refpectiuas s habebit effe refpe Aiuum; five-
oens rationis habebiteffe, \& effentiam propor donalem, videlicet fecundum rationem; ergo, dip effentiam, neceffario poni, quod illud addium rurfis hiabet effentiam, \& elle, cum fitens; cipio ftafe, fic quòd in nulla re effe addar refpefnitur.

ARTICVLVS SECVNDVS.
pbi ponitur quod videtur negatiue fub quatuor propofitionibus.

C Irca fecundum ergo confiderandum, iam rem aliquaim abofutuam : $\alpha$ iterum eft im poffibile, quò addar refie etum: \& adhucim offibile, quöd addat rationem: $:$ a adhucimpol fibile, quod addat modum fignificandi verbalem vel nominis concreti, \& funt per ordinem hx C
propofitiones declarandx.

2wòdeffe noñuddat adeßentiam rem abfolutam
PRis A quidempropofitio, quòde effe, \&efeftaliz ab ea,qua formaliter eft extria nibiin. .fitextra nihili, fequitur, quòd, inquanrum alia non eff extra nihil, $\&$ inquantum alia eff extra nihil,
non enim eftalia inquantum nihili, Of extram nil ; néc tamen extra nihil inquantum alia alioquin non per illam erit extra nihil: fed conttat, quode effentiae eft extra nihil per effentia per aetualem exiftentiam, nif poni in rerum naura, quod eft poni extra nihili : omnis autem frentia ponitur extra ninil per pofitionem exctualis exiftentia;\& per confequens effentia po nitur extran nihil per aftualem exifentiam.ergo
neceffe eft,quòd pofitio extra nihil, fue exiftenneceffe ef, quod poritio extra nihil, hue exiftenxtra nihil, \&< exiltit per eam
$\qquad$ utem fubie $\theta$ iure ipfaeft extran nihihil, per effe et propter hoc, quod fit vna res; non valet nquam, quie effe, quod perficit effentiam, tamquam fubiectu, ex parte fuit illud inquam effe, aut perficit nihil exmquam Iubiecuum proprium, \& trahit nihil mofecundum hoc, quod perficeretur feipfâ ef extra nihil: :ed primum dari nô poteft, alioquin nihil effer fubicectum effe, \& nihilil transferetur a dum, tunc habecur propofitum, quodd illud fub fratum ef res pofita extra nihil feipfo; \& $\&$ per ditum, fed feip ́a erit extra nibil
Praterea: Nulla res eft alia ab
tur extrà in rerum natura. fie enim funt dux res,
jilla res, qua ponitur in rerü natura, prout fubiicitur, vel eft res. pofita in rerum natura feipfa,
 te, aut communicat fibi eandem, non potefdicet quor aliam ibi imprimat, quia tunc fe habe mx ; \& iterum illa realitas imp per modum forrefpiceretfurcipiens, tamquamfubie $\Theta \bar{u}, \alpha$ quxreretur, vtrum fabiedum, $\&$ realitas impreffazeffent eadem res, $\&$ fific flandum fuit in primo,
 inquitur regoo , quod cómunicet fibi fuam pro-
priam realitaté; priam realitaté, \& fuam propriam pofitionem,
in rerum natura; $\&$ per confequens non eft nif vnum pofitum in reruman natura, cum fubicAum feip fonó fitpofitum, fed per illud, nëc per lud, quodef id ir lud, quod eftid iprum cum eo: propotitio ergo
per fe nota eft, quod nulla res eft ab ea alia, qua ponitur extra in rerú natura, fed lapis eft extra in rerum natura per fuam enfe. ergo lapis non eh
alia res a fuo effe. Pręterea : Nulla perfectio ponit fuum fufce- Nulla perfe priunu in rerum natura:nulla namque perfectio ciag ponit
 recipere perfetionem, perficitillud in attu:de ${ }_{\text {ra }}$. ratione:autem eius, quiod poteff fubiici, perfici, rum natura-nihilenim non poteft fubiici, nec perfici, nec deferre, \& fimiliter non pofitum ex-
tra in erum tra in rerum interare rem, aut perfici per equm, fed con-
aut Atat, quòd effe ponit eflentiam extra nikiil, \& in rerum natura. ergo eft impolfibile, $q u o d d r e f p i-$ Nec valet, fid dicatur, quòd per ittam ration materianō differt à forma realiter, pro eo,quòd materia ponitur extra nihil per formam, alid claratum eft in traitatu de Phyficis principijs: fiquidem hoc non valet. non elt enim verum quin materia firtextra nihilide de feipfa, \& quin fit pofita extra in rerum natura feip pas, quod patet, Cibile, \& purum actuale, $\&$ purum terminabile, carensmen
nectamen propter hocelt nihil, cum nihil ne fit perfectibite, nec terminabile, nec actuale vnde materia nonefftatu, fed actuabilis per a-
Aum, nec eft perfeeta, fed perfectibilis per tum, nec eft perfecta, fed perfectibilis per per
fetionem, nec terminata, fed terminabilis per formam, qux ent perfetio, \& \&atus. ficut ergo per formam non ponitur extra nihil, cum per
formam non fit purum perfetibile, immo ormam non fit purum perfetuibile, immo aca
perficiatur; eff tamen extra nihil,per hoc, quòd eff purum perfectibile, \& \&er hoc aliquid in rerum natura, \& hoc eft,quod dicit Commentator 3. 3.Cceli, \& mundi, vbidicit, quod fubiefum de-
cem pradicamentorum eft omnino in potentia,
 ria, \& fequitur fuumeffe. ergoeffe nop eft, nif inquantram eff pars cius, quod eft in a and. fieni
inuuniretur per fe, \& fimpliciter, \& non fecin
dum quod ef pars dum quod eff parsalicuius; non effetens in p
entia, fed in açu, $\&$ fifepararetur, effet ens per A cundo modo, videlicet; tamquam certus mofe. differentia enim inter nihil, $\&$ effe in poten-
tia eff, quia nhil non eft in adu ens, nec eft in tia eff, quia nihil non eft in a au ens, nec eft in
alio in actuens autem in potentia eft in alio, nô tet, quòd materia illud minimum entitatis,quod habet, non habeta forma; habet tamen ab ea,
for nihil, B in rererum hote nutrail, parsmo feip fa e eft extra rerum natura lapis, pofitus, \& exiftens penitus extra nihil,non per aliquid additum, \& per con equens fuperfluit ponere aliud effe.
offentia ett quoddam porentiale, \& ita mo poreft poni per fc in rerum natura, ficut nec ma teria, hoc quidem non valet. fufficit enim, quòd ma ąuali fir pofita extra nihil in rerum natur fipfa stunc enim erit adualis quidditatiue, in quantum materia eft actuata per formam lapipoita in rerum natura extra, \& fic erit penitus Nece a is, $\&$ in nullo potentialis, ee, ex quo eff feipfo pofíus in rerum noxpe Nulla res. Prxterea : Nulla res differt realiter, it fua re
jifert rea- litate. fi enim differt, iam eft alia realitas, \& per non efle enim eft nullitâs effentix, ficur paret quod non effee nullitas lapidis. lapis enim dum quam realitatée effe eft pifum effe: ergo enfe lapi quam realitate effe eftipfum effe :ergo enfe lapiomni effentia. ergo impoffibile eft, quòd effe fí alia res ab effentia
nodo pro re eflent res fumitur dupliciter, vno quod effe lapidis fitiali, $\&$ ffic non eft verumb, te aftuali, $\&$ fic eft verumi ynde vel pro realitaiter exiftente funt dux realitates, vin quidem eflencialis, puta lapiditas, \& alia a accidentalis, puta aetualitas. Siquidem hoc non valet, quofitrealitas ex ipfo effe, aut habet feipfa,\& fine effe, fi habet fine eiffe, quod fit realitas extra ni hil, \& in rerum natora.ergo res fine effepotef
effe extra nihil, $\&$ in rerum natura, quod eft con traditio : fi verohabet, quòd fit realitas non. re, fed per effe, auteffe imprimit illam realimpoffibile, aut non imprimens, quod ef impo fibile, aut non imprimit fuam realitatem, red eo dem communicat , \& tunc haberetur propofirens ab ea
Nalla res Praterea : Nulfín res differt a fua a aualitate dus, \& complementum, fed tamquam ponens
extra nihil, in rerum natura. effentia enimb extra nihil, $\&$ in rerum natura. effencia enim,
dum afu non eftrihile efteftergoimponfibile, quò effe,
effentia.
Erconfir
Et confirmatur, quoniam qualibet effentia, Oux libet
 in effequiod addanarur fibi aliquaz a actualitas. Prreread : Affrimatio rei inihil addit ad rem
affirmatam, ficut nula negatio tollit aliquid, affirmatam, ficut nulla negatio tollit aliquid, ni-
firem, quam negat. patet enim, quod non hofiren, quam negat. patet enit, quad hot home nis nil aliud ponit, fed idem affirmar. fi enim po
neret aliud iam non effet a ffirmatio prxcedétis, fed appofitio accedentis, fed pofitio lapidis in rerum natura, non eft aliud, qualm affirmatio realitatis lapidis, quod patet ex hoc, quìd non de realitatem; vnde nihil eft diau lapidem effe, quim lapidem realiratem habere. ergo poni lapide in rerum natura, non eft alicui
additio, fed eiudem rei affirmatio.
Etfidicatur vlerius, quòd affirmatio rei, eft Refpondet
 reieft aliudà nonre.
gatio, non refpiciunt rem per modum fubtrati, non valer. affirmatio enim non refpicit rem, per modum fubfrati, fed ef ipfamet res. homo
enim, \& non homo opponuntur, ficut affirmatio, \& negatio, $\&$ res, \& non res opponuntur eotio, \& negat.
dem modo.
Przereaz:
quibuterepponitur funt penitus affirmatio cadem, quibus opponitur penitus eade negatio, fed nit
diretce opponitur realitati effe, \& realitati effen tix. priantio enim effe lapidis, efl lapidem fimnec effentialem, nec aliam .ergo manifefte apparet, quod nulla realitas erat in lapide, nifiefre ; \& per confe
fentia,
\&effe.
Et fídicatur, quòd duplex eft nihil, vnum, quod opponitur realitatiieffentix, \& aliud, qupd opponitur realitati effe, fific dicatur diftinguen cumque vult. conftat enim, quod in inighilum difinctionon cadit.
Prixterea:
Pratcrea: : Conceptus entis applicatus ad la- Conceptus
pidé, non addie fibiali
 nihil, quia exiftens extra concepum lapis, effect pidem, non conceptus entis, \& conceptus effe, vnū \& \& idem addir ciili funt, nifí quòd ensconcipitur per modum fan-
tis,, quiefcêtis. effe vero per modum fieri,\& egreffis. ergo effe add modum cuiufdam plicatum fibi penitus nullam rem addit.
Quod effe non addit rem ad effentiam.
 lud enim non addite effe, fine quo poreft concipi
omnis res effe, fed omnis res poteft concipi effe omnis res effer , fed omnis res poteft concipi cific
ablque refpetu ad agens. non enim concipiens calum effe de neceflitate, concipit ipfum effe
 extra nihil, vt fupra difume eft, fed ponit eã it
 conflat, quod effe eft adualitas effentix non fe-
roductum; alioquin effet per fe notum, quòd A nulla res fuifferacquifita,fed purxintentiones, cxlume effet creztum, vnde patet, quod exiften-- rationes, vnde creatio non induxiffet aliquam
 ratione effe, non eftrefpe\&tus, necenfe importar formaliter refpectum.
Priterea:Omnis refpectus prafupponit fuum ffe fuo fundamento, quod eft impoffibilio, fed re non prxappponit effentiam effe, alioquinide enon dicit reffectum in eflentia. Praterea:Illud, quod habet maximum effe, no
$\qquad$ Ceglioquin ille refpectus non haberet minimum ffe, immo equaleomnibus rebus, qua funt for maliter per refpectum.
Prxterea $:$ Nullus ref
eprincipalius fuo fundamento, fed fieffentia abeateffe formaliter per refpectum, refpeetus crit quid actualius, \& nobilius omni effentia, gnius hoc nomine a tuus, $\&$ vnum; vt Commenquòd effe fir refpectus. effer refpectiuum, $\&$ fint in rerum natura per $v$ amperpecau, fed militer extra nibil per alium relpectum, fed hod eft impofibile :nam ex hoc
 Prxterea: Omne accidens ab
prxterea: Omne accidens abfoluumm praffup
onite effe fuifubiedti, $\&$ in illo fundatur, fed repétús non cff fundamentum accidentium abfo Praterez:-1llud non eff effe, quod fequitur ef e,fed refpectus fequitur effe e effe enim fimul eft um produatione caufatiua, quia caufatio ter cerminus.eius; refpectus autē eft pofterior produ Aionc, fecundum Philofophum 5 . Meraph. relatio namque producti ad producenctup fundatur fui-
per efifle ergo effe non eritrefpectus per egifife. ergo ecfle non eritrefpectus, quamuis
produtit refpectus concomiterur ipfum effe.
 relatiua, eodem autem modo poreft argui, $f \mathrm{i}$ po natur, quöd effe omnium fir refpectus.
Prxterea $:$ Creacio, $q u x$ terminatur ad rraterea: Creacio,qux terminatur ad effe, aut
terminaturad purum refpectum , aut ad compo fitum ex eflentia. \& refpectu, quod repugnat repectui, aut ad aliquod fibbfratū refpectui, quod purum refpectum, nec ad compofitum ex eflentia, \& refpectu, quod repugnatreffectui, $\&$ hu us compofitio terminare produtionem Praterea: Aut ille refpectus eritres, aut inté tio, aut ratio; res effe non poiefl propter ratio nes induetas in prima propoatione:ratio autem ponentes totum aliud, quode eft in rebus, fuit ab terno, \& fic fequeretur per creationem, quò

Cenon poteft dicere folum refpeCum -
Prterea : Ponentes effe rerum, fibiipfis con tradicunt. ponunne enim, quod effentia, \& effe
 fuit ab $x$ reerno, effe vero terumino fiuit abxter
 eft expreffa contradi ditio, res enim xterna eft, com. 26 .
 eadem res, idem erit prius fe, \& multa alia abfo-
na hoc conceffo,fequuntur, fed fecundam fic po nentes res effentix eft ab $x$ ternọ', res autem im portata per effe non eff ab $x$ terno, alids creatio non induccret nouam rem, fed folas rationes, v
diĂum eft.ergo res effentix, $\&$ res effe, nō eft ea dem.cuius oppoofituififidicunnt,ponenteses, $q$ refpe
ctus importatus per effe, non fit res,fed intetio 2 wöd effé é effentia no differüt ficut due rationes TERTIA quoque propofitio eftquod effe, Eff, \&eft
 fuper effentiam, conceptus namque entis applicatus ad lapidem non addit ad conceptum lap
dis aliguam rationem, vt declaraxum prius fuit fed conceptus importatus per effe, eft ippemet
 fieri, \& cgreflus:ens autem modo flantis,\& quie-
fcentis : ergo non addit effe ad effentiam aliquam rátionem. Praxterea : Ita $\upharpoonright$ fe habet effe.ad effentiam, ifcut
e habet conceprus alicuius rei fignificatus ver baliter ad conceptum eiufdem rei fignificatimm nominaliter, \&\& econuerfo,effe enim, $\&$ ens, $\&$ ef fentia fe habent, ficut curfus, \& currere, \&\& cur--
rens, \& ficut flos, florens, \& forere, ${ }^{\text {ed }}$ eadem ra: tio, \& intentio clauditur in conceptuimportato per verbum, nec illi duo conceptus aliquot mo dodifferunt ratione, fed tantum in modo conci piendi candem rem, , r rationem, , hoc ent, tatem iftius divifionis,? (cilicet, qua omnes inten- $\varsigma . P b$.к\%. tiones diuiduntur in habitus quiefcentes,\& mo
dalessomnes tamen in hoc conueniunt, quöd po fuerunt nominationum principia, homen, $\varepsilon$ ver bum, \& pofuerunt nomen cuilibet forma quie ceeruat partes indeclinabiles ad collarionem inter illa duo haxc Commentator. Vnde patef, quòd omnis ratio poteff concipi modo quiefcen tis; \& talis conceptus exprimitur per nomen, \&
modo feri, \& e egrefus, \& talis exprimitur per verbumiergocffe, \& effrentia nondifferunt, pe nes $\mathrm{rationem}$, , aut intentionem additam.:-
Nec valet fidicatur, quod habet veritatem de Refondee

 attribuit. rofz, , enunciat de ea conceprum en-
tis in actu;vndefenfusef, quodd rof eft extra ni tisin actu;vivderenfuseft, quod rofaeftextran
hil, quad conceptus entisatualiter competi

me actionis immanentis, cuuiumodi eft luce- $\Lambda$ quidem ad producendüm aliam rem, fed exire le commanis, ficut concerpus entisadominiaita apprehenta per modum quietis, \& वquiz,
coacepras entis di:cit effentiam, rem, $\&$ omnem rationem, s-rem implicite, \&x nullam expli tem implicite, is nullia explicite, nec differata conceptiz antis, wi per modia concipiendi fub-
fantix, $\&$ operations quietis, $\&$ fuxus. fic ergo cum efic applicatur ad florere, coincidit in idem $\&$ ideo idem cft dictu, fos, \& flos floret.
Quòd ergo effe lapidis noa aliter differat à la entis apprchenfus per modum actionis, \& fib
applicatus, manifente apparet ex his, qux di-
cuntur de effe; confueuit namque dici, quìd cunnur de enfe; confueuit namque dici ; quì̀d
effe fluitab efientia, quöd effe eft actus primus, \&i quòd effe eft effectus formalis, \& quòd viuere viuentibus eft effe, $\&$ quodd creatio ter-
minatur ad effe, $\&$ quod onme accidens fuponit eff, \& quad elfe actualiras eft entis, Ped contuithmo, omncmı rem, \& omnem ratio em implitite continenti; fi tamen apprchenenamque conceptus, cam fit per modum operationis, incelligitur, ytizquo ; \& per confequens infuens, $\&$ cum includaramnem rem, vt $\&$ fic de alijs. rebus, quibus vocabulum frope mpofitum, neceffe efl, vt concipiatur quaffr fuens ab omni re, , vnde cum dicimus, Sortes
eft, concipimus Sorrem, quafi in quodam in. elt, concipimus Sortem, quafi in quodam in.
fuxut; vnde intefligimustorum illud, quad eft
per modum actus, $\&$ operationis fuentisi con per modum actus, \& operationis fluentisà con cepta Sortis quieto, vnde bene dicitiur, quà eftafus primus, quia concipitur per modum actionis, \& operationis primx ; bene etiam di-
citur, quòd eff effectus formalis. omne enim ef. citur, quod elt effus.
citur effectus formalis ad difictrentiam fffectus quòd viuere eft efle viuentium, quia non eft alud, quam res importata per viuentem; qux tamen tota àprehenditur per modum cuiuf-
damationis, $\&$ coperationis, \& fluxus; bene dam attionis, \& operationis, \& flluxus; bene fe; quia cum creatio fignificeta etionem, $s$ fluxum, non intelligitur terminariad rem, in ef-
fe quieto, fed ad rem pofitam in quodam fluxu; bene etiam dicitur, quòd accidens prafupponit effe fubiecti: $:$ nam accidensprafupponit fub iectum per modum cuiufdam vrgentis, \& fiu-
fentantis: tale autem fuftentare videtur, quafi quoddand exercitium, \& quoddam operari, \&
ta neceff eft concipi fubiectum fub quodam. ita neceffe eft concipi fubiectum fub quodam
Auxu, \& operari intranfitiue. Hoc autem e rat propter hoc, quò accide. H Prexuponit aus entis. ens enim concipitur per modum quiefcentis, \& ociantis aboperatione e prima ca rem ociantem eft, quòd incipiat exire, non. $\stackrel{4}{6}$
in propriam entitatem, ficut lux in incerce, quod
nilaliud ct niil alind cht, quim vigere, \& vtif fua realitate, \&
quodammodo actuarificut crgo cum ea, qux di. cuinrur de effe, atrribuantur tali conceptui, ne-
ceffe eff, quod ille cōceptus inporteus pere tis Quod autem conceptus effentix fit per fe fan tis,$\& \%$ ociantis, $x$ quafi quiefcentis, $\&$ abftra-
Atiab extraneo tur de effentia; contuenie namque dici; efoò
efientia effientia abltrahit, \& eft indifitercns ad effic, $\&$.
non effe, $\&$ quòd poteft intell
rem nonele, quod poteft intelfigi non exiftens in
rerum natura; $\&$ quod fibi rum natura, \& quod fibl accidite efic in renatura per efle, \& quòd defnitio importar ef entiam, \& non effe, \& quòd fcientix, \& pro-
pofitiones neceflarix non funtde exiftentijs rerum, \& quod productiones non terminantur ad
effentias, $\&$ fimilia mult petunt rei concepta modo quiefcentis ab omni cffluxn:bene näque dicitur, quòd talis abfrahit: ab efie, \& non eifie, inquantun non concipitur per
modum vtentis fua realitate, ncc tamen quodd. modum ventis fua realitate, nec tamen quod-
impofibilisis fit fibi effuxus, \& proprịa reali-tas, quia enim non eff fibi talis effluxusis impof. fibilis, abfrahit a non effe, \& quia noi aquu ef-
fuit, abftrahit ab effe, \& poteft intelligi fub non effe. res enim, qua non vtitur fua realitate, remanetnihil, \& non ens:bene etiam d icitur,quò̀ poteft intelligi, ve ab ea effluit; bene etiam dicitur, quòd poreft intelligi, vit non exiftens in. fueur de neceffitate concipitur, ve menfurata,
duration duratiope. fait enim nunc, vel tunc, aut conce--
ptus attingits em, vt eft extrat punt prout in interelecturon extra : res namque: fubiectax tempori, vetduratiani, propter quod
cgnceptus rei, vt fluentistor tra intelliectum; vnde dicis con ceptus rei ex-
 actu, nifi quando mouentur. videntur chimin-
tellectui, quöd illud, quod eft in a 1 fufit mobile' \&\& quòd motus fit atqus, \& quòd illa, qux non lij, \& \& volunnaricia, $\alpha$ fubdit, quid entili, quaz
non finte extra animam non dicuntur efle finpliciter, eo modo, quo dicuntur entia, res
 1a, qux mouentur in a atu ... Hac Commenta-
tor. Vnde pater, quod res extra affimani di-: cuntur, quis confifinut in ątione, $\varepsilon$ \& fluxu, \& motu, vide ndn eft aliud rem concipi extra, modo floxtis; \& $\&$ operationis cuiufdam ; \& ita
man effentiadicitur popfe concipi in non exifetis ex-
tras cim concipiatur per modum ith
 ficoñ̈́cptui a ccidit poni in rerum natota, gưo
 \& propizt durationis ; res namque coditptia

 maliter on rex initureper tictiop per ean-


## 268 <br> Liber I. Sententiarum

fecundü tempora, cum ipfum non includat:con- A etiam poteff patcre, quare effentia fignificatur
ceptus autem effe eff femper cum aliquo tēpore,
vel pratenti, vt mens dicit, quodd res eff, vel praxterito, vel futuro, vt cum dicit, $\$$ fuir, vel erit. Tertiò quoque,quia conceprus effentia nō ve minutum, propter quod effentia eft in potentia, fam ré, excludendo ab ea potentialitaté,\&: omne diminutioné.fic ergo dicedo, Rofa eft, vel,Homo rofa dicebat diminute, vel falté non cum repuets.Met. gnantia, ly, eft, affirmat, \& veridicat, propect 9 itcm non additrem, aut refpetum, hoc verum: aut aliguid aliud ad rofim, inifitantum conceptunn eiuldem rofa, \& ciufdem realitatis rofx, Pus, qued to fa nunc cetuis eegrditur in fuam réalititeten, , cum dicitur, Rofa elt.
Hictanen funt tria dubia. Primum quidem, cumin intcllcitus fequazur rem, $\&$ res rofx fit quie
fcens, quomodo intellectus eam concipiat per Cens,
modam cffluentis.
Secunduin vero, cü effc fluens differat abillo,
 Tertiun quoquc, quare intelle $A$ us non poteft formare de Antichrifito illos duos conceptús, ef. fe videlicet, \& effentia;dicēdo,Antichriftus eft,
cum tamen poffit formare conceptum fuentis cum tamen
a realitate Antichrifti.
Hxc fiquidem dubia bene déclarata expiliáabunt propofitum. Vnde dicendum quo ad pri-
mum, quod inteliectus multos coceprus format fimilitudinarios, manudưtus ex affimilationibus repertis in rebus, icut dicit Comment.quòd
 nem;\& quia ex rebus,quadam funt permanéres, quadam mobiles, $\&$ in fluxu, intellecitus affucfa-

Phy.co. 9 mentator, dicens,quod omnes intentiones diuiduntur in habirus quiefentes, \& mobiles, quia
vero rerü veritas maxime perpendirur cxactioveroreru veritas maxime perpenditurfetur
nibus, \&motibus, propter hoc primo concepteq in operari concipiuntur, ve perfecta exiftentes res, non
ergo iurelleetus a fine factus de domin in en format hos duos conceprus, nec propter hoc tallus eft. In fecundo vero dubitato dicendum eft, quòd eadeñ realitas,vt concepta fub fluxu, \& per mo
dum operationis, poteft nntelligl fluerc ab eadé realitate concepta per modü ftantis, \& propter hoc funt diuerficonceptus, vnde florere fignificat forem per modum operationis. concipiens,
ergo hanc rem, vt operationé, poreft apprehenergo , quòd profluar ab eidem re, concepta per modum it antis,vnde quafini itelifgir conceptam re in rem, vt fic conceptam, vtpote forere, fluere in forem.
Erper hoc patere poteft, quomodo effecus
formalis formalis iffernceptible realiter, 1 ed conceptibinter tantum.in enim rea-
liter diferret, effet effectus efficientis. . Per hoc
per nodum actus, \& aztionis, \& effectus Eft autem intelligendum, quòd cum dicitur, Exinere
 exprimitur per forere. In tertio quoque dubitato dicēdum eft, quòd
de onni re intellecta poteft mens formare ccptum पuiefcentem;conceptum autcon fucuré
 nunc autem res, vt concepta tantunn habet efic pletum, \& verum, proptcr quod non poctef concipi, quod foos fuat in for qere, nifif res ponatur
extra, immo rem poni exra, nil aliud importat, extra, immo rem poni extra, nil aliud importat,
quinn renn conceptam per modum quieicentis, quan rem conceptam per modum quicicentis, operationis.
Eftuin con
Et cinim confiderandum, quòd exiftere eft idé,
quod exrra fo flare. quafic enim res concepta 0
 tet de conceptu foris: cum vero concipitur vt
fluens in effe, fue in conceptuperationis, vunc dicitur exire extra fe, $\propto$ per confequens exiftere, $\&$ e effe extra in rerum natura. de re ergo,qux
non eft exrra, nô poteft conceptus eflentix prxnon eft exrra, nó poteft conceptus effentix prx-
dicari, quamuis poffit formari . denotaretur dicar1, quamuis polit. for imari - denotaretur
enim , quòd illa res flueref in illum conceptum. patet ergo, quòd rofa non exiftete, poteff conci pi elfir rofx, quia rofa per modum operationis;
 pi vere, quòd rofa fit, quia per hos denotaretur;
quöd rola flueret extra féin illud operari, $\&$ quòd fluerer ab ea actu fua realitas, quod non. eft verü. \& in hoc tertius Articulus terminatur.
ARTICVLVS QVARTVS.

2 2omodo fe babeant effentia, be effe in Deo. opi nio S. Thome proma purte questione

## CIr CA quartum autem confiderandum, Sonius Dcus Deus dicitur vere veffe, quia eft torum effe fubli-  natum, $\&$ limitatum per effentiam, in qua reci-

 pitur, \& idcirco in omni creato, nomen impo-nitur rei d fua quidditatedeterminata, vt patct, quòd homodicitur ab humanitate, quia vero in Deo effe, non recipitur in effentia, fed celt purum effe,nomen entis fibi pro
tit, quod impontur ab actu effendi. Sed dxccopinio fare non poteff:tum quia con Opinioint
ceptus effe, ceptus effe, fubfiftere non poreff, ficut conce-
ptus entis, cum fit omnia implicite, $\&$ nil expliptus entis, , cum fit omnia implicite, \& nil expli-
cite, vet fugra ditum fuit ; tum quia necin creatura effe fecipitur in effentia, cum fint penitus. eadem fecundum rem, \& fecundum rationem: imm quia ncc effe determinatur perefentiain;
opinio quarundam alioram
E Thideoditerunta alijquìd effentia eft qux-

- 3

Diftinctio VIII.
269

 quod Decus non dicit totam entitatem, fed quan, qux importatur per Deitatem. Sed hic modus dicendideficit induobus. priCe totam entitatem eminenter, cuius oppofitur fupra probatum eft. Secundò vero, quod imaginantur effe, vt quandam proprietarem Diuinx cum omnis proprietas fit aliud fecuudum rem, zut faltem alia ratiod fuo fubiecto.

2uid dicendum circa hoo
$\underset{\text { oxpiliaraut. }}{\text { Opinat. }} \mathrm{E}_{\text {propofitionibus. }}^{\text {T ideodicendum, }}$ quod videturfub tribus Prima quidem, què rice teft concipi per modum habituis quieffentes po ociantis ab operatione, $\&$ iteràm per modumL
 confequens differtin ea conceptus effentix, $\propto$ e cipicur per modum habitus', \&quietis, vt cum dicitur, Deus, \&per modum operationis, \& a poreft concipi per modum effentix, \& per mo-
Pramefferea: Si aliquis iftorum conceptuum fibi effentix: quoniam ille videtur importare imper eetionem, videlicet rationem habitus, \& ociji, nominaliter Deus fignificatur patee ex hoc, op nificonciperetur vt habitus modo quietis, \& patet etiam, quia effentia non dicit rationem.
imperfetam, Aneffe, \& , rest, \& eadem ratio penitus; dicit autem modum eifentia fint res, \& eadem ratio penitus; dicit autem modumm
eddem rcs. concipiendi rem, aut rationem illam imperfecam, ita vi imperfectio non fitin in Do, nece fo-do concipiendi noftro : non repugnat autem Deo, quàd a nobis imperfeete cocipiatur, immo non repugnat fibi Prepterea: Quid entis, continetuid fưb concentineturffab \& conceptu
 enim fupra, guòidens, \& effe, important coniceptum coinfafiffimumiens quidem per.modifinin quod Deus continetur fub ente, ve fupra diâtum compergo continetur fub enfe; \&pper confíquen






 Deorepugnat ille fecundus conceptus, immo fitate.ergo conceptui effentix non accidit conceptus effe, per oppofitum autem in creatura no xus conceptui quiefcenti:non enim poteft quan diur es habere cfic cantuthtinanima, nec viq quã
 creaturanst\& quamdif creaturx non funt nihil,
$\&$ ita pater, quod condeptui effentix adeft, $\&$ abeft, , acciditit concepquseffe in creatura, noñ au
ten in Deo. - Prexinereal: Conceptus effe includit duriatione prefenteri, priteritim, velffururam; hac clautem duratio accidees eflin creatura, in Deotvero nul
lo modo eft accidens. ergo conceptus effe non eft accidentalis in Deo. Tertia quoque propofitio eft,quò ifit duo cō- Conceprus
 nes modos concipiendi, cullo modo adinuicem componunturcficut patet,quòd conceptus definee cócéprus clarus, \& obfcurus, cuius ratio eft, quia vbi eft compofitio, oportet, quìd ratio adtio illa, vel quòd res addatur rei, fifict realis com. pofitio; ${ }^{\text {ed conceptus effe, } \& \text { effentix funt difpaza }}$
ratide eodem ratide eodem conceptibili; idem namque peni-:
tus conceptus per modum habitus dicitur effen tus conceptus. per modum habitus dicitur effen effevt Expedifum ent.erto effentia, \& effe com
pofitionen non faciut, necine Pofirionê non faciüt,necinineop,nec in creatura
Pręterea: Vbicumq; eft cópófitio cóceptuum Preterea: : Vicumq, eft copofitioc ōcceptuam
alter pradicatur de altero per modūnforman-
tis, vt tis, , pt patet,quod animal qualificaturn per ratio-
nale, $\&$ genus per diftercniam, fed cont

 vt fupra diAum eff. ergo illud, quod priins.
Expraditis itaque patet, ad quaftionem, d dubitatar, an in omniatiot, cirra Deumín differar effe abe efentiajidicedum namque, quod in omni
alio differt alio differt conceptibiliter concepput feparabili,
pofibili adeffe, \& abeffe, $\&$ affirmari, $\&$ negari,
 fit verum,quodeffeaccidite effentixix in omnial itrea
fo nec to, nec pradicatur de eo per fe, immo per acci-
dens, $\&$ contingenter In Deo aurem fic differt conceptibilititer, quòd pradicatur per fe, nec eft conceppus feparabilis, auta accidentalis, nec tamenpropter hoc in creatura differt realitet ef
fentia, aut ratione ab effe, fed per modnm conci rentia, aut ratione ab effe,ffd per modum conci
piendi, patet etiam,quomodo nomer entis, \& ef fe antonomatice, $\alpha$ quuaf fifmpliciter competit
 in queflione de vnitate Dei :omne autemaliud ens eff quaddam portio entitatis, \& quatemam por
cio effe, propter quod folus Deus ef proprie er tio effespropter quod folus Deus eff proprie ens
oeffe; fitia vero diminute ficut ponitur exem-



## 270 <br> Liber I. Sententiarum

particularis diceretur quida calor, \& quoddam A participat effe realiter, fed concepptibilitert tan calere,
tuni calere-connimiliter ergo D cus seft proprice Exod. 3. Prer quod dicit Moyfi feruo fuo:Ego fum,qui fum,

Refporfio ad obiecta primò.
$A^{D}$ ea vero,qux fuperius primitus inducun quod $f$ ancti, $\&$ Philofophi verum dicunt, quòd in omni crearo, effe accidit effentix. eft enim-


 attribui tamen non potcft conceptus operatio-
nis, \& effe : propter quod talia dicuntur parnis, \& efle: : propter quod talia dicuntur par--
ticipare effe, quia habentaliunde fuam realitatem, qua habita, atrribui poteft eis prxdictus conceptus e effentiam auterm non dictantur par-
cicipare, quia concipi poffunt per modung quic ticipare, quia concipi pofunt per modunq quie+
fcentis effentix, etian dum funt uihil'; vnde non habent ab alio, quòd concipiantur per modum
effentix, habent tamen ab alio, quo circaip conceptus accidentalis,nec propter hoc intelle xerunt, quod effe fir alia res ab eflentia:nam ac-
cidentalitas faluari poreft ex fola differentia co ceptuam: forte tamen Auicenna iffius opinio-
nis fuit, $\&$ deceptus fuit, ficut Commentator citdecimo Metaphyficx, pro eo, quàd nor
aduertit, quöd effe, quod eft accidens, fignificat verum, fiue afirmationem, \& \&ideononpo
teft effe, nificonceptus accidentalis, cum arfirteff effe, nifi conceptus accidentalis, cum affir-
matior rei, aut veritas non addar aliquid reale md iplam; forte etiam Boetius fuir iftius intentionis, vel pperft dici, quod illud, quod eft, eft
diuerfum boefe, \& accipic formam effend fediuerfum abeffe, \& accipir formam effendi fe-
cundum modum intelligendi. non enim $\begin{aligned} & \text { fflentix }\end{aligned}$ crearurx poteft attribui conceptus importatus per enie, niliqquatenus eft produta, non inrelligit autem dium dicendum, quòd effe fluit ab ef fentia conceptibiliter,non realiter, ficut ditum eft in corpore quaftionis.
quin aliqua fintidem realiter, \& \& tamen oppofitum vnius prxdicetur de altero, dum tamen con ceptibiliterd $\begin{aligned} & \text { iftinguantur, conccepru quidem por } \\ & \text { fibili adeffe, } \& \text { abeffe. .fic autem eft de re conce- }\end{aligned}$ pta per modum fluxus, \& a ans, \& \& operationis,
quod eft concipere rem, ve extra exiftentem in Trerum uatura, ille quidem conceptus $\bar{n}$ ō femper
concomitaretur rem conceptā modo quiefcentis, ress quidem, qux nil funt, concipi pofunt mo do quiefcentis, vt patet de luce ad calorem; cum ptus ȧüs,\& operationis,puta lucere,\& calerelux nempe noi lucet, cum nihil eft, \& tamen per

 non porerat formari conceptus rei per modum
 quidem, quòd vtique nihil efteadditum ex parte
rei, quinimmo tota e eius realitas facte eft, qux quidem realitas pofita in rerum natura, , va, \& eedem eft,de qua poflunt duo conceptus forma-
 nis fluentis:iftorum autem conceptuum primus citer, fecundus vero non maner, nifi quin quiciter, decandus vero non manet, nifi quin qui-
liberdicat totam rem, fed quia fecundus dicit eam modoperfeto, \& vltimaro, cuil repugnat omnis diminute, puta in intellectu, neceffe eft, vt fibi repugner attributio conceptusfluentis.
Ad quartum dicendum, quod efientia foneffentix, habient tamen ab alio
concipiatur fluxus, \& effe.
concipiazur fuxus \& \& effe.
Ad quinum dicendum, quò propofitio hac Ad quintum dicendum, nò̀ d propofitio hac,
Rofe eff, vel fuit, vel erit, eft in materia contingenti,nec propter hoc differunt realiter, fed fuf
ficit diftinctio conceptus poffibilis adeffe, $\&$ abeffe
Ad

Ad fextum dicendum, quòd creatura non di-
 tis feparari pootef ab effe, videlicet a conceptu menti con entis fluentis, \& quod additur, quöd adnihilar non poterit, dicendum, quòd ifta difficultas non tate, fuper quam fundarur vtique conceptus:di polfitredire in nihili, vel fieride nihilo, fed de politredire in nihil, vel fieri de nihilo, fed dee
hoceft fermo in fecundo:quod aute non fit diffi-
cultas cultas quoad effe, immo quoad effintiam, pater,
quòd tamen effentia res fit, \& res alia fecundum quod tamen effentia res fit, 8 res alia fecundum
fiic ponentes', xqualis difticulteas eft, quomodo lite ponentres, xqualis dititicultas eft, quomodo
illa redeat in nihil, cum onni rei nihil con-
traditorie opponatur. Vnum autem contratradidarie opponatur. Vnumin autem contra-
diforium in aliud coniuerti non poreft, ficuditarium in aliud conuerti non poteft, ficur
nec contrarium, vnde nec albedo vertitur innec contrarium
nigredinem.
Ad feptimuun dicendum, quid formx abfra-
Ex non adxquabunt Diuinam fimpliciatem, cta non adxaquabunt Diuinam famplicitatem,
to, quod in cis non differant realiter effentia,
$\&$ effe; tum quia in eis non eff compofitio ex ahmentator dicit in tertio de animia : tum quia cis pofiunt componi adus, $x$ operationes, qux funt coin, 5 . in cis ad communia (altem, quantum ad ea, qux intelliguntur extra fe, vt fuperius diateum fuit
tum quia fimplicias in eis tum quia fimplicitas in eis diminuitur $亠$ Diuina
fimplicitate, propter hoc, quód effe earum ef diminurum.
 ad effe, \& non effe, fiue ve fit, \& non fit, non quidé operantis fecundum rationem. omne namque principium operationis, poteft concipi, vt ope
rans, $\$$ vt nonoperans : nunc autem res conce 2nas \& evenon operans : Runc catem res conce-
pta per modium flantis eft principium aftionis primx, qua importatur per verba neutra, \& in-
 rerefuens, \& fic intelligitur effe, vel vtnon operans, nec in florere fluens, $\&$ fic incellifigitri fub ter de omnie effentia, $x$ effe, quia fecundum Anfelmum, queimadmodum fefe habent adinuicem
lux, \& lucere ollucens, fic funt ad fe inui-
eem effentia, \& effe, \&ens, non propter hocer A cxemplar: effe namque non eff formaliter effen cumoperationon fit fecundum rem, fed iuxta, © Primò quidem, quia definitio indicat modum intelligendi, \& ideo fufficit inter ope- tiam, \& quid eff effe rei; definientes autem effe rantem,\& operationem, effe differentiam fecun--
nullam mentionem faciunt de refpectu ad exem
dum diuerfam modum intelligedieandem rem.
Oupd dum diuerfum modum intelligigedi eandem rem. \& potentiam, dicendum fimiliter, quöd eff diuifio, qua operans diuiditur in operari aftu; \&e cidentia perficientia ipfum:
Et fidicatur, quòd effentia perficitur per ef-
Infitita, \& Et fidicatur, quòd effentia perficiturper ef-
cius folutio ofe, \& videtura aetuari, \& fubbici inf effe fecuneft, quod fiaccipiatur effe per modum perficien tis, \& a atuantis, ficurt operatioa muat, $\&$ perficit, fic verum efl,dquod effe perficiteffentiam. Si
vero intelligatur perficere,ficut forma quief perficit fubfratum, iam non concipitur,verfen traz, cum conceptus effe fit per modum actionis primx, \& cuiulddim operari, vide paree, quòd
cum dicitur, lux lucet, vel rofa $f t$, , ly lucer, $\& l y$ eft, non refpiciuntlucem, \& rofam, per modum fubfrati, fed magis per modumprincipij, $\mathbf{z}$ quo Profluint.
Vltrior in
fanti2,
$z$ tione, qux impor viterius de huiufmodi operautr, ve inharrens, aut per re ferfans:dicendü, quod,
vt per fe flans, $\&$ ideodicit vt per fe flans, \& ideodicit Gramma
fum, $\&$ fui, eff verbum fubfantiuum.
Quomodo Ad nonúdicendü, وq creatio terminatur feci-
cericio ter- du veritate ad realiitate creaturx, de qua interlie
minetur ad dus format conceptum effentix, $\&$ effe. cui ergo
 ratione termini, concipit illä,vt 2\&tu cxiftetem;
quoniam concipiteam, vt eft in ątione prima, quoniam concipit eam, vt eltin attione prima,
pro eo, quod realitas concepta, vt non operans
nol non oportet, quòd fitproduta., realitate namq;
exiftente, nihil ve fupra dittum eft poteft concipi,vt non operans : Red impoffibile eft, quòd co cipiatur, ,ut operans, \& it nihii propter quod
attio prima profluens àre, dicitur tollere nihil abea, \& a afirmare fuam realitatem. hacc eftergocaina
terminadiad effe, quia terminariad rem , prout eff res affirmata in fua realitate.
 prima, dicendum, quod hoc eft, quia ađtio arguitrem, vnde res carétes aquione, videntureffe nihil, propter quod concipiendo lucem abfq;
lucere, quxeel prima aotio cius, intelligitur, vt non ens, $\&$ venihil.
Ad decimum dicendum, quod creatura noneft purum effe, pro eo, quod eft in porentizad frum modum inteliligendi, fecindum quem. effe accidit creatare, \& item folus Deus dicitur pumeffe minentere equia eft tote entitas, \& to
ud obicctia fecunndo.



Plar Diuinum.
Secūdo vero,
Diuinum, nullus quia cum fit ignotum exempla qux res habent effentiam, \&iquax non, cum vici re non poffer, quę haber refpectum ad exemplar \& qux non habet.
Tertion quoupe
Tefrition quoque, quaia cognofcere oportet de
 ilis, $\&$ includens repugnantiz̃in in fuis paatibus, rof, hoc fiquidera fcire prius oportet, antequam
 non habent enim res impoffibiles idxā in Deo-
Ouartò utem pateer idé de artibus, ficut Philofophus dicite primo Eth. contra idxas. nulla cap.6. enim eft ars confiderans effentias, afficit ad exemplar ; vnde dicendum, quòd ex hoc intelle-
aus cognofcit aliqua effe fititia , \& non habere effentiam, quod in ratione eorum'tdefinitiua reperit contradictoria implicari; \& peroppofitü, cua refoluir aliquam rem in fermone difininctam,
cuius partes compofifiles nec cōrradioionem implicantes, rem illam dicici poffibitik; pericon fequens cócipiteam modo effentix, quia per mo in efle : quod autem additur de exiftentize effe quod refpectum dicatad agens, dicédum, quà̀ non el verum formaliter, propter rationes inda Ad fecundum dicendum, quòd ron eft verum, quin per creationē accquiratur alius refpeceus, immo effer erroneü ita tenere. fequerctur enim; xterno.
tterno- Ad tertium dicendum, quòd effe in effectu, $\&-$
effe exiftentix effe exiftentix funt idem; ille auttem effetuus non
importatad efficiens, fed ad cau fam formalem vnde effe propter hoc dicitur effectus, quia dicitré per modūa ationis primx, \&\&operationis.
Ad quartum dicendum, quòd nomen actus urañfumitur ab ątu, qui eft operatio prima; wnde efficimportatationem, $\&$ potentiam, defini-
tiod dicit tio dicit quandam operationem, non tamen 0 -
peratum ab efficiente, fed fluxum ab effentia, eo modo, quo ditum eff fape.
Ad quintum dicēdum, quòd exiftere dicitur, Exifere di quafi extra fe fintere, non quidem extra caulam
efficientem, fed ficuteffedus formalisextracau
fam furmalem
tefin Yam formalem. res enim concepta modo forme, eminocium, \& profuitio, in effe,tramquam in primam a ationem. Etef aduertendumme
 competat rei fecundum rationem ellentialem;
cxifterevero fecundum rationem accidetalem; vide diftinguunt duplex effe, effevidelictete effen
 tef, quia effe fumptum per modumaedus,\& ope
rationis femper denotatidip fum
quod exiftere Cum enim dicitur, Sortes eft, vel, Rofa eft, denotatur,quòd exifit : exiftencia vero nominali-

272

## Liber I. Sententiarum

ter fumpta, \& per modum habitus, idé eft, quàd
efientia; vnde rofa eft quxdam exiftentia.ficut enim rofa fin exiftentia, quia ceipff formaliter
eft, fic exittetia cft, quia feipfa formaliter exiftit.
effentix diferant.dicitur, quited differunt ficutef quadm aliquid effe effēntix.
Ad fextum dicendum, quò poni in rerum natura dicit refpectum ad ponentem, non quidem
effectiue, fed formaliter. res enim feiplam ponit extra fe, dum concipitar, vt profluens in effe; vnde ponit extra le intellectum, \& extra ociari,
$\&$ in vfu fux realitatis, qui quidem vfus eft effe rei, vnde vfus lucis, eff lucere, iuxtaillud Philo-
..Met.t.16 fophi 9 . Metaph. quod complementum, \& operatio confifit in in viu cuiuflibet rei, vtdicit Com
mentator : quòd actus cuiuliberrei, eft vfus fux mentator: : quod dactus cuiunfiberrei, eft vfus fux
realitatis; ficurviuere vfus vita. quia ergo omnis realitas opponitur nihilititati, váus spoprius cuiufliber realitatis cft poni extran nihili in rerū
natura. qualibet ergo res inquantum concipitur per modum operationis, $\&$ vfus proprix rei litatis, concipitur, vt extra exiftens, $\&$ feipram extra fee eihill ponens.
Ad feptimum dicen
ne effentix de non effe, in effe acquiritur quidem non aliquod effe abolutum, nec refpectus, nec aliquar ratio, fed res, quz concipituir, vtocians
ifua realitate, poftmodum concipitur, vt operans, $\&$ vens ea.
Etfidicatur, quòd huiufmodi tranlatio fit, quia per creationem, dicendum, quòd in creà quia per creationem, dicendum, quod in crea-
tione non eft tranfario alicuius de potentia ad
 rem. tale enim effer materia. eft ergoibi potentia, \& \& actus ficilicer duo modi concipiendi can-
dem rem, vi dictum ef frpe dem rem, vi dictum eff fepe.

> Ad obiecta tertiò.
 eff fimile ele vioad ad enfe, quoniam vuim no no importat négationem, fed cōnotate eam, vt dittum eff fupra; effre veroe eff vins, \& exercitium enticitij) \& a actionis, \& $\vee$ vfus
ferari, \& verxi, $\&$ bonx $x$, $\mathcal{L}$ entes $p$ offunt con fiderari, $\&$ verax; \&bonx, $\mathbb{R}$ entes, abrque réDeo, nec tamen eff fimile de vero; \& bono: Ad aliter fe habent ad effentiam, पuam effe. poinit in numerum nec fecundum rem,nec fecun um conceptum aiiam rationem concipiêtem, rentes folo modo concipiendi. Ad quartum dicendum,quòd procedit ex infufficienti. reinquirt enim tertium modum di ferentix, qui nec eft realis, nec rationis, fed al-
terius modi concipiendi eãdem rem, $x$ ratione Infäri, \& Et fidicatur, quòd conceptus, \& ratio iden dicendum, quòd ratio appellatur illad, quod eft
onceptibile: nunc autem in conceptu aliquid quia modus concipiendi, propter quod poffing effe diucrfi
fa rationis.

> Ad obiectia quarsò.
$\mathbf{A}^{\mathrm{D}}$ ea vero, qux quartò inducuntur,dicendum cft. Adprimum quidem, quòd effer, Rd 4. ceftentia non diferunt, fed ficur atio , \& forma quietzu.,
Ad fecundum dicenduan, quod vtique ve
Ad fecundum dicenduñ, quìd vtique verbu \& nomen exprimunt differentiam effentic, $\mathcal{E}$ ef ptus, \& ideo male ditumit eff, quòd differantpe nesmodos generales, fed dici debet, quad dif ferunc penes modes concipiendi : nam effentia
conciptur, vtres ocians, \& forma quita a effe vero, vt operatio, \& vfiss nomen autem expri mit primum, \& verbum fecundum $\&$ perillad

SECVNDA PARS
De incommutabilitateDci.

(an
(a)Expofitio textus.
Ertiam folius, e̛rc. Poftquam de- Liera Me
 fe proprietate, \& \& vnitate finin hac dizur
parte traetatde Dinini effe incom parte tratatat de Diuini iffe incom
mutabilitate \& circa hoc tria facit.
noftendit
Primò enim oftendit, quàd folus Deus eff in-
commutabilis, quia accidentia accipere non poreft, dicens, quod effentia folius Dei propric incommutabilis dicitur, quia alix eflentix capiunt accidiétia, quibus in e eis fiar mitatioquan acumghe: Deo autem nihil accidere potelt on
nino, vide nec mutari poteft per accidentia, nec mirari in fuo effe, quia non poteff non effe, non idcirco effe propriifinumum eff Deoi ipfi. Secundo, ibi : Idecoq. ©posfolus. Oftendit Deû effecimmortalem ex xita incommentatifitate, dicens, "quòd quia commutatio eft aliqua obum-
bratio effe , \& aliqua mortalitas, ideo rête dicit ratioe ffe, \& a aliqua mortalitas, ideo recte dic
Apoftus dicendo, quod folus Deus habet immortalitarem, apud quem non eff tranifmutatio, nec viciffitudinis obumbratio: : omnis, autem na, qua moritur per peccatum, \& eodem modo de Angelis,propres quad non e \& immortalitatem, Angelus, s, \& anima, qua,
quoad effe fubftantiale fint immortales. Qumodo
Anglif fint
immataquod pofter $:$ Eiti ideo folus. Remouet dubium, quod poffer oriri, quomodo fcilicet in om cam, \& faciat, tamen incommutabilis manens, \& dicit, quòd licet
hoc noffe difficile fit, opornet tamen fic crede-
tet re, \&itenere. .ha

Prumm folus Deas fir incommutabilis. A de Deo dicitur quòd nouit mutare propofitum,

F $T$ quia hic Magifter agit de Diuini effeinE commutabilitate , ideooinquirendum occur
rit, vtrum

Qù̀d aliqua creatura fit immutabilis.
(. Asgum. in $\mathrm{F}^{\mathrm{T}}$ videtur, quòd creatura aliqua fit incom partem. D mutabis, bus aliter fe habere, fed de creaturis funt multa fcientix. ergo multx funt creaturx incommuta biles, 8 impoffibiles aliter fe habere. fubiectü motus, iut mutarionis,fed aliqua creazura, puta mutatio, nō aff fubiçum motus, aut Pby.t. 3 mutationis,necect $\begin{gathered}\text { fic. \& }\end{gathered}$ Iic. \& primo Prior. vio dicitur, quiod motus non
eft motus, nec matationis mutatio. ergo eft aliqua creatura, qux mutari non poteft.
5.Pby.f. i. quim prius, ve Philofophus dicit 5. Phyficor. effe fubtantiale nó poreff fe habere aliter, quàm fe habeat. Si enim dicatur,quöd poteff adnihila-
ri, ad nihilatione fagta nihil eft, quod fe habear Filiter nunc, quadm prius, quoniam nil remaner.
and ergo creaturx faltem fimplices quoad effe fub-
ftantiale mutari non poffunt: Prxterea: Mutabile eft aliqua creatura, Ped mutabile mutari non potefl. fienim mutaretur,
ad oppofitum mutaretur, quod eft im mutabile $\&$ fic murabile fieret immutabile, $\&$ haberetur propofitum, quìd aliqua creatura fieret immu-
trabilis. ergo aliqui creatura eft,qux omnino eft immutabilis.

Mutabile dicit porentiz̆ Murabiledi
Sieporentia
Pue terminum matationis; pod in creatura fimad verumg; plici nihil eft in potentia, quod fit fubiectum effe
terminum nutationis fubftantialis, \& non effe. non enmm habet materiam,\& iterum fid dicatur, quòd eft in potentia,
ad effe, $\&$ non effe, fecundum fe totum, hoc eftim ponfibile, quia tota realitas non poteff capere effe nihil, cum vnum oppofitum aliud fufcipere
non poffit. ergo creature fimplices immutabinon poffit. ergo creaturx fimplices immutabi-
les funt, quantum ad effe fimplex, fubffantiale. Przterce: :lllud non eff immutabile, quod non eft in potentia ad effe nihil, loguendo dc comcreatura eft in portentia ad efle nihili, quia eius eft a atus, cuius eft potentia, \& per confequens fi creatura poffer effe fubiectum nihil, cum crea-
tura fit alicuid, aliquid, $\&$ nibil effertfimul quod e ef contradidio. crgo nulliz creatura eft commu ilis, quoad effe limpliciter

> 2uid Deus mutari pofsit . .
$\underset{\substack{\text { Arguit } v i t e \\ \text { riuss }}}{\text { Literivs videtur,quòd Deus mutari pof }}$ bilis. Sapientia namquue Dei idē eft,quod Deus, Sed de ea dicitur Sapien. quòd eft mobilior om-
nibus mobilibus. ergo Deus mutabilis eft, vt videtur Praterea; Quod eff fubieAum panitudinis, \&
varictatis propofiti, videtur poffe mutari, fed

Genef. Ponnitet me feciffe hominem.ergo muta- Gen. 6
Prxterea: Exneceffariis non potelf fequi, nifi
Prent neceffarium, fed ea, qux in mundo prioueniunt Deus, a quo proueniunt, mütabiliserit Praterea: Omne,quod exit de orio in $\&$ incipit effe, viriante non fuit, videtur aliquo
modo mutari, fed Deus exit ab ocio ficutparet, dum creauitorbem, \& dum infundit flicuide nono gratiam, incipit etiam de nouo e ,vriante non erat,dum producit aliquam cre Preterea: Philofophus 2.Top, dicit, quod mo 2.Topp.r.3. tis nobis,omnia moientur, qux funt in nobis fed locep 4 .nos mouemur. ergo necerfario Deius, quieft in Praterea:Auguftinusdicit $8 . f u p e r$ Gen. quòd cak.12g creator piisitus mouet fe ippum fine tempore, $\&$ loco, fed omne, quod fipflum mouet perne-
ceifitatem mouetur. ergo Deus commutabilis elt, ve videtur.

2uid folus Deus inncommutabilis eff.
$S_{\text {incommutabilis fit. Ait enim A }}^{\text {ED in }}$ opof fors Deus lus Deus habetinis fit. Ait nim Apoft.quod fo 1. Tim. 6 tatio eft aliqua mortalitas. ergo folus Deus haber incommatabilitatem.
Prxtereatid
Praterea:Diciturin Pfalm.Mutabisea, \& mu- if. ror. gorium mutaride vno in aliud, ire eft, $\&$ in feipSorium mutaride vno in aliud,ire eff, \&in fiip-
fo flabilem non effee ergo Deus, qui femper idem
ipreet ipfe ef, $\&$ mutat alia; folus incoms,qui femperabiliserent. Praterea: IIacobus dicit, quòd apud Deum $\_$IIacob. 1 . bratio, \& Numeror.dicitur, quòd non eft Deus, Num. 23 vicut homo, vt mentiatur, nec vt filius hominis, videtur.
Praterea: Omne,quod mouetur, ab alio mo.uetur, 7. Phy fic. Fed Deus ab alio non mouetur, "tex.5.
alids non eritDeus', fed ille, qui mouet ipfum, 2 fic in infinitum, donec veniatur ad motorem im mobilem. ergoid,quod prius.
 quod mubilia facientem intueri oportet.fed hoc nō effer, nifi omnia alia mutabilia eftent, \& ipfe foPízrerea: Malach.fcribit, Egofum Deus, \& Malac. 3 .
non muror. vbi Propheta innuit, quòd non mu-
tari $\&$ Deitas conneđuntur ergo videtur, quad
tari $\&$ Deitas connectuntur. ergo videtur,quòd
effe ipcommutabile,fitproprium folius Dei.
Reffonfio ad quaftionem.

A $\mathbf{D}$ quàtionem ittam refpondendo, hoc Primòine procedectur: tabilitas. Secundo,vtrum competatDeo - . . Tertio, vtrum alicuialteri itra Deum, fecu
dum opinionem Philofophoṛum.

## Liber I. Sententiarum

Quartò, vtrum competat alicui alteri fecun-
dunn o P inionem Catholicorum.
ARTICVLVS PRIMVS.
opinio Scoti in r. Sent. dift. 39.
C quid primum ergo confiderandum eft, \& incominutabiliticatem noiu effe idem in Dco, quod patct ex hoc, quàd necelfitas, \& contingentia nonitanc finu, incommutabilitas autenl
itat fimul cum contingetia. Deus enim non vult de necelifate effe creaturarum, nec de neceffita tc praderitinuair, $x$ r trmen olitio, quan mabuit
ab zerero, ab xterno, ze pradeftinatio, quam habuitab $x$ -
terno incommutabilcs funt. non ergo idem incumpurtabilitas, \& neceffitas.
Praxerca: Sortem fedcre, quazdo fedes,immu
tabile eft caufat fetfonem conting zater in inloo inflanti, in quodecerninatide eam potentiam motiuam.er
 toc autern non ent,
tas efiñ idem, quia neceffititas, \& contingentia Hon itant tianul.ergo non furt idem necerilitas effendi, ar incommuatilitas.
Sed hic modus dicendideficit in gencrali, \&8
in p pcialin in Deo. In generali quiden, quiade-
firion neceflitatis, \& immutabilitatiselt cadé; illa namque funt vunum, \&idem, quax conmunicant in dennitiua ratione:nam decinitio ind icat
quid efteff rei, fed definitio neceffarij eft,quoi eft impofibibile aliter fe habere. Incommutabilis autern quod eft impoffibile mutari; mutari autement ahter nunc fe habere, quà prius. ergo
immutabile, \& inecefarium funt idem. Pratcrea: : Hla funt eadem, quibus opponitur
idem fed neceffrio opponuntur impoitibile, $\&$ idem, fed neceffario opponuntur impolfibile, \&
 ponitur impolfibile, \&s poffibile non cffc. ergo
omanno funt iden?. neceffitatê indigentix, \& violetix, $\&$ immutabilitatis, haxce ef neceffitas fimpliciter.ergo neceffi Prasterea: Commentator quinto Motaph diPraterea : Commentator quinto Metaph di-
cir, quid necffariune eftillui, quod imponifi-
 ergo idem, quod prius.
Praterea: Qux habent eadem diuidētia,idem funt fecundum ittam regulam, vbi prodicato-
rumidiuerforum gencrum pofitorum diucriz funt fpecies, \& differentix, poitionum dinerix iunt pecies, \& differentix,
fed neceffitas dividitur in abolutam, ve neceffe eft, compofitum ex contrariis corrumpi, \& con
ditionatam, vt neceffe eft, Sortem currerc, quan t.Perie c. 6 do currit, iusta illud primo Perier. Omne,quod eft, quando eft, neceffecte efie;finiliter autem, \&\&
immutabilitas diuiditur in abfoluram, ve immutabile, \& mixtum ex contrariiis non corrumpl,
\& conditionataḿ; vr immutabile ef,quöd Sor-- tes non fodeat, dum fedet. ergoneceffe eft dicereqquìd incömutabilizas fit ide cum necelfitate.
In peciali vero quantum ad Deü, neceffitas, $\&$ incommutabilitas funt idem:ficut enimactus,
volunsatis Diuinx immutabilis eft, fic \& necef-
farius eft, 2 eodem modode pradeftinatione. Si enim eff timmutabilis ex fuppofitione, ita \& ne-
ceffirus ex fuppofitione, ,ifabfolute incommurabilis, $\&$ abiolute neceffarius, quod apparer, quia uidquid eft in Deo, eft neceffe effe, \& ni-

 neceffario. dicendum,quòd codem modo prede tur. Deiic rinat, \& vult,non incommutabiliter, de quo ma
gis dicetur inferius. Quod autem additur de fer
te fione contingenti Sortis, \& quid contingentia
Otat ciun inconmutabilitare, dicendun
 pugnat contingentia abfoluta,$\&$ conditionata
nccellites
opinio S.Thome...Sent.d.8.q.3.art.2. Propteresadixeruntalij, quòd de ratione Orin.alio-

 fc, quia toti effe nithil fubfernitur, à quoper mu tationcm remoueatur totum efis, \& \& itita nutaz
bilitas videtur attendi, pencs accidentia, \& fecundaria effe per oppofitum. ergo immutabilitas atteditur peness onnia, qua fiunt in Deo, qux
inmutabilia iunt neceflaria, alioquin non immutabilia fiumt necefiaria, alioquin non dubium, quod attendctur penes effc primun), quia
Deus eft neceffe effe, $\&$ ita videtur, quod contingentia fe haberer in plus, quadm mutabilitas, neceefitas, quàm immutabilitas, inquancium
contingentia, $\&$ neceffiras , reficiunteffe pricontingentia, \& necefitas, refpiciunt effepri-
mum, \& effe fecundum. immutabilitas vero, \& mutabilitas effe fecundum tantum.
Sed hic modus dicendi fare
Sed hic oduct dicendi flare nö poteft ex hoc, Refellirur $\&$ immutabilitas idem funt, $\otimes$ ambitus ciufde :
 \& mutabilitas in creatura refpicit efse primü Ad cuius euidentiam confiderandum eft,quòd neceffitas dicit habitudinem duorum terminore. vbi ergo termini exprimunt duo realia, neccflc eff, quòd illa necelfitas fit realis. vbi vero
termini exprimuntduos conceptus, termini exprimunt duos conceptus, tantum ne-
cetfitas liter illos duos conceptus, $\&$ fimiliter intelligen dum de contingentia.
Nunt vero, quia effe, \& effentia conceptibi- Efre, © efie liter differunt, \& non realiter, nec in Deo, nec tia, cocepi
in creatura,
, idcirco contingentia, $\&$ necefitas biliter,
 tura ergo dicitur poffibilis effe, \& non effe, \& differutc dit conceptui effentix, \& poteff feparari ab eo,
 nihil, \& ociatur ab vfu fux realitatis, ficut di-
ctum eft fupra. fimiliticr in Deo conceptus offé ctum eft fupra. himiliter in Deo conceptus chie-
fermper porefl atrribui conceptui effentix, $B$ in--
telleaus reperit telleaus reperit illos duos conceptus infepara-
bilcs formx circa Dei realitaten, idcirco libiat tribuit neceffitatern effendi; eodem quoque mo
do

Diftinctio VIII.
tate. attenditur enim mutabilitas creatura,non A dum eft quidquid ent perfectionis in omni gene-
folum in
re,

 effluens in feipfam, proutcefoperari, ficut fu- de reftar, quòd effe mutabile fitimperfectum. er
perius diccbatur ; quando autem. creaturx pro-
go priuatio mutabilitatis, qux eff immutabili-
 tatis, $\&$ vt fluens in effe. cuic ergo mutari fit habe re fe aliter, quàm prius, neceffe eft concipi quèd
res fitmutata à otio in vfum, $\&$ exercitium rea litatis fux : econtra autem, quia omnis creatura concipi poteft, vt carens ifto vfu per adnihila-
tionem poffibile fieri circa ipfam propter hoc tionem pofibile fieri circa ipfam, propter hoc,
vt mutabilis intellig poteft; nam potet habere nunc, quadm prius fe habcbat, modo confimiliter etiam in Deodicendum eft quatum ad immutabintate. nonenim poteft concipl, quid effuat in effe, $\&$ idcirco commutari non poteft. Sic ergo incommutabilitas attenditur in Deo, quantumad effe primum, quia ancend necefaea, qux exprimunt, quafieffe fecundum: immutabiliter namque vult, $\&$ intelligit, $\&$ fic de aliis
Similiter creatura mutabilis eff, $\&$ quoad effe primum fecundum rationem, \& quoad effe fe-
 Trin, icit, cui perfeetio maxime, \& verifime com perit effe. quod enim mutatur, non feruat ipfum effe, \&\& quod mutari potelt, etiamfin non mute-
tur, poreft, quod Aluat noneffe $t$ tur,potell,
Exiis ergo patet, quomodo deficit opinio
pradifta. licet enim non fubferniatur totieffe aliquid, quad per mutationem illud effe amitrat,
$\&$ f fart nihili, concipirur tamen liguid \& fiae nhihil, concipitur tamen aliquid, quod fe
poteft aliter habere nunc, quàm prius, $\&$ pofterius, videlicet effentia, quaz nunc concipitur, vt eflluens in afuum primum, \&ationem prima\& hoc eft mutari fecundum rationemi non fiqui dé fubiectiue, fed eo modo, quo mutatur agens, Quantum crgoad prefentem articulum dum,quòd neceinitas, \&x incommutabilitas funt idem atributum in Deo, \& extenditur immu-


ARTICVIVS SECVNDVS.
Vbioftenditur,quomodo Deus incommustabilis Jit.
ingenerali.
CIrca fecindum autem conifiderandum. Bilis, \& quoad effe fubfantiale, vt notionmutaifier inon Deus, \&\&quoad effe fecnndarium, quafi vtnon poficmern
quod quidem poteft declararaiin generali, $\&$ in fpeciali. In generali quidem, quoniam in Deo eff omnis perfectio fimpliciter, \& in fummoo fe-
cundum regulan Anfelmi pofitam Monolog.cui x.40. Concordar Philof. 1 z: Metaph.\& Commentator

tas, erie perfectio himpliciter, \& per confequens
in Deo. Sed huic tria obviare videtur.
Primum
Primum quidem, quod Philofophús dicit pri
mo Ethicor: non eft magis bonumbund mo Ethicor. non eft magis bonum, quod perpe-- r.EEh.c.6.
tuum eft, riec quod diuturnius fft quens perpetuitas , \& neceffitas non eruit perSecundump vero, quòd Philofophus dicit terSecundum vero, quod Philofophus dicit ter-
tio Phy ficorum, motum , cfie aqcum, peffectionem, $\&$ per confequens priuatio motus non erit
perfectio fimpliciter, vt neget aliquam perfeperfectio
Cionem.
Tertium
Tertium quoque, quàd Philofophus dicit fe-
ptimo Meraph. $\&$ duodecimo nepar ptimo Metaph. $x$ duodecimo negationes non-
effe entia, nififecundum rationen maliter nihill perffectio autem fimpliciter eft atus, \& complementum, \&\& per confequens eft aliquid pofitiuum. non videtur cryo, quòd in-
commutabilitas fit perfectio fimpliciter, cum di cat morus negationem.
Iltis tamen non obffantibus, incommutabili-
tas \& neceffitas important-perfetionem tas, \& neceffitas important-perfectionem fin-
pliciter, vbi confiderandum, quod int tenduntur, penes habitum, fed penes moduñ ha bendi; habecur hatem vnumquodquue nobiliori modo, cum obtinetur immutabiliter, quàm dum
habetur commutabiliter; nam quantum haber habetur commutabiliter; nam quantum haber
de mutabilitate, $\&$ de potentia non habendi, intantum dimininuitur a moodo habend perfecte, \& 8 ,
appropinquat appropinquatad anon habere. ergo neceffitas, $\dot{Q}^{3}$ quantum ad modum habendi.
Prima argo inflantia non procedit, quia Phi- Quomodo lofophusintelligit, quid res habita perpetio,
non eft nobilior. non snim eft intentior albe non nh nobilior. non enim eft intentior albe- difug Phi telligit, quin fit nobilior, \& perfectior modus Secunda etiam non obfifitit, quia priuatio mo tus eftimperfectionis priuatio, quoniam notus eft aeus permistus potentix, $\&$ it ita inclucens Tertia quoque.non obuiat, quia perfectiones non funt fimpliciter perficientes Deitatem. ipfa enim, viDeitas fubratione Deitatis, eft illud, quo maius excogitari non potelt in aliquar perfe
tiona, \& per condequens omnes raziones perfe-
 ne inipfam Deitatem, vtappartbitin in fequenti
quxftione veritas ergo, \& incemmutabilizas, \& xternitas, qux prinationes connotant, \& ncgationes, coincidunt quoad principalem conce ptum in rationen Deitaris. eft enim vnitas id, uifum ab alio: hxc zantem eft Deitas, per quam Deus eft penitus indiuifus,d: ab omni itreatura mnis modus mutationis priuturiDeo quo puguat , vbi fimpliciter id, quo repugnat Deo
> $r t$
> -

## 12.Net.t.s.


 dens
 puguat, vbilimpliciter id, quo repugnat $D=$
omnis
$\cdots$


276
Liber I. Sententiarum
omnis mutatio eft ipra Deitas. fic ergo immuta- A effe: aut vt habens effe d fe, \& tunc produci non Hiue, formaiter vero conceptum indererminacum, qui coinc
tur ad Deum.
Intatio, Er Eridicatur, quod incommurabilitas, nonxionenn neceffiniam duorum : nulla auremn dua itas realiter eff in Deo, niff folummodo perfonarum, dicendium ad hoc, quòd Deus dicitur nutabiitias cft illud ipfium, quod Deitas, prout duorum conceptuan circa iplam
In ficciall, quòd Deusfif incommuitabilis quan-

Deus fit inmutabilis, sulilecefle ente, quoà ar fubfantiale ; quandocumque enim intelisxionenneceitariam, \& immurabitinapprehen it, illa res, de qua illos duos concep apus formar
ncommuribiiis, $\&$ necelfariadici ine ad illus, ve patet, quad a dici poreft in or minhajere tres, apprehcndit connexionem nut ellariam inier iftap propte: quod res trianguli,
incommutabiis dicitur in ordine ad habere tres. foritizan enim xqualitas trium angulorum in intllectu, cum duo recti non fint in actu. re lario autem realis requirit terminum rcalem in aüu: fed conftat, quòd intcllcectus concipiens remD eitatis per modum form $x$ quierx. \& fic
nodo effentix, $\&$ iterumi per modum form $x$ fluentis, \& cuiufdam operari, \& fic modo effe, neceffarian, \& \& incommatabilemin connexionem eperitinzer inta appprehendit enim,quod
immutabiliter vitur fua realitate, $\&$ fuit in el e.ergo Deus incommuzabils eft,quantumad Et feetncecitc cie finp licier. nitzia, Et Et fidiczur, quod dibcile ent Deum conci
 nemterminorum
Huic tamen, quod diâum eft, videtur obuia re illud, quod credimus de Filio, \& de spiritu
fancoo. non poffunt enim effe nceeflarij, vt videtur. Prino quidem, quia illud, quod fibi detciitum non elt, iam non elitneceffee effe, quia ne fibiipfidereliaus; fine Patre namque non eft.er go non ef nceeffe effe.
Secundò vero, quia illud eft neceffe effe, quod feipfodeterminntur ad effe, fed Filius feiplonō
determinatur,feda Patre producente. ergo hon Tf neceffe effe.
Hod inel Tertiò quoque, quia quod intelligi poreff fub i potert nonefi, sefiestle. conlequens, quantum exte eft, inteligitar, $v$ non habens effe, \& iterum in illo priori, quo Pa
teroriginc, pracedit ifiku, inelligitur, venon
habens effe, quouiam fintolifgatur, vt habens
 berer incelligid Patre, qudm haberet effe a Pa-
tre, quod eft contraditio, tre,quod eff conitradirtioresinqquitur ergo, quod
pofirit intelligi fub non effe, \& per confequens non eft necellie effe. Quartò autem, quia producibile videtur effe
poffibile, \& per confequens non neceffic effe:Fipoffibile, \& per confequens non neceffc effe:Fi-
lius autem producibilis. crgo non eft neceffie efhis sutem pro.
rot viderur
Iftis ergo di
Iftis ergo difficultatibus aliqui dicere volue- Citra has
 Caus, inquantū Filius, ve fic vero non elt phiquid,
fed ad diliquid, $s$ ita eft incömutabilis, inquantü fed ad aliquid, $\&$ ita eft incomutabilis, inguaintu
cft, $\&$ remance neceffe elfc;hoc autcm flare non coteft: tum quia Filius eft incommatabilis, inporeft : tum quin filius cht incommntabins, in-
quantum filius, ficut inquantum cf Deus, vnde cty necelic efe veroque modo. incommutabi-
liter cnim eft Deus, e inconmurabiliter 1 ij . lius : tum quia aliqua res eff in Filio illara a patre, puazipfum gencrari, quod quidem idem
eft Deitati: nulla auten res cft in Deo, aut cadem Deitati, quar non firs necelíc efic: : tum quia proprietas adorarai dicber:nullum autem bonum commutabile, aut non nececflirium adoratur, primo, quòd fruendum non eft, nifi Trinitate fumma, \& inconmutabili bono; \& ob hocdiSerunna alij, quod licet produci palfiuc repugnet
neceffario inalia naturx, non tamen in eadem. neceffario in alia naturf, non tamen
Sed hec ifud flare.poteft propter duo. Primò quideri, quia núquam materia variat
rationem formx .concauitas cuim in na in ligno, \& vbicumque ponatur femper eft eiufin ligno, \& vicumque ponatur remper efteiuf-
dem rationis, $\&$ hine eft, quod fialiquid repugnat alicui formaliter, in quacumque matcri, Sibi i repugnar. fi ergo necenflarium, \& produ-
eum fornaliter repugnat, $\&$ in Diuinis repulgnabunt.
Secundò

 latum realiter in diucrfitare ferum, propter quod folutio
titatem.
Citatem- Concedendum eft ergo, quòd effe produftum Concedendum eft ergo, quò deffe produatum
\& neceifarium, a cincommutabile formaliter noncrepugnant, dumt tamen producens produ-
cat incommutabili, \& neceffaria productione. Ad cuius euidentiam confiderädum eft,quòd effe neceffarium ex fe poteft intelligi dupliciter. Primo quidem; vtly, effe, excludat caufam ex fua formali ratione determinet fibi effe, \& $\varepsilon$ amen, quòd illa formalis ratio fit producta produ aione neceflaria, nec folum cift pofibibie, immo non fequitur, nifin neceffarium, vt patet primo Pofter.Si ergo productio alia fit formaliter necef faria, ita quòd repugnet fibi ex fua forma non,
effe,oporte, quòd productum fit formaliter neeffe,oportet, quod productum fit formaliter ne-
ceffarium, alioquin inferret contingens, $\&$ dependeret a contingenti neceffiarium, tamquam à ternino, quod eft impoffibile.
Secundo vero potefintelligi neceffarium ex
fe, excludendo aliud productiun, $\&$ fic eft im-
fic eftim-

Diftinctio VIII. pofibile, quòd aliquid fit neceffarium ex fe, \&\& A fi Deitassvnde impoffibile eft,quòd uarietur,uel
 Autorisad comimutabilis, inquantum Decus, immo inquan
omnos ob-
ictiones Filius. non folum enim Deitas ef neceffeflic, circa pradi immo ctiam filiatio,fiuc gencrari:ficutenim g nerare formaliter eft quoddam necef sarium, iic
\& generari fine fin \& generari, fine quo gencrare effie non poteft.
Quod ergo primò infatur, non valet. non c niṃ eft verum, quad illud fit contingens, \& no neceffarium, quod fibiipfiderclitumn non eft, nifillud, fine quo non eft effer contingens: fiaute de \& pater fibiipfid derelictus non eft, quia nô ma cret Filio circumfcripto.
Sccundum etiam non procedit, quia Filius fe ita ver repugnet fibi ex fuis intimimis non effe filiü,
 Tcrrium ctiam non obffitit, quia falfum ef quòd Filius numquam poffiti intelligi fub nô c fe,ficut nec Pater. in illo enim figno prioritaris, Filius effe, non tamen de, fed $\mathfrak{i}$ Parre, $\delta$ f ficut in poffibile cit Patrem intelligi fub non effe, fiue tilium fub non elfl, alioq Quartum ctia
e, prout nocat porentiam, non eft in Diuinis. cut enim in Patre non eft potentia productiua, non eft potentia obieGiua, fed necefsitas atualis ipfus generari, vnde Fillus non eft pofsibie
 \& nullum pofsibile eft in eis vere
n fpecianç quid Deus fir immutatailis, quanmuan
ad effe accidentale quodcumque.
Potest probari etiam immutabilitas Deis quàm rclatum, guoniam impolfibile eft, quod ali quam realitatem pofift accipere, vnde nihil pocell addi Deonnec Deitas eff, nifi Deitas tantum, illud enim, quod eft tale ini exiffëtia reali, quale
eft obiectiue in intellectu, dum quidd itatune cón cipitur illi inexiftentix, nulla res addi potef .fi enim additur, differt cóceptus quidditatiuus ab findar ab omni, quxter quidditarem equinitas
5. עutaph. enim el equinitas tantum, vi dicit Auic.s.me con primum princi. tale e elt in exiftentia,quale in concep idem quicquid eft, fiue conceptus quidditati uus cum exiffentia actuali, cuius eft ille conce-ptus, $\alpha$ hacc eft incentio Philofophi. $\mathbf{r} 2$. Metaph:

nmutecar per aliquod additum reale. Sunt tamen hic quatuor difficultates primá Proponir
quidē de actu voluntaris fuper córingon
 velle, quidquid autē nurquã potecf, hodie poteft, $\&$ eas foliut poffet \&uelle adnichilationem mundi, alias de necelitate mandum conferuarct, alita victur, \& variari fecundume eas.
Secunda verodifficultas sff de intellectione namque videtur, quòd coguita : impohibile tia, \& 4 commutabilia in fua entitate, quinilficntia Diuina fir conmutabilis in fia veritate. ducentis ad productum. dificicile enim eftintellii gre e,quin productionem Diuinam concomitctur relatio producentişảd creaturam.
Quarta gguoque de refpectu prefentialitatis
ad locum. videtur eniim, quod aducniar Deode nouo, \& quòd faciar mutationem circa ipfumb: iltx ramen difficultates omittantur ad praferis,

ARTICVLVS TERTIVS
Quid fenferint Philofophi de commutabilisate -
C Ir ca tértiü ergo confiderandü, quòd fuit Opin. Auieffe.prater Deum, quem pofuit neceffe effe,vnde commuabili no pofuit rifí vinü neceffe efiejiffa tamertronibi tutem crea
 rx primam intelligentiam, \& ifta aliam vfuuead decimam; vnde intelligentix, \& corpora cxlctia erant neceffaria fecundum Auic. ab alio tamen polibiilia non effe, quantum erant ex fe. Philof $\nless$ Comment fui, qui feculdum cos pofue- Puidiz exrunt omnia aroducta, \&epoffibilia not efle exfe, fitcaniniod qüäis aliqua effent neceffaria, \&x xterna, of fim plici. emanatiene produta fint d Deo ncceffita-
tenaturali. fic ergo imaginaturifit, quòd Philofophi atrribuunn incómurabilitatem, \& necelfi-
tatem aliquibus icteaturis, tatem aliquibus cricaturis, quas quidem putaue
runt $d$ Deo neceffitatem haberc; quamuis cotin gentiam,\& murabilitatem ex feipfis.Hxc autem opinio, quamuis fucrit Auicennx, nihilominus

 poffibile, per definitionem poffibilis pofitam 1 . sap: 13 .
prior ad
quod non fequitur impoffibile ; fed $\cdot \mathrm{i}$ prior. ad quod non fequitur impoffibile; fed fi vero ex primo principio, poffibili poftro in effe
non fequitur
 no effe, ponâtur non effe,flatim fequitur,quìd
primum princip primum principium non eft:defructo eninican
fequentenneceflario deftruitur antecedens.tu ail
tex téponis, quod à a primo principiode ne cefiitate-
producuntur intelligentix, qux funt pofibiles. pron effe: $\&$ ita primum principium pofibibice of non effe. © ita primum principium pofibile eft
noth effe, fed ponbatur neceffe effe. ergo fimul fldutneceffe effe, $\&$ poffibile non efie in orodem, qux funt contraditoriz. :
$\therefore$ Aa


vt patet in Deo.ergo oportet dicere, quòd co- A ctio cnim agentis, non eft in priando, fedin incidiionnuis crcatura in ponlibilitatem palii-
nam, ixix fuiftantiz: feparate commutabiles funt per poentiam exifentem patiluam in eis.
Sed hic modus dicenii fare non poecti. illud rump, quod eft in potentia ad aliquid, non corpotentia enim perficitur, fum magis perficitur: otum illad, quod eft in Angcio corrumpicur,cï adnihilarar. crgo nihil ett in Angelo, quod fir in potenti2 ad dnihilationem.
$\qquad$ tia ad aliud. albedo enim non eff tin porethia ad fita ergo fubtantia Aingeli non eff in potentia ad nihill.
Prxtete
fe in potentia, xquipöilent ficut facere niniil,
 tentia furceprima,
non erit porentia.
noin Praterea: Vbi non eft atio, ibi non oportet ponere potentiam palfiuam, fed in adnihilatio--
ne nullia eft actio, fed Iula fubtractio manutenentix, 8 influsus. fin caim effer actio, effez ali-
quid pofitiuun, $\&$ irerum requireret fubiectiquid politiuum, \&irterum requireret fubiettri Deus, fed nec creaturx fabieita, qua cor-
rumpit. non eft ergo a $\overline{\text { ando }}$, \& per confequens non exigitaliquam poentian fubiectiuam.

## 

potetia ma in tota ranfmutatione, fed in adnihllatione ni-
netidem in
 obuiant, , luppoñonir quiditem aurem primum, pofitionis nó
nihila
nitrio fir nihilatio fit quxdam inpreflio, non eftautrem,
fed folum influxus fubfractio, qui non requiri, fufceptionem, fupponit quoque fecunduin, quòd ficiendo aio actiualitatediu'na', fit potentia paffiua intrinfeca, \& effentialis, \& conffituens offentiale compofitum, noin eftautem, fed fuffi-
 diuina dicanturdescere, non propteri admixtio-
nem potentié, fed propecr minorationem a Atus, ficur lumen flellx, deficit ì luce folari, non per
admixtioné tenebra, fed per lucis diminutionē

## opinio quorusdam aliorum

 fubietumm dicitur in porentiazalia vero obiecti ductionem dicitur in potentia, \& poflibilis. . flantix ergo abltra:tx non funt poffibiles abaiqua potentia libiectiua, ,ed unt politbiles ob miniaationis, non ficur fubtantia. Sed nec illud fufficièrer dici videtur; vbi enim nö ert profed conftat, quòd tadnihilastio productiononef ncc actio aliqua. agens enim non eft corrumpest 2.Met.cô- ménrator 12 . Metaph.quòd omnes homines disato is. cunc, quòd agens non poteff priuare aliquid . $2-$
tinue enim agentis, non eftin primando, fed in
int eft in acquirendo aliquid pofil tiuum. ergo creazura non eff in potentia obieEciua ad non cile.
Precterea $:$ Vnum
Prcterea: V num oppofitum non ef in poten-
:ia obiective ad aliud, fed fubtantia abftracta
 iectiuc in potentia ad non elle.
Prrterea : Quamuis quilibet terminus dici
porfitin porentia, \& podibilis obiectiuc, non pomen dicitur in, potentia ad aliud.albedo enim
tame non elt in potentia ad nigredine:n, etian obie-
 fit, ergo non poteftdici, quod fit in porentia Praterea : Terminus non dicitur in potentia, Terminus
nif vel nifi vel materix, vel agentis, non enim labet in non dicitur re potentiann, vnde folum denominatiuc dicitur in porentiz
poffibilis i i potentia a antis , qux eff actiua, vel
nif refpe
 nullum eff fubiectum in abfractis fubfrantijs rc-
fpectur rotalis effi. . ergo fid dicitur poffibilis feccuu rotalis efic. ergo fo dicitur poffibibis quan
tum ad totum effe, non diceur tumad totum effe, thon dicetur niff propter po
tentiam actiuam Dei agentis, \& per confequens redit opinio prima.
Prapterea: Quod fic cft poffibile quoddam,nó eft in potentia ad aliquod, \& \& ino proprie dici
tur in potentia obiectiua, fed magis in porentia tur in potentia obiectiua, , ed magis in porentia
obiectiucifed fubtantix abfractex, $\&$ viucerfali ter totum effe creaturx non ef in potétia ad ali
quid, fed ipfum cht poffibile , tamquãobieçun porentiz actiux Dei. ergo non deber dici in po rentia obiectiua, fed in potentia obieftiue, vn de inconiperenter obicetum dicitur habere po tia obiectina, fed porius dici deber, obiectum potentix, fiue in potentia obiectiue, vepoten ia non intelligatur in fit terminus potentix.
2 iòd fubfantere abitracte, of omnis creatura fil pojstiotlis, ©ें commutabilhs, iuxta تillud, quod videtur
$\mathrm{R}^{\mathrm{EsTAT} \text { ergodicere, }}$
Priuspropofitionibus.

 ad effe, vel non elle, non folum potetf poni ex rionbe
 immo ilta poffibilitas fe tenet ex parte creatu-
rx . Dicebatur autem fupra, quöd poffibilitas \& neceffitas ffunt conditiones quompofitionis, , \&
idcirco neceffitas, \& contigentia fint noce idcirconeceffitas, \& contingentia funt neceflia-
rio inter duo;nunc autem effe creaturx non porio inter duonunc autem efle creaturx non po-
teff referri xdali quod cffe fufceptium, realite difinentifiount enim eadem res, vt dictum e

terminair neceffitas, \&poffibilitiss,at-
Knes cofiderationem, \& intelle icatur necefiaria, i, qua intellectus,

bilis, a qua fic abftrahit, quòd non inuenit con- A habent neceffariam connexionem ad bonitatem nexionem neceffariam, fed poffibilem, \& con- Dei, propter quod non neceffario vult eas, nec nexinem necefariam, efteomni crearura, vn-
tingentem ; fic autem
defolus Deus incommubilis eft, de folus Deus incommutabilis eft, \& neceffe ef-
fe, creatura vero commutabilis, quia talis res fe, creatura vero commutabilis, quia talis res
eft, ve concipi pofit abfque efun eius primo, $\&$ intrinfeca a atione,qux eft effe, nec Folum poteft abfque prima a atione intelligi, immo fub oppo
fito eius, videlicer, vt non habenseffe, quod eft firo eius, videlicer, vt non habense
prima op operatio cuiufibet rei. Quare autem creatura fic poffit concipi, nee determinet fibi
effe, difficite eft videre. Dicunt enim aliqui, effe, difficile eft videre. Dicunt enim aliqui, $q$,
ratio huius eft , quia creatura eft producta. effe
 effe, \& \& non effe, fed hoc flare no p poteft, cum Fi
lius in Diuinis produtus fir, nec ramen poffibilis, immo neceffe effe formaliter
Díaíquo
runda. lis, immo neceffe effe formaliter Dei , propter quad non
denecffitatet producit Auantum poteft cogicari fummene neceffarium, Opin.mulquantum potert cogitari neceflarium, non erit toriu cxplihoc, quod ex minus falfo, non fequitur magis falfurn,necex minus impoffibili, maius impolifine:. finmmum autem neceliarium eft maius in
necefitate quocumque alio, propter quod nulnecelinate quocumque alio, propter quod nul-
lo alionon exiftente, pooteft poni, non exiftens.
Si autem Deus neceffitate naturx produvifler Si autem Deus neceflitate naturx produriffet effer. his ergo $\&$ fimilibibus probani , poffer, quòd creaturx fint libere producxax $\dot{d}$ Deo, \& per con-
fequens non neceffarix, fed pofibites effe Iequens non neceffarix, fed poffibiles effe, \& non
efle, illx tamen probationes non concluderent contra Philofophum,\& Cómmentatorem fuum, qui non pofuerunt fubftantias feparatas abftraAas productas, nec corpora cxieftia, contra Primaaute
Prima autem, \& fecunda non muitum conclu
derent. dato enim, quod voluntate immurabili Deus creaturas produxiflet non immutabiquòd perficerentur, \& iterum, non opeaturx haberéte, connexionem neceffariam ad Diuinam bonitatem, inquantum diffunderet ff in eis.
Tertia quoqueaccipit, quòd Auicenna non, Opin.Aui-
concedit,quod fubftantix abftrafte fint neceffa- cennzcirca concedit,quod fubtantix abfrattax fint neceffa- cennn xirc2
rix in fe, non dicit autem, fed quòd funt poffibi fiblantias
 quod nullum poffibile effe, \& non effe poteft habure conexionem neceffariam cum neceffe effe,
quia poffibili pofito in effe,non fequitur impofquaia polibili polito in effe, non iequitur impor-
fibile fequirur autem, quöd Deus non fit, quod elt impofibile, cum fit fumme neceffe effe, con-
tra Auicennam. ergo facile eft demonftrare:fed contra Philofophum ef difficilevidetur tamen effe fatis rationale, , cum non patiatur inflantiz,
quin omnis diminuta fimilitudo ortum habear forma principali, quöd omnis creatura, \& vniuerfitas entitatis ortum haberet a Deo, quieft tota entitas principalis. fic ergo pater, quomo-
do creaturx in feipfis commutabiles funt, $\&$ pof dibiles , nurec habenipites commmutabiles funt, 8 pof
noffitatem, vnde poflet fic formari ratio, res illa polfibilis dicitur, dee
qua formantur conceptus quietis, \& concetus qua formantur conceptus quietris \& conceptus
aitus primi, abfque neceffaria connexione, ficut per oppofitum res illa neceffaria eff, de qua for-
 nexione, fed de qualiber re prxter Deum, duo cö
ccprus formari poffunt, attus videlicet, $\&$ operationis importatz per effe, \& potentix, fiue naturr ociantis innportazx per effenciam, intin in-
quam conceptus non neceffario copulantur, immo habent habitudinem nem contingenteen, proeo, quad concipiturrealis res, ve fimilitudom diminutais\& Per confequens, vnon habens effe exfe, fed
indigens producente ad hoc, quod exeat inatan indigensproducente ad hoc, quòd exeat in athús
primum, fuè in vị̄m fuex realitatis. ergoomnis primam, fue in vimm ine re
dicitur, quid talis contingentia non. Infacia, ex is sfedinintelie etu; nec talis potentia eft



## Liber I. Sententiarum

 quod omnis creatura commutabilis eft, quo ad conceptus effe, \& effentix, mutuo accidentes effe fecundum, \& accidentale .illud enim,quod titatis, eff fufcepribile alicuius entitatis, immo non eft perfectum, nifiex additione alicuius alquam antitatis, vatfinem ado operationem auter confequendam indigetpotentia, $\&$ vniuerfaliter nulla portio entitatis eff fibi fufficiens, quin indigeat aliod fe, quo perficiatur , \& per confe quens eff fufceptibile alicuius accidentis, fedprobatum eft fupra, quod omnis creatura ef quadam portio entitatis. omnis ergo creatura fufceptibilis eft alicuius accidentis, \& ira fecundum accidentia de neceffitate mutatur.
cuius accidencia immutabilia? fint. in cxlo cnim non eft mutatation nifi fecundum vbi, \& \&ideo vide-
tur, quod in in futhantiis abftractis nulla debere fe mutatio, dicendum, quod omnis creatura, vel - eft materialis, $\&$ corporea, vel eftabftracta $亠$ i fitu, $\&$ incorporea, 8 z corporea quidem de ne-
ceffirate faltem mutabilis eff fecundumlocum 12.Metaph. vtdicit Commentator, \& Philofophus probar,
 in ll hellectualinaturx:Lunc effe non poffunt, puta intueri prafentia, \& noffe contingentia , \&particularia .ifta enim mutab lia funt, ficur $\&$ obiefta; vide $\&$ in omniintelle
Qu faltem eft mutatio fecundum illa, excepto il lo, quieft intelligere omnium rerum fubfiftens. fic ergo patet, quọd corruptibilia funtin prima vero crleftia tio: vniuerfaliter vero cuncta funt mutabilia-, quantum ad effe primum, non ratione alicuius omnem creatam rem, vtnon exeuntem in fuam realitatem, qui quidem exitus appellituru effe,
vnde poteft toncipi indifferens ad effe, $\&$ non ef vnde poteft concipi indifferens ad effe, $\&$ non el
$f e, \&$ per fe, \& per confequens pofibilis, \& contingens,
\& commutabilis , \& ita folus Deus immutabilis plex eft \& ob hoc incommutabile fonum fft, ab
hoc autem bono creata funt funt fimplicia,\& ob hoc mutabilia. \& in hoc qué ftio terminatur.

Refporfio ád obictiza primò.
 quod cientix funt de veritatibus incommurabi nibus neceeffriiis, pon fignificar in exittentiam aqualem, fed folam monnexionem prxdicati cum que ponitur êfe fubiectum : fi enimininintellea que ponitur efic fubiectum : ficnim inintellequa
connexa funt in intellequ; fiveroetrabs con nexio erit extra . non ergo prabatur incomina
tabilitas creaturarum,
quantum ad effés iftam rationem.
Ad fecundum dicendam, quod nonefiéc

Ad tertium dicendum, quòd mutatio quidem creaturarum quantum ad effe fecundū, rea-
lis eft. eft enim aliquid fecundum rem, aliter fé habens nunc, quidmprius: fecundum vero tota c,frealis non eff, fed fecundum intelletequm con
cipientem rē, modo effentix ociantis d fua rea litate, deinde vero per modum exeuntis ad rea Iitazen, \& hoc eft quadam mutatio, non quiden tari,dum exit ab otio in operarı.
Ad quartum dicendum,quod mutabile muta
 que poreft, vt non ens in rerum natura, \& vedemutari inenens incommutabilc, veique verum eft eec propter hoc dicitur immutabile, quia pote Ad quintumdicendum, quòd in re fimplici Af quiquid fecundum modum intelligendi, quod eff in potentia ad effe fubftantiale, $\&$ non effe,
videlicet iplamer res, vt concepta per modum videlicet ipfamet res, vt concepta per modum
natura quiefcentis ; vffic enim non intelligitu in fua prima atione, quax eft vti fua realitate, fiue effe in rerum natura.
Et per idem patet ad vitimum. Probant enim ffe, nec fra, nectamen propter hoc probatur, quin res de mutabilitate oppofita incommutabilitati $D$ uinx. non eft enim incommutabilitas in Deo ra effentiam, realiter difinex exifentis inter effe, oc xionis $q$ qua eff inter duo illa diftineta, fecundum modum intelligendi. per oppofitu ergo in crea ara eft mutabilitas.propter connexionem con tingeitem, \& mutabilitatem, quam reperit
Ad obicicta fecundò.

A D ea vero, qua fecundario inducuntur,di- Refponde ientia Deid dicitur mobilior omnibus mobili-
 nini ea latet ; jnde dicltur luitrare omnia, quia
vniuerfa fua a peetuattingit, vel dicitur mobilis effectiue, inquantum effectus eius diffinditur v-
bique ; in fe autem, \& formaliter mobiliseffe bique $;$ in fe
non poteft.
Adfecundum dicendum, quòd Deus non poonitet, nec mutate.propofitum formaliter in $f e$ ipfo, fed habet feper modum mutantis propter effectus,quosdemonitrat. delecuit enim mundm dum P 隹itentis, qued mundum produxiffer.

 do aliud, ficut jgnis ft thamigniret, \& \& no tr, nilla mutatione fada in feg fibaberet in state fua agere, \& non agere, ficut haber

Diftinctio VIII.
tionoreftineta fibiectiuc, ©uod autem addi- A tium loci, fed eft tota in toto, stotota in quali-
zus $x_{3}$ quiod incepir effede nouo, vbi antea non,
crats dicendum, quòd nō dicitur Deus effe prafras alicuis, nifi denominatiue, vtpote, quiacreaturz prafentes Gibi. mouentur omnia, que funt in nobis, tamquam aliguid nofri, , vel ficut forma, vel ficur pars,
vel alio modo díciturina nobis effe, iam quã in loco, vel in fubiecto, fed quia praféntius nobis, \& ideo non oporter, quod moueatur motis nobis. dicitur fe mouere, inquantum intelligere, $\alpha$ velIe appellantur quidam motus, large a ecipiendo, motum, pro actu, \& operatione quacumque,
fecundum hoc enim Deus mouet fe, quia intel ligit, \&amete.

TERTIAPARS
De fimplicitate Diuinx Effentix, vel naturx.
Expofitio textus.
A DEM Sola proprie, © vere, Gr.
Poftquam Magifter tra\&auit de. Diuinieffe proprietrate, \& incom mutabilitate, hic agit de Diuina
fimplicitate. \&circa hoc tria facit modo fumma eft Dei fimplicitas.
Secundò inducendo illud exponit.
Tertiò concludendo multiplicem anctoritarem inducit; ofendendo, in quo confiftit fim-
plicitas Diuina. Secundum facit: Corporalis vtique - tertium ibi: Huius suttem effentie. Dicicitraque primò, quid-Dei effe adeo eft accidentium, fei quarumlibet formarum, fiue aliqua multitudo, $\&$ vt hoc apparear,oftegndendume ef,quomodofit multiplex omnis creatura, tum innoteceat fimplicitas Diuina. Pofmodumibi: Corporalis wtique. probat Magifter inducendo, quomodo in omini creatura hit
multiplicitas, $\&$ in foló Deo omnimoda citas. \& circa hoc duo facit. Primò enimidifcurrit per creaturam fíritua lem, \& corporalem Secundò verop per cooridinationem pradica-
mentalem, fecundi ibi : Oudd autem in yicul Deitatis.

$$
\begin{aligned}
& \text { Citatrs. } \\
& \text { Circprimum tria facit. } \\
& \text { Primónim divenn }
\end{aligned}
$$

Primo enim dicit; noni effe in Deo multiplici-
tatemiquam habent corpora, dicensi, quiod dréeitutem, quam habent corpora, dicens, quod crea.
cura corporalis cointat ex parcibus; quoriana-
lia maior, alia minor ia maior, alia minor, $\&$ totum majus, ef guag


 modo creatura fpiritaalis fit inultiplex; dicejit: qudd ticet anima in comparatione. ad cotipist bet parte eius, quod patet ex hoc,quid tota fen
tit, ,uado fit mutatio aliquain quauis parte cor poris, quantumcurique exigua, nihilominus in liud inharentia, aliud mimemoria aliud acuties aliud 1 zritia, \& aliud triftitia, \& fic de aliis acci entibus anima, cum quibus componitur, \& $\& \in$ quibus multipliciter variatur s vnde patet, quod folus Deaurdicitur fimplex fumme, in quo non eff aliud magnitudo, fapientia, beatitudo, veritas, bonitas, \& alia, quibus multipliciter dici-
tur, non eft enim ex hoc aliqua mltriplicitas, quamuis multiplicitas videatur.
hic remouet dubium de hoc, quod dixerat, Deü hic remouet dubium de hoc, quod dixerat, Deit
fecundum ifta atrributa multipliciter dici, ait enim, quòd multiplicitas iftorum nominum $\mathfrak{f i}$ nificat vnup tantum, frilicet Diuinam natiram, \& longe aliter dicuntur de Deo, quàm de
creaturis. Fortitudo enim, $\&$ fapientia, $\&$ iuftiC tria in creaturis fignificant accidentia : in Deo erò non aliud, quàm fubftantiam demonfrant xceff fententia.

Dtrum pluralitas attributorum repugnet Diuine fimplicisati.
F T quia Magifter oftendit hic, quòd multiEmdo nominum Diuinorum, non repugnat fmplicitati Dei, nec enim bonitas a, \& fapientia,
\& iuftitia funtaccidentia in eo fed figificint ipfius naturam : ideo inquirendum occurrit Vtrum pluralitas atrributor ${ }_{x}$ fimplicitati.

2yod attributa difinguantur fola ratione, pro.
pter intellectui noftri imperfectionem.
F T videtur, quòd repuguetDiuina fimplici- Atrribura Et titioponendo comparazionem fecundun.mo- Arerpibur

 aliqua resfuperatomnem conceptione intelle-- fitionedifin conceptiones fed perfectio Diuina excedit -no omne perfétone habet enim infe vnitiffime omne perfectioné communinicata omnibus crea-
ruris; omnem quidem perfectionem intellectus nofter concipere non poteff vnica conceptione. ergoneceffe eft, quòd propter fuiimperfectoo-
nem, $\&$ exceffum plenx perfectionis exiftentis nem, \& exceffum plenx perfectionis exifentis
inDeo,formet diuerfas concètiones. in Peotormet duerfas conceptiones. i.
Preterea Illud oriturex imperfetione ofri intellectus, quòd tollituitadepra perfectioue, fed
intellectus nofter in patiaia vi pirfecte Deũ coMut invia ex imperrectione noltri in-
2. Conceptus inteliectus reprafentat Conceptus

mutabile, eff fubiectum morus, vel mivitetionich 2b.ccio inađtum fine mutationefui, quit crea-

$$
=
$$fecundum rem, fed fuffict, quodd fitecemnḍmes abocioinaQum fine mutatione fui, quia crea-

concepriones formatas de Diuina perfectione; $\boldsymbol{A}$ butoruin Deo, ficin eft de pluralitate aliorum, neceffe eft effe plures, propter exceflum per
Ctionis Diuin $x, \&$ defectum intellectus Prxterea: Sicut fe haber vifus ad infinitum ex-
téfiue, fic fevidetur habere noter incelle teffiue, fic fie videtur habere nofter intelletus ad
infinitum perfe:tione, fed ex limitarione vifus, oritur, quid de infinito quantitatiue formar di oritur, , quiones, erfietfer infinitum vifibile, infini,
uerfas vilione
tas vifiones formaret, fecudum portiones quan: tas vifiones for maret,fecudum portiones quan
titatiuas sillius infinititergo intelletus notter di uerfas coñccpriones formabit de Deo, qui cft
infinitus perfectioue. 2ù̀d dsstingusuntur fola ratione, filicet per
tellectum comparatiue ad extra. ti conceptus affumpti per intellectum, vel ab uandocưque aliqua differunt a alicubi fecundum, rem, \& alibiffecundum rationem, differentixeo rum fecundum rationem accipitur d differentia fecundumin rem differunt in animali; fecundum rationem vero in columna, propter quod diffeentia dextri, \& finiffri in columna ortum habet ab corum reali differentia, quam habent tur, nifi per refpectum ad aliquodanimal. Sed conltat, quòd iuftitia , fapientia,\& catera atrributa inneniuntur in creazura diflin $\ell$ fa fecüdum go diftinctio eorum fecundum rationem fum debet in Deo à reali diflinctione eorundemre-
perta in creaturis. am in eo . habent enim fe artributata ad Deum
 in Deo, non intelligitex exis nomina finonimiz, undum intentionem, fed intelligit ea effe differentia recundum adfimilationem, ficut intelli eaus non accepifet difpofitionem, \& difipi tum in rebus compofitis, non poffer intelligere naturas rerum, nec deciarare cas. ergo ex. ditis Comm parationem ad res materiales, in quibus fecun dum rem diftinguuntur:
Praterea :Illud, quod fecundum fe eft vnamita habet confiderari, \& fecundum vnamiratio






ralitas Idxaraum in Deo, flamituru percocomparationem ad extra, quia diftinguuntur fecundam ormas,\& naturas reprxfentatas.ergo \&s diftin nem ad creaturas.
 ponere in eo, quod eft idem fecundumen remisf fed . ur,
 cundum rem in plures rationes, tiffex aliqui bus, qux funt plures fecundum rem, ficut patet
quod rationem generis , 8 differentix accipi ex diuerfis, fecundum rem, vtpote ex $x$ pparen tibus, vel operationibus. eadem enim albedo
 $\&$ fub ratione difgregatiui , ex hoc, quöd eft dif gregare vifum, \& fimiliter rationale, \& \& 2 nimal
differunt in homine differunt in homine, per ratiocinari, \& \& fencire
ergo inrelicetus difintionem attributorum ergo inteliectus sift anctionem attributorum
non concipit circa Dcum, nifi per comparatio nem ad aliqua realiter difininetar comparatio Preterea:Vbicumque eft P
rationem; requiruntur tria
Primum fiquidem res, circa quam eft talis pla
and ralitas, tamquam fundamentum omnium ratio num, ne intellectus fit vanus.
lud vnum comparecur, quia ratio vnius fecun dum quod confiderataur in 1, nenon ef,nifi ivna.
Tertium vero, apprelenfio intle Tertium vero, apprechenfóo intelle\&tus redu
cétis in atus circa ipfam rem huiufmodi ratio nes, quas quidem imporfibile eft, vtreducat, $n$

 quòd fi intelle efus non acceppiffer dippofitionem,
$\&$ difpofitum, vbi realiterdiftinguuntur, non poffer intelligere tum quia oportet, quòd $\mathfrak{z}$ re ortū̆ habest aliqua res fecundum diuerfas rationes obieatiuas obiiciatur intelleatui,\& alia non obiiciatur, oportet, quòd habeate quia comparabilis eftad plura; alia vero non eft : cum quia ficut fe haberens rationis adens reale, fic le hàbet pluralitas rationis, ad pluralitatemprealcm. Conitar au-
tem, quòd ens rationis habetortum ab enter reai, \& \& per confequens pluralitas habebit ortum a pluralitate. fed conftar, qued in Deo eft tātummodo primum, videlicet fundamentum, quod cundum, videlicet pluralitas realis. ergo intelleCus in accipiendo diftin tionem artributorum, oportet, quòd recurratead plar
realem exittentem in creaturis
: Priterea:Intelletus in concipiendo fe habet Inellecu paffiue.aut ergo reducitur ad plures conceptio- in concip nes dre vna fimplicifilimaz, auta rebus pluralibus do fe paificorreffondentibus illis pluribus conceptioni-
bas alibi, quam in illa se fimplici,aut ab ip

## Diftinctio VIII.

Sequens dintingionem atribibutorum accipit fe- A perfonarum,qux maior eft, \& differentia a atribu flindtione reperta eorumdemin in creatura. Prsterea: Omnis difinintio rationis, ant cöfe 2ut intellectum componentem, \& diuidentem: fed omnis diftinctio rationis in intellectu appre hendente fimplicifilima, ortum habet d reali di-
ftintione mediorum, puta feccierum vel fatem 2Qus intelligedififimiliter $\&$ omnis diftinetio rationis in intelletau componente, \& diuidente, or tum habet ex hoc, quàd predicatum non conue-
nit fubiçtio, in quantum huiufmodi - corte eft autem, quòd femper conuenit, nifi propter realem, diftuctionem eorumdem ; vide fapien-
tia, in quantum diuina, eft iuftia
 Guntur, ergo omnis diffinctio rationis ortum ha ralizate atritrate reali, \& per confequens ex placreacuris, fumitur eorumdem diftinatio fecun-
perfonarum,quax maio
torum,feccundum ratio
iita reduceurad illam ifta reducerur ad illam. Praterea : Deus ab xterno, \& circumfrripta Deus ab $x$
omni cratara, intellex if
 veri, \& boni, \& fimiles funtrationones aterributa- effentiiful les, ergo videtur,quòd diftinguantur in Dcop per
folam comparationem ad intra, circumfrripta omini creatura.
Prixerea
Cir
Prxcerea : Circumfcripta omni creatura, im mo dato, quodd non effer poffibilis createatura, in ad
huc verbum in diuinis emanaret, per modum in teellectus,\& Spiritus fantus, per modū voluuta tifs, fed hoc noneflet, nifi voluntas, \& intelle tuil per modum voluniatis, ficur per modum inter ins per modum vilunratis, , ficut per modum intel
lectus, fi penitus effent idem, ergo voluintas, $\&$ lectus, fipenitus effent idem, ergo voluntas, $\&$ Prem ad intra, \& non per creararas.
Praterea $:$ Si atiribura diAncuer
Comparationem ad pluralitatem realem earum dum rationem in Deo. C dem repertam in creaturisis, Deus non diceretur
bonus, bonus, fapiens, \& fic de alijs perfectionibus, fe-
cundum rationem formalem, fed fecundum effectiuam caufalitatem, vtpore, quia ifta diffundit in creaturas.Sed hoc veft imponfibile, quia fecundum hoc nó magis diceretur bonus,quatm lapis,
cüxque creauerit lapidem, ficut creatuř̈ boni-
 tionem ad creaturas attributa fed per compa-
rationem ad intra
nes extra.
Praterea: Si diftinCtio illarum rationuit non poffer affumi, nifi ex reali diftinttione earum re--
perta in creaturis, non diftinguerentur illa in Perta in creaturis, nor diftinguerentur illa in
Deo fecundum rationem, qua in creaturis non
diffinguntur fecundin difininguntur fecundum rem, fed v num \& bonum
in creatis non diftinguntur recundú rem fed tan tum fecundum rationem, non ergo difinguentur in Deo fecundum rationem, quod falfum eft, cum fint attributa, \& per confequens falfium eff,
quòd diftinguantur atributa per comparatio nem ad extra.
Praterea: : Imperfectum ortum habet 1 perfe- Imperfeäu
Co, \& non e conuerfo: fed rationes atrobutaCo, \& non e conuerfo: fed rationes attributaenim fapientia Deieff, quadm quxcumque creaF modi, prout in créatura funt, ortum habct tadiflinctione fecunduain rationem, qua eft in Deo, $\&$ non e conucrfo.
Pryterea: Caufa
Pryterea: Caula procedit cffedum,fed huiuf- Caufa prz-

## 

 cumque enim ef reperire maiorem differet
$\&$ minorem, ibi viderur, quod minor \& minorem, ibi videcrur, quid minor differeitio modi perfetiones, prout in Deo funt, cauff funt
rumdem, prourin creaz
 nuprout if creaturis funtin pec fumitur abei Praterea: Intelletuis diunus poteft reducere falfa, \& vana, oportet, quòd habear fis, nifi fit tum in rcbus, licet fita ab inteliectu completuue; nem, nec haber in diuina effentia fufficiens fundamentum, quod patet ex hoc, quòd ipfa nullo
modo eft plures, nec aAu, nec formaliter, ficut claret, nec potentia, feu virtualiter :fi enim ninon effent plura virtualiter, proeo enim dicun tur virtualiter contineri in eo, quia in creaturis ter. ex hoc enim dicimus quòd Deus continet

$$
\begin{aligned}
& \text { rationem ad intra. } \\
& \text { Praxereat Fundamenta emanationum non di Fundamea } \\
& \text { ftinguntur per comparationem ad creaturas, }
\end{aligned}
$$ vnitiue, \& virtualiter, \& eminenter perfetio-

nes repertas in creaturis $;: \&$ ita $f$ non faltem creaturx poffibiles, nulla effet in Deo differentia atrributorum lecundum rationem, non habear fufficiens funda
Efentia di Precterea : nihili imperfectionem includens, eft
ina
habet Intionemer abflute indiuihis s fed folum in comparatione
Id creaturas, ficur patet, quòd effentia diuina ha
Idxa betrationem Id $\varepsilon x$, ,qux dicit quid limiraturi,,$~$ per conequens quodammodo imperfectum ex corum quamdam imperfetionem includit,quia quamdam limitatione dininx perfectionis, qua in feipfa illimitata eft diltintito;, rem per relationes, quia relatio pon dicit perfeAionem, vel impertedionem, ergo attributo umdinnaio non accipietur in Deo, nifi per peranad crearas.
 ia negociando circa ipfrim, fed liceet diuina ef-
fentia fit fimplicifima sia appehenfibilis fub


 re,niaquia perfectiones in creaturis reperit rea
liter diftinctas ; omnis enim difinintio rationis aliquorum ortum habeta reali difinctione eoartributa difinguir per comparationé ad creaturas , vbi rationes attributales realiter diftinguuntur. habet autem ifta pofitio rationes deadditio Heruei ad preditam opin: quoh 3.9.3. $\mathrm{F}^{\mathrm{V} \text { ervnt quidam alij addentes tria ad opi }}$ Primum quidem, quò fecundum quam accipitur diffinctio attributorum, non eft intelligenda fic, quin abfolute ippa
Deo conueniar finc habitudine ad creatura, vel comparatione ad extra. elt enim Deus ablolute
iuftus, $\&$ fapiens, $\&$ bonus. Deber ergo intelligi fic, quod difininctio fecudum rationem non eflet buta, vt ratione difincta, nifi inueniret ipfain. ligi, quòd a atrributorum diftinetio accipitur per comparationem ad extra. Secundum vero addunt, videlicet, quọ̀d ifta Comparatio potett nurelliglduplicirter Primo quidem, quod habitudo importetur ali
qualicer rin ratione artributorumadinuicer di-
ftintorum, ficutin in ratione id $x$ arū, vel in diftinCione prafcientix, \& pradeftinationions includi-
tur habitudo nim de ratione fapientix, aut iuftitixeprout in,
Deo conceptibiliter diftinguitur, efthabitudo Deo conceptib
ad creaturas.
Secundo modo poteff intelligi, quòd hrac com
pofitio pertineat ad diftinctionem attributorü fecundum rationem caufaliter, \&per modum
deueniendi ad huiufmodi difingionem fic mitur in propofito .quazuis enim in Deo, in quo fola ratione differunt, , non fir aliquid de ratione
vnius, vnius,
ratiocundum alterius, quòd tamen proud non fit de rairanaliquid eft de vnius ratione, quod no eft de
tura, ratione alterius;ineceffce eft vvintellectus in com
munitate fua illa accipiat, quöd fiin omnibus reperiret, ratione vnius,effer de rationc al terius, numquä facere poffer:\& ideo difinetio rationis fumitur
in comuni ex reali difingione alicubir Tertium quoque,quòd addunt eft cirçintal. Qeaio intel- lectum Duinum, de quo cum dicitur, quìd at-
netus Diui tributa dintinguit per comparationem ad extra, nus divitiin tributa diftinguit per comparationem ad extra, Diuinam cognitionem, cum non habeat caufari-
necintra, nec extra, fed quod hicett ordo intel nec intra, nec extra, fed quid hic eft ordo intel-
ligendi in Deo fecundum noftrum modum confi derandi, ve fiout velle prxftrpponit intelligere,
\& intelligere creaturarum intelli gere fux effentix, ita intelligere plura fecundum rationem cir rundem rationum intelletaim circa creaturasvnde fecundum noftrum modum intelligendi,cö ceptiopicefedionum attributalium, vt in creatu
ris realiter funt diftinceppracedit pluralitaté ra
 Vervnt veroalij concedentes F VRVNT vero aliij concedentes quidem,
quod attributorum diffintio fe habet per comparationem ad aliquam rem difineäá fed il
la dittinđa res non funt creaturá, fed aliquid in-
 quod effentia Diuina accipi poteft in fe, $\&$ abfo- triominium
lute, inquantum res quadam eft, $\&$ fic eft funda- attibuorui mentumomantum res quatributororum, eft tame vnum quid fimpliciffimum, carens omni diftinctione rei, vel rationis:alio modo, prout fimplici intelingentia concipitur $\begin{gathered}\text { D Diuino intellee } p u, \& \text { fic ad- } \\ \text { huc } \\ \text { cocipitur }\end{gathered}$ huc cöcipitur, vt quid fimpliciffimü carēs omni
pluralitateéeft tamen in potentia ad pluralitaté. Tertio quoque concipi poreft inquantü intellectuss, quali'poff primam apprehenfionem nego
tiatur circa ipfam, reducendo onnia arribura de potentia in inađứ fecundüdu duplicem coordina
 rando, quad effentia Diuina induit modum de-
claratiuli,, habet per confeguens ratione claratiul, \& habet per confequens rationem ve-
ri, \&finduit modum illius, cui fit declaratio, $\&$ fic eft intelle tus, $\&$ induit modum illius, quo poten tia atringit ob
intelleationis.
Secundam vero ex parte voluntatis, fecundū
quam induit quam induit modum allectuiu, \& itar ratione bonii. \& modum eius ,quod allicitur, \& ita ratione
voluntatis, \& appetitus, $\&$ modum mediatis in-
 omuia autem attribura reducuntur ad alitiquam
ex his duabus coordinationibus,
 Spiritus fanctir realicer diftinctas fic ergofecundum iffos difingyubbantur artiributa per pecutuã . Muomodo
habitudinem adinuicem, $\&$ fic per comparatio-
 fter intelleatus afcendere poffit ad, ifta ex crea-
turis. Hac auten opinio fulciri potel turis. Hxc autem opinio fulciri poteft 9 r ratio-
nibus fuperius arguendo tertio loco inductis.
opinio quorundam aliorum.
 ius atrriburara in Deon Diftincta, intellectus alicu
rationes 16 . fuperius
 tudo formalis non repugnar Divinx fimplicitati propter multa. Primò quidem,quia quando aquid, relato fecundum quid ad diftinationem, $n$ ó
 fimplicitari. ex quo enim fimpliciter fuantidem, nec funt ibi aliqua diftincta fecundum quid, im-
moquodibetdiftintorum eft totum fimplicimoquodibet diftinterorum eft totum fimplici-
ter, qulmuis diftinctio oorum fit fecundū quid, omnimoda fimplicitas son tollitur,nec impeditur, fed perfeetiones ateributales funt eedem fim
pliciter identitate;diftinđ $x$ vero fecundü quid, prelatonon ad diftinta, fed ad diftinctionem. Vbi confideranda funt duo. Primum quidem,
quòd diftindtio fecundum quid, accipi poreft. quod diftinctio fecundum quid, accipi poteft. Dininntio vt cum ea, qux difinguuntur fub effentia fecun-
dum quid, quomodo cófuetum ef dici,quod Sor

##  

 cefe in, domo, \& in foro, funt effere fecundum quid, compofitio, vbi ef aliqua multitudo; \&ed perfeceffe indomo, \& in foro, iturt celle tecundum quid,
velfumi potefltreferendo, fecundum quid, ad diAtinQtionem,ita quidd licet quodiliber diftinctorū habeatentitaten), \& reditatem Jimpliciter, ta-
men eorum difinotiofit fecundum, Roteademrealiter, \& fimpliciter, fed non eadem fecuadum quid, \&lloc modo artributa inter fe,
\&ed Duina efintia diftinguuntur.
Qiio artri- i: Seciundum vero confideranduin ef, quod proquid,ne ccilicetainqua fimpliciter diftinguantur Prima fiquidemfilla Gontrantunnoodo in po tentia. oportet enim, quod illa fint in aftu, qux
fimpliciter difinguntr ria non fimpliciter diftinguuntur,fed tantum $\mathfrak{c c}$ cundum quid:
Secunda quoque, $f$ t talia fint folummodo vir-
 garita in Sole prơ eo, quod no fuint in co formaliter, fed yirtualiter tantum Tertia vero; quando illa permixta funt, quomoao dicimus, quod mícibilia unn in maxto
oportet enimilla, que fimpliciter difingunutur non effic mixta, aut confufa, fed mere, \& pure , \& Quodiarta autem,quädoftunteadem fimpliciter, \& tranfeunt in omnimodam vnitaren fimplicicer;ed relinquitur aliqua nonidentitas, iecun citer, efie non caden fimpliciter, propter quou Cotra in ot tamen eadem funt fimpliciter, $\&$ remanet non
uias arrui- ter diftinguuntur.
uur infi buta proponditumquid diftinguuntur in Deo, ion Autributi:- deber hoc intelligi pro eo, quod fint in Deo
fecundum
Potentia, zut virtualiter folum, inmo funt ibia-
quid difin ctualillime, \& formaliter, nec quia fantibi perDoo.
eque enim eff fapientia in Diuinis, ac fin non eflet eque cinimet fapientia faininiz, iuftitia, ac fi Deus effet folus iuftitia fuubfifens, \& fic de aliis attributis:vnde quia Deus eft iufti-
tia infinica fubfiftens, $\&$ fimiliter fapientia; de $r$ a tione aurem infiniti eft, quod non polfit habere rationemp partis, necefle.eft, quodiuntitia Hion tia, \& fic dealiis atrributis \& per tia,
tranfcunt in identitatem fimpliciter, fed quia ra tiones formales eorum non mifcentur, nec confunduntur, , led remanent in actu : vium aute $\mathrm{fc}_{\mathrm{c}}$
cundumfuam rationem formalem, non eft aliud necefie eft, quòd relinquatur aliqua hion identiras, ,cilicet non identitas fornalis, \& per confedum quid relinquatur, \& fic pater alliumptum quod perfectiones huiufmodi fumt omnino idem quid referendo. ergodiftin io atributorunu cx naturarei, non repugnat Diuina fimplicitati. Secundò vero idem apparet, quia vbi eft tali
diftinctio, quòd non ponira 1 aliquam nultitudine
compofitio, vbi ef aliqua multitudo; fed perfera reit, quòd non ponitur aliqua multitudo. non nitas : eff autem ifta non vnitas quidditatiua, vbi ef ali
 terius, \& formali ratione, ita quod fi definiren- eff onmo tur; non ponerentur :mutuo in definitionibus modum diftinctionis, fed tollit modum vnitatis formalis. ergo illd difinctio, de qua loquit
mur bene inteclecta, nullam compofitionem po- Nota, \& be mur bene inielleecta, nullam compofitionem po-
nit in Deo; $\&$ f ficatur, quod voluntas, $\&$ intellectus, fiue fapientia, 8 \& quoftitia debent ratione nfinitatis tranfire in identitatem formalem, di
cendü,quöd hoc ef impofibile, quia tunc amit cendu, quoct oc elt imponinie, , quia tunc amit-
teree qualiber fuam formalem rationem, inquan
 poteftcöflari vna ratio ex multis,quin quxlibet pientaia fut evere, \& formaliter in Deo fecundum entio fipi
 nec cranfeuntes in eandem rationem. Terrio vero idem apparer. quandocumque nim aliqua diftinctio non refpicit extrema, fec pifininciompoitione compofitionem nun ponit, nectmultitudiucta aliquam, fed diftinctioformalis eft huiufimodii.cunn enim dicitur,quòd fapientia non-
eft bonitas formaliter, non debet referri difingui formaliter ad extremü,quafíbonitas fit vna Cormalitas,additia Deitati, vel vnusmoduskirumintans Deitatem, \& quod fapientia fit vnis a-
lius inodus, veltormalitas additaDeitati, quedibcteft tota Deitas fimpliciter Edebetergo ormalis diftinctio referriad compolitionem vnius cuman atcero, ve fit lenfus, quod formaiter
finguantur, non quod fint dittintze formalita testinam vnum non prexicatur de aliquo quida Tatiue, \& formaliter, ${ }^{2}$ definitiue. relinquitur Quartò autem idem videtur. concedür enim Incelleeau omnes,quod intellectus poteft concipere vnam, eandem rem diuerfis modis, non fcindendo \&\& eande cunaliquo, velaliquid cum reipfa; vnde po- Cim modis. ins $\begin{aligned} & \text { armare de cadem. re diuerfas conceptio- }\end{aligned}$ ncs, \& hoc patean candelam multiplicat obie
culi cleuato, vnam ctiue,nec tamen illx candelx obicctiuc multipli cata fritidunt realitatem candelx vnius in pa nute exiftentis,nec addunt aliquid, nec compo In vifu, vel bis eft vifa, $\&$ eodem modo oft in in ellectu,quia de eadem aibedine formari poffin qualibet dicit totam rem, ve pater de tatio ne coloris, \& qualitatis, \& difgregatini; fed fl ponerentur tales conceptibilitates obiectale nerent eandem conditionem, quia nec rem cinderent, nec componercnt, nec diuide res ; \& diuerfx concepribilitates ciuldem rei





## Diflnctio VIII.

dem eam perfecte cōprehendit, \& ducitina aetu A tiam diftin\&ionem, cuius oppofitum ip fidcüt. omnes perfectiones eius; fed fine actu negotiate
per fimplicm intelligeuntiam ornes perfectio-
nes Diuinas difininguit , prexertime cum intecle-
tus negociatiuus,aut infexiuus locum non ha-
vide concus negociatiuu
$\underset{\substack{\text { vide con- } \\ \text { fupionemen } \\ \text { opinionis. }}}{ }$ Praterea: Quod ait, diuinam effentiam, prout nemintellctuus, voluntratis, , torimm, non continet ueritatem : tum quia Deus beatus non effet, nifi quarenus induit reffeetum rationis, nec perfecte effet iuftus, \& fic de alijs porefi. ergonec illud fuit equarn : tumm quia intel
leftus negocians, faceret Deum beatum, quod omnino effe non poefl. Etin hoc tertius Arti-

ARTICVLVS QVARTVS.
In quo oftenditur, quomodo quartus modus fatio-
nalis eff, non obffantibuis ratuonibus ali
guorum, filict Gir. \&o Her-
sai, © 'Durandi.
formalizat Ceft, quod opinio dicentium anderandumCelt, quad opinio dicentium, attributa di-
fingui ex narurara rei in Deo, videtur aliquibus
deficerc propter multa.ficnim uoluntas, \& Dei deficerc propter multa.fi inim uoluntas, \& D Di-
tas formaliter difingur tas formaliter diftinguitur, aut formalitas uolu-
tatis fecundum quod huiufnodi differt $\pm$ rcali-
 tate, aut non differt:f nondiffert. .ergo idem dif
feret formaliter, $\&$ realitét : i vero differt,eis eft aliquid commune. aut ergo ens reale, \& fic $v$ -
trumque erit res, \& per confequens formalita frumque erit res, \& per conequens formatue
fecundum quod huiufinodi erit realitas . aut ergo illud commune erit ens rationis, \& per
confequens Deitas crit ens rationis, aut illud communc non erit ens recale, necc rationis, quod formalitas talis ponatur.
Prxterea:Formalitas fecundum quod forma itasuta quocunque alio differt, aut eff aliqua
res, aut nulla res, fialiqua res,ergo differt, vi fic realitier differt, fiverofit nulla res,

 Praterea:Formalitas huiufmodis nihil aliud eft, cundum fic ponentes, fed quidditas eft uera res
$\qquad$
 taph, diuidit fubtantiam in fubiectum, 8 quod vera fubflantia. autergo eftilla res, qux eftalia formalitas, uel alia. fi eadem erro formalitas
eft eadem formalitas cum alia, cuius oppofitum eit eadem formalitas cum alia, cuius oppofitum
ipfidicunt: fin autem eft alia res. ergo differet
and cormalitate realiter, cuius etiam oppofitum ip dicunt. ergotales
Prxterea: Aut voluntas fecundum guod hu iufmodi eft res, aur ratio, fir res eff, ergo differr ferre, erledifferre ratione. ergo non eft dare ter

Praterea : Sicut fe haber differre ex opere in- Arg idens ad diferetam rationis fic natura rei, tumà comintellecturs, ift differre fecundum ratione pere differre exnarura Praterez: Vnum,\& multa, idem \& differ funtpasfiones entis, fed nullium enis eff, itec effe potefl, nifi vel ens rationis, quod firab opere
 Pryteres quidquid ponven realis, vel rationis. Praterea: guidquid conuenit rei ex fe, \&eex Cus, illud eft vere reale, fed quod differt per vere reale, realiter differt. ergo qua differunt,circumfcripto omni
liter, ve videtur. FratereaiDefininio indicat,quid eft res,\& per Quid indiconfequens,quax differuntdefinitione, differunt cet defin re,fed attributa Diuina fecund
definitione. ergodifferunt te.
Praterea: Nil Plus efvere in albedine ex ina-
tura rei, tura rei, quàm finon effet, vel effe poffet alius co lor, fed finon effer, vel effe poffer alius color, al ra re: : quia tunc color non poffet efle genus.ergo, nec
tura rei.
Prxecrea:Deus eff fapiens per rationé fapien tix, vt differta voluntate; fed fapientia, vtdiffert i v viuntate non eft realitas, fed formalitas pientia realiter, fed formaliter.
Praterea: Sicut fe habet realitas Deitatis ad Reditas tis ad formalem rationem fapientiz:fed realiza- reatizas an $_{2-}$ tis ad formalem rationem rapientiz:Ied realitas bntorum. ergo formalis ratio Deitatis, erit formalis ratio fapientix, \& \& omnium attributorū
Praterca $:$ Maior eft differentia quidditatiua qudm differentia numeralis. Sortes eRim, $\&$ Plato differür numeraliter, \& funt vnum quidditati-
ue; Sortes vero, $\&$ Lieo funt plur quiddit ue;Sortes vero, \& Leo funt plura quidditatiue:-
ergo quax funr vnü numeraliter, funt vñíquidditatiue . fed conftat, quid atrributa funt vinum in Deo, qux numerainter, cum fint vnum in reavnum formaliter, \& quidditatiue.
Praterea: Manente eadem ratione, debet id in identitatem realem,propter infinitatem, ergo rranfibun
identitatem formalem rationeinfinitatis. Praterea :Infra fumme vnum non poreft innonef fummernum. Genim includitur iamclauduntur intra Deitatem, qua fumme via ef. non enim funt circumftantiax Deitatis, quamnis ita concipiantur, imino funt infra ipfam.
nullo modo ex natura rē̃ diftingui poffiunt. Praterea : Sapientia Dei eff infinita, fed fidi- Si Dei Gftinguerentur exnatura rei,nö effet infinitat fim- piencia di-
pliciter, $\&$ f effet infinita in genere fuo. omnis Ptinguere-
 rat. Sapientia enim ex natura rei ab aliis perfe- rate infinita
ation tionious non difinguifur, vt videtur

Pręterea : Sapiétia in Diuinis habet quidquid | eft |
| :---: |

## 298 Libel I. Sententiafum

eft melius ipfum, quàm non ipfium alidid noneff tia cffer iuffitia, quàm fit tantum fapientia. ergo fapientia fecundum fuamm rationem, erit Omiss ratio Diuinx pertectionsis; eper confe
$\underset{p}{\text { perfifetiones. }}$ Pretera : Sifapicntia, $\&$ iufticia formaliter differrentin ineononon effer Deus eoa (apienss, quo
iufus immoalio formaliter $\propto$ alia ratione, fed unum ad plura, fed habent plura ad unum, fic nif f ecundum rationem piures enim homines non funt unus homo, nijifin conceptu. ergo nec
una res poteft effe plura, nififecundum rationć, \& in conceptu-1.on ergo cx natura rei. Praterea; Differre tormaliter eft differre in
fornalitaribus, fed fapientia, \& iuftitia fecundum fic ponentes formalitates, non funt divierfa Formaliter, immo una eff alia, ergo fapientia, \& formalitas vina.
Prxterea:
and
Prxterea: Quxcumque funt identitate unum, funt fumme vnum, quai inter modos vnita tis, eit vuitas in fubfantia, qux importarur per elt virtas in fubtantia, qux importatur per
identitaze, fed fccudum authores huius pofitio-
nis, fapientia, \& iuntitia iunt ide nis, fapientia, \& iuflitia funt idem identitate
ergo funt vnum maxime $\&$ in fummo $\&$ pe confequens formaliter.
ar oriturea: effeetine, quod oritur ex natura rei, liber aliter, fed diftin $\ell$ tio fecundum iftos, oritur
ex natura rei incer attributa \& non poreft pon
quod oriaturu effeciue, Quin fit aliquid in re,quo
illa diftinctio effe habeat formaliter, alioquinc fet caufa efficiens fine defectu, ergo neceffe eft quiod habeat ortum diftinctio ifta are formali-
rer, \& per confequens, eff dare diuerfas reali-

Nolluiu in-
fnitum
pait
paicuralitates, quibuscxtrema dintinguantur .
Praterea : Nullum formaliter infinitum com
paitur shi- patitur fecum aliud in eoden ruppoito, fed
va fecuitentia eftinfinita formaliter. ergo non compatitur, quòd iuftitia, qua fecunn eft, fitaliud Praterea: :llind,quod facit formalitec, \& realiter iuftum, eff formaliter, ac realiter iuftitias
fed fapientia in Deo, facit Dcum realiter effic iuftum, $\&$ item formaliter, cum fit cadem reaitas, \& eadem formaitas, rcundum fic pone es, ergo fapientia quorum.vnum non pooelt praxcindi, fen negari abalio,cum reduplicatione deducendo hoc, inquantum hoc, non eft illud, eed ita elt de attrikuvnde fapientia, non fit inftitia, alioquin oonnis fapientia, effer iultitia, quod non eft verum in cratura, nihiliominus apperiad
eft fapicnintia diuina, eft omnis perfétion for quod ter, \& per confequens bonitas, \& vnitas, \& iuft tia \& fic de aliiss attributis, ergo fapientia, 8
inticia
and Notz pul- Prxterea: Illa,qua funt prefcindibilia fimplici chram rezu intellectu, propter imperfectione inteliigentis,
Lmm Aut.
habentrantummodo effe obictiue in intelletu,
qu funt tantummodoentia rationis, $\alpha$ per confe quens non poffunt habere prarcii, fene daiurm Diuinis perfetionibus, nam Deus, qui perfecte intelligit, nou prafcindit vnam ab alia, fed tan
tumintellectuslimitatus, \& creatus.ergonon umincuncus, nec praxcinduntur abinuicemex
diftinguuntur natura rei.
Refponfio ad predictafecundum opinionem Scort
 ille inftantix ex falfa imaginatione, quoniā ima foluiti d ginainor dintinctione itatermate
modos, aut formalitates , aut rationes additas
Doft. fibs Deitati, quod nullo modo intelligedüe eft, fed cō
cipi debet,, tota Deitaseff tota
dapiétia, cipi deber, $q$ tota Deitas, eft tota fapietia, \& for malitas Deitatis,formalitas fapiertix, \& ratio
nius, ratio alterius. $\delta$ mnia cnim funt vun, fed no
 e:cf auté prinus modus, quando vnü ef de con
ceptu alterius directe , \& in recto, no fic auté ef hic in propofito,quonià Deitas,vt concepta nio do Deitatis ipra eft tota Deitas, concepta no
do fapiérix, inhilominus intimodiconcipiendi, do fapierix, nihilominus intimodi concipient quia poteff concipit tota Deitas modo fapientic precter hoc, quodidōcipiatur modo iuftitrx.fic c goomnia attributa fant eade res, , ed dititer, \&al
ter;nulla auté repugnatia eft, $q$ aliqua fint ead

 pra,è circulus, $\propto$ figura funt eadé res alio modo Sicutcurre incelccta, $\alpha$ fimiliter fapietia, $\&$ iuftitia, $\&$ intel rel rext currfu
 ta difinguifi hazc crgo non fint in Deo, necratio fitiai ide nes, nec quiddirates,nec formalitates, $Q$ omnia
nó fint idê, immo penitus ommia funt vnü, nó fint idé, immo penitus omnia funt vnĭ, quòd
aliter, A aliter fe offerut intellectui, nectamen il ludaliter, \&aliter fabricatur ab intclletetu, immo pracedit ată innellectus.fic ergo intelligédo diftinctioné formalem, nó diftinctionem formali
tatum ; fed diftinctionem eiufdem ree formali ter , vely, formaliter referatur, non ad diRin Cta, fed ad diftinctionem, ut fit vnum multipli citer, non vnum multa.
procedentes ex falifa imaginationc dificurrendo enim per fingulas.
pientix, quan obicit totam : quoniam formalitas fapientix,qux dicit toam Ditatem
ioffitia,, iuthitia, qux dicit fimiliter totam
Detem Deitatis, aliter, quatm fapiêtia inter fe dinfinguä-
tur formaliter; quia per aliter, $\&$ aliter idemef tur formaliter; quia per aliter, \& a aliter. idem el-
fe. diftinctio enim formalis, eft diftinctio cius modaliter, non per aliquid, additum, fed per idem alio modo, \& quod dicitur, quòd formali-
tas, $\&$ realitas debent habere aliquid commit ne, quod pradicarur de eis. dicendum;quòd fal-
ne fumefl, quia formalitas, non ef, nifif toti real tas, aliter quidm alia formalitas sitrotor realitàs
 lia formalitate, quia anbe formalitatces funt ee- rem
dem res, dem res, aliter, $\propto$ aliter, $\&$ ita diftnguitur, non $\begin{gathered}\text { ficut }\end{gathered}$

##  <br> 

intellectus, efl vna formalitas, , \& vunum obieetü ota, eft plures formalitates, feu plura formaliter, \& crum infertur, qued a quocunque diftingiffinguetur, vtaliudobietum intellequs,quòd ef diftingui formaliter.
Nalla pori- Quinta etia nô procedit, nulla enimpotêtia pter quad intellicetus fupponit fua obiecta for malia effe in rerum natura, \& quia eadem re poteft eile plura obiegta formalia intellectus
ideo ex natura rei poteft effe diftinctio form lium obietorum in eadem re, \& per confeque non omnis diffinctio, quax eff ex narura rei, eft obietorum, \& quod dicituir, quòd quicquid fit in opere intellectus, eft ratio, $\&$ ita quicquid di dicendum , nuodnon ref , diffinguetur realiter dam difininctio rationis oporter, quoniam qua atanm intelleđus, illa videlicet, quax eff fornatra intellectum, $x$ ex natura rei. Sexta autem non obuiat, ficut enim omne ens
eff rafe,vel rationis,fic, \&omnis diftinctio, fed letu, vtilla qux eft pents oritur ex ipfo intel implicite, $\&$ explicite fic differt defnitio finitum, vel clare, \& obfcure, vel modo finis , grammaticales is, $\&$ abirracti, quif funt mod rrammaticales, \& quedam ponitur ex natura nnimaliqua res, qued mouear intellectum plutĭüt exprefle vide alia, \& omnino alijis modis plirramodaliter, vnum conceptibiliter, plurali tate prrzueniente attum intelleqtus
Omne er- cilirdicatur, quod omia, qux funt extra inrese exdem, vel plures, omnes auitéilliz formalit tes fuint eadem res, \& ño plures, quöd fivterius
 cut, nee multitudo, aut numen plus eft aliquid
fitia realififime dat, quöd Deus fit fapiens, 8 Vndeci formaliter.
Enim, quöd formam noz conuenit, imagitiontur falfiting realitatem formalitas fit additum aliquid ad natioimpoiqua realitatem,non eft autem aliquididadditum, imo eft tota realitas aliter, non tamen aliquo addiconcipiendi, it itata enim efft tota deitas; \& \& fapieni tia, fimilititer fecundum alitum modum, \& alium fe offerendi, vnde licet fint eadem realitas, non
ramen poffunt effe idem obietum formale intamen po
telleetus.
Duodec
Duodecima vero xquiuocat de quidditatiua differentia, ficuttertia ratio, \& octaua.
Decimatertizzerian bile eft enim, quiddam non procedit, impoffititatem formalem, hoc eft, quin iecta conceptibilia per intelletum, quàd fidi Itinte concipi non poffunt, iamnon participatix, vbicunque fititcones fuas,ratioenim fapien
 amittitpropriam rationem.
Decimaquarta vero non obuiat, quod licer
resdeitatis fif fümme vna realiter, noid res deitatis fit fumme vna realiter, non tamen
formaliter, cum fitp plura obieta intelledus $\bar{\delta}$ hoc fit magnx perfectionis.
Decimaquinta autem non obiaiat, vermm eff Ininilive
 Pluribus rationibus non confíuitur vni, cimmon qualibet confundatur, $\&$ amitrat ${ }^{2}$ Proprietretem juam, ficut patet de formis clementaribus in quod fifapientia effer iuflitia, in Deo, iam non effet melius, amitteret enim fuam propriam

Decima 「eptima quoque arguit dicitur fapiens, quo Deus ; \& quo iuflus, quia Nenefecpor eadem realitate, quamuis aliter, \& aliter, fuam - quop patert: pater eff, Deus quo pater, dicendum, quọd hoc ait propter inconuertentiam, quia non connereffrur effe Deum,\& effepatrem, aliàs filiins ion

## Liber I. Sententiarum

quo Deus fir pater, conuèrtitur antem de iu-A tro, $\&$ frap
8 influs.
in
Decimaoctaua etiā non obfifit; ;quia verum dum rationem, fed quod ifta pluralitas fitit fabriata ab intelle $\mathcal{A}$, ratio non concladit
Decimanona etiam non procedit; quia non
efterum fecundum poonentes diftinctionem fo malem, quod ditinntan formaliter fint diftinata
ma
mormalitatibus, in formalitatibus, quia formalitas, \& formali-
tas dicuntaliud, $\&$ aliud, $\&$ non idem, aliter, $\&$ B tas dicuntaliud, \& aliud, \& non idem, aliter, \&
aliter; vnde cum non fitaliquo modo ibi aliud, \& aliud,non eft ibi formali
formaliter, \& formaliter.
Yigefina titas eft vtique fumma vitas realis, cum fit $v$ itas in fubitancia, non tamen eff fumma vnita formalis, cum in eadem fis
fit éfe diftinttio formalis
Vigefimaprima non procedit; ifta nanqua diftinctio videtur oriri, vel dicitur oriri ex natu
bus.difinctio enim, fiue prxifio effaliquid ne-
gatium. ficutergo in intellectu obicetiue, eft gatiuum. ficut ergo in intellectu obiectiue, eft
vna, \& eade res fimpiex fub diuerfis prafcifio nibus, abfque hoc, quìd res diuidatur, aut fcineadem res eft obie:-tiuc precifa, fed nec etiam ratio fcindetur, vt fit alia, \& alia ratio. color nimelleequ, dicunt viam, $\&$ eandem rem, nullo pe nitus addito, nec fecundum rem, nec fecunda rationem. non enim adduntadinuicem rée, quia cem realitatem, nec adduntetiam rationé, quia non dicuunt, nifi meram realitaté", alioquin, fiali quid rationis includerent, non prodicarentur
quidditatiue de rebus, nec in primo modo per fe, cüens rationis nó predicetur per fe de re, $\mathfrak{f i}_{1-}$ cutnüquam Rat, quàd vna, \& cade res eft in intelle $\theta u$, fic, vifit conceptus coloris, \& fic, ve fit
conceptus dif conceptus difgregatiui,nó addita re,aut ratio-
ne, fed eft tota aliter, $\&$ aliter, $\&$ funtibi praci-

## InDeo suit

a hiereres dem res, circumfcripto omni opere intellectus, $\&$ aliter, \& a aliter, \& habens pracifiones, abfquc
eo, quod ibifi res, \& $i$ nes, fundans illam prxcifionem.
Et Confirmatur ex hoc, quòd operatio intelvt colorem, necetiam, vt concipit,vt difgrega tium: \& fic non ponit, itanect duidititrem, nec habet precifionem, \& diftintionem, quare $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ intelle étus, nee diuidit, nec apponit, videtur, vigefímumquartum,$\&$ vigefimumquintum Vigefimumfecundum quoque non valet; fquia nullum infinitum realiter com-
patitur in fe realem prxcifio exclufionem. Er per idem patet a
vigelimum vigecimum
terti-. terti-
um.

ARTICVLVS QVINTVS
In quo offendetwr, quomodo quintus modus fe. cundum veritatem fare non potef7.
C Irc^ quintum autem confiderandum eft, Cit, nihiòd liceminus defe modus dicinduobus. Primò quidem, quia quar diftincta funt ex tura rei, oportet, quòd importent determinatas rationes; nunc autem fupra probatum eft, terminata ratione, quoniam iuftitia in commu ni, quantum ad importatum principaliter, \&
in reato nil determinatum dict, fed torater in reधt, nil determinatuin dicit, fed tota deter quo.iuftitia enim Dinina coincidit in rationem Infitia Di deitatis , ficut \& iuftitia creata in ratione pro- uina coinci priam qualitatis cuiufdam, \& quod diêum ent dir in raio attributis. ergoimpofsibile eft, quòd talia diflinguantur in Deoe ex natura rei, vel re, vel ratione,cum coin.
nem Deitatis.
Secundò vero, quia ineuitabile eft,quin effer
 fequens $1 \times$ derectur, $\&$ infringeretur Diuina fimprum, \& Philofophorum, ac generalis Concilij dicentis Pofftquam enunciazū eff de Deo, quòd
eft immenfus, incommutabilis, omnipotens, $\&$ eftimmenfus, incommutabilis, omnipotens, \& que vix fuperius tactz funt, quibus videtur por Inz quing
 nulla carum foluat.

2wòd impofibile eft dari diffinctionem fecun dum quid, quando alivid diftinCtorum fitens fecundum̀ quid.

PRima fiquidé nö, namque niticur euadere E per hoc,quid attributa fimplicitrer fantere-
 mirum non eft poosibibie, quod fit diftinetio, fe-
cundum quid, quin aliquid diftinctorum fitens fecundum quididrelatio namque non fufcipit ma gis, \& minus, nec implicicer, nec fecundum lofophus in pradicamentis, vnde fimilitudo furcipit magis, \& minus,quia qualitas, in qua fun
datur hoc, fufcipit.dicitur enim aliquis fíilior alteri, fecundum quod magis appropinquat ad gradum qualitatis alterius; xqualitas autem, vel paritas,quarum fundamenta non fulcipiunt
 Ctivis, \& exiftens in diftingtis. ergonon eft porfibile,quod diftinetiofir fecandum quad, nifiall
 fcipiat magis, \& minus fimpliciter, , fecundum Dininalo
quid, finiefundamentis,quodeft impofsibile. non ef di-



Liber I. Sententiarum
ta, immo exnatura rei diftinctio, fitamen ifta A tate rei, qux indiuifa eft, cui repugnat diuidi politio teneat confequenter ad propria dicta. finctio, fed fecundum fic ponentes in Divinis eft attriburorum multirudo,alids nō effer Deus pe--
lagus fubftantix infinitx, vade $\&$ ipfideducunt, tamquam ad magnum inconueniens, fiq uis po-
nat, quòd deitas fola ait perfetio fimpliciter, quia fecundum hoc fequeretur, quöd nō effier nifi vna perfectio fimpliciter.ergo inter perfectiones fimpliciter eft aliqua
$\&$ non folumnon vnitas.
\& non folum non vnitas.
Prxterea:Si perfectiones in piuinisthon effent diftinctx formalter, fed folum non exdem, aut non vnum, (equeretur, quod efficne mixte, \&, con-
fufx. vbi enim eft indiftinctio aliquorum, ibie permixtio eorum, fed fecunduan fic poncutes,
perfêèiones nō funi mixte, nec confurzin in Deo. perféationes n̄̄ funt mixtr, nec confulf in in Deo.
ergo fi confeguenter dicunt, oportet, quod po${ }_{\text {Praxterea }}^{\text {nitictus }}$ diftinguyit, \& feparat, fimili-
tate rei, qux indiuifa ef, cui repugnat diuidi
propter fuam a actualitatem:mimportat tamen pri uationenp per modum cōnorati, vnde procefris
vnius in multitudincm eft reductio potencix in: vnius in multitudincm eff reductio potentix in $\mathbf{L}^{\text {i }}$
aitum, proceflus autem multorum ad vnum, eft aetum, proceflus autem multorum ad vnum, elt
reducere ad potentiam ea, quax fuerunt in actu,
ficut ficut patet in partibus continui.Sicut ergo prx:
fata pofitio negare non poteft, fecundum dicta fua, quin attributa ex naturara rei aliqualiter fint diftincta, \& confirmando ton vnitatem, cogitur concedere difinetioncm aliqualem.
nec hoc repugnar ei, quod fupra distum eft, pronec hoc repugnat it, quod fupra dictum eft,pro-
prietactes, \& effentiam in Diuinis non habereomnem modum identitatis, quòd non identitaten in recto, \&r tamen cum hoc nullam habēt nullo modo conceffum eft, quod habcăt aliquam non vnitatem, immo femper perfectiffimam vnitatem, \& indifinctionem, quamuis non ha-
beantomnem moduma quìd imposibile eft
2uod impofibile eft, formalem difinctionems
referri ad compofitum.quin referatur extrema compofitionis.

Thria quoque via euadere non poteft, 1 qux dici diltinctionem formalem nondebercr reterriad extrema compofitionis, quafi in
Divinis formalitas fapientix non fir formalitas iultitix, 8 fic de aliis attributis,fed referri debet ad compolitum : fapientia enim non eff iuflitia
formaliter, quamuis formalitas fapientix fit malitas iuflucix: hace nimirum via tarenon poteft propter omnia, quxindueta funt de diftinctione fecundum quid, abrque difinectis fecun-
dum quid. ficut enim illud thare non poreff, ita dum quid. ficut enim illud titare non poteff, ita
$\&$ hoc eft impofibile, videlicet, quod fit formalis diffindio, nec fint dittinex formalitates, \& patêt impoffibilitas ex eifdem.
enimeft poni diftinctionem, quiin fint aliqua dienimelt ponididtictionem, quin fint aliqua di-
ftinctaper illam diftinctionem, vnde nec fimilitudo
quin referannur aliqua per eam , fed inter attributa eff formalis diftinttio, fecundum fic ponen E tem. ergo erunt attrributa diftincta aliquo mo-
do. aut ergo erunt diftincta realitates, quo ni non poreft, aut diffinctx formalitates, $\&$ ita habebimusextrema diftinctionis.
Praterea: :Semper diftinetio denominatur ab
extremis difinctionis, vnde duo qualia difint
 guaut tir qualitatiue \& duo liter, nec eft iuftitiai in aliquo genere diftindiocundum iftam pofitionemi. ergo extrema erunt formalitates difitinex.
Pratereas : Impolfibile efl imaginari relatio-
nem fine fundamento $\&$ termino diftinctio, cumfit quaxdam habitudo, oporter, quòd fundamennum, \& terminus fibi affignentur, aut ergo funt fundamentum, $\&$ terminus, res.
$\&$ res, $\&$ hoc effe nön poteft ne
ne multitudinem ponere, \& concederc in Divininis 2liam 1 Trinitate perfonarum, aut erunt for-
malitas $\&$ formalitas, $\&$ fic habeur malitas, $\&$ formalitas, $\&$ fic habetur propofit̄,
quöd erunt ibi extrema diftinctionis, aut realiter, \&-formaliter crit funditatum, \& ter-
minus

Diltinctio VIII.
303

 Prxterea: Vbicunque eff compofrio, ibi funt Non poteft extrera comporitio, $\dot{\chi}$ comparatio cum diftin

 tur ad comparatione attributoriū inter $f$ fe, immo \& ad ipfa a trributa, vt funt quuxdam formalita-

2nòd impofsibile eff attributa difingui, ficut ea-
dem resaliter, fo aliter exiftensex natura rei.
$Q^{\vee}$ ARTA etiam via non faluat dictamponem non aliud intelligendum fore, quod d an ex natura reí, non quod addatur alia res, vel lyatio, vel formalitas; ficut candela multiplicata,
 efrens $\alpha$ effentia, quod funt eadem res, alititer, $\&$
ef eliter concepeta, vnde videretur, , quöd mancmere identitate reali, poffet aliqua res ainter, \& \&iliter
fe habere ex natura rei , ficut \& intille tef aliter, \& alitetcencipencere. inta enim conceptibilitatum alietas non videtur perintelle etum
fieri, fed effe ex natura rei. xzc fiquidem via flafieri, fed effe ex natura rei. $h x$ f fiquidem via fta-
re non poteft circa attributa . nullus enim conceptus mere indererminatus, \& carens omic ra tione, poteff ineffe alicuiex exatura tei, concepti
bilitas enim indererminatiua non poteft effe in Indecermi- rerum natura, fedeft ab opere intellectus, fed


Auts. Pretterea: IIlla alietas, qua eadem res aliter \&ealiter fe habens, dicitur attributa diuerfa, aut eftalietas realium modorum, \& per confequens
atrributa erunteadem res, fed aliter, $\&$ aliter
real realiter exifitens, quod nullo modoponi porctlf,
auteritalictas non rcalis, fed tamen ex natura rei, per cam eadem res aliter, \& aliter fe harareri, per cam eadem res aliter, \& aliter fc ha-
bebir, 8 inoc etiam poni non poteft impofibi-
le eft cuim, quod aliquid Ie eff cuim, quid aliquidin effe extra animam a-
liter, $\&$ aliter fe habeat, eadem quippe res inIlter, \& aliter fe habeat, eadem quippe res in-
tra animamobictiue poreft aliter, $\&$ a aliter fes habere, vt in exemplo de candela patet, qux multiplicatur per vilum, \& in conceptu eiuddem generis, \& differentix, \& fimilium. Extra animam ergo, fi iliter, \& aliter', \& aliter fe habet, oportet, quod donit aliqua dirtinatio realis, cuua alietas ex impreffione diuerfa falta in anima non eff autem poffibile de eadem re, diuerfas rerum impreffiones, vel conceptiones a atuales
ex quibus prouenirdiucrfa apparenti2 obies ex quibus proueniid diucran apparentia obieti-
ua, lecundum quam eadem res aliter, $\&$ alitere-
rit
 conceptus obiectiuus difgregati ad conceptum
obiettuum coloris; dicendum, quod non ali quamrem, aut aliquam rationem diftinguibi
Petr.Aur.fuper Sent.to. 1 .
dilioeffe apparenti: resautem apparens, non modus intrinfecus exiftendi illius rei
Et fi dicatur viterius, quomodo predicabitur de re, dicendum, quàd res fic exiftens po
 effe apparenti, vnde infras rem conceptam,mo- prodicititu in prim
in
do albedinis loris, \&difisregatiui, fed infra remin conceptam modo dice per fed -modo difgregatiui, non includitur eadem res, fpecic vt concepta modo coloris $; \&$ hinc eft, quò genus, 8 differentia pradicantur primo modo
fe ef efpecie, non autem genus de differentia .fic ergo in effe apparenti,\& obieftiuo no eft incon ueniens, quod vna, $\&$ eadem res fitaliter, $\& 2$ non quidem additum, aut diftirgsuibilem, fed intrinfecum, \& penitus indiftinctum. Iñ effe vero reali impoininie eft, nifiponatur alius mo
dus, $\&$ alius realis $f$ militer intinfecus, ftinctus ; \& per confequens res fub illo modo difinguetur realiter d re fub alio modo, ficut re xittens fub vna apparencia, diftinguitur ab ea renter .non eff ergo hoc poffibile poni in re exifente extra effe apprehenfum. relinquitur ergo, \& a liter fehabensex netur rei Prxterea:Si eadem res fit aliter, \&\& aliter fe ha bens, \& idem elt findamentum , \& terminus, pofibile eft poni. reftat ergo, quod, fundamen tum, \& terminus non fane idem. 'fed confar quòd res êff penitus eadem, etiam fecundum fic unic tumerer-
 quod hic modus intendit, videlicet, quòd fite ea dem res aliter, \& aliter, quamuis non fit ibia Praterez
Praterea: Ifta via coincidit in primam, \&
ertiam, fcilicet, quöd fit ibridiftinctio fecun dum quid , abfque diftinctis, \& formalis diftintio relata ad compofitionem extremorum, bialiter, cum dicituir cadem res, aliter, \& alil-
ter, ter, refertur ad compoitionem, quia aduerbium pra, quòd prima via, \& tertia fare non poffunt. Pra, quod prin
ergonceifta
Preterea:
Praterea: Vbicumque eff res aliqua nihiladdens, illa non habet pracifam definitionem, nec
praciiam conceptibilitatem, ficut patet de effen ria, \& proprietate in Diuinis, fed atrributa hara rei sfecundum fic ponentes eitian ex natu-
 tem abfque additione alicuius rei.
Praterea: Alietas, fiue aduerbialiter,fiue nominaliter figniiceetur, temper opponitur identi-
tati, fed oppofita non pofiunt effe in eodem.ergo fires aliter, \& aliter fe habcns, fite eadem res, necfit qualitas vel lius modus vel haod ibet fitappel formalitas, vel alius modus, vel quodibibetappel

## 304 <br> Liber I. Sententiarum

Pretcrea:Res aliter, \& a aliter exitens, \& habeis aliud fuppofitum. dicir eximentix, eftcalind , quod vnaqueque perfona propriü exiftendi modum poifi-
det, ed
attributa fecundüfic ponentes, dicunt $v-$ nam, \& eandem rê, aliter, \& aliter exiftente.con ftat enim, quòd dicunte eandem aliter, $\&$ alitere $f$ fe eff inexiftencia, quia extra animam in rerum natura;\& per confequens,quot erunt attributa, tot erunt fuppofita, quiat tor -modi proprii exiftendi igitur poni non poteft, quia perfectiones Diuinx funt eadem res aliter, $\&$ alititer fe habens, vel pluidem dici poteft de perfonis;ve fupraditume eft \& Mmagis inferius apparcbit. De attributis autê dici non potett: tum quia nullam rationem deSecundum exittentix modum, $\&$ oporcerer deita teni fub vno modo diftingui in rerum narura 1
 mecundum modum; qualis eft inter Diuinas perionas, immo \&s maiorem, quia ifta fit per mo dos relationis, \& illa fieret per modos abfolutos, inta eftmodans,
lis, $\&$ abfoluta, qux omnino fatre non pofinnt.

2xod attributa non poffunt poni formalizates,
aut quidditates, aukt conceptibllitates,
circumflanies Deitatem.
VInTA deinde via cuadere nor poteft,
quę dicit, quidditatem abtraherab effe, Qo quef dicit, quidditatem abitranereabe effe, demre pofibiles ponii plures formyititases, \& catam per intelleetum, nec aliam rem, fed tantummodo quidditatiuam rationem, vefecüdum hoc fint plures formalitares, eandenreécircum-
fantes. Hac ergo via multo minus, quim alix fta re poreft, \& contra itzun procedebant media, fiu pra quarto A.r.t intioducta feccundum diuerfos litates intelligere nullius apparentix effe videntur.non enim,nifíde vocabulo difputare, an fciGaciliter via ifta impoffibilis apparere. Capiedo pientix,prater realitaté, cui additur, reflat quęliquid realitatis importiare ner Deiratem, aut dicar totam deitatem, nullo addito, aut totam aliquo additio, aur dicat aliam rem aliquā, $\nVdash$ nil de Deitate. Hxc autern diaifio femper ett per con
tradizoria, propter quod fuffienter tener, ve quodd dicit aliquam realitatem, vel nullam; $\& \in$ aliquars aut rem Deitatis, autaliam, $\& \mathrm{ff}$ rem oeitatis, aut totam, aut aliquid cius, , f fitoram,
aut nullo addito, aut cum additione. Sed dici non poteft, quöd penitus nullam rem dicar, quia quod penirus nula res eft,penitus nihile ef fecun
 quidem porefit effe res, ficue $c x=$ citas,
negationes, qux fundantur in rebus, fed numquam in fe crit nihil, ficut \& ipfx priuationes, quia effet realis conpofitio, $\&$ mútitudo in Di , uinis, nec'quọd fitaliquid peitatis, cum deitas non habeat aliquid, \& aliquid, nec quid firto effer formalitas circumptans immo mdirent nie fuperius impugnatx, necdici poteft;quod dicat otam veitatem aliquoaddito, quia de illo add
to,quareretur, verum fit res, vel inulla 1 res, res fit, vtrum fit res deitatis, velalia, \& omaia qux quafita funt de primo , \& procederectur in infinitum. relinquitur ergo, quod tales cir cum lantes formalitates poni non poffunt.
Praterea: $1 l l u d$ poni no debet in D . circumfripto Deus remanet fufficientiflin)e cham pro bonas, \& iuftus,\& fic de pertectionibus vniuer-
fis; fed circumfcripta formalitate fapientix fis, fed circcumin
iuftitix, \& bonitatis, Deus remanet vere, realiter fapiens; \& per confequcns fufficienter fapiens. non enim amplius oprandume ef de fago formalitates rales poni non poflunt. Prormairates tales poni non poffunt. nec econucrfo: quia nihil aliud eff formalitas, Hor quidis
quim ratio quidditatiua,
illud, quod intelle- formaltas. quam ratio quidditatiua, \&illud, quod intellecipit de re, nifif fuam formalitarem, $\&$ per confequens. rcir ralitas, \& f faa quidditataiuar ratio,
funridem; fed Deitas eft realizas fapienix, unn idem; fed Deitas eft realitas fapientix, \& nium earum. non ergo formalitates crunt quidditatiax rationes circcumfante's rem Dcitratis, differtà realitate eiufdem fapientix, pari ratio ne formalitas Deitatis differt ti realirate, \& tunc vlcerius formalitas realitatis, cum fit quoddam
obiectum conceptibile $\ddagger$ Beatis, \& ita habens conceptibilitatem, \& formalitatem itam, qux inquam formalitas realitatis, vel differrect ì rux lirate, \& proceditur in infinitum, vel no differet
$\&$ per confequens realitas fípientix $\& \&$ fua malitas non different, nec erunt attributa for-
no malitates circumftantes.
Prxterea:Deus eft realiffime fapiens, fed no eft fapiens, nifi per formalitarem rapientrizerg formalitas fapientix efl realitas vera, nec aliquid circumflans Deitatem. Praterea: Licet quidditas abfrahar ab effe,
\& non effe, inquantum conceptus rei per dum ftantis,\& quietis abftrahità conceptu ope rationis,\& \&luxus, nhihilominus quidditas eft ve ra realitas, nec poteft multiplicari quidditas,
quin multippicetur reáalitas equi, de quadiquin muiteplicetur realitas equi, de qua di-
cit Auicenna, quod abfrahitab effe, $\&$ non ffe fecundum confiderationem, nec eff verum, quod quidditas abfrra hird realitate, cum nonfitaniud, quam realitasa, fed abtrahitabeffer, e eff ergo alicubieffe plures quidditates, quin
 ergo erunt plures quidditates.

## Recollectiopradictorum.

poritiofor- ${ }_{\text {malitaum }}^{\text {E praniflis ergo colligitur, quòd pofitio }}$ non habet pefioibus, ncenimpoten furi intellis riouit. gendo, quòd fint quedam circumilantes rationes qualificantes Deitatem, nec quòd fint ipfamet peitas intranee, \& nullo addito. non apparetenim, quomodo ex tunc aliqua diftinetio re-
linquatur: nec enim modalis, nec fecundumquid, nec etiam non identitas relinqui poreft, sper confequens redit opinio aliorum, quöd
atributorum diftinđtio eft per a tum intellectus Quod autem fexto fuperius addebatur, dum recitaretur itta opinio, videlicet, quòd in per-prietates difininexa, generare filicet, \& $f$ pirare.
dicendum, quòd nullo modo funt diftinitx, immo fundant penitus eandem vnitatem,quamuis fupra de proprietatibus, \& effentia, proprct fupra de propriectatibus, \& elfentia, proper Dar causi, les fint proprietates, fed de perfectionibus, qua ner nou poo quidditatiue diatinguerentur, $\&$ effientdiuerra
neo forma
conceptibilia, non potefl dici, quòd fundarent penitus eandem vnitatem, vnde epepugnaret Di-
uinx fimplicitati. Et in hoc 5 . Art. terminatur.

ARTICVLVS SExTVS.
Vbidicitur, quod videtur de definctione attri-

$$
\begin{aligned}
& \text {, quomodo fiant cum } \\
& \text { na fimplicitate. }
\end{aligned}
$$

CIrca fextum autem confiderandum,quòd multitudo perfectionū in Deo penitus, nee recundum rem, nec fecundum rationem ponit detur de diftingtione attributorum, fub tribus ropofitionibus
Qkòd ommes Diuine perfectiones coincidunt in
rem, $\sigma$ rasionem Deitatis.
Prina quidem, quòd omnes Diuinx perfeter, coincidūt in rem,\& formalitatem, acrationem deitatis.quandocumquйe enim funt aliqua quandodeterminaztur per aliquä rationem, coin cidunt in illam, \& fi iomnia poofint determinari per illam, ,oincident in illä, ,Ced fapientia, $\&$ i iu
ftitia,\& czterz perfectiones,vt fupra ditum ch nullam rationē determinatam importāt formaiter,\& in recto. ergo cum omnes poffint deternillärationem, ita vepeitas fit quadä̃ fapiêria quada iuftitia, \& ficde omni perfectione, iuxta
 tiones non prexicant qualis, aut quanta fit Dei
effentia, fed quid fit. eftenim süma iuttixia, fummap pulchritudo, fumma poteftas, fumma $x$ ter na confideratione dicurturde da vodo, rapientia, \&c inflitia fecundum alium modum Prxterca:Norationem. lla caufata qux eft ッッ. Petr.Aur.fuper Sent.to.I.
alioquin perfectiones fimpliciter certiori, \& per
fetaiori modo attribuererur creatis,quam Deo, fediori modoattribueretur creatis,quim Deo,
fimiliter autem necqualitasexiftens in mente fapientis, eft perfectius fapientia, fed nec quapietas, aut clementia ; fed conftate, quòd quapitas, aut ciementia ; ed conttat, quad quanè, \& fimiliter habitus fapiétis eff per propriam
rationem.fapientia érgo, \& Deitas per rationem.fapientia èrgo, \& D Ditas per ptopriam
rationem erit fapientia, \& iultitia, \& fic de perfetionibus vniuerfis.
Prxterea: SicurDeus eft, quo maior excogi- Quid Deur
tarinon poreftio qualiber tarinon poteff in qualiber perfectione, fic $\&$ ra-
tio Deitatis debee effe fumma in omni perfectione. aut ergo fe habentin omnem perfectionem
per modum fubhrati, aut per per modum fubfrati, ant per modum cuiuldam
conftituti exeis, aut per modum inferioris determinantis omnes perfectiones aliquio addito, 2utdeterminantis eas nullopenimitusaddito: fed quia omnes poffunt explicari per ipfam Deitatê, müm dari, ,quia tunc non effer perfectififima intrinfeca, fed per modum fubftrati, \& denominatiue, \& per confequens non efferillud, quo ma-
ius excogitari ion poteft in omni perfectionemaius enim quid effer, fi haberet omnem perfeQionē quidditatine, \& intrijfece, fed nec crecun-
dum dari poreft: rum quia peffectiones ion tant coniceptus confufifimos omni determina ta ratione cärentes, \& ita nihil poffunt conftituere: tum quia repugnarDiuinx perfeetioni, tamquam totum ex partibus:tum quia perfeD ctiones, dato, quòd dicerent determinatas $\ddagger$ a tiones amitterent terminos fins fideberet ex is aliquid conftitui vnum
Nec potef dri tentin
tueretur ex omnibus perfequa Deitas conintiaddito eefect ennimus fibi comparatio cexiondibys in aliquo minato, \& determinabili, \& non effer illud fior maius excogitari non poteff fecüdum propriam rationem,quia propria ratio effer extra omnem terminans. relinquitur ergo,quòd quaríumom
nino fit verum, inidelicét, quod doeitas fic fpecifi-it propriam rationem fit quadiam fur ,quod per. tia, \& quxdam iuftitia, \& ficde aliis vniuerfis. : Praterea : Auic.dicit, quòd proprietatespici $\%$. mi principiji fic fininin ineo, quöd nó inueniturarifi

Meprofty. qua, que faciat debere in effe primi principij
partes, aut multitudinem aliquo modq, fed nifí concederent omnes perfectiones in idem re, \& ratione, aliquo modo facerēt multitudiné, quia titudo. ergo coincidunt in idem.
Praterea :Aug.concedit, quold eo, quod Deus 7 .de Trim
 Komni perfetione confummatus: nó concedit-
autéequod eó quod fit Pater, quo Deus, quod ex.ponit Magifter dift. 28. non eo, quo Deus eft Pa-: ter,quia non ea notione, vel conceptu. ergo per
oppofitu videtur intentio vbique Aug.quod 6 . 6 . Trii oppoitua
nes perfectiones coincidunt in ip ipfam rationem
cap. 7 . deitarisisinde dicit,quòd eadem eft magnitudo, quafapientia, \& eadem, qux vnitas, \& hzcomnia eadem cum effentia.


## Liber I. Sententiarum

306
Hic camen obuiare videtur, quòd fecundum A perfectionum. Sed conftat,quìd ficfe habetDi- quid dicat hxc nomina itta erunt finonima, quia fignifica-
bunt idem re, $\&$ ratione; fed dicendū, quöd non, propter duo. Primum quidem, quia imponuntur
 vnicuique, quod fuum eft, ve fit illud, quo res prxfentes funt in effic cognito obictiue, 8 ita exprimunt conceptus, qui fibi mutuo accidunt,
 cificenturper idem,re, \& ratione; fecundum ve-
ro,quòd licet formaliter, \& in reeto coincidant ro,quod ineandem rationem Deitatis,femper tamentiretinent alietatem in connotato, quod exprimunt

2ù̀d-Diuine perfectiones differunt penes alia
ó alia fubiecta Deitati, fiue penes
connotata.
$S_{\text {modi perfectiones. }, \text { etí coincidant in idé for }}^{\text {Ecvin }}$ maliter, $\&$ in recto, alia tamen connorant;, $\& e x-$ primant in obiquo, quod poteft multipliciter
declarari :illaenim, qux exiftentia vnum, $\&$ idè principaliter, \&̌ in reçor recipiuntafirmationé, $\$$ negationem eiufdem prodicati, aliquaid con-
notantis illa vidérur alizexprimere in obliquo, Idem nopo \& diuerfa. non poteft enim idem affirmari, \& nc
 - nem, quam exigitpredicatum:aliter enim veri-
ficarenturcontraditoria de eodem : fed de Diuinis perfeationibus, de quibus probatum eft, quad funt eadem formaliter, sxin reetoo, verifi,
cantur contraditioria verum eft enim, vuòd cantur contradirtoria. verum eft enim, quò
Deus mala non vult, qua tamen intelligit, quòd peccatoribus miferetur, \&iufte cödemnat, quinitatem attingic omnetcmpus, $\alpha$ peit immenfi-
tatem orinelocum:ifta autem pradicata conno tatiua funt huiulinodi. ergo perfectiones diffe runt ex iis, qux exprimunt in obliquio. Praterea : Illa, qua dicunt fimpliciter effen-
tiam Diuinain; fidemonftrant dī̃erfa fibi, effe diuerfa, differuntrantum connotatiue, $\&$ in hoc
quod exprimunt in obliquo; fed Magifter SenTota modḯ tentiarum dicitinfra dift.45.c. Et vbicumque
 Deusuult,\& eff volens, Diuina cffentrap pradica-
tur, \& Deus effce enunciatur. Cum autem dicitur, \& Deus eff enunciatur. Cum autem dici-
ur,Deus fitomnia, monftrantur omnia effer
fubiecta Diuine ficientix: \& cumdicitur, Deus vult hac, vel illa, fignificarur, quòd Deus eft,cuius voluntati hrec, $\&$ illa fubieta funt. ergo ex-
prefla intetio eft Magiftri, quod huiufmodi perpeefiones sunt illud ipfrum formaditer, \& in reeto,
fed differunt penes alia, \&alia fubieqa fed differunt penes s llia, \& alia fabieça, frue pe-
nes connotata; qux exprimuntin obliquo. nes coninotatas, quax exprimunt in obliquo.
Praterea $:$ Idem apparet inductiue. fi enim ratio Deitatis eft quadam iufitia, per eam reddit Deus vnicuique, quad fuum eff.Si verofitcle mentia, per eam releuar mifcrias mjferorum : fi
vero fit lapientia, per eam omnia lucent obiedi ne, \& fecundum hxc, eadem erit effentia, \&re,\& ratione, cuitamen diuuerfa funt fubieeta, \& \&pro-
pter ill fubieđta fortitur diuerfarum rationem
 for perfectiones includunt. ergo Diuina effentia
eft vinuerfa perfectiones, nulla differentia in ea
rub tantummodo.

Huic tamen duo obuiare videntur
Primum quiden, 'quia huiufnodi connotata
funt terminialiquarum conceptorum circa Deitatem, \& fecundum hac attributa ponent aligualem diftinaionć in Dei tate, faltem habitudinum, \& reffectuü rationis.
Secundum vero, quia fi ita fit, quod effentia. indiftincta re, \& ratione eft omnes perfectiones formaliter, $\&$ in recto, propofitiones illx x erunt formales, Deus eff fapientia, \& fapientia eft iu-
fitia, nec erunt tantum identice, cuius oppofitum dicunt Dotores.
Dicendum ergo ad primí, quìd aliud eft con-
ceptasis connotatiuus, \& aliud conceprus relaticeptras connotatiuus, \& aliud concepurus relati-
nus. connotatius enim ex condirione rationis exprimit connoratum in obliquo, ficut caro per ationem, qua caro ef, dicitur alicuius caro; $\&$ militer os, \& manus,\& fimililiter exemplar con- Pes, ma Conceptus autem relatiuus exprimit terminum per habitudinem additam rationiiaboluta, ficut Pater exprimit Filium per paternitaté addi-
tam Sortihanc autem diftinctionem innuit Philofophus in Pradicamentis cum dicit, manum \& pedem, \& partres fubffantiarum effer relatiua
fecundum dici, $\&$ non fecundum efe Ad propofitum ergodicendum, quòd Deitas Ad propoitum ergodicendum, quod Deitas
per propriam rationem, fic habet, quod conno perpropriam rationem, fict haber, quod conno
teticutiuffitia creata, quod connotet
vnum, \& clementia, quod conoter aliud, \& fic nnum, \& clementia, quòd connotet aliad, \&ffic
de aliis perfetionibus creatis. Conflat autem quòd ifta non exprimunt connotatứn , propte habitudinem, autr relationen, , fed ex propria
conditione. relationes enim, quibus ift refe. conditione. relationes enim, quibus sita refe
runtur, vel funt menfurati ad mẹnuram , \& perifta non fit expreffio, vel potentix produ tiux, , feu habitus produtiui, vt patee de iuAitia, \& clementia. Principium autem produ
Atiuum non refertur ad prodưum, nifi prius ad actualem productionem, vt paret quinto Metaphyficx. $\&$ ideo dicendum eft, quòd Deitas nul
ia habitudine addita, ponit res in effe forma to; \& fic eff fapientia, nullo quioque refpeat addito, reddit vnicicique, quod fuum eft, \&fe
cundum hoceft iuftitia, \& fic de aliis atributis, cundum hoc eft iuftitia,\& fic de aliis attributis,
vt fit fola diftinctio in terminis, nulla vero in vt fit fola diftinincio in terminis, nulla vero in
Deitare, nec fecundum rem, nec fecundum con iderationem.
Et fif dicatur, quòd intelleetus poteff fundare in efitate habitudines rationis, hoc non obfi quia fine eo Deitatiper modum termini diuerla fubiiciuntur. Dicendum vero ad fecundum,
quòd accidentalitas, quam habent conceptus perfectionales accepti in communi,tollunt pre dicationem formalem de fe innicem, quia vnus quòd proat ifti conceprus coinciduntin ration Deitatis, vtique preqdicitrur de fe mutuo forma facianttermini connotati

## Diftinctio VIII

307
Qnòd difitinctio atsributorum in connotatis eft A letargumentum, idem eft effentia, quòd volun ex natura rei quaridoque
Duplex di- T ERTI A propofitio eft, quòd termini fubributronm quidam funt ex natura rei diftinnti pofitiue, fion
peness soonpenss con- cut connotata per potentiam, $\&$ iuftitiam, \& clementiam,
a reddere, $q u o d ~ f u u m ~ e f f, ~$
$\&$ effe, quidả uero funt, qui non dîtinguûtur realiter, fed tantum ex natura rei vt patet, quòd fimpliciras connotar negationem, mé res funt,quemadmodú tenebra ineft aeri, cir quid pofitiaūe eft: quidam auté funt folūin in intelIectu,vt patet,quöd neceffitas effendi connotat
conceptum effentix, $\&$ effe infeparabiliter, $\&$ im mutabiliter adinuicem copulari. propter hoc tatis, $\&$ incommutabilitatis. fic ergo difinetio attributorum, qux eft rantum penes diuerfos terminosfaubieacos Ditatit, patet, quòd eft ali-
quando circumfrripto quando circumfcripto omni aitu intellequs.
In aliquibus non, nifi per ąum intelletus. Fa . pientix enim, \&iultitix, \& clementix Diuinx fubiciunnrur diuerfa, fiue quis intelligat, fiue intelligit, \&f func mala fibiecta Diuino intelleAui, nec tamen voluntati abique omni opere qui pofueruntaliqua artributadifiningui exnz, mura rei, hoc quidem verum eft, fir eferatur diinnelligatur peritioc aliqua difination auti, vem ra intenilgatur per hoc
tionis poni in Ditate.
Oux diffe- Sed huic obuiat, quia connotare, \& connotarunt penes rividetur effe opus intellectus. quye ergodiffe-
connotats,
ruintenenes conoter
 aum conc
picatem - \& ined vocabulo, difficultas mas mis proprie dici teff, quod diuinx perfectiones differunt penes ditati.confat enim,quòd
 $\&$ eideoeft iuftitia fibt, $\&$ omnia prafentia funt in effe fubiettiuo, \&fic eft fapientia. \& ob hoc magis proprie dicetar, quod perfectiones Diu
nxiunt tur per modum terminorú. fic ergoparet, quid
dicendum de difinaione modo modonon repugnent fimplicitati Diuinx, cum tate, , nec apponantrationem aliquam abfolu-
lum fibifubiticiant diuerfos vel rationis, fed fo-
 obiecta. hxcautem eft expreffa intentio duicen ap. viso ne, neficar pateet 8.Metaph.per totum, , Mispumo de Trinit.: \& Magifri Sent. dif. $35 . \&$

 vaduntes; tamen voluntas Dei, proute exprimi-
tur verbo effendi, nihil coninotar vide non
tas. ergo fi vultomnia, eft omnia; \& fubdit, quò voluntas non dicitur relatiue, vef fignificat rela fextus Articulus terminatur Refponfio ad obiectia primo
A. D ea, qux fuperius primitus inducuntur, Divina perfectio excedit nofrum inintem, quietum, non quia confitratur ex omibibus perfeetio nibus, fed quiain ea coincidinto omnes perfe-
Aiones, nec habent conceptiones huiufmod perfectiones diuerfas propter limitationem no ftri intellleetus, immo propter diuerfa connota ta; fiue diuerfos terminos, qui fubiiciuntur vni

Adrecundum dicendum, quòd liceet ịn Patria fa,non tamen formant conceptum de Deitate ip tum habet diuerfa fibi fubieqa. Ad tertium dicendum, quì̀ vna conceptio Ouomodo
nofri intellectus reprafentat quidem totam Di Beazi in pa


 roinfinitz.
Ad quartu
fiue poteft apprehendi fecundum divergexten fiue potef apprehendi fecundum diuerfas por-
tiones, quia eft in infinitum totale, $\&$ habens partes. Infinitum autem perfecelione ett quid
fimplex, in quod omnes conceptus perfectionales coincidunt; vnde poteft vnus conceptus formari,quannum eft ex parte fua, fed tota multituoritur ex connotatis.

Refponfo adrobiecta jecundo.
$A^{D}$ ea vero, qua fécundariò inducuntur, citer. Primò, quialicer in Deo, \& re, \& ratione perfectiones fint indifinate, connotat tamen ter, qux plurí fufficiuntad illam diftinctionem, qux eft inter attributa. Secundó vero, quia vbi infunt aliqua per comparationem, \& non ex namitur per comparationem. vt patet in exemplo de dextro, \& finititro in columna . non folumenim eorum difininttio fumitur per comparatio-
nem ad animai, immo $\&$ eorum entitasin lumna; vbi vero entitas aliquorum noneff per comparationem, fed a fe, ibi nec diftinetio erit per comparationem, quia res, ficutfte habent hiaber ade ef adeffe, fic fe habentadd diftingui: nuncic autemt haber ad ef rationem adfapientiam, \& iuftitiam nofram, \& per confequens nec corum difinctioerit per
Ad fecundum dicendum, quòd Commèntator 12. Metaph. non loquirur nifi de abftrato, wbi jupra. \& concreto; vndc affignat differentiam inter vi-
uentem, \& vitam in Deo,\& dicit, quod talis difuentem, $\&$ vitam in Deo, \& dicit, quod talis difqui Confucuit inuenirre difininctionem inter difp, fitionem, \& dif pofitum in rebus marerialibus,
propter quod ${ }_{2}$ etiam in abftratis accipitidem
duobus


Diftincto VIII.
Ad quarrupn dic̣endum, quòd valde bene con $A$ ancelligere cludit contra diftinctionem perfetionum, non \& anire, accipi in ordine ad cófimiles rationes repertas, no funt fun
daneta e- realiter ibi diftinctas, fed quin earum diftindaméta e- etio confiftat in terminis connotatis. Ad quintum dicendum, quod intelligere, \&2apparebitinferius.
Ad fextum dicendum, quòd optime concludit, quòd non diftinguantur attributá per comrerdiftinctas, fed non probat, quin diftinguanrur $B$ penes connotata,\& per idem patet ad 7.8.\& 9 .

Ad obiecta quario.
A D ea vero, qux quartò inducuntur, dicen$\mathcal{D}_{n \geq \text { Diuin } x \text { non prafupponunt diftíncione ema- }}^{\text {dum }}$ nationum, quarum vna intellectualiseft, altera vero libera, fupponit enim hxc ratio, quòd intellectus,\& voluntas fint formales rationes pro-
dutiux,\& quòd productiones fint elicit̃̃, cuius oppofitum ditument fupra. \& per idem patet ad fecundum.
Deus en Ad tertium dicendum, quòd Deus eft non bea quodd in- tus per rationé Deitatis, fed quia Deus eft quod-
relligere dä intelligere fubfiftens fuiipfus, \& omnis creafubliftens taintelligere fubliftens fuiiphus, $\&$ omnis crea-
fuiipfus. ifta diftinguantur inter fe; quärumad hoc, quod funt principaliter formaliter, \& in recto, fed quantum ad hoc, quod important in obliquo. Ad quartum dicenqum, quod omnes perfe-
tiones fimpliciter funt in Deo exdem re, \& ratione, quantum ad illud, quod dicunt formaliter, \& in recto, inquantum omnes conceptus perfeCtionales funt in Deitate, \& cum fpecificatur per nitus re, \& ratione, vt fepe diQum eft, vodeme dium illud ex falk imaginatione procedit, ac fi conceptus attributales importarent rationes determinatas formaliter, \& iñ recto.
Qío Beati Ad quintum dicendum, quòd Beati, \& intel-
videãt veün lectus Diuinus intuitiue cognofcunt omné perfectionem Diuinam, videndo Deitatem, qux eft omnis perfectio: non vident autem in ea plures rationes aliquo modo.

Ad fextum dicendü, quòd contradítoria, que rerificantur de Diuinis perfectionibus,omnia funt de pradicato connotatiue, 2 ideo non pro--
batur, nifi connotativa diftinctio in illo argumento.
Ad reptimum dicendum, quòd definitiones di fincte,qux därur de Diuinis perfectionibus, nul folum in obliquo, propter quod, quantumad illud, quod dicunt principaliter, \& in recto coincidunt in rationem Deitatis.
Ad octauum dicendum, quòd conceptus attributales, nec funt vani, nec falf, nec fictitij,
quia funt conceptus potentes coinciderd in idé, vt in Deo, \& in diuerfa, vt in creaturis, nec habens conceptum fapientix, intelligit quidquid eft in. Deo, nifi illum conceptum explicet per ra Ad
ad nonum dicendum, quoòd diuerfitas inde;
terminatorum conceptuum, \& comotatorum diftinctorum fufficit ad faluandum ordinē illati uum vnius conceptus ad alterum, \& ad faluandum xqualitatem inter illos.
Ad décimum dicendum, quòd idcirco deitas Qüo deitse eft pelagus fubftantix infinita, quia omnes perfe contineat finita fibi fubiiciuntur per modum terminorum, feationesqui per eam virtualiter exprimuntur, \& connotantur ; non autem ex hoc eft pelagus, quia fint in ea infinitz rationes formales in actu. Ad vndecimum dicendum, quòd Filius nafcitur in Deitate, quam accipiendo, omnem perfe-
cionem fimpliciter accipit nafcendo, quia ra tio deitatis fic eft omnis perfectio fimpliciter, ficut qualitas, que eft in anima iufti, eft iuftitia vera.
Adduodecimum dicendum,quòd omnes pertectiones Diuinę equales funt, inquantum conce ceptus adinuicem coaquantur.

Ad decimumtertium dicendum, qū̀d Augu- wbi fupra. ftinus arguit ad hominem, dum contra Maximinum probat, cum fimplicitate effentix ftare plicitarum pluralitatem, ex hoc, qued cum fim plicitate perionx itaf pluralitas perfectionum, procedit, etiam fecundum eos, qui ponerent attributa diftingui ex natura rei. non enim contamen realis eft inter pertonem attributorum, \& concedebat attributa diftıngui realiter, \& tunc arguit Auguf.ex conceffis ab eo . Ad decimumquartum dicendum, quòd dicta per ea torum, immo aliud non intendunt, ficut euidenter apparet de Magiftro Senten.
fum decimumquintum dicendum, quòd falrimulti quin de effentia deitatis poffint formari multi conccptus : quia omnes perfectionales uteft in Deo, poffunt formari omnes ifti, conceptus, quia ratio fapientix eft idipfum, quod Deitas, nifi, quòd addit determinatum. connotatum.
Advltimum
Advltimum dicendum, quòd atrributa, nec per Diuinum intellectum, nec per intellectum creatum poflunt plurificari in multosconceptus determinatos formaliter, $\&$ in recto, quinimmo
mmi natione determinata carent, quanturn
adid,quod principaliter importantin
obliquo.non enim includunt qux
dam determinata, vnde-nec
relatio, nec abfoluta ra-
tio additur deitati, ex
multitudine attri butorum. .


## Liber I．Sententiarum

CVARTA PARS． Deus ob fuam ipfius fimplicitatem predicamentorum labicitur

Expofitio textus．


Vod autem in natura Deitatis，
ecc．Poffguam inquifuit $M$ ， gifererpiuuam inquifuit Ma－ difcurrendo per creaturan
omnem，hic oftendit eam，di fcurrendo per pradicamen－
rica hocduo fait
circa hoc duo facit Primo enim oftendit，quòd Déus nonclaudi－ mento
denalict bro 7. Ety．
api．t．
A．decizit．
Dric 120 Dricio．

 poif med．pofitis eftDeus，qui vita eft．Secunda vero e－
s．ce Trin．indem dicentis， nin longe i iblens diceatis，quìd non eff in Deo aliud ha－ ．de Triyi．Cetis，quod in Deopullus eft numerns，fed quid




 excepto，quod relatiue quiz elt hoc，quiber perfona dicicur

Virum in Deo fir cliquis modus compofitionis．
－E occurrit：Vtrum in Deo firaliquais modus com－
poiftionis．\＆videtur，quòd fuit faltem fecundum
rationem ：air Comment．quod multiplicitas in
Deo non eff in effe， vicumqua eff multiplicititas，ibie eft compofitio．
ergo videtur，quod in Doo fir compofitio， ergo videtur，quòd in Deo fit compofitio，faltem
fecundum rationem，$\&$ intellectum． Piztezea：Dequocūque poffunt formari duo
conceptus，in illo videtur，quod in cellectus com pofitionem ponit，fed conceptus effe，$\&$ effen－ tix formantur in Deo，\＆iterum conceptus ha－
bentis，\＆habiti，fiue concreti，\＆abfratti，fue－ quòd in iãuura Draicamento Deccidentais，nullum eft accididens． bonum，fine quantitare，magnum，fine relatiua nnibus praderorem，ine fituall pofitione ia continentem，fine vbi，vbique totu；fine tem－ ilq．penpitus rxdicamenta artis Diale E icx Dei Se inccidetibus fubiecta eft，minime couenire Secuado ib：Vnde nec proprie．oftendit Magifter， quòd Deus non eff in proxdicamento，fubbtatiali， quòd accidétibus fubtret，ícut effe ab efféndoono

A eius，quod eff，\＆quo eff，vt Deitatis，\＆Dei．er－
govidetur quod ibi fit compofitio， 2 altem fecun govidetur，quid ibi fit compolitio，altem fecun
dum intellectum．
Praterea：Deitati poteft attribui，quidquid imperfertion ${ }^{\text {En on }}$ importar，led compofitio ra－ tionis imperfectionerm non dicit in Deo，fed in－
intelletua apprehendente．ergo compofitio fe－ cundum rationem Deonenon repugnat．
Prexterea：Proprietas，\＆effentiadiftinguĩtur

ad minus fecundü rationem | ad minus fecundü rationem，ectia fecudum illos， |
| :--- |
| qui minorem vellent diftinetionem affignarcena | alij dixerunt，quòd diffinguürur re，ficun relaritio，

$\&$ fuum fundamentum ；alij，quod formaliter；alij \＆faunn fundamentum ；alij，quodd formaliter；alij）
quòd modaliter ：fed quidquid ponatur ex iftis femper eritaliqua compofitio．ergo illud，quod Prius． Praterea：Illud，quod eff in predicamento，vi－ dum rationem；in in quod dica tum quia tale componitur ex genere，\＆\＆ex diffe－
rentia contrahente ；tuq quia Boetrius dicit，quod reliftis extremis fobitantiiis，fcilicet componen
tibus，autor egitde mediis，fcilicet de compof tibus，$u$ utcor egit de mediis，frilicet de compofi－
ta fubfantia，\＆loquitur de Philofophō tratan－ te de pradicanentis ，fed Deus eft de pradica－mentis $d e$
mento fubfantix： mento fubfantix ：tum q quia de ratione fubdtan－
tix eft per fe effe，hoc auté fumme conetit tix eff per fe effe，hoc auté fumme cópetit Deo
tum quia Deus eft menfura in genere fiutant tum quia Deus eft menfura in genere fubltantia
fecundum Commentatorem．menfura autem ef ciufdem generis cum menfurato：tum quia fecī－
dum Sanctos duo pradicamenta manet dum Sanctos duo pradicamenta manet in Deo
fubftantia fcilicer，$\&$ relatio：tum quia Philoflo quês de fibitantia exemplificat qe Deo，\＆Boet Iuper pradicamenta，\＆Dawnifirc．in elementario
fuo：tum quia Deus contineturinfra conceptum
entis，ve fupra ditum fuir Ens entis，viflupra dies con fuinetur infra conceptum
ter diuiditur per decem fufficien－ ter diuiditurt per decem pradicaménatumu quia
Auicenna dicit 2．Metaph．quod fubtatanial Auicenna dicit 2．Metaph．quòd fubftantia eff il Iud，quod non indiget alio：hoc autem fumme co
petir Deo．ergo Deus erit in genere，\＆per confe quens faltem componetur fecundum rationem
Praterea ：Deus ef Prxterea ：Deus eff fubflantia incorporeasfed
conceprus fubltantix incorparex conceprus fubtrantix incorporex ¢omponitur ratione incorporei，tamquam differéntix ．ergo
illud，quod prius． illud，quod prius．
Praterea In Inllo eft compofitio，de quogene
ra entium pradicantur，fed de Deo prxdicarur ra entium pradicantur，fed de Deo prxdicatur
quantitas，dicendo，quòd eft magnus，$\AA$ qualitas dicendo，quàd eff creator，\＆vbi，cum fit vbique，：－ \＆fitus，cum de Filio dicatur，Sedetl dextris vir－Luce 22. liis ．ergoadmittit compofitionem．
2riod in Deo non fir aliquis modus compofitionis． $\mathbf{S}_{\text {Deo }}^{\text {ED }}$ in oppofitum videtur ，quèdnon fitin Dbicumque enimim eft compofitio rationis，ibiem bicumque enim eft compofitio rationis，ibi eff
aliquis modus compofitionis， 2 eper confequens aliquis modus compointionis，\＆per confequens
tale non eff fimplex omnino，fed expreff dicit zuctoritas Concilij，quòd Deus eft firplex om－Deum eff ino．ergo in Deo non eft compofitio fecundum fimpliciffi－
rationem，fed in fine fimplicitatis，quia omnem mumest de rationem， ，ed in fine fimplicitatis， ，quia omnem
perfetionem fimpliciter habet in fummo．ergo ${ }_{\text {idem，}}{ }_{\text {Przterea }}$ Si illl ． non inef，nec illud，quod minus，fed magis vide tur，quòd attributa facerent compofitionem in
id quod eft

Diftinctio VIII．
311
Deo autem proprietas，\＆effentia non faciunt A dam fimilitudodiminuta exemplaris continen－ alia，vt declaratum eft fupra．ergo non eft in tis，propter qnod communicatin forma，quam－ Deo compofitio fécundum rationem． inducit autooritatem Hilarij，Boetij，Ifidori，\＆perficiatur；nonfic autem de continentia effe－ Auguft．ad probandum，quöd Deus fit fumme fimplex，magis quam aliqua creatura，fed con－
ceptus mentis eft aliqua creatura：eft autem ali ceptus mentis eft aliqua creacuxa．e ${ }^{\text {quis conceptus mentis fimplex，}}$ vt patet de pri－ mis conceptribus，qui fatim fontens，\＆c vnum，
lud，quod priss．
Praterea：Ybi
mod rerea：Vbiomnia funt vnum，\＆ifecundum
Anfll．Mo－eft compofitio rationis，fed Anfelm．dicit，quod eft compofitio rationis，fed Anfelm．dicit，quòd
omnia，que dicuntur de Deo，vno modo dicun－ tur ，$\&$ veva confideratione．ergoert fimplex e－
tiam fecundum rationem．

Refporffo ad quafitionem
A ${ }^{\text {D quaftionem iftam refiondendo，hoc }}$ Primó enim declarabitur，quòd in Deo nulla $_{\text {ordine prece }}$ fit compofitio，nec rei，nec rationis generaliter， $\&$ in communi
per omnes modes compofitionis． per omnes modos compoiftionis．
Tertióvidetitur，vtrum aliqua creatura adx－
quet fimplicitaremDiuinam．

## ARTICVLVS PRIMVS

2uòd Deeus fit fimplicifsimus fecundamm rem．

## Deus non foliun non eft Ren

 Sed nec cob－coimpofita，neceft componibilis alteri，nect ali－ quibilis quideft componibile fibi，quod faciliter patere poteft，fic confideretur，qualis entitas fir Deitas， Potquale ens fit Deus，illa communis realitas，quzeftomis entitas eminenter non admittit quzeftomnis entitas eminenter，not admittit
zaditionem alicuius alterius entitatis．fienim adiquar realitas fibiadderetur，vel ipfa adderetur liicui；\＆tunc ralis entitas effer in Deo obis，femel
eminenter \＆femel diminute，quod effe non po－ eminenter，\＆f femel diminute，quod effe non po－
teff ficutenim dux formx diminatx eiandem ra tionis non componuntur fibi mutuo enec enim 2lbedo componitur cum albedinine，nece color eft
 \＆diminura mptuxu componuntur；valeris dimi nuti，nec lpu folaris poteff fubiici radio，nee
econuerfo．fedconfat， nis entitas eminentere，cum fit quoddam intelli－ gere omnis entitatis．non igitur componitur al－ fed eft entitás folitaria，\＆f fumme fimplex． Sed forte dicetur，quod non ef verum，quin fimule effe poffintres continens aliam in virtute， te，qux eff in adu virtuali，refpectu volitionis，\＆ furcipite eam formaliter．
 de continentia exemplari，\＆eminenti．ifta enim
efformalis continentiz,$\&$ coqtentum eft qux－
atiua，quia non eft inter continens，\＆contentum
fimilitud of fimilitudo formalis．
Secundo vero，quia nec voluntas eft in acta primitur ab obieto co cognito，\＆eft fequela pra－ primitur ab obie\＆to cognito，\＆eff fequela pra－
Cici intellectus，
quamuis voluntas determinet intelleđum pratticumad huiufinodi motioné， vnde fiverum eft，quòd Philofophus，$\&$ Comen－
 uenientin nomine，\＆definitione quoquomodo，
neceffe eft，quòd inter producum，$\&$ producens fit aliquo modo conuenientia formalis；$\&$ per
confequens $x q u e ~ e f t ~ i m p o f f i b i l e, ~ q u o d ~ a l i q u i d ~$ confequens $x q u e$ eft impoffibile，quòd aliquid
fitin ątu virtuali，\＆potentia formali，quia idê eft，ac fid dicruatur，quod a atus，$\&$ forma virtalii－ liter recipiant eandem formam diminutam，$\& 8$
ficidem deciperet $f$ necrecipiens effer denuda fic idem deciperet fe，nec recipiens effer denuda
tum à natura recepticontra principium，quo $v$－ titur Philofophus tertio de anima，\＆Commen－s．deanimn
tator ibidem．
 tionem paternitas，\＆c coterx proprietates non
erunt formaliter in Deo．Deitas enim eft intelle Aio harum proprietatü；\＆per confequens pro－ riter，$\&$ eminenter，ficut caterx res intelle eta $x, \&$－ ita erit bis paternitasin Patre，femel formali－ ere $\&$ f femel eminenter per rationem Deiratis，, erit falla propofitio，qux dicit formam eminen－
tem nor poff fecum compatillud，quod con－ tinet eminenter，
Sed dicendum ad hoc，quòd huiufmodi pro－ pritatese，nec neitas finee ipfis．vnde ficutDeita eft intellectio fuiipfius，fic eft incelléétio oharum proprietatum；vnde no
ter，ficut nec feipfam．
2uòd Deus fit fimplicifsimus fecundum ratio
nem，contra $S$ ．Thomam，of conira
loquentes．


## Liber I. Sententlarum

poteft poni intentio addita primo principio, A解 item commento 49 dicit, , uuòd fimplicitas dcprimus êl fimplicior earum, \&ideo eft vnus fim plex fine aliqua multiplicitate, nec propter alietatem intellectus, $\&$ intelle , nec propter mul quidditas primx formx efte edenara cum exiften-
tia omin modo confat autem,quod concepus exiftentia fimpliciffima fit, vt dicit Auicenna. proprietates preft 8. Metaph. vbi dicit, quòd multirudinem aliquomodo no acief aco effe pulchritudo, aut decor omnino, nifí cuius quiddiras eft intelligibilis, pura, munda,$\&$ im nunis abomni modo imperfectionis, $\&$ vna on deas euadere, \& cauere, ne multiplices eius ef rentiam .ergo d Catholicis illud non debet Deo egari, cumpolfibile fit attribui fib
Praterea $:$ Ratio Deiratis eft prio
Praterea: Ratio Deitatis, eft prior omni ra-
tione, ficurack res deitatis eft prior ornni re, fed nulla ratio compofita, eft ratio prior. priore oratio deitatis nullo modo compofita eft a go ratio Deitatis nullo modo compofita eft, a
lioquin effer refolubilis in priorem fe. Et fi dicatur, quod ratio entis prior eft, dicen
nem explicite, fed omnes implicite, proper quod coincidit in rationem Deitatis, nullà compofitionem faciendo cum ea : hanc autem ratio
2.Mer.cra Preterea:Ratio Deitatis eftratio actualiffima,
fed fieffet compofita exduabus rationibus, vel pluribus, non effet actualilifima. efferenim connabili, \& determinante. nullo ergo modo com-
 rationes ominino fimplices, \& rrefolubiles prime qua ftatim funt vnum, \&ens, vt Comméfimplices funt, vnde ratio fubfantiz nullomo do compofita eft ergo non debet hoc denegar ration ineeriatis, quinf fimpliciffima, \& irreloluiilis fit in plures rationes
quidquid eft,fed perfectiori modo eriit, fifitom nis ratio, qua fibi competit per omnimodam
identitatem, \& fimplicitatem habeat , trpartemp ficithuium rationem .rego ra-
tio deitation eff fimplicitima, nec habens aliquam rationem anncxam, vel partem fui, $\&$ in oc primus Articulus finitur

ARTICVLVS SECVNDVS. Vbi dij currritur per modos compofitionis, bofêenditur, quò nullus eff in Deo.
Circa fecundum autem confiderandum, tres quidem fecundum rem.

Primusex partibus quidditatiuis \& form2.
Tertius ex fubiecto, \& accident vero fecundum ratione Printia.
Secundus ex fuppofito, \& nazura, fiue ex quo Secundus ex
TR quod eft
Tertius
Tertius ex genere, \& differentia,Gue exinde-
terminato, \& determinante. Quartus ex fubicictante.
Quartus ex fubiecto, \& proprictatibus ini: tribus primis compofitionibus, cum reales fint, quàd nulla eft in Deo. Non eft in eo compofi-
tio ex partibus quantitatiuis, cum abfrahat tio ex partibus quantitatiuis, cum abtranat
quantitiate, \& \& fitu, nec compofitio ex forma
\& materia \& materia, cum abfrrahat ab omni poffibili, \& potentiali, cum fif a teus purus, nec cópofitio e
fubietoo, $\&$ accidente nenter continens, \& prahabens omnem perfe
 re poflint. Reffat ergo, ve difcurratur per qual
tuor modos, qui funt fecundum rationem Eitergo confiderandum, quòd diuerfítas ceptuum, aliquindo oritur exdiuerfitate con- orimitiriter ceptibilis, aliquando vero ex diuerfí modocon uertrass.
cipiendi idem conceptibile ; vbicumuue erto cepus. cipiendi idem conceptibile ; vicuamque ergo
eft diuerfitas conceptuü, propter aliud, $\&$ aliud conceptibile, neceffe eft,illud componi fecundü
rationem, de quo formanur rationem, de quo formantur tales duo conce-
ptus, quoniam intellectusdiuiditillam rem in duo conceptibilia, \& duas rationes, \& per con fequens illa res somponitur ex conceptu, \& dupliciconceptibili ratione, vbi vero ef diuerfitas
conceptuum, penes diuerfos modos concipien conceptuum, penes diuerfos modos concipien-
di, manente eodem conceptibili, non poorffl fic-
richen ricompofitio fecundum rationem, quoniam in-
relle us in vtroq; conceptu accipiteandé com reliectus in virö; concepta accipit eande com ponitur fibiipfi, vnde neceffe eft,vtilliduocöce ptus nullam compofitionem rationis faciant ${ }_{\text {i }}$
quia in vtroque conceptu eft vnica, \& fimplex
 finitionis, \& definiti non conflituunt tertium conceptum copofitum ex vtroque, nunc autem
fic eff,quod conceptus effe, \&effentix non diffrunt, penes aliud conceptibile, fed penes alium cffice
modum
fin
en modum concipiendi, vt dicebbatur fupras ergo runt ratio detatis nen $t x, \&$ ita per modum effentix, \& cuiuddam po- ecribibiet txx, \&ita per modum eflcntix, \& cuiudam po- ecp
tentialis, \& iterum concepta per modum adio- Deo. nis, $\&$ effe,nullam compofitionem faciet in con-
ceptu, $\&$ fic a aparet, quod rationi ceptu, \& fic apparet, quod rationi Deitatis, no
additineelletus, cum concipiteam effe, nec cōcipiendo effe, \&effentiam in Deo, refoluit dcitatem in duas rationes. VIterius confiderandum eft, quòd in omni Conceptus creato, conceptus habentis pracedit conceptüu habenis
naturx habitr, nec $c$ on naterdeterminerur coftituitur per ipfum,quam- ceperum ceptu humanitatis, quidereerminaturde con- hal ceptu humanitatis, qui detcrminat conceptum
cuiufdam habentis, \& tota ratio eft, quia huma nitas, \& caterx quidditates creatx poflunt cocipi per modum partisisin omnibus ergo talibus
refultatvnus conceptus compofitus ex refultat vnus conceptus compofitus ex natura,
$\&$ fuppofito, fine $e x$ habenté $:$ \&c hahito ${ }_{2}$ quem quidem

Dilitinctio VIII.
313
 Núc zutem Deitas concipinon poteft, quin co-
 \& itz concipi no poteft; nifi fub ratione totiius perfonx, quam cöftituit. relinquitur ergo, quòd
exDeitate, $\&$ ex fuppofito, tamquam exduobus
 concepteas,
cam Deeitastotum conceptuiu includat, 8 it
none eftin Deo compofitio, ex quo eft, $\&$ quod non eltin Deo, compoitio, ex $q$ :
ef, fiue ex fuppofito; $\& \in$ natura:
Ald, fiuc ex fuppoifto, \& \& natura:
Adhem confiderarii portet, quòd conceptuum quidam funt includereses determinatam quidam vero fint omnino confuff, ve $f$ frpe dieü quirationem dererminatá includunt cum attriiauntur alicuir rationi, compofitioneficiunt fe-
cundum rationem. afferuit enim fuam propriam rationem, qurzadditazaleeri, iiliam componunt, licut patet de animali,\& rationalijilli vero con-
ceptus, qui nullam determinatam rationem inceptuss, qui nullam determinatam rationem in-
cluduntscü adducunotur alicui rationi, nullam $r 2$ cionem propriz afferuṇ, fed in illa coincidunt, Giceft, quòd conceptus entis,\& omniū propricticert, quod conceptus entis, \& omniu propricfimpliciter, nullum conceptum determinatum buuntur, nullam propriam rationem afferunt, bed in ipfana coincidentes, nullo modo compo-
 Eionis fecundum iatelieçum, quizin Deono ha-
beitlocum. de quarto veroelt amplior dificul teas sdixerunt enimatioqui,quad Deus eft in $p$ rx dicamentof(ub)ftantiz, \&c componitur ex genere,
$\&$ differencia, \& differencias quod nullo modo dici poreft. hoc
enime eft expreffe contra Auguiftinú do cognitio ac vera vitx reffôi. 5 vbi prolixe deducits quò
 in fine concludit, quod dece prradicamentis san bus proprietas fummx effentix euidenti ratio-
5. $\sigma$ T. 4 \& Trin. $\& 7$. vbieff fus intentio, quodd nullum przdicamentumidicazur de Deo, node $\&$ Mag. dicit in lititera, quöd fif verba Augufl.fubbilititer intelli


 literin eo, sed hxe ratio parum cogit, tum quia
neciin creaura differuntefe; effetioive fupra dianume eftatuin quiazafignatiurnon caifa, pro




 mancrent in pradicamentitoficatip zitedectello, \& intelligentiis, fecundam philofophöos, propter propter fui illimitizationem, vnde non determina ur ad cerving genus, ine f fecciémi Sed nectratio
limitatü videtur accidere, vode \& Philóf. dicitit; 6. Top. .. .
definitio line ex,\& Auic.dicit, quod ofipeteret fini loce 78 :

Itanciam: eritergo Deus in pradicamento fubxeruntalij,q中 Deus nori eft ingenere, quiaratio generis fumitur ab aliquo porétiali: omnìs anté a^ualis, compataza vero ad Deü, dicitur poten tialis,s quia Deus non poteff comparari padali-*
quid altius fe, ideo non potef habere porenter ideo non potelt habercrationen
 rationes enim generis; $\dot{\alpha}$ differentix açipifitur uo, zabfoluto cuiunibibetrei ergo res habetatiquid fuperius, fiite non habeat, adhuc ratio geaeris fumi poterit exinininfeco fai,
Etob hoc alij dicere volueruit mportat aliquid realitatis, quod non importa
 hitione, \& prżdicaretur p fe genus de differetia
 hisc effergo ratiofectundù ifos,quare Deus non
eft in gencre.fed hxc. ratio aflumit, $q$ non eft.ve-- Genis

 vna dicatrelatioñé, täquangenus, \&: alia proptià
differentiá, nec in fimplici rēt dux realitates, quarū vnā dicâf figurãa, circuaritas aliä,nec c oc apaparet incurfiono eft enim, alia realitas curfus, \& \& motus, quie eft in curfu,nec
proper hoc faperfluit differeciain in definitione, ropter hoc fapertuit differeciain in definitione,
 prer hoc genus pradicabitur per fe de differenprer hoc genus pradicabitur per fe de difteren-
tia, quia perfeitate primi modi impedit diuer
ras concer tas conceptuum,quorum vnäs eft extra alium. nere; $q u i a$ genus exprimitcōceptum importan
 vltimate.dicite nim formà, \& rationem mediam $\begin{gathered}\text { ? } \\ \text { inter purvei }\end{gathered}$ Comimentazor,fediam decararatume ef, quedd nul, 2. Hasapb determinatus, pradicabilis de Deo, importat in rest ratione in ipfam Deitatems, pater fiquidem foc de conceptrimportateo, penes ress; $x a-$ iquid \&ifimiliter de conceptibus importatis,
per omnia a trributa ; oneltantern ajius conce prus, qui affignari pofity pro genére. ergo D
joí eff in genere, necin pradicaínento.


 aliquidifecididy yro quale quid, its, quoceptus.





 pliquando nô fuit. erar enim tempus, quando no rat, quia quod eft,generari non portell. viden ergo, quod Filius non fit patri coxternus. fecundum Aug. dicens, \& immo potett probari oppofitüex medio eode..natum enim coxternú num, ficur paterde co flendore, qui coxternus eft num,
igni, , e effer vtique cozternus, fi ignis effer xter-
nus, nns, $\& i$ iterü numquä fuit Deus fine virtute, $\&$ fi-
ne fapientia , fed Filius efl Dei virtus, $\&$ Dei fapientia fecundum Apofolian ergo numquam fuit Deus fine Filio, alioquin fuiffet fine fapientia,
quod dicere eff dementis.
Tertia ibi : Eidem quoque Anianice quastioni.
Refpondet Magifter fecundum Ambr-qui dicit, Gfilins natus elt,\& hoc iple catholice cófitetur, frriptū eft enim IIa, 43 -Ante me non fuit Deus, êo poif me non eric.aut ergo dicit Pater, 2 fic conuin citur, Filiu no effe poot patre, aut hic dicit Filius,
\&fic cócluditur, \& fic cocluditur, op Pater non fuit ante ipfium,
uehitur ex diêtispropriis concrar Harrecticiter reci-
tans verba Ambr. in hüc modü:Tu dicis Hzretice, quòd fuit aliquädo Deus omnipotens fine na
Subilifi- to;quarritur ergo fuite, vilum copperit effe Patet,
 per fuit Pater,ergo femper habuit Filium, quiz Pater, \& F Filius rellatiue dicuntur, nec eft Pater
Gne
pilifo, aut Filius fine Patre. Poftmodum ibi : Sed quaris àm quirit de genenratione Filijis quid fit. Et Et circa hoc
duo facit.Primo oftendit tate, dicens, , in in ea mens deficit, \& vox filer, inef
fabilis eft enim itha generatio, Ifaia tefarte:Gene-
 tamen. reprehendit fuperfluam fubrilitatê, dicess,
quod aliquid de füo inigenio prax fumentes, audent quod ance,guod poffuntintelligere Diuinam gene
afferent
rationemin inh rationewi, inh $x$ rétes illi auctoritati Hieronymi,
qui ait fuper Ecclefa fen, quad qui ait faper Ecclefiaten, quid Iapiffime in-,
Scripturis,qui non pro impolfibili, fed prodifficili ponirur, ve ibi : Generationeme eius, quis enarrarony. quari Filij generatio ad pleno dicit Hicrony. quafi Filij generatio ad plenum valeat ex-
plicicari, edd quia dici. Hxc eff fententia.
tionem cateris tribuo, Sterilis ero. Sed Deas dat creaa
turis omnibus, $q$ polfint producere, $\&$ genctre
 Prxterea: OUidquid eff nobilitiatis attriburen-
dum eft Deo, fed generare perfectionis ef dum eft Deo, fed generare perfetionis eff. per-
fectum eft enim vnumquodque, cum poteft fibi
fimile generre.
 Praterea: Productionaturalis sff prima pro-
duatio, $\&$ per confequens poni debet in primio duanc, $2 i$ per confequens poni debet in prinio
principio, fed nihile exrra fe producit Deas produtionen naturali, fed trancum voluntaria. ergo
producit intra fe naturaliter, $\&$ per confequens produci intra fe naturaliter, \& per confequens Prxterea productione : Poduatio neceffaria eft perfectior plex perfectio, \& ideo in principipo prodnetioo
ponit perfeetionem, fed nulla perfetio Diad
 dutione neceffliria producar ad incra, $\&$ per
confequens confequens generabit.
Prxterea:Quidquid de ratione fua formali eft
principium productiuu, in quocumq; eft fine im principium productuiu, in quocumq i, ef fine im
perfesione, in eo eft principium produtiuum,
fed memoria perfet iectumintelligibile fibi prxicns, quod idem ef, hxc itquam memoria ex fua formali ratione eft
principium notitie princtipium notitieg genitx:eft autem hxc memo
ria verc, $\&$ fecudumi fuam rationē in Deo. habet enim Deus intellectum infinitum, cui prafens eft fua effentia,tamquam intelligibile adxquatum.
 productiuum no
tio in Diunis.
Prxterea: : Quidquid eft perfectionis in crea-
tura, attribuendum eft Deo, fed giod obiequm tura, attribuendum efl Deo, fed quòd obiectum
exiffens in memoria producat feintelle equ, feu intelligentia, perfectionis eft,quamuis imperfeAionis fit, quod fitaliud, proute ef in memoria,
quod eft eflentia Diuina, producat quodeft effentia Diuina, producat fe intelligen-
tia manens vnum,
eindem:hac autem produatio eft generario: ergo illud, quod prius. Prxterea: In omi generatione imperfectam In omni ge
ad perfectum tēdit, fed omnis ad perfectum tédit, fed omnis generatio creata neration
imperfeta eft, quod no attingit ad finem genera erezura
 inuenitur enim in creaturis, qux totaliter iden-,
titet in forma communicata genitum generãt, neceffe eft ergo deuenire ad aliquā generationé que fitin identitate fubftantig, hoc aute effe no poteft, nifi in Deo. erit ergo in Deo generatio.
Prxterea: Deus eft lux incorporea iuxta illud Apoftoli 1. ad Thimot. vr. Lucem babitat inacceff fibilem, \& 1. Io. I. Deus lux eff , © tenebra in eo non ri, 1 Toloant 6 dat.ergo de ratione $D$ ei eft, vt fimilem fibipro.

## Viramp pofit enidenti ratione probari, quòd Deo fil generatio attiua, vel pafsiua.

 E T q qia M Maginter hic amit de giteneratione Fi dum occurrit, ytrumpofititneceffaria ratione: probari, quòd in Deofitit
sumatur manniso2uòdnon fit generatio in Deo
$S_{\text {Eetionis poni debect in De }}^{\text {ED }}$ in op Sfetionis poni debet in Deo, fed generareno
 nerant fifi fimilil, vt patect de Cole, exatimizintel lectiaa, \&angelis. ergo generation nón debet tet-
tribni Deo, qui eft quid nobilifimum oninium fpecierum.

Prererea : Generatio eft mutatio, a non effes A Ef autem intellectio panfiue quidem abintelle
 urrais in is dum Philofophum, fed in Deo non ef muratio,
 non ff generatio.
Praterca: Vbicumque êf generatio, aliqua
forma fubtantialis cait forma fubftantialis capit, quòd fir per eam, fed
in Deo nihil fubftantiale'poreft effe capere,cum in Deo nihil fubftantiale, poteff effec capere, cum
fubfantia Deitatis fit omnino a fe. ergo gencatio non deber poni in Diuinis.
Prxterea:G: Gencrans, \& genitú,impoffibile eff,
quöd fintidem, quad fint idem, ctiam penes abfoluta, quia gene-
atio egreditur ab aboluto,
5.Pbysin
 12. Aot. ts. nuus, vt Philofophus dicit duodecimo Meraph. tencommem additam, fed eft vnus fimpliciter, ita quod \$qn eft multiplicitas in eo fecundum effe, ed tantammodo fecundum intellettum.ergo ge ad Diuilu.

 dicerc ad generationcm,
vero Deo. . 3.de amtes dum Philbofoh.reftat ergo, quid dipfa invellectio


Prxterea: (unando transfertur aliquid ad Di uina ex creatulys, debec fierij tranfumprio ano bilibus creaturis.) fed generatio reperitur in ondebuit transferri venerationis vocabulum

Praterea:Si gencratio e (xet in Deo,qua ratio ne Deusgenerat, eadem raxione Deus genitus geturabit , cunn int aque perretus, itum.ergo Deus non gencrat, vt videtur.


A in ifam quxftionem refpondendo hoc orPrimò̀quidem inquiretur, quomodo fe habe Sccundò veroinquiretur, quomodo fe habet Quartò autem, an neceflaria generatio pofli demontratiuc probari effe in Deo.
ARTICVLVS PRIMVS.
opinio Godo.r.quol.q. ..ש' 4.q. 18 .
Clan primum crgo confiderandum, quàd Cind, quadm recerpio) (peciei, cuius ratio eft, quia
intelletus pofibilis, intelleetus pofibilis, cumifit potetetia cognitiua,
non eft in potentia immediate, nifía ad atum co non eft in potencia immcdiate, nifi ad actum co
gnoferidij; eft aute in potentia ad fpeciem fecü2.de an. 6 R. ment. dicit,quòd olfacere eff paffio, \& receptio \& eft videre, licer fit in figura nominis agentis \&i eft videre, licet fit in figura nominis agentis.
Dicere autem fecundum intos no eft aliud, quàm gignere intellectionem, feu notitiam actualem
quodidem non poreft effe atiuūlellectua refente, diget phantafmatibus, refpectu vero conilufio diget phantannations, refpectu vero conclufio--
nis eget ptincipiis, \& refpetu notitiz determinatx indigeteoffura notititia, $\&$ refteetu actualis, gitudinaliq quadã notitia. fic ergo intellegus agens vna cum intellettu polilibili, informato ha Principiorum, habeetiationiem perfe equa memotiam actualem, \& ininelledualem fic ergo fe ha bet dicere ad intelligere fecuidúún intos, quòd
interligeree freceptio fpecieicis dicere vero ef
em caufare.

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Fquantum ad hocc, quòd dicunt intellectione e elleaio

 te femperimmediate.dixerüt ergo ifti, quọ̀ din lucere, \& calere funt de genere ationis, ficut il uminatio,\& calefactio .Hanc autem operatio fem elicit intellectuspoffibilis, informatus per ber rationem memorix perfềzx.cuius quiden afus eft gignere intelligentiam actualem, tam quam verbum; illud auté gignere, non eitaliiud, nere actionis:intelligere vero operatio de gene-
орinio
opinio Durandi lib. r.diff. 27. $F_{\text {\& intelligere vitem aliij dicêtes, quòd dicere, }}^{V}$ cit, quòd f fire, $\mathbb{Q}$ intelligerenon eftaliud, quam nol. 62. cit, quòd fcire, \& intelligere non eft aliud, quàm
intelletū,femper prafens intueri, , quod (citt, $\&$ ind
inelligit, \& fic paterper Ancel. quod diccre nôn entalind, quàn cognofcere, vel intueriitum quia Quidarin-
verbum vocale\& imago, \& peccies dicuntur ver telletiose veraym vocale, $\alpha$ mago, $\&$ pecies dicuntur ver eleletio
bum demonfratiue, $\&$ quaxdam locutiones. er- cundī $D$
 locutio, \& verbum per effentiam:tum quia dicere eft manifeftare formaliter, non màniféfationem facere; açus autem incelleetus efl quxdam
 cundum iftos non eft preprie perfonale, fed efficn tiale, non verbum, quamais appronaprietur Filio. ficutamor Spiritui fancto.
opin.S.Tho.ri.p.q.3f.ar.I. f. Henre in tract.dè Ver

Virv vi alij, quidixcrunt,quòd per actū Fineellectus producitur corceptusu metts qui quide non eff peccies imprefin inteliectuia phan
tarmate, neceft ipfe aftus incelligendi, fed dif fert realiter ab vtroque: eft aute $q$ quadam forma
fpecularis, ad quam intellectio terminatur, $\&$ in qua,tamquam in idolo rêa afpicit vltimate.Diffe runt ergo dicere, \& intelligereapud iftos, quia
$\%$

Petr.Aur!fuper Sent.to.

## 3 ) 318 I


 nens, qux ad illud ldolum obieetiue terminatur
Er eft confiderandum, quod intelleetus, prout
eft fub actu intelligend
 potetf fe mouere an notitiam perfectua, mouendo
aute fe, fic gignit hanc formam fpecularem, in qua perfecte intelligit;non autem fic, quòd intelligere formaliter firt itgignere iffam formann, quia
intelligere eft operatio inmanens, fed intelligere eff operatio immanens, fed quia ip-
fum incelligerc eff formale principiù, quo pro-
ducitur ita form ducituru ittaforma, ficut calere eft habere formale principium calefatiónis, vinde intellige
eft habere fornam, qux eff incellectio ipfa. VIterius etiam diccunt ifti, quòd talis forma,
fpecularis poteft effe obictiuc in phantafinate fpecularis poteft effe obicctiue in phantafinate,
vel in intelle ${ }^{\text {tu }}$, ed magis videtur eis rationale velin intelle tul, fed ma
2uòd dicere non fit intellectionem zignere, con$R^{E s T A T}$ ergo nunc videre, quid veritatis dum eff negatiue fub tribus propofitionibus.' Prima fiquidem, quöd dicere, nec in Diuinis,
nec in nobis eft intelleãionem gignere, fiue notitiam actualem: dicete namque non eff aliud, quàm verbum proferre, fed intellectio nö eft ver
bum in nobis, nec e eiam in Duinins, quod nō in non nominat folam potentiam, nec potentiam,
infructam per attun, $\&$ informatam.crgo dicere non eff cogitationem infornare.
Prate:ca: Prare:ca: : Cogitatio actus non exprimitur in
cogiratione, fed expreffe dicit Anfel. quöd u äcumque rem nens, feu per imaginationem, feu ncl.c:33 per rationem cupit veraciter cogitare, eius vti-
que finilitudinem, que fienilitudinem, quanturn videlicect in ipfa-
fui cogitatione conatur cxptimere, quod quanto verius facire , ranto verius cogitat, \& quanante diximus, quòd nulla ratione negari poteft, cum meus rationalis feip fam cogitando ontelli,
git imaginem eius nazici in fua cogitatione, $\&$ in git imaginem eius naici in fua cogitatione, $\&$ in
fine concludit, quid imago illa verbū ipfus eft.
 per confequens gignere cogitationem, non eft
dicere, nec verbum gencrare. Praterea:Dicerc videctrare. prxfupponcre čogi-
tationem, alidis non diceretur improperando
 fris quidlequr aged ermoria ni cognorcit,
necintellectus agens. ergo non videtur, quod
nime memmorix fit diccre, vel loqui, cuide oppofitum
illx primx opinions illx primx opiniones dicunt
2uòd dicere non fit idem, guod intelligcre, vel Bnsueri contri Durrana
 documque enim aliqua funt vnum, , idem, cuai-
cumque conperit cumque comperit vnum, \& alterum; fed dicere
eft proprium Patris in Diuinis intelligere vero eff proprium Patris in Diuinis, intelligere vero
eft tribus commune. ergo intelligere non eft idem, quód dicere
Et fidicatur,quòd immo dicere eft commune tribus, fed tamen appropriatur Patri, hoc eft
expreffe contra mentem Auzuf
 fertur ad Parrem folumi,aut, quod verbum refer-
tur ad dicentem, ex quo competie verbum dicens in Diuinis Praterea:Filius, \& S Spiritus fanians us vere intelli gür in Diuinis, fed nec proferuar verbüu vere int icull.
ergo intueri, ergo intueri, \&intelligere nō eft diccre, quod ifti
dicunt, quöd inmo verbumin ef cfentiale, com mune tribus, appropriatur tamen Filioo, ficut a- Verbum nö nior expretfe contra dian eft expreffe contra dica SanCtorum de omini le, \& com propriatur alicui perfona, verū dicerc, quòd co, cet enim potentia approprietur Patri, \&f

 tens, \& eo filius fapiens, quo Deus, \& eco Spiri-
tusfantus, amor, quoDens, $\&$ co bonus, quo Deus. Augufl autcm negar, quod non no Deus,
 \& iterum de omni appropriato, \& effentiali ve-
rum eft dicere, quod pradicatur in fingulari de rumbers. verum eftenim, qracticatur in fingulari de
tribus tres perfona funt
vaum vnum lumen, vna ars, vna fapicntia; \& t tamen
Auguftinus expreffe negat, quod non Auguftinus expreffe negat, quòd non fimul Pa-
ter, $\alpha$ Filius funt vnum verbum, fed folus Filius eft verbum. $\alpha$ itierum Auguflexpreffe dicit ibi- 7 . it Trim. mali modo fux productionis, quix emanar,ficut Lpiens, \& piens, \& beatus, \& intelligens, quo Densfa dssu. 7 . de fer duplicit ratione in in Filio.efficr enim intelle etio eo, quo verbum, \&eo, quo Deus, quad eft con-
tra eundem, qui ait, quòd non eo apiens, vel bonus, quo verbunı, \& líc de aliis attributis, \& irê intelleqio caperet effe realiter in Diuinis, quod
effe non potezt, $\&$ multa inconuenientia, qux degnere intellectionem non poreft effe verbum. Praterea : Coznition non formatur in cogni-
tione,alids idem formaretur in fe, fecundum Au
 fius rei imagincm in cognitione noftra forma
mus, fic etrim Deus, cum feipfum cogitat, co gitart fimilem fui per onniai imaginem formanito, dideo hoc verbum, imago, vel fimilitudo dicitur. Hoc Augultinus. ergo manifefte patet,
quod nec in nobis, nec in Deo, verbum eft cogitazio actualis, fed tantum cogitatio obieftiua, \& ita dicere non ef gignere notitiam a atualem,
Praterea $:$ Dicererion eft signere aciem $\operatorname{cog}$ i .

## 


 $\&$ commune rribus non noteff ergo dici, quìd
intelligere, $\&$ dicere, $\&$ verbunide importent.
2uiddicere non fit formam fpecularem, ob rea-
Lem producere, quam afpricias intellectur
AS Shomam, Heru
\& Ricardum.
Primum quidem non; quia tunc ccientix non
effenf de ecebus, fed de talibus iqdolis, quòd om-
 Secundum etiam non: tunn quia contra expe
rientiam;experimur enim nos aficere for rientiam;experimur enm nos afpicere formam
rof $x, \&$ per eam vlterius ferri in rofam:tum quia rofx,\& per eam viterius ferriin rofam:tym quia
rimum obiectum intellectus effer aliguid exiItens infra intelle etum, \& non res extra; \& eode
modoprimum obietum habitus fyentifici, $\& \mathrm{Q}$
 actus eius, quiel elt cire, enlet quaxdm morma 1 pe-


 fpiciat intellectus; cuius produtio,dietio appel letur;forma fiquide illa, quam nos apicere exflorem, illa non êf aliquid reale impreflum intel lectui fubietiue, aut phatafmati, fed nec aliquid reale fubifitens, led eft iprametres habens etfes Nulla for- intentionale, conficuan, multiplicier firdeductum, poreft nihilominus
ma hingula
nouiter declarari. Nulla enim forma fimpliciter

 fit, \&adxquains omnia indiuidua, fequeretur, quid effrer aliquar res infinita inherêes intelleetui,
vel phantarmati, vel fubfiftens, prater primam vel phanta fmati, vel fubirtens, prxter primam
formam, qux eft Deas, quod omino impoff bile eft, fed conftat, quò drofa ifta, quam afpicitinteliectus, 2 forma ifta pecularis, quzz ter-
minat mentis intuitum, illa non eft natura fingu laris, fed natura fimpliciter, \& quidditas tota. concipiendo enim homine, vel rofa, non terminamus afpectum ad hanc rofam, ferillam, vel
hominem ifum, vel illum, fed ad fofam, vel hohominemilium, velinum, ed ada 1 idolum, vel cöceptus non potefteffe aliquid reaaliquid fubfiftens.
Praxerea: Nulla forma non fingularis, habet
Pręterea : Non effphilofophicum pluraititate rerum ponere fine caula. fruftra enim fir per plu
ra, quod poteft fieriper pauciora, fed nulla neceffitas inducit. ad ponendum talcm rem; quix
fit forma feculafis. $\mathbf{n}$ fit forma fpecuilais. non enim oportet eampo-
nere ad termigandum actum intellectus, quia nere ad terminanduml actum intellectus, quiaa
non terminar eum vitimate, cum per eam non tranfeat fuper rem extra, alioquin res extrà nó cognofcefcnturd nobis, nec oportet eam pone-
re,vt mediate ipfares clarius cognofcatur.fuffi-

 inter atuun vero, \&fupiectum non eft neceffe aCtior effer notitia, ficdi paret in vifione fenfitiua, qux perfecior elt, qum antingitimmediate obiecuum, guam dum pettingit mediante fpecu-
lo, aut aliou fpecular.ergo fítalis forma ponstur, erit abfque omnicaufa, \& ratione; \& per confequens vanum eft ponere eam,\&fuperfluum in natura
Pratereca:Minus non indiget reali termino $0-$
peratio intelleet fenfitiua operatio non indigetreali termino, im mo terminatur frequeter ad rem ipfam pofitan

in effe apparenti, fiue ad effe intentionale, ficut | in efle apparenq, fiuc ad effe intentionale, hicue |
| :--- |
| Philofophus innuic 2.cxli, \& mundi, vid dicit Co | mentapor, quàd circulatio, qua apparet in Lu - $\qquad$ fubiectum ningulare, cum accidentiain indiuiduen cit intelleetus, non eft fingularis, immo forma fimpliciter .rofam enim fimpliciter, non hanc, el illam intremur. ergo fiell fubiective in intel omnia fimpliciter; $\&$ per confequens erit vnus incelle etus in omnibs, titotis.

forxter Jatur, arpicitde fingularibus, pradicat, \& dicit verificari. dicitit enim de roffa vifa, qux eft rofa,
cuam ante concepit. quam ante concepit. fed conflat, quod nulla res
exiftens in intelleetu,vel in phantalmate vere $e$ nunciaturde rofis exiftentibus extra, cum fit Guoddam accidens realiter dma induiduis, ergorof itt quain afpicit intellectus; ;\& formam fpecula rem non eff aliquid reale in intelle equ, fea phanfrmate fubieeciue exiftens.
Prxterea; : Si fit forma aliqua fpecularis, rea-
iter inhxrens intelletui, ad quam terminetur afpecuus intelle êus, ant in illam vltimate quis na,forfitan videretur alicui vifio, finne veritate?
$\&$ nondebet aliquis dicere, quod fit vifio tan\& non debet aliquis dicere, quod fit vifio tan-
tum, quoniam fieffer vifio appareret, ficut ap paret ex feftione piramidis vifus ad corpus Liunxin menfe, \& in augmentatione, \& diminu-
tione. videmus enim lineam; qux fitin fectio ne eorum aliquando rettam, aliquando conuc xam, aliquando valde profundam, vult dice-
re Commentator, quodd de mente Ariftoreliseft illam figuram, fecundum quam Luna aliquando apparet nobis circularis, \& aliquando media, non effe in rerum natura, vifionis poffit apparens terminari, cogitur confiteri,quòd omnia, qux videntur vera funt,con
 rialiter . relinquitur ergo, quod actus intelleQus non terminetur ad formam fpecularem ha-
bentem effe reale, fed ad effe intellefuale tantū Praterea: : Opinio fuit Auempace, vt patet 3 .
de anima de anima, quòd intentiones imaginatererpicie-
bant formaintelleđam, ita quòd forma illa erit
 bant formai intelledam, ita quod formailla
fubie-

## Liber I. Sententiarum

 intuitu fee culanur. ergointi, qui ponumt formà ${ }^{2 b i}$ furr . in phantafmatibus, feitantur phantafiam Anépace, que expreffe
cir Comcat. ibid.

Quid in omni intellcctione necefle eis, quadres emanct in ©fe intentionalli, '心 illa jorma: eft fpecxlaris.
$\underset{\text { Vrima quidem, quod omnis intellection }}{\text { Ver vero oportet procedere a }}$ Prima quidem, quòd omnis intellectio cxigit rem politam in effintentionali, s: illa cilt for-
ma fpecularis, de qua itti loquuntur, fed deficiüt dver itatarc in tribus.
fe reate quiden, quia putant, quòd habcatef-
Seciundò, quia dicant, quò̀ deft fubicziuc in
Tertió, quia credunt , quö.
Tertio, quia credunt, quìd per illum proce-
dat intellecfus sad res, cumilla fit vera res,quam
 de mente Comnicatatoris, \& Philofophi, \&: fi-
militer Auguftini, 2 Anfelmi : Philofor hi qualis tur, quod fanitas, qux quin in materia, firia fainite, qux eftin anima. vbi dicit Commenta,
quor,
quid quiditates funt exitentec in minima diciquod quidatitates sunteritentes in minna.
ture enim fanitas de forma, qux eft in anima, \&

 eft illa, qnix cft extra animan, $\&$ funt idem, ver-
 in corpore, \& concludit, quòd dititititio fanitatis, qux eff in anima, eft fanitas in rei veritate. Hoc Commentator, vnde patet, quòd fanitas
 di,quiain in intelleenu fanitas haber effe appircns,
\& intentionale ; extra vero in corpore hiver effe exifens, $\&$ reale, $\&$ propter itham difteren-
tiam dicit, quol fir ※, quòd quodamodo difterunt; differunt quide ifta intentio Auguftini, quafíviqique, vefu;erius
 frum, \& deinde mò in corde, deindè corde noftro, eafdem puitem hiteras facit \& cor, \& manns, numquid $F$
alias cor, alias manus? eardem quidem facit, fed non fimiliter. cor enim facit eas intelligibibiliter,
fed manus vifibiliter, ecce quomodo funt eadé fed manus vifibiliter, ecce quomodo funt eade
difimimilier. Hoc Augull. vnde apparet, quomo mantur in corde, nō funt aliud, quìm res exrra, quamuis diffimiliter, habens effe, quia in corde intentionaliter, exterius vero realiter. quod faber façurus aliquod opus fue artis,prius
illud intra fe dicit mentis conceptionc 2 etiam

Itentes acie cogitationis in mente confpiciun-
tur. $\&$ fubdit: quod loqui poflumus nec ienfibitur $\&$ \& fubdit: quadd loqui poflumus nec ienfibi-
liter, nec infentibiliter, , figno vtendo, fed res ipliter, nec infingibiliter, igno vendo, fed res ip-
fas, vel cordis imaginationc, vel rationis intelletun intrinfecus in mente dicendo, vt cum cumaut per rationem intueturrpercorporiatis quidem imaginationem, cunn eius ienfibilenn figura ina
ginanur; per rationcm vero, cumcius B Sinanur; per rationcem vero, cum cius vinucriale cogitamus. Hucufyue Antelmus ; vade paret, quonodo rcs ipix conficiciumtur nitente, sillud,
quod incuemur, non clf forma alizfuccula quod intuemur, non cif forma aliatppecularis, fed piamer res, habens celic apparenş, x hoc eft men Quid firme
tis conceptus, tiye notitia obectiun.
Quiod intellectionactus exigit aliquid abolu à quo buiulfnodi apparitioobbicītiua


 le, alioquin nibile clict in fe, se in alio; fed fes in
ctle appareati, fue rai apparitio
 fecelt, quèd fit aliquod reale in ingellectu, ratio-
ne cuius dicatur ctied Pratcrca : Sicur fe habceffealis pitura ad effe Arg.fane ef ficturn, fic fic videtur hatcre realis apparitio ad di. cet cfle pictum , fifí quarenqua ef Caffar capepitura crgoy cor res crumt apparcntes intelle-


 telle cisus, aut fin intectctus porcntia fundarct iftum refpeitunn, omnis, gui haber intcllctiuam
potentiam, haberct apparcitiam omnium rcpotcniam, haverct apparcis:tam omnium rc-
rumina actu, cuius oppofitum experimur: tum
quia nulta finilitudo
 tio facit res apparerc. eff cnim fimilitudo inter
duó alba, \&inter iufitiam exiftentem in volun tate vius iufi, \& \&alterius e, \& fimiliter intra,
tin grammaticā unius graminatici, , alterius, nec
ifta fimilitudo facit granmaticã, aut iuffitiam alrerius apparere : tum quia fimilitudo relatio miior eff inter duas animas, vel inter duas albe diines, cum fint eiufdem fpcciei, qualm inter ip-
famalbedinem, am albedinem, \& fpecien, illius in oculo exi-
ftentem, illæ nempe funt eiufdem fpeciei : claret autem, quò anima nö facit apparere animam nec albedo albedinem; vnde rclinquitur, quà
relatio fimilizudinis, non facit res intellcolud apparere.
apparere.
Reftat ergo, vtillud, quod facir res cognitas Illud, quod apparcere fit aliquiid abfolutum :illud autem pofeu operatio de genere qualitatis. fi enime effet crfedidiquis
 cies, effet compreheniua, \& fibires apparcerent, re qualitatis, vt lucere, \& albere, tunc lucere

## Diftinctio IX.

321
oneret res in effe apparenti, ze effet bona con- A habebit in fecundofibro, vnde ad prafens hac ftruatio dicendo, Ipceo te vel albeote, ficut di-
cendo, intelligo te, non eff ergo fola qualitas ilcendo, interiligo te, non efteriong iona VIterius non poteft dici,quod fit qualitas, cut
refpectu ad obiegtum, tum quia fpecies habet relpcetu ad , etiam prout exiftit in medio: tumquia declaratum eft, quöd refpectus fimilitudi-
nis, non facit rem apparere, alids per pieturam nis, nonfacierem apparere, alias par picturam
apparefer Czalar parieti, quod eft falfum. relin-
 notitia obicetiua coniítum quoddam ex poten
riz intelle potentia per feipfam ponit res in effe formato, pec fimilitudo, aut qualitas quacumque, fed $v$ trumque parit no nitres in effe apparenti, quod multipliciter po teft declarari.

 , qux fitin fenfu, non gignitur ex fola re \& vidente gignitur vifio, ita fane, vtex vidente matio tamen fenfus, qux vifio dicitur, ये folo cor dicere, quod fenfum gignar res vifibilis, gignit tamen formann, velut fimilitudinem fuam, qux
fitin fenfu, \& multa aliz dicit Au uift Ex quibus patet, quòd fuir cius intentio,quod fola fimilitudo non eff fenfus, fed fimilitudo impreflia in ocu fio obiectiua. Secundò vero idem patet,quòd effe apparens,

 fux, , vi- prehchifiua; vnde illud eft proprie fuffeptio forfux ,
fam haben
uis.
is fine materia, nulla ergo natura non vitarpoteft conaituerc res in elfe apparenti. oritur
ergo apparitio obieftiua fimulab veroqué, vide-ergo apparitio
lirctit potentia, \& impreffa fimilitudinc. Thertioquoque pater idem, quia partus debet tiua eff res, in quodam effe intentionali pofita, \& in effepporpecto, , quapropter oritur a re ipfa, cum anima, nif per fimilitudinem fanacit ide relinquitur, quod conceptus, feu partus mentis, ¢riatur ab vtroquc. Ex quo pater, quod intellcvnam formam fimplicem, fed compofiram ex perfona, \& ex fimilitudine rei - atibo enim conef intelletio, nec fola poia Oola fimilitudo nec que parit obiedtiapparitio; fiuc prrfencia intrumque fitipfaintelletio obiectiua, \& quìd $v-\mathrm{F}$
ftituun 3.deatime dicit Commententiali, \& accidentali, expreffe Inelletio vinde decipprefar it corpore, , ed eft verumque,




Quod intellectio actuus duplicem babitudinem be bet ad rempofitam in efse apparenti:
$T_{\text {tia actualis, quequeprititcompoft quituod noti- }}^{\text {ERTIA }}$ litudine rei, $\&$ ex intellectiva pootentia, ill flidiquam fub duplici habitudine refpicit remp pofitamobiectuue in effe intentionali, \& eft prima nere relationis :talis iniminue lis or itur obiectiue à porentia fimilitudine infor \&ora, qux duo conntituunt actum intelicetionis, poteft multipliciter declari - Primò quidem, quoniam res pofita in effe 2pparcuri, dicitur concipi per attum intellectus, sub duplici
imimo et conceptus int
 cipiente. ergo res, vt apparenis depender abactu pander zb
intellectuseffective \& intellectus effectiue, \& per modun p produati, \& Aus
contentiue, ac per modum contenti. Secundò vero, quia formandentoni.
Sinodi con ceptu mens dicitur fibi loqui, \& per confequens ille conceprus haber habitudinem ad mentem loquencur, \& ad eande
Tertio autem, qiuia omne, quod apparet, ali-
cui apparet, \& omne, quod lucet, alicui icitur lucere : talis autem conceptus dicitur app2- Quid fit, ex ritio, \& relucentia quadam. haber ergo habi- propter $\mathrm{q}^{\text {d }}$
rudinem ad incellectum in actu, tamquam adiljud, cui lucet, \& cuiapparet: conflat autern, , ius virtute ef, vi declaratum eff fupra,quòd reIucentia obiectiua non eff, nifi propter realem relucentiam,qux eft attus. ergo pater, , uod dres
pofita in eff intentionali, dupliciterf
thaberad
 luces, \& quiafifibilucer.
EIt dutem confideran
Ent autem confiderandum, quòd prima habibile eft $a$ itum intelligi fine huiuffodi quod relucōtia aetiua. ficut enim respofita in effe obiectali, putrum in rem, \& apparitionem paffiuam, täquam rens nop poin duo, immo rofa, qux obiciciturns sidetur omni- enff refolui no fimplex, nec poteft accipi rofa fimpliciter, in remp, \& quin concipiatur res in effe apparenti. nō enim loc habert in effe apparenti, fic intellectio rof $x$, cum lit quaddam a atiua apparitio, qua res appaSed his, qua dicta funt videntur multa obuiare. omne enimabrolutum poteft concipi abfq; refpectu; fed actus intellectus, qui refultat ex potentia, \& ex reali imilititudine obiecti, elt ali-
quid abolutum.crgo poreritintelligi inine refpe tua attiuitatis.
Prxterea Supra dicebaatur, quòd illud, quo Res in effe
ponuntur res in efle apparentin nec per refpedum ponitur, hic autem dicitur fofits, non oppoffume ergo ocepugnantia flin inditis. Praterea: Omnia verba ifta videntur phan-
cufix.quod enim nil eft, producinọ poteft: res
cnim,


- Diftinctio IX.
telui intellectus eft ergo effe apparens ab intel non vt cffectus formalis.
\$ub qua habitudine actus intellectus appelletur conceptio, \& fub qua dictio, feu locutio, $\sigma$ fub qua insellectio. Varta demum propofitio, quòd actus intellectus appellatur conceptio, inquan tum afpicitrem formatam fub habitudine producentis, \& fub habitudine cius, cui producitur Concipere in effe apparenti. concipere enim eft producere
proptic nil intra fe; \& ideo mas non concipit, fed femella, aliud eft,ni quia per actum intellectus res prodacitur in efIf produce- fe apparenti intra ipfum intelligentem, merito
ine. totum hoc appellatur conceptio, $\mid \&$ res, fic pototum hoc appellatur conceptio, $\&$ res, itc po-
fita, appellatur conceptus, $\& \in$ proles, $\&$ parfita, appellatur conceptus, \& proles,
tus, actus autem intellectus, inquantum afpicit in ratione producentis rem huiufmodi apparen tem, intantum appellatur formatio, vel expref-
fio,vel generatio, vel dittio, vel locutio. actus ve fio,vel generatio, vel dictio, vel locutio. actus ve
ro intellectus, inquantum eft illud, cui res illa rointellectus, inquantum eft illud, cuires illa \& relucenci, intancum dicitur intellectio, vel in tuitio, vel vifio, quod apparet ex nominum inQuid $f$ ft in terpretatione dicitur enim intellectio, quòd in tellectio fe tus lectio, vel collectio pro eo, quod obiectum
cundum no formatum colligitur intra intellectionem. Diminis ery- citur intuitio, quafi intus itio, $\& x$ vifio, quali vadatio proco, quod mens intus itur, \& vaditur ab obiecto, vt ita liceat loqui.

Ef autem conndcrandum, quod imponibile ifta duplici habitudine, vnde omnis creata intellectio eft conceptio, locutio, \& intuitio; pro eo, quòd idem abfolutum habet neceffario habi
tudines ambas: fiautem fic effer, quid res emaes in effe nans in effe apparenti caperet effe tale fecundu apparenti rem, \& non folum diminute, \& metaphorice, tuc diminutü. habitudo formantis eflet realis, vnde etiam for
mare effet reale, \& formari fimiliter, femper tamen habitudo, vt cui fit formatio effet fecundum rationem, propter quod primam habitudi nem formantis non poteft habere res apparens ad feipfam, ahiassidem effer producens, \& pro-
ductum realiter, quod effe non poteft, fecundam ductum realiter, quod effe non poter, ad feipfum.
Efsétiadei- Adpropofitum vtique iăDiainis,cum effentatis, eft tia Deitatis fit quoddam intelligere eminétius
quoddzin- omnis rei, ipfa quidem ponit in effe apparenti telligere ric femetipfam, \& omnem rem,nec intelligi poteft fine ifta a\&tiuitate, qua ponit omnis res in effer confpicuo, \& quonia conceptus eius effe habeat diminutum, confe-
quens eft, vt ipfa, \& omnis res pofita in effe formato habeat effe reale, \& hoc eft verbum in Diuinis, quia cum res ppinit feipfam in effe formato, non diftinguitur, inifi penes formare, \& formari, producere, \& produci ; vnde neceffe eft,
quòd Deitas pofita in efle formato fit eadem. cum Deitate, cui coniungitur formare, \& per confequens, quòd fitiaem Deus, quäuis fit realis diftinctio infra ipfum, \& quia actus intelle-: Ctus, prout erat formatius appellabatur dicere,fiue loquisideo folus Pater dicit, ix loquitur;
tur Filio pit res, quò fit apparens a itfis, prout libi res apparet, \& eft illud, cui fitdicted vel locutio cómunicatur Filio, \& Spiritui Sancto : hoc autem erat formalis intellectio, $\&$
intuitio, propter quod quilibet trium formaliter intelligit, \& intuetur; vnde Pater verbum_ concipit intra fe, $\&$ quia concipit, ideo generat, loquitur, \& dicit, fẹd quia intra fe obiectiue, ideo dicitur intelligere, quafint:a felegere, colligere, \& intueri, communicat autem $F$ Io ornnia præter generare, \& producere ipfum
Filium, quia hoc communicare non potelt:con tradictio quidem eft, quòd idem producat fe. :
Reftat ergo, quod Filio communicet actūintellectus, prout eft illud, cuilucet res formata; Solus Pater \& cui apparé ; \& quòd recipitrem fic pofitam dicit verb obiectiue, \& ita communicat fibi fumm intelligere, f fum intueri, vt fecundum hoc folus Pa
ter dicat verbum fibi, \& omnibus tribus ip enim, \& omnes tres fimul capiant obiectiue- $\&$ fit.vnicum intelligere in omnibus tribus.

Ex prxmiflis ergo colligitnr, quid fit dicere, \& intelligere in nobis,\& qnid eriam in Diuinis: in nobis quidem dictio communicat intellecti-h uam potentiam, informatam reali fimilitudine:
obietti, inquantumper eam capit res cognita effe formatum, \& apparens, vnde illa a\&tiua for matio, dictio, feu locutio appellatur. Intellectio Quid fit di militudine prout en potentuam cum eademli- intellectio. militudine, prout eft illud, cui obiicitur, feu forpater, qomodo intelligendo mens loquitur fibiipficexprimit enim fibirem, quam formation $\overline{\mathrm{D}} \mathrm{i}^{*}$ uinis autem colimiliter dicere nominat forma-
tionem actiuam, qua Deus ponit fe in effe confpicuo,\& formato intelligere vero nominat ipfam Deitatem, inquantum eftilhud, cui fitita relucentia, \& forma
culus terminatur.

ARTICVIVS SECVNDVS. Quomodo fe habet dicere ad generationem acti-
-Irca fecundüm alitem confiderandum, generationis quò aliquidicere voluerunt; quòdratio Vnde dicatione reperta in creaturis; exclufa tamen omni nerationis: imperfectione. Inuenitur autem generatio apignis dicitur generari ab igne; dicitur autë hxc via generatio ad differentias motuum, $\&$ acqüi fitionum, qux non funt ad fubftantiam, fed ad alia prædicamenta, vt funt alteratio, $\&$ aügmen via in fubltãtiā viuã generatio appellatur, vinde magis propric dicitur generatio in viuentibus Inueniturautem adhuc fecialius, \& maxime proprie generatio in intellectualibus, vt inter In non vifiliationis perpetuo. In viuentibus auté,quam- inuenitur diu durat indigentia nutrimenti. In non viuen- paternitas. tibus autem non inuenitur paternitas; \& filiatio, vt fecundum hoc generatio proprie fumpța fit via in fubstantiam vinam, \& intelleaualent. Eft.
324.

Liber I. Sententiarum
Eft autem confiderandum, quòd iftam viam $A$ dorem, \& obicetum , fpeciem, ac imaginem, \& düpleximperfectio comitatur, prima fcilicet, hoc modo intelletuus actuatus fimilitudinibus quia non producitur genitum de tota fubltantia, fed, de parte; fecunda vero, quia gene-
rans pracedit genitumduratione, \& tempore, amotis ergo imperfectionibus iftis, generatio reperitur in Déo, in quo eft via in Filium, qui eft fubitantia viua, $\&$ intellectualis. fic ergo patet
quit generatio in Diuinis fecundum iftur mo quid fitgeneratio in Diuinis fecundum intur mo
dum dicendi : $q u o d$ fiquidem fare non poteft. conftat enim, quòd eadem eft propriet as verbi, 7. de Trix, \& Filij in Diuinis. Dicir enim Aug.quòd Filius
cap. 4 .
in Diuinis eo verbum, quo Filius, \& Filius, quo in Diuinis eo verbum, quo Filius, \& Filius, quo
verbum, fed firario generationis, prout eft in di uinis, effer via in fubftantiam viuentem intelleCtualem, non effet eadem proprietas verbi, \&\& Fi per terminaturad fubftantiam, cum alicuando per terminaturad fubftantiam, cum aliquando fubftantiaun viuam, cü formemus verbăde non viuentibus, \& fimiliter nec ad fubftantiain intel lectualé : quia verba, \& conc̈eptus fxpe forman tur de irrationalibus, tum etiam, quia Filius ge
nitus per talem modum generationis non appel latur verbum.nö enim hominum Filij appellantur verba. ergo generatio in Diuinis non dicitur fecundum iftam rationem.
Praterea:Cui competit definitio, $\&$ definitū, red æque ipiratio in Diuinis terminatur ad fub, Cio Filij, "uia Spiritus fanÂus eft intelle ctio Filij, quia Spiritus fancus eft intellectua-
liter viuens fubltantia. ergo fi hxc effer ratio ge nerationis in Deo, Spiritus fanctus xque genitus dici poffet, ficut \& Filius.
Diuina ef Pratérea: Generatio, qux eft via in fubftanefficormalis ni; fed probatum eft modum formalis termieltf ormalis
rerminusge ; fed probatum eft fupra, quòd Diuina effen-
neracionis. neracionis. prius.

Praxerea: Generatio, qua eft via in fubftantiam intelletualem viuentem, fic attingit fubftantiam, vt per cam capiat fubftantia, quòd rationem Deitas non capit, quòd fit,non eft ergo in Deogeneratio fecundum hanc rationem Qaid fit zenerationis ratio, or quomodo fe ba-
bet dicere ad generare in Diuinis bet dicere ad generare in Diuinis.

Produtio uocz, \& vni pi poteft tripliciter.
нocz . Primo quidem pro omni productione ad fubin xquiuocam, a in xquiuocam, \&e viruocam. xquiuoce enim nerat vniuoce.
Sectundò vero fumitur pro illa productiones fubftantix, qua fit ex decifione, 8 propagatione, $\&$ hoc competit animalibus, \& vegetabili-
bus; \& in ifta etiam cadit æquiuocatio, \& vniuo catio. equus enim generat muluim $x q u i u o c e, \&$ equum vniuoce, $\&$ talis eft generatio reperta in hominibus, fecundum quam fit communicatio Specifica naturx.
Tertiò vero fumitur generatio pro illa prodo, vel fpecies, vel fplédor. gignit enim Sol fplen
rerum, dicitur res gignere, \& formare, \& qual parere, \& concipere intra fe. Primis inquam duobus modis nó eft generatio in Diuinis, quia: Quomodo nec productio terminatur ad fubftantiam, quia funatur ge
non capiteffe per eam, nec propagationem, aut neatio in difcifionem fubtantix aliquis fibi producit, Diuinis. fed tertio modo eft ibi ratio generationis.
Poffer aute generatio hoc modo fumpta defini ri, $\not \subset$ eft via in intellectualé imaginem, fpeciem, quafi proles;intellectus enim res gignit, \& format, ac fabricar ineffe intellectuali, non mirum de effe formatum eft effe prolicm, $\&$ partü mentalium, propter quod formare, \& formatum effe eft generátio vera. cum ergo in Diuinis per actum intellectus ponatur Deitas, \&omnis res conceptus, proles, \& partus mentis paternx', dicendum elt, quòd eft ibi veriflima generatio , fecundum propriiffimam rationem, immo verius, \& pertectius, quam in quacumque creatura, ficut teftatur Damafcenua libio primo uis bib.1. c. to. cens, quod non ex nobis translatum ent ad veram Deitatem paternitatis, \& filiationis, \& procelitionis nomen, led in contrarium inde no-
bis traditum eft, vtait Apoftolus : Tropterea fle- Ephef.3. Cto genua mea ad Patrem Domini noftri Iefu Chrifti,ex quo omnis paternitas in celo, EE in terra
Sed forte dicetur, quòd generatio intellectua lis imaginis, fumit rationem generationis ex
fecundo modo, qui eft fibi fimile producere fecundum naturam rationis, dicitur generatio productio rei in effe concepto. illa enim dicitur generatio pro eo, quod ad fubftantiam.termina
tur:hac autem non, cum poffit terminari ad accidens, immo cum nó terminetur ad fubftantiä, numquam, fed femper ad apparentiam rei ; effe autem apparens eft quoddam concipi, \& quod-
dă generari pro co, quòd eft fimilitudo fumma, $\&$ imago eius, quo generatur, \& quia fimilius eft conceptus gignenti, quàm quicumque filius realis productus per primam generationem, vcl fecundam, propter hoc fi dicantur per prius, $\&-$
pofterius, per prius dicetur generatio de produ Aione intellectualis imaginis, \&e partus mentalis. Inter omnes autem mentales generationes, per prius dicetur de Diuina, vt prius dictum elt eft proprietas verbi, \& filij, \& quomodo gene- per prius di rari idem eft, quod dici, \& generare
dicere in Deo.Et hic Art. 2 2. finitur.

ARTICVLVS TERTIVS.
Ybi oftenditur, quòd pafsiua generatio non repugnet vero Deo.
Ir ca tertium vero confiderandum, quòd
fex funtdifficultatem facientia, fi ponatur verus Deus fuiffe genitus propric.
Primum quidem, quia pafliua generatio vide tur ponere quandam indignitatem. paffio enim indignitatem quandam fonat.
Secundum vero, quia generatio paffiua videtur ponere quandam pofterioritatem. Tertium




3ะ8. Liber I. Sententatum

nonin aliquo reali abloluto.
Ratio vero, propter quatm mentalis genera-
tio poreft fffe intentionalis, \& realis abique ditio poreft effe intentionalis, \& realis abique di-
eft aliud, quàne effe, quod res capit per dictionem, feu generationem mentalem. non capitenim, nifi elle apparens ; apparitio autem palifiua acquiratur aliquid abfolutum aliud, nifí quòd torum illud, quod ante praexittebat ponitur, ve
apparens; apparitione, \& expriori abfoluto, fed vtrumq; fit vnum fimpliciffinuun confituurum. .res enim pofita in effe apparenti non diftinguitur ab effe
apparenti, ncc e eonuerfo. fi ergo itta apparitio fit tantum intentionalis, res qux capit tale eile, non acquirit aliquid abfolutum, \& tamen cum hoc fit aliquod fappofitum intentionale per fo lis apparitio fit realis, quemadmodum in Diuinis, vt infra dicetur, nil etiam acquiret abfo
lutum per tale effe, fed tantum effe ad aliud, $\mathbf{v i}$ delicet efie dictuen, feu cife genitum, \& apparés;
exapiar, ninis per modum coriandialiquidid,quod el exhis interri, quod generari non repugnat vero am abolutam,\& feparationem fubttantixich antem non arguant, nec caufant, vt probatum tione evbi, quod verbum mentale nondiffert abear re, de qua formatur, penes aliquidabbolufert d rofa, nec formatum de lapide, differt ilapide in aliquo abfoluto, fed tantuminin hoc, quod ter. ergo Deus conceptas, \& Deus concipiens nondifitinguerur in aliquo abfoluto,fed tantum Hù̀d Deo modo in concipere, \& concipi, \& \& per confe
teput quens vero deo generari, \& cócipi nôrepugnar


TO
Nox repugnat autem quinto, quia gencrantem, quamuis viderecurad hoc, quod vero Deorrepugnardependere. confat autem, quòd
genitumin jenerante depender. ergo vero Deo repugnare videtur, quòd geiẹratus fit. Videtur quidem aliquibus, quoे d hrc dificulrem, \& Filium eft dependentia mutua, fed fanc $\mathbf{F}$ dubio hoc non tollite, quòd dependentia, feu folifaria, feu mutua vero Deo repugnat, propter quod dicendum, quòd dependentia, \& mutua manutenentia entionem Dei ađtiuam, qux tenidem tentio no ef proprie aie creario, fed eft de genereąetionis, \& cin aere, \& leuutcum ibit itenere, fed de hoc erit fermo amplior . quia ergo Filias non conferua-



 ìgenerare, iimino gereraure nom efltatiodi;qquam generari, nec gencrari iffaliud, quatioilluriozs iplo generare. poreftcrgo jinferis, qquddgenersy hoc eflet propterdependentramiquain ponorat goid, quod priust:
Qoodgenerapimon inducat nowitationt. cias
 error Arrij, contrz quicm procedin, Magididerian



 go eft xternum, \& immatabile; ac neceflarium, non efl aid inppofibile eft auten gencrate effe aliud intelligi, quin fit generari, \& intelligatar; generari
itaque Filij nullam nouizatem ponir itaque Filijnullam nouitatem ponit. Etcontir tas generationis, , nili vcl ex parte agentis, quit notir habet virtutent completam, qux requiri
tur ad agendumi, vel exparte modi, quia prode cit per motum, vel pers piberumartiotrium, mita indiget tempore ad mouendum, fetu ad liberanvelfiadef, non ell tamen difpofita: 1 Itoruffic auten trium nullhm impedit, quin filij generas
tio fit zterna - pareerent tio fit xterna. Pater enim per fectifimus :Ef ab tionis, nō produxit déliberàdo, vel per motum. non produxit etiam ex materia, vt declaratunt eff fupra. ergo generari pallam nonitatem pos
nit in Deo nit in Deo, \& ita fibi non repugnat, nec.appa
ret aliquid aliud, quod debeat obuiaret, pro pterquod paffiua generatio catholice, ponitur
in Diuinis, $\&$ a\&tiua fimiliter, iuxtaillud Prophetz : In fplendoribur Santorum ex vetero aro- witaten.: Lutiferum genui $t e$. \& in bioc tertius Articulus

ARTICVLVS QVARTVS.
An probari pofit, quòd generatio fit in Deo,
probari pofit, quod generatio oit in
or ofendzuwr, quod non funt efficaces
of randisur, guod non funt
sationes fuper illius pofib
litate in arguendo.
CIrcA quartum autem confiderandumeft pio quàd rationis ad proberandam, indưotx. ihuprincifit in Deo; omnes quidem videntur fupponere aliquid, quid tamen verum non eft in Diuinis via eft pritiocipium proceditexulum in in Deo, fappo
 pofitum probatum eft fupra, \&-illa, quy dici

Diftinctio IX:
329
 qoòd generatio in Diuinis habeat pro terniino ex hoc, of Deus eftlux incorporea, eff miftica ex hoc, , Deus eftlaxincorporea, elt mifitica,
procedens per metaphoram luminis :talia au tem argumenta a funt magis rhetorica, vel poetiens longe ì ca, qua mphe ja, qux procedit ex hoc, quòd Deus aliis tribut :generare, xquiuocat de generatione Diuina.loquitur enim Ifaias de filisis Ifrael, qui quide quodam peculiari modo dicuntur filij Dei abe ogetani. \& illa, qux proceditex hoc, quod generare produstio naturalis, feu neceeffaria eft maioris Angelis, qui funt inter omnia creata excellétis Angelis, qui funt inter omnia creata exxcelletiz 2gurn netef , ceffitate naturx aliquid agunt, nut producunt; s. uo, fupponit, quod in Deo fit principium produ aiuum, vnde paret, quòd rationes $111 x, \alpha$ fimiles non funt efficaces ad probandum,quodd fitge

Fiavera, of Sanctoram doctorum ad proban
dum, gencrationem effe in Deo.
PRop tik ara dicendum, quòd non eftaliz abinfra. in Deo, niff via, qua procedit Auguft. \& Anfe.
tione intellectualisillud enim, quod de neceffita tone
texigit verā̀intellectioné, attribui deber Deo, femora omini imperfetione, Deus quidem vere dendeet iis, qux feettantad rationem verx intellegtio-
 omni vera intelle Ctione obietum cognitum ca-
pit effe apparens in nobis,aut $\&$ in omin crearo illa a apparentisinimperfecta eft, vtpote intentionalis, 8 \& diminuta. Hoc autem apparet fuperius endo quamcumque rem, illam intra fe cócipipit, Gendo quamcunque rem, $112 m$ intra fe eocipit,
formar, $\alpha$ gignit, ergo $\alpha$ Deus intelligendo ofe, ere formabir, \& \&ignec fui fimilitudinem, pooo, amota tamen imperfectione intentionalita tis, \& pofita reali iperfetione. relinquiturergo,
quod Deus vere, $\&$ realiterfeit feipfum veraciter intellexit. Hac autem via, qua graditur
anse whigs que in libro de Trinititate, \& expreffe in librod
cognitione verx vitx 5 -refponfione 19 . diceas,
yerrs vitin, tem fibi fimilem generat, ficfuummus Deus, cum
fpawf. ig. feipfam talem, qualis eft cogitanit, proculdubio
ficutgignens virtus Pater vocatur, ita rectifili,
me genitus filius nominatur. Hoc Augultinus
vnde patet, qualiter arguir modo predito.
Hac quoque via procedit Anfelmus Mono
Auff. No- oo.dicens, quid tripliciter rem aliquan log io
wheid. 90 - pofiumus:autenim rem loquimur fignis fenfibi-
 dicendo, $\&$ fubdit cxemplificando, quod aliter mur gnifico, aliter cum idem nomen tacens cogito, aliter cum ipfummet hominem mens intuetur,
\&fubdit, quòd verba tertix locutionis un diabdit, quod verba tertix locutionis natura-
lia
\&apud omnes gentes eadem, \& omnia alia verba innenta funt propter illa, \& nullumia aliud verbum eff neceflarium ad cognofcendam
rem. nullumenim verbum fic exprimit fic la fimilitudo, qux in acie mentis cogitantis rem ipfram exprimit. illud igitur videcurt dicendum
effe maxime propric, effe maxime proprie, , $\begin{aligned} & \text { principale rei verbum, } \\ & \text { quapropter } \\ & \text { in nulla de qualibet re locutio tan- }\end{aligned}$ tum rei appropinquat, quantum illa, qux huiuf modi verbis sonnfar, non immerito videri poteft apud fummam fubftantiam talem rerum loquacionem fuifle, antequam effent, \& pcr eam.
fierent, $\&$ effe cum faga funt, vt per cam fciantur \& fubdit: Quod conffit fummam fubtancram, prius quam conderet in fe dixifife, cuinctam
creaturam fecundum loquytion quemadmodum faber prius mente concipit, quod poftea fecundum mentis intētionem opus perficit. Hoc Anfelm. Vnde pater, quôd ifta via
procedit, 8 fimiliter cap. procedit,
toto libro.

Infantie contra pradictam rationem. S ED iftaration nullius videtur effe homenti; produtiua alicuius operati, ve thilofophus die 9. Nete,, ,
cit 9 . Metaph. \& primo Ethic. dicit
 tur aliquod operatum, fed intelligere eft operatio immanens, ficut \& videre, vt Philofóphus dicir eodem 9. Metaph. ergo vidctur, quòd per vbi ywpra. Praterea: Quando aliqua funt penis
 feturpper aliud, fed velle, \& intelligere funt $v$ - toris
nica; non producitur pluş verbum per ineel ergo
quà quad́mper velle. rrxtere2: Non minus intelligit Filius, vel Spi
ritus fancus, quadm Pater, fed Filius, \& Spirirus fanctus non producut , verbum intelligendo. ergo non eft de ratione intelletionis, quod aliquid producatur.
Prateréa
: Appa apparentia enimprei nontia, \& res opponuntur, Diuinis ef aliquid reale. ergo non emanar in modum Dei pofiti in effe apparenti per actum Precterea: Preeterea: Quandocūque cōpetita alicui fecun-
dum rationé fuam, vt producar in eff intentio dum ratione fuam, vt producar in effe intentio-
nali, non potelt producere in effereali; fedd de rà tionc intelicetioniseft, quìd res cognita ema-
net tantum in effe itrentionali competere Divinz intellectioni, yt.per eam enta net in effereali aliquid.
${ }^{2}$ Praterea:Si verbum in Diuinis non eft aliud quam Deus pofitus in effe obiectali, \& cognitus pater ergonon eft cognitus $;$ nec Spiritus. fant

## 330

## Liber I. Sententiarúm

Aus : Thoc antem abfonum; ergo \& illud, quòd A perfonam Patris, ficut ipfum apparëre conink
D cus fit pofitusin effe obieftali, \& cognito.
tuit perfonam Filij: commune eff antemeribut Solutio ad infantias.
$S_{\text {prius. per iftam enim viam demonftratiue }}^{\text {ED }}$ probatur, quòd in Diuinis eft generatio, $8:$ Deus genitus falrem in effe intentionali, quòd enim.
realis fitifta generatio, ,licet efficaciter concludatur proo oc, quadd ad perfectionemem generatio-
minius none ef adeep patens demontratio, quin
poffer calumniari, vade decali poffer calumniari, vnde nec aliquid afferdififer
adiltam veritatem, niff fuifter penitus reuela rü. PradiAt vero inttantix non procedunt. Prima riquidem non : quoniam intelligere refpedu plicem habitudinem, vt fuperius dicebatur, ciireet habitudinem formantis, quia virtute eius
res apparet, \& lucet obiectiue, $\&$ habitudinem terminantis, quoniam res fibiblucet, \& apparet:
formare autem non eft proprie intelligere.facere enim rem app1rere alteri, \& non fibi, non effet intelligere. rem autem apparere fibie eft proprie rem inteligere. ${ }^{\text {quod illx dux habitudines nó funtexdem; nihi- }}$ lominus debentur eidem abfoluto, videlicet acuii incelleetus, inquantum claidit potentiam,\&-
fimilitudinem rermini intelligere eft operatio immanens, dicendum. quòd verum eff fub ratione, qua eftinelle tio, cum non fit aliud intelligere, quàm fibi rem ap-
parere, non tamen verum eff, quin illud abrotuparere, nin tamen verum eft, quin illud abrotu-
zam, cir res apparent fit illud, cuius virtate res habeat, quòd luceat, \& appareat, 8 itaz eadem. res dici porefl intelligere, \& vrfic eft atus im-
manens, $\&$ omnino non rranfiens, \&eademres manens, $\begin{aligned} & \text { dici poteff formatio, fiue locutio, inquantü vir- }\end{aligned}$ tute eius habet res, quid apparezt obiettue, $\infty$ haxc eflt mens Philofophi, dum dicit ifas operaficases aliquin volunt, quöd intelligere nó fita aliud, quim habere quandam qualitatem abfolutam, non eft, quia rales 2 tus qualizaciuiño verü obieatiue. non enim dicitur, Luceo te, ficut intelligo te,propter quod intellectio,non eft ablo-
lutz formx habitio, fed obiegi apparentis bitio, \& recollectio fecundum effe apparés: hoc 2utem habbere,non eff in aliand tran afict, ;ropprer
quod intelligere non eff operatio trãfiens fccunn dum fuum formale, facerc tamen apparere rem, re apparer formare
ligere ; $\&$ velle idem procedit, quòd licet intel nis, differentia trantum, penes conootatum, $d i$ cere tamen, \&fpirare non funt idem, quia di-
cere non eft aliud, quim faceterem apparere cere non elt aliud, quim facete rem apparere ;
foirare vero eft facere ppiritum egredi, 8 exire. Tertia quoqua non obuiat: licer enim Pater, \& Fis recolligant verbum fab ratione anem Deita nontamen virtute Deitatis emanat verbum, vt eft in tribus, vode facere apparere conftituit
tuit perfonam Filij: commune eff anerem cribious
intelligerc, hocef obiequer recipere, intelligere, hoc eft obiettue recipere, non tax- fonis com
men dicere, fen obiectumn formare.
muncef in

 riri confimilis relatio fecundum rationem. viles relationes in animali;cum autem attribuutitur columnex funt fecundunn rationem frfibuiliter lis, prour autem eft in Deo, eft relatio rationis \& confinilititer prout per oppofirum habitudo quidd itatis' ad fupppfitum in creatura, \& fecum-
dum rationem. humanitas enim refpicithabems humanitatem, tamquam idem realiter, fed diflinctum conceptibiliter. In Chrifto autem hu-
manitas refpicit fuppofirú fub habitudine quidmanitas refpicit fuppofiriu fub habitudine quid-
ditatiua, \& reali, $\&$ ita quidditatiata habirudo qua fecundum rationem cff in omni homine, in Chrifto eff fecundum rem, \& realis.
Ad propofirum itaque apparencia, \& effe forCaum intellectus creati, eft apparétia diminuita, \& fecundum rationem, cuin inpertionalis fit tan-
tum; omne autediminutuni arguiraliquod par tum; omne autē diminutuni arguitaliquod per-
feaú, quare non elt irrationabile, immo fumme fectu, quare non elt irrationabile, immo fumme
conueniens,quòd alicubi reperiatat talis appầ rentia vere realis, \& perfeeta: : noneffautem $x$ que conueniens alibi reperiri, quid in Deo, vn-
de neceffert, quod obietum inceltetus Dinini procedar in effe reali, cuius apparentia, \& relu-
centia fit aliquid vere centia fit aliquid vere reale. fictione, \& \&uncapparentia opponitur veritati, nancur. $\&$ realitati, aliquando vero pror relaceacia, $\alpha$
tunc porefteffe vera, $\&$ realis. In iobis itagio res habent apparentiam, quia non funt, nififfe-
cundum rent fict cundum ren fietum obiçtiuc, vade relucrent
quadam relucentia non reali. In Deo vera verquadam relucentia non reali. In Dee vero ver: de ratione enim verbi cff, quò in intus lucear, $\mathrm{f}^{-}$

 Diuinis eft relucentia, \& imago Dei Patris,ppro-
 rentiz eft idem realiter cum re, cuius eftapparentia,quanrum ad omnc abfolatum, addit tat men aliquid refpectiuum, quod quidem poreft
effe reale, ficut in Deo, \& intentionale, fraxi
in ncbis. intellectus attui, vbi ef diminutus competat,
vt obiectum formaret in effe intentionalis vbita ve obiectum perfermarifiret in elfe in intentionalit vbita
men enticiomperit,
vt faciar vt faciat realiter relucere ; vnde intelleetpi,ppro-
ut abftrahit, $\&$ eft quid commune Deo, $\&$ crezut abiftrahit, \& ett quid commane Deo, \& \& creza-
turis, conipetit obiectum formare, $\&$ ponere in turis coniperit obiectum formare, \& ponere in
effer relucenti, qui quidem ponit in taliefferes. liter, prout ad D Deum applicapitur, fed vt feci-
ficabitur ad nos, ponit in effediminuto. ficabitur ad nos,ponit in effe diminuto
Sexta etiam non concludit: eft enim quod res extra dicuntur intelligi pro eo, quod

Diftinctio VIIL te; effr autem obieAiuun, \&\& apparens, non eft
idem cum efie extra relatiue; quamuis fit idem abfolute, quia res eft eadem, qua habet effe apparens in intelleetu, \& reale extra. Sic ergo ali-
ter res extra dicuntur intelligi, $\&$ effe obicctum intellectus,\& a aliter exdem res, prout habente ef.fe apparens. fi enim res, prout funt extra dicun
tur intelligi, quod effe earum extra non eft effe intedfectum, vel effe obiectale, prout autem haquòd efie earum, vtfic, non eft aliud, quam \&


 tra, obiecta intelligibilia,eo modo, quo res ex. feobiectale fatris, $\alpha$ Spiritus fancti non efterlius dicitur Deus cogitus tius dicitur Deus cognitus,quia effe eius, inquã
relucens, \& confpicuum, prout de anima 14 de
 fpicuamante $f$, ifta tamen confpicuitas, \& re-

- H centia eft vere realis in Deo verba, eft exem plum ad hoc de mente feipfam conduplicante per actum intelictus: ilcet enimfe intelligat, \& prout eft in fe, \& prout eff confpicua ante fe,
nihhilominus effe confpicuum, $\&$ obiectale, non habet, prour eft in fe.
quddefficax eft ratio illx inflantix non procedât, quiculus quartus finitur.

Reffornfo adobictia in oppofisum. A $\begin{aligned} & \text { D ea vero, qux in oppofitum inducuntur, } \\ & \text { dicendum eft. Ad primum quidem, quod }\end{aligned}$ generaxe verbum eft quidam actus pertines ad
perfétionem per modom princiin ad inter perfectionemper modum principija ad intelle-
ctionem. impofibile eft enim, quod aliquid recipiat relucentiam obiectiuam, nifir relucentia tur de Sole, $\& \mathbb{*}$ anima intellectiua, \& Angelis, quòd non generant, dicendum, quòd anima, \& Angeli generant itto
fe verym Ad fecun
bi nec in inobis, nec in Dcoelf mutatio, fed ema natio fimplex.
Per genera - Ad tertium dicendum, quòd per generatio-
rionem ver nem verbi inon capit aliqua fubtantia effie, nec
bin no acqui
in nobis, nec in Deo nifi prof fuppolito in verb, nifi accipiarur fubftantia
tionale finin nobis eft intentionale fuppofitum: rofa enimaintelligitur per
modum fubfiftentis modum fubfiftentis. capit crgo per generatio-
nem verbi fubflantia, non quöd fit fubtatia, fed quod fit per modum relucentiss \& \& apparentis,
relucentia quidem intentionali relucentiz quid
vero in Deo.
nitüm quartum dicendum, quòd generans, \& ge nitamngeneration e fuantum ad omne abforme penitus idem, eft in corpore quaftionis. transferturum dicendüm, quàd generatio non transfertur a cteaturis in Deü, immo per prius riuatur ad creaturas intelletuuales, fed modo
intentionale tantum.
Ad fextum dicendum ad Ad fextum dicendum, quòd Filius genitus,
non generataliud verbum, nec hoc fibi communicatur f ficur enim intellectio eft infinita, 8 tota fibbififens, fic eft verbum fecyndum fuam.
rationem totaliter fubfiftens; $\mathbb{E}$ fimiliter tota ratio dietionis, \& generationis infinita eft, $\&$ fubfiftens fimpliciter, propter quod plurificari non poteft, vnde non poteff effe, nifi vnus Filius, citer, quòd generare non porefl genitus.
Ad vicimum dicendum, quọd verbi genera tionon datur ad conferuationem fpeciei, fed ad verbi.gecompletioioem intelletionis, inquantum non datu
eft aliud intelligere, quam verbum fibi relucens feruation
 tionem peciei corruptibilibus creaturis, illa

SECVNDA PARS.
Vtrum debeat dici : Semper gignitur, vel femper genitus eftrilius.
Expofitio textus.

D Secuǹ plimò enim mouet quaxflionē.
Secundò inducit folutionem.
Tertiò ponit di arum recolle etionem, fecun da ibi:Sed ne tanti DoClorés. tertia ibi:Dicamusergo Filium natum.
Circa primum Magifer duo facit. Primo
nim inducit autoritates, quibus videturof probari, quòd melius exprimatur Filiji genera tio, dicendo, quòd eft femper natus, quam dicendo, quod fersper nafcitur, \& eft prima au\&t
ritas Gregorij $=$ Mor.in principio,qui ait,quì
 quia nec ceppit nafci, nec defijt, verius dicitur)
femper natus, quadim connatis, quatenus $\&$ natemper natus, quàm connatus, quatenus $\&$ na-
tusfectionem pertineat, $\&$ femper ad $x$ ternitatem.
Secunda vero cff Auguff.fuper illud Pfal. Ego hodie genui te, qui ait, quòd Propheta dixit,
Hodie, vtinnueret; quod generatio nec eft prex-
 prafens tantum, , uia quidquid eft fermper eff.
Tertia adductio Chry foft.in goff. fuper illud Tertia adductio Chry foft. in gloff. fuper illud In In. fuper ad Hedr. Cui enim Angelorum aliquando o it,
quod ex verbis Propheta dicentis, Ego hodies genui, nil manifeftatur aliud, nifiquod ex effen Patris femper genitus eff Filius.
Secunabus probzarur, quöd metit auctoritates, quibus probatur, quàd melius dicatur,
quöd Filius femper generatur $i$ Patre $;$ quàm quod fit generatus. \& eff prima Origenis expo- orige. to. 2.
nentis, quodd Filius
 nofter femper nafcitur, ficut flendor femel nafcitur, \& definit, fed quoties LLumen
oritur. toties orisineceffe eft, $\&$ f flendorem.

## Liber I. Sententiarum

Secundam ponit Origenis eiufdem, qui ait, $A$
quòdbene dicitir Prouerb 8 , kilius in pi quod bene dicitar Prouerb. 8. Ante omnes colles
uinis cai
coininuo git generat tree Dominus non vt quidam male legurt,
 Pottmodurn ibi Scane tanti. Magitter ponit
folutionem, Sf facir duo
Primò enim foluir dicens, quò ne ninti DoEores mutua contradititione videantur, dicendum eft, quòd verumque potetf dici catholice,
 dicit, quod femper natus eft, non debetintelligi, quin ${ }^{\text {aniiud vere, } \& \text { catholice dici poffit, fed }}$
quod euidentius ex hoc modologuendi veritas exprimatur, \& hgreticorú verfutia melius obtu ratur, quia cum dicitur Filius femper nafcitur, forte poinent inferre harctici, quod generatio
quotidic iteretur.
Secundò ibi:Hil
toritarib. firmar inducenda quar quoque aut. Solutitionem rom ron-
Hilarij. quibus confirmat iftana folutionem omnibus quaruor autcoritatibus dicit filar. quòd Filius na fcitur in prafénti, ex quo patet, generatur i Patre, licet forte fit maioris coneuidentiam potiorein.

- Poftmoduan ibi : Dicamus ergo. Magifter ponit

Primò enim predeterminata recolligit, di-
cens, quòd ifta duo catholice profitenda, quọd
 eff xternus, nec propter hoc elt non natus, quia quod ab atcemo naicitur, habet effe xternum
Secundo ibi; Sed inquit Harcticus.Ma gifter obiicitex dícis Hzretici, contra illud, quod fatio dítum eft, vnde probat Hareticus,quòd narum non poffitefle xternam, quia omne, quod nanon eft, vt videtur, \& refpondet . crgo ante hoc argumentum tenet in rebus humanis, vbi Pater non fempcr cit Pater. fed ex tempore. In Deo vero, quifemper. Pater eft, neccific eft, vt naliter generari. Hxc eff fentertia.

Virum generatio Fily menfurctur.
$\mathrm{E}_{\text {ratio fitin continuo fieri, ita quòd dici por }}^{\mathrm{T} \text { quia }}$ fit de eo, quòd continuo generatur, aut fit in $f$ a
to effe, $\&$ completo, ita vt melius dicatur, quod femper narus eff, ideo inquirendum occurrit, vitum generatio men murctur xternitate.
Et viderur primó, quod non ;illud extri om- menfuratur xternitate, de quo enunciantur vcr Da prixfentis temporis, \& futuri, quia aternitas enunciantur verba ifta; dicitur gnenim in Friteri to per Prophetam: Ante Luciferum genui te \& per Sapientem de prafenti: Ante omnes colles generatme Dominus, \& de futuro dicitur, quo
ad piritum fanctum, quide meo accipiet, ad Spiritum fanctum, quide meo accipiet, \&\%
codem modo poffer dicide Filio.ergo huiufmodi gencratio non menfuratur atcruitate.

Prxterea:Illud, quod intelligitur per modī Ais nitate, quia fluxus videtur importare mutabinitate, quia fluxus videtur importare mutabi-
le aliquidad tranfitum quendam, qui repugnat xternitati, fed generatio Filije efl per modum
cuiuldamegreflus aitenim cuiufdam egrellus. ait enim Propheta Mich $x x$
5. quod egreflus cius eft ab initio ex diebus $x-$ 5. quod egreflis cius eft ab initio ex diebus $x$ -
rentitatis ergo gencratio non menfuratur $x$ rernitate. Prxterea: Generatio Filij coxquatur dura- Generatio

 gencrationi Diuinx, fed aliquax non coxquatur gencrationi Diuinx, fed aliquax creaturx ma
nentin $x$ ternum, fecundum illud Ecclefiaf. . - Terra autem in xternum fatat ergo idem , quod prius. Praterea: Quod fit,non eff, fed Filius in xter-
num eft. ergo non gencratur in $x$ ternum. non ergo generatio menfuratur anernitate.
Praterea : Nil menfuratur
generatio Filij nō :abert quantiratem nan, fed generatio Filij no habet quantitatem, nec per-
mancutem, nec fuccefliuam . ergo nec menfuratur xternitate.
Prxterea:Si gen
Prxterea:Si generatio Filij méfuraretur ztcr
nitatc, erunt plures zternitates in Deo nitatc, erunt plures xtcrnitates in Deo, quia a-
li 1 xternitate menfurabitur proceflio Spiritus fancti, aliz gencratio Filij, $\alpha$ alia effentia. quat
nime funtres tot hoc poni non poteft, quia gternitas eft perfecitio hoc poni non potetf, quia cternitas eft perfectio
fimpliciter, quan no plurificatur in Diuinis.ergo gencrratio Filij non menfuratur aternitate. 2ù̀ $\begin{gathered}\text { Fily } \\ \text { generatio aternitate menfuretur: }\end{gathered}$
$\mathbf{S}^{\text {ED }}$ in opporfitum videtur,quòd Auguftinus
 cifgo natus eff.
Prxterca $=$ Filius i Patrenarcitur, ficut facit
 1. idicentis de Filio, quod eff fplendor, gloria, \& fcitur, quamdia Sol exiftit. ficut Ang. dicit 6.de 6. do Trim
Trin. quod flendor qui Trin. quod ficendor, qui gignitar abigne cox-
uus eft igni, $\&$ effer coxternus, fi ignis eflet xtcr-
 Prxterca: Generarc, , , gencerari fimul funt,
fed gencrare Patris nenfuratur xternitate er fed gencrare Patris nu
go \& generarai fliji.
Refponfio ad quafioncim.

A D iftam quaxfionem refpondendo,hoc orA dine procedetur.
namque inquiretur, qua fit aternitas, fecundum opinioncm Dötorum.
Secundò vero dicetur, quid fit iuxta id,quod videtur.

- Tertiọ quoque inquiretur, an fit vna xternitas omniun, qux funt in Deo. Quarto ex hoc videbitur, quomodo aternita re menfure
matur.


## ra Difinctio IX.

333
swan BTECVILVS PRIMVS.A Aimindiuifibile pofitionis, quod ef punctus, no opinios.riboms r.p.q.e.art.r.
Ratio zer C rat Xup pimumergo confiderandum,quò finginudu tis confittetó in apprehenfions: vniformitatis $e-$ ins, 'quod ond indo of ex extra morum, ficiut ratio tis motas fecupithm, pius, \& pofterius, cum nifilialiudfittépuis,quaminumerus motus;feilicet
 quòd ficurappreh ita:apprehéenfio atecènitatis, inquantum appreternitizein. quix ponit.
Primumitquidem,quòd ait, xternitatem conffere in apprehenfione vniformitatis eius, quod
omnino eft extra notu. ficut enim fe habet tempus ad diffornitatem motus, fic fe habet xternitas ad vinformitatem eorum, quax funt extra mo tum, led ratiotenporis non coniffrinitatis. er. go ncc ratio aternitatis conlifititin vuiformitare eoriun, quix fuitextra motum, nec in apprerixiflius viformitatis
Acternitas Praterefer $\because$ Ratioxternitatis non confiftitin
 niformitates, fed magis in mora vniformitatis, ficut $\&$ tempis non confiftebat in difformitare
motusiffed in mora diformitatis. Praterea! Ratio menfurx non confiftit inratione menfurati, fed vniformitas eft illud, quod menuratur per xternitatem.ergo ratio xtern)

Praterea:Sicut fe habet tempus ad motus va rietatem, fic aternitas ad. Dei immutabilitaté, tus fecundü prius, \& pofterius, quod nihila aliud eft, qmotüfummare, vt ita dicc liceat.ficutenim

 tur tempus, quod nilaliud eff, quim fumma motus fecundum prius, \&porterius. ergo iic le haerit ipfa vniformitas; fed fumma durationis,\& morxipflus:
Praxcerca:
Pratcicia; $V$ Vniformitas; $\&$ incommutabilitas
idem funt fed maliter in apprehenfione incommutabilitatis. aliud enim antributum eft incommutabilitas, \&
aliud xternitas alizd tatis in apprehenfione vniformitatis.
Nunce, non Secundum vero, in quo flare noí poteft, eft,
poét Deo zternitatem fecundum inofram nunicenim nullo modo poteft Deo atrribuifecundom verum inteclectum. quod enim abitrahit t tota linea fuccenoms, som
fibile'durationis, quod eftnunc, non extradecurfum fuccelfionis, cuius ratioeft, quia indidififibile pofitionis non poteff inaginari per
modum cuiuddanifolitarij,
,ed per modum ter-

 qui cff fuccelilio. fed contas decurfus duratiin, quie cff ficcellio. fed conftat, quod Deus abfra$\underset{\text { Etfidica }}{\text { ninunc }}$
Et fidicatur, quòd verum eft nunctemporis non efle in Deo, non tamcn eft verumi de nunc Quid fi de
zecritatis, non valethoc, quod probatum eft; furmali $12-$ zternitatis, non valet hoc, quod probatum eft;
quòd de formali ratione ipfius nunc, inquantum
nunc eff, quod fit nunc eft, quod fit terminus durationis, \& dechir
fus fuccefliui, \& tollere inuanc hanc rationem, eft tollere,ne fif nunc
Prxterea: Sic fe haber nunc ad Deum, ficut
 modo non habentlocum ind Deo. no poreft tnima
intelligi intas circa aliquid, intelligi inftäs circa aliquid, cuin inhipi inftat, aut
adeft, aut accidit, quoniam inftans ftando, \& hoc condodo concipiturv. ergo nunc non poteft attribui Deo.
Prxterea:illud, quod fua formalit eft aliud, qudin acceffus, non poteft poni in Deó, cuin ihil accedit de nouo, fed nuncic concipi inờ
poteft, niji per quo mutatum effe inftat, accedit, Q adeth , vnde nullus poteft concipere nunc, nifif per modumecu addeffe. ergo impis, \& inflantis, \& quod habet Preterea:Nunc, \& tunc dicuntur adinuice. vicumque enim eft nunc, ibi ieft tunc, \& olimi, Nicicurut ac,
quod apparet, quod ficut hic, $\&$ ibi funt differen inicem tixp ofitionis, ita nunc, $\&$ tunc funt differentix ne ibi, $\&$ alibi ideo enim vna pars lineex eft hic, quia alia eft ibi, \& alia ibi, وp fíomnia efsét adni
 gnarialicubi, quia no pofiet aliquid aliud quod
alibiponeretur, ed cum ponitur infra calum, tunc poteff alicubi iffignari, quia funt alia, qux habent alibi effe; vnde ototus mundins non haber,
vbi affignetur, nce poreftaliquis intelle etuc dicere, mundus eft licc, quòd non ef aliquid habḗs effe alibi, refpectu cuius mundus dicatuŕ hice effe, confimiliter intelligendum cit de nunc, quia
 haber tunc, quia nihil eft ibi prateritum. ergo Prec in Deo eritr ratio in ins nunc.
prius, \& pofterius: fed in Deo noin eft pofterius ef nunc. fiqquid. ergo in Deo non eft nunc fecundum Nec valet, quod aliqui confuenerunt dicere, quòd duplex ett nunc, vnum partiale,quod dicitur refpectu tunc, \& illd eff nüc temporis, quod
nullo modo eft inDeo nens, quod eft nunc $x$ xcrnitatis, $\&$ poreft poni tale in Deo: fiquidem hoc non valet: eftenim. fimilis difinttio, ac fi diceretur;,quòd eft duplex

4
altilius ,
$334 \quad$ Liber I. Sententiarum
alius, qui dicitur abfolute fine habitudine ad Pa rrem. nec enim ex fua formali ratione idem eft, quòd inttans, \& atcedens:\& ideo nouitatem innportar, $\&$ dicitur relatiuc ad tunc, ficut di-
ctum cof de ibi, \& hic, qui relatiue dicuntur in pofitione, sifitu.
Tertium quoque, in quoftare son poteft, hoc elt, quòd dicit, nunc polfe concipi per modumftantis, \& permanentis, \& ita nunc ftans caufaconiftit in quodam accedere, inftare, \& adeffe, non fotelt apprehehdi per modum permančtis, $B$ niíaccedere, *̌ adefle, $\& 2$ infare concipi pollic per modum permanentis, quod eft impoffibile; cótractoria namque funt, fed probatü eft, quòd conceptus iplius nunc confiltit in quodam adef-
fe, $\&$ inftare, atque accedere. crgo nó poteft con cipi per modum ftantis, aut permanentis.
Præterea: Illud non potelt cócipi per modum permanentis, quod non poteft bis demonitrari ab aliquo imaginantć, fed nullus, qui apprchen-
dat nunc, poreft ipfun bis per imagimationemfignificare, aut demonftrare . poftquam enim ip fum femel demonfrauit, fir redeat iterum, 12 m tranfiuit in tunc, $\&$ hoc eft, quod dicit Philofo3. Phy. zex. phus 4. Phylic, vbi dicit Commentator, quòd Conom. ibi. inftans demonftratum fecundò eft alind abeo, quod demonltrabatur primò, \&ieguirur, quòd non eft poilibile idem inftans demonfrari bis, nifí fuerimus imaginati, quòd fuerit, ficut pictus, \& reprehcndir ibidem Themiftium ex hoc, vode expreffa mes eft Philofophi fecundū expo-* nunc, vel inftans imaginari per modum ftantis. ergo nunc ftans nil poteft caufare, ficut néc al-
bedo nigra, nec calor frigidus, \& fidicatur, quòd ipfi loquuntur de nunc temporis, dicendü, quòd ipfiloquuntur de quidditatiua ratione ipfius, fecundum quam apparet, quod ditum eft. Et in hoc primus Articulus finitur.

ARTICVLVS SECVNDVS.
2uid dicendum iuxta illud, quod videtur, primò gluòd aternitas non eft duratioformalizer.

Ratio zeer Cora fecundum autem confiderandum, tribus pro- bus propofitionibus.
pofrionib. Prima quidem, quòd non eft duratio forma-
colligitur. liter, fecūdo nihil eft pus, aur terminus temporis, quod eft nunc, vel inftäs;hoc autem potèf multipliciter declarari, eft maior, vel minor, vel aqualis, quod pater ex durantibus. 2cceptis enim quibufcumque, qux durant, neceffe eft, quòd vel durent xqualiter, vel vnum plus altero, fed nulla duratio poteft effe maior, vel minor, nifi cø̀nfiftat in quada fuc ceflione recudum prius \& porterius, quare enim durabir aliquid plus, quamaliud durauit, no eft,
nifi quia fuit ante, $\&$ prius, vel quiz erit poiterius, nec exclufa ratione prioris, \& pofterioris poteft concipi de aliquo, quod durauit plus, vel minus aiquo alio; conitat autem, quod prius, \&
pofterius funt de ratione temporis. ergo: nulla eft formaliter duratio, nifi tempus
Pręterea : Omnisduratio intelligitar per modum cuiufdam morx, \& diftenfionis: aut ergo talis diftenfio, \& mora apprehenditur fecundum ante, \& poit, aut fecundum quandà fimultatert, Quio quali
\& permanentiam, fed non: fectudum quandam bet duratio fimultatem, quia quanrumcumque offer maior inelligatur diftenfio, non effer maior duratio, cumfimul effet tota diftenio. relinquitarergo, quod onmis
mora, \& diftenfio duratiua apprehendatur fecun dum ante, \& polt, \& ita permôdum cuiuldam fuccelfini, \& temporis.
Prxterea: Omnis duratio habct formaliter, quid habe vnde poffit dici tanta, vel tanra, quaritur enim formalite: de omnidurante, quantum durauit, aut qưã̌um durabit ; fed conftat, quòd non eft quantitas, tuec
tantitas, inifi fit ibi aliqua multudo, tas,nec qualibet multitudo, quia non permanen timm, fed fibi inuicem fuccedentium fecundum ante, \& polt, vnde patet ex terminis,quòd appre
hendens aliquid plus durafle, apprehendit, quọd habuit plus de priori, $\&$ poftetiori, noc etianh poreft concipi de Deo, quòd plus durauir, quim mundus, nifi quia concipitur fuife antes, vel polt, \& habuiffe plus de priori. ergoimpollibile eft, durationem formalem efle aliquid, nifi tempus. ad lineam, fic eur imporfibile eft imaginari extenfioné permanentem, quin linea a perehendatur, non eft enim a-
liud linea, quam extenfio permanfiua ; ergo nec fucceffiua diftenfio eft aliquid, nifí rempus. conftat autem, quòd omnis duratio, $\&$, omis mor2 elt quidam decurfus fecundum ante, \&: poft, vnde quidquid imaginamur plus duraffe, imagina-
mur prius fuife. ergo nilhil cit duracio formaliter, nifi tempus.
Quod aternitas, prout fotenef ex parse Dei,non est furmaliter duratio; fed vis, gua Deus attingit omnem dura- tionem pofstbilem.
E $\int$ Ecvnda vero propofitio eft, quod aterratio formaliter, fed illud, quo Deus atting it om ne tempus, live omnem durationem imaginabilem, ita quèd nulla poteft apprehendi duratio, nec in ante, nec in poft, quin Deus femper adi-
fat; ficut enim fe habet immenfitas ad Deum in ordine ad locum, fic fe habet aternitas in ordine ad durationem, fed immenfitas non ponit in Deo aliquam magnitudinem permanfiuam, aut aliquam extenfionem, fed tantumodo dicit vim, qua Deus omnem locum atringit abfque fui exrationem, aut moram diuini effe formaliter, fed vim, qua Deus attingit omnem durationem. imaginari porlibilem abfque fucceffione, \& fucceffiua diftenfiones.
Praterea: Omne illud, quod ef duratio for- Omnis do maliter, includit prius, \& pofterius, \& fucceffio- dit prius, \& nem, ficut probatum eft, fed prius, \& pofterius poferius.
non eft in Deo, licet fit vis in eo, qua omne, prius attingit, \& omne pofterius, ita vt nullum prius,aut pofterius imaginari poffit, quin.Deus coaffiftat


## Diftinctio IX

confiftar, vel quin illud Deo affiftat. ergo ater- A nifi per modum diftenfionis in ante, vel in pofts nitas non eft duratio, prout fe tenerex ex parter-

attingit. dicunt Diuinam effentiam formalifer cum certo connotatoc:confat autem, quòd aternitas eft

vnum de attributis. ergo importabat Diuinam | ciim form |
| :---: |
| $\substack{\text { liter } \\ \text { cerran } \\ \text { cum } \\ \text { corcon }}$ | effentiam, prout virture eius,non virtute aliqua

addita attingitDeus omne tempus, quod imaginari poteff.
Eft autem hic prehendens Deum scenderandum, quòd mens ap Deum aliquam morem aum, non concipit circa fibi formaliter attribuat,alioquin imacinaretur
Deum fubiectum prioris, $\&$ pofterioris, $\&$ per
 ginatur moram, \& durationem abfque termi-
nis, cui Deus virture fua coexiftit, ficut qui con cipie Deum immenfum, nop debet imaginari diftenfinenem aliquam circa eum, aut magnitudi-
nem permanfiuam, , ded debet apprehendere vim nemperman om,
in Deo,qua omin magnitudine, $\&$ loco $\rho$ imagina in peoqqua omni magniticoanifit: hac aute vis non eft aliud, quim Deitas ipfa, fecundum hoc ergo accipien
dus eft Deus $x$ ternus, non quia a pprehendarur aliqua mora, aur duratio circa ipfụ̆ , fed quia vim haber, qua de neceffitate attingit omnem. pus,quodimaginatiur:abfque fine, \& \& principio, lofophus probat mundum ab abternoe effe : Deus utem dicitur xternus, quia illi coexifitit. Huic tame obuiars videtur, quod omnis per-
manentia videtur mora aliqua menfurari, $\&$ fimilitier effe non potelt initelligi abbqua duratio-act, fue exilitit.ergo habet formalitier permanere, \&exiftentix fux moram, qux cum non habeiat principium, nee finem,erit zternitas, \& ita zternitas elt torm
ca effe: Diuinum.
Prxterea: Impoffibile eft, quòd aliquid duraenim durationi eft habere durationem fimulteneam: ©imulens autem durationis exigit ex vtra que parte durans.eft enim relatio find fata fuper duabus rclationibus, ficut xqualizaseff vnitas
duarum quap̄titarum; fed iam dietum eft, quòd Deus attingit omnem durationem imaginari polfibilem.ergoin fcipfof formaliter durat. Praterea : Duratio non videtur aliud, quim. diu res permin niti fed permanencia rei vniforpermanentia, fep mora motus, vnde poteflappermanentia, fep morra motus, vnde poteft ap-
prehendi, quandiu Michael in eodem fatu permanfit, ficut \& quamdiu motus cali durauit.er-
 Sed his non obftantibus, quod prius.omnis enim duratio in apprehenfionecionfinit, cum non fit alind, quam quaxdam nu ferrius, feu quysdam diftenfio mor pr,qua més col


## hoc autem eft expreffe tepus om omne ergo, quod formaliter duratio eft tepus eft, ficur manifete formaliter dutatio efftetepus eft, ficur manifefte 2pparet ei, qui concipit terminos, propter quod 2pparet ei,qui concipit terminos, propter quod nec xternitas, nec xuiternitas duratio formaliter dici poteft, nifi quatenus intellectus fingens tepus apprethendit, quid Deus omni partitem- poris coexfrit, quantumcumque imagineturininio nitum à parte ante, vel $\grave{a}$ parte port. Eft tamen intelligendum, quod hax coexiften Eff tamen intelligendum, quod hac coexiften Exiftenia tia potef incelligi effe duarum quantitatum, ita eff duarum tia poteft inteliligi effe duarum quantitatum, ita ent duraum vt vtraque quantitas cadar fub imaginatione,, quantiruii. fic cxlum, \& omnia corruptibilia corpora funt in trempore, nec quadam per continentiam, fed

 realitatum, \& fic abltrahitur abomni quantitare per intellectum ex parte alterius extremi , nóex parte ip fius temporis, $\&$ hoc modo $D$ eus di-
 abfrrahentem d̀ quantitate ex parte ipfius Dei; vnde dicit Commentator, quod corpora calse- -4. Phyfic.
fita, licet non fint in tempore, fecuudum quod commm tempuis non continet ea, tamea funt exiftenti2 cum tempore, fcilicet quòd effe eorum eft in mo , \& eoexiffens cum effer temporis cooxifitentia quantitatis cum quantitate. Rec vero feparata effétemporis. Hoc ille ; vnde fecundum intentio em Philofophi, \& fuam,non folum Deus, imino tur xterna propter vim attingendiomnem duvero, $\&$ veritatem omnimod ; fecuidum fidem vero, $\&$ veritatem omnimodam folum Deus ha
bet huiufmodi virtutem ; omnia vero alia, ficut \& corpora czleftia funt in tempore, coexifteniquantitatis cum quantitate, quoniam effe effe celori, ram cxlorum, quìm animarum, qudim Angelo- animiri,
rum eft in quadam manuteneatia, fiui hoe fiat Angloriu rum eft in quadam manutenentia, fiue hot hiat enfin quitio, fiue per continuationem primi influxus ; , vn- dam manude effe omnium illorum depedetd quadam continuatione , propter quod coexifut teppori coe-
xiftentia quantitaris: folus autenh Deus eft fimpliciter extra tempus, inquantum effe eitus non contingatur, vnde non coexiftit partibus tépo$s$ cooxiftentia quantitatis; reliqua vero entia enerabilia, \& corruptibilia funt in tépore per onninentiam, inquantum funt in effe trinfmu\& fablunt tempori, \& continentur ab iplo, vnde tempus effaufa corruptionis incis, \&\& excedit
ea per modum continetis.fic ergo colligi poted triplex miäbitudo entium refpeatudurationis. Prima quidem corruptibiliium, qux funtin Triplex ef
 Secunda vero incorruptibiliumitpirituum
corporum dam affiftentiam, inquantum effe eorum in quadam continuationc exiftit, non tamen fub(ant tempori,quia nec corrumputur, nec cranfmutantur in co, necectiam continentur 1 tempore, immo fibi xquantur.inceperuntenim cum
tempore, fattem cxli, $\alpha$ f cparatz intelligentix. empore, fattem cxili, $\&$ feparatx intelligentix.
Tertia quoque efl folius Dei,qui eft extra om
 ${ }^{*}$
poris,\& durationis imaginabilis in ante, \& port in infinitum, eo modo, quo prafifidet onnni alteri
creature, nide magisproprie dicitur xrernitas,
 durationis ṕfidet, \& omnis fibi fubiacet, quàm, quòd dicarur vis, qua Deus omni parti, têporis
coexiftit, hic notatur quad à coxquatio, $\&$ relacoexiftit, hic notatur quada coxquatio, 8 rela-
tiox xqualitatis, fecundum quam videtur. Deus referri ad tempus, ibi non notatur pręeminetia, fecundum quam tepus fubiacetDeo, \& refertur
ad ipfum, vi ita fitex parte crearurx relatio, fola denominatio ex parte Dei.
Pr emiff vero inftantix non procedunt. Pri$\underset{\substack{\text { ter ad inill } \\ \text { tias. }}}{ }$
ma fiquidem non; quoniam nulla permanentia
poteftenenfurarif feundum durarionem ex ap-
prehefione folius permanentis, Prehefione foris permanentis, ideo neceefter
decurfum aliquem fucceffiuum mente apprelen
di, fub quo oalis permantia


 tiam menfurantur, velinper quam nit permane.f
tia,\& fic dicitur menfurari effe Diuinum, fecunf dum noftram confiderationem. vnde nullo mo do non apprehenfo témpore, poteft aliqua res Et per idē paret ad Et per ide pater ad fecundä, quia non proprie
diciur turlratio ofimultatio, fed dicitur tepori prafide
re, vt ooncipiatur relatio , \& fubiectio ex parte temporis.
Per idem patet etiam ad tertiam, nulla enig
entitas poreft fummari daratiue, nifíapprehen entitas potelt fummari
fopriori, \& pofteriori.
2vòdomnia, quede strnitatedicuntur, referun tur ad ea, que dictia funt.

 pater fecit effe tempora,\& \&ūū exiffetium. Deus iter; $\&$ incircumfcripre tōū in feipfo effeacce
 vnde ip fe eft xuum xuorum, qui eft ante fxcula: omne quidem xuum, \& tempus ex ipfo eft, \&
omnis feculi; actemporis eft prxexiftensprinci pium, \& caufa. Hzc Dionyfvnde patet, quare
dicitur Rex feculorum Deus, $\&$ ante fecula, $\& x$ uium xuorum. Dicizizr enim non per contineri-
tiam, पuaficontineatur ab aligua duratione per prafidentiani, quia omne tempus ab ipfo
d.c.ro. vocatur antiquus dierum proprer hoc, quod inxui, $\&$ temporis, $\&$ dierum omnem motü exiftens pituli dicit, quòd Deum, ficut cuuum, \& ficut cem fam. eft enim fuper xuum, $\&$ regnum ipfius, regnum omnium feculorum. Hxc ilix.Ex quo appa nim, nifi quia prèfidet, ficut caura omnis dura-
rionis joodem auté capitulo affignans proprie-

 autem addit antiquum, referri debet ad durationem imaginabilem infinitam in antec; quod vero
adiungitur totum fecundum torum metiri, refer ri haber ad prafidentiam, \& caufalem attingen-
tiam, qua Deus metiri dicitur totam durationem imaginabilem,non fecundum aliquam parten finitam, immo fecundum totalem infinitam, acfiapertius diceretur, xtcrnitas eft quadā in-
uariabilis vis,qua Deus omnem antiquitatatem uariabilis vis,qua Deus omnem antiquitatatem
fecundum fuam totalitatem metitur, caufatiues vero prxfidendo artingit; Boetius autem de con lii.4. profas
folatione dicit, quod xternitaseft interminabi- olt. Iolatione dicir , quad aternitas eft interminabi-
lis vita tota fimul, $\propto$ perfecta poffefio, ve finmulIis vitx tota fimul, \& perfecta poffcfilio, vt fimul
tas referazur ad vim ; interminabilitas vero vita ad durarionem imaginabilemabque termi-
nis nis, quam Deus fua viuacitate attingit.
nim loquendo fif debeat ponid duratio, non eft a-
liud, liud, quadm tempus terminis carens, fecundum- 8 . Pbyf: in
quod quxrit Philofophus, vtrum motus fuerit prin. quaxterno:fecundum vero, quod ef in Deo,non. eff fornolitiercunduram vero, fequod illud, quo in Dooenonon,
dilatam dirationem, qua carceterminis qux vocatar té
pus $x$ ternum prafidendo Dcus attingit, fimiliter pus xternum prafidendo Dcus attingi, fimiliter
zuiternitas formaliter, fecundü ef, duratio nön
 carens fine, , prout vero comperit tralo, vel An-
gelis non eftaliud, quim vis, qua eiufinoditem gelis non eftaliud, quàm vis, qua ciufnodi tem
pus coexiftendo attingunt $; 8$ fecundum hoc pa ter, quanta eft differentia inter xternum, \& $x$ -
unm, prour fe tenet ex parte Dei, $\&$ xuiterno uum, prour fe trinere exp parte D Dei , , \& xuitcrmo-
rum.funt enim diuerfx virtutes deitatis, qua atuninitunt enim diuerfx virtutes deitatis,qua at-
tingit Deus opine tempus, $\&$ natura cuiflibee xuiterni, differuite etiam ex parte temporis con
notati;inam xternitas contornan notatiinnam xternitas connotat omne tepus, $x$ -
niternitas vero tenpus carens fine, fed non prin uiternitas vero tennpus carens fine,fer non prin
cipio quia nulla crearura eft poolfibilis ab ater-go, vi infecundo declarabibitur,differunt quoquie
\& in modo fe habendi. Deus enim; inquantum. xternus artingit per modum prefidentis omne tepus, xuiternīaute coexifit tépori per modü
fimuit fimul exittentis, xternitas itaque, prout eft attri delicè̀ cum duratione, \& tēpore férmino quocumque carente. Et in hoc lecundus Articulus terminetur.

ARTICVLVS TERTIVS.
Vtrum fit vna aternitas trium perfonarum, opinio quorundam.
Cala tertium ergo confiderandum, quòd Ouorund effe in Parre, \& \& aliam in Filion, ;uxxa illud, quod in inerniate habetur extra de fumma Trin:\& fide cathol.c.fir in rrronis mitcr, vbidicendum, quid tres perfoin $\mathrm{Pater}, \mathrm{Fi}$
Hius, $\&$ Spiritus
fand ni, \& coomnipatentes ; fed coxquales, $\&$ coxter ni, ceomaipotentes; fed hac opinio fare: $\mathbf{n o n}$
poteft, quia nulla perfeefio fimpliciter cff perfonalis in Diuinis.non eft enim poncre bonitatem perfonalem, nec perfectionalem; omnis quippe
perfeatio communis eft tribus perfonis, fed xternitas eft perfectio fimpliciter. ergo communis eft tribus . nön eft ergo aliqua x xternitais

Propter

Diftinctio IX.
337
Opinio 2. Propter quod dicunt alij, quòd trium perfo- A batum eft:omnis namque talis decurfus eff tem cz candem nec hoc videtur fufficere.con fat enim, quod nō
fencentii. \& quòd Pater ,\& Filius realiter diftinguantur, quamuis effentialiter fint vnum, propterea cum realiter diftinguantur, viderentur habere diuer oppofitum rationis illius.
Quid fit oppoittum rationis illuus. ef , quòd xternitas eft
 cundüu Au- durationem imaginari poifibilem fecundü poft,
forem
\& antce. Sed \& ante. Sed vis illa in tribus perfonis non ef,
fivnica, ciliicet Deitas : quod patet ex hoc,quòd perfonx non prafident creaturis, nifi per rationem Deitatis. \& item,quia vis illa, qua a attingi-
tur omne tempus, videtur pertinere ad neceliftatem effendi; proprietates autem funt neceffiarix formaliter propter indiftinctionem, quam
habent ad effentiam, $x$ effentia ab eis. propter habent ad effentiam, $h$, enim determinatur aliquid effe, $\&$ repugnat eis non effe, ficut $\&$ effentix, qux indiftinguitur ab cis ergo vis attijgendi omne tempus ineft
eis ex effentia, cum dua idgntitantur :ad hoc $e$ eis ex encusiar cllectus magis eft pracifus, quim
tiam actus int quxcunque creatura. Dittum eft autem fupra, quòd tanta eft cōnexio perfonarum propter in-
diftinctionem proprietarum perfonalium ab effentia, quòd intelleđus videns vnā perfonam ne ceffario vider tres:quare \& tépus nō potelf fubiacere viii perfonx, quin eadem iubiacetian fubtut,
tribus. Iterū etiam perfon $x$ fic mutuo inexitut \& immanent in feipfis, vt vbi eft vna per immen fitatem, ibi fir alia, vt declarabitur infra, quare
\& per eternitatem nil atingit vna perfona $V_{n 2}$ ef tri- atringar \& reliqua. Relinqitur ergo, quod fir um perco- trium perfonarum vna aternitas, ficut \&' vna
 in symb. cap. Firmiter dicit, quodd tres funt coeterni; \&f iimiliter Athanal.dicit, quodd totę tres perfonx cozternx, $x$ coxqual importat relationem pertingentiiu eandem xternitatem;propter quòd non poreff dici, quòd fint tres $x$ terni; poreff tamen dici, quod fint tres coxterni: quiad dicendo, tres fun tiojivide proprietas locutionis cogit,vt fiat enu ciatio in plurali it dici etiam poteft, , quòd adie-ue vero, quädo ponitur in Ginguläri, adie\&iuum enim numeratur penes fuppofita, fubftantiuum autem penes formam importatam. Et hic fini-

ARTICVLVS QVARTVS. An Filï generatio menfarctur aternitate, bo per que verbaproprius exprimatur.
 ca zerni- quandam durationem formaliter apprehenfame circa effc Diuinum, \& infi habent ponere confe-
quenter, quod generatio Filij menfuratur illa duratione: hoc auteim dici inon poteft;omnis ñà decurfum prioris \& $\&$ poterioris, ve fupra proRetr.Aur.faper Sent.to. 1
taliter intrinfect poreft, quod generatio Eilij dum,quòd generatio Filiji no propterea dicenri aliqua duratione intrinfeca, quax xrernitas ap pellerur;fed quatenus habet vim, qua axterno tēpori prafidet attingendo: vnde aterno temporedicitur a nobis menfurari, non quidem fubiacendo eo modo, quo mutabilia, ncc coexilten-
do eo modo, quo coxuiterna, fed actingedo per quandam prrfidentiam, tr durationintelligatur per modum fubiacenitis, $\&$ infinitatis, $\&$ hoc mo
do dicitur generatio Filij menfurari aternitatc. non intelleto quidem tempore, imporfibile eit. ipfam menfurari. apprehenfozurem co per mo
dum fibiacentis ipfi Deo, \& gencrationiipfus, ftatim concipitur Filij generatio, vt zterna .ilIüd enim dicitur çternum,quod attingitomnem Quid
 ante gencrari autcm Diuinum eft quadam-
res preeminens, $\&$ excellens, cui fubicitur omne rempus, \&omnis duratio carens terminis imaginanda eft, vt fibi fubiecta. ergo menfura-
tur per hunc modum xternitate, non quidé fortur per hunc modum xternitate, non quide for-
maliter, fed quafí connotatiue, \& fubie + iuve quia fibi fubicicitur menfurà; temporalia quidé -menfurantur, taimquam fubiecta menfurx :D cus
autem, $\&$ generatio Filij menfurantur per fubic. autem, \& generatio rare, quia prrfident trernx durationi. Ex his quoque patere poteft, quuomodo per Pei verb2
verba cuiufliberremporis poet generatio explicari, dicendum, quòd femper temporis eff genitus, flemper generabitur, \& \& femper gee filij gencra-
neratur. non enim eniunciaturifita, neratur. non enim enunciäturifta, tamquaan for ix peofft.
maliter, $\&$ intrinfece dita, fed extrinfece, $\&$. modo fubietto, ve fit fenfus, Filius femper genitus eft, poff fempiternum tempus imagingbile
impreteritum, fi quis apprehenderet ip ifum impreteritum, fi quis apprehenderet ipfum,
inueniret fubijci Filij generationi, \& prafens finiliter, ac futurum : propter quod dicitur, quòd generabitứ, \& generatur: omne namque
incommutabile quälibet durationem attingit: Filij autem duratio incomnutabilis eft, \& ita omnem apprehenfibilem durationem attingit. Et fi quaratur per quod tenipus melius exprii Infäti, i,
matur, dicendum, quod tempus suodliber prx eius cife diAum inducereterrorem qui enim prxa- eius folutio fe diceret Filium femper genitum, nec nafci, aut nafciturum, no dubium, quòd erraret : $\&$ fuificer, quirum, ficceret ipfum nalci, neč Yemper minat in intera $:$ quia tamen haretici occafio-
nem.calumnix magis nem.calumnix magis accipiebant ex verbo pre-
fentis temporis, concedendo fcilicet, quod fcem ferr seneratur, quilm ex verbo pritererito, dum di ceretur, quöd limper genitus eft. ex primo e-
nim conabantur nouitatem inferre. ex fecundo

 ne de fempernato. Et in hoc quàtus Articu- $\begin{aligned} & \text { femper } \\ & \text { tus finitur. }\end{aligned}$.
$\therefore$ Refponfio ad obiecta.
$A^{\text {D ea vero, qux fuperius inducuntur, dicen }} \begin{aligned} & \text { dum eft. Ad primum quidem, quod } \\ & \text { Ff }\end{aligned}$

338
Liber I. Sententiarum
filijeternitas fit extra omne tempus, s omnem
dutationcan, nithilominus ompem durationcm, tamquam fibi fubiectam aettingit, vel potius fub
 ifto refpectu.
Ad fecundu Aligitur per modum cuiurdand generatio fili nelligitur per modum cuiuldann huxus, eo mo producente, ied fif intelligatur per fuxum fucce fiuus decurlius, non eft verum, quòd filius hoc mo oegrediatur a patre per modunn fuxus.
Adtertium dicendum, Guod $x$ ternumu

 | 20. de Diui |
| :---: |
| nis |
| nomini | Scriptura nultoties antiquiffima axi, feu xter-

ninoninatione figurat; vnde \& Dauidi promifit cus regium aternum, quia in tempus longinquum. fic ergo debet intelligi, quod Doninu cunque rempus, quantum cumque longinquum. Et pcr ideriap pater ad quartum. rantü cnini pro-
pter diutufititacem durationis, dicitur flare in
xternum, velquia finem non hat
tio, quamuis habuit principiun
Ad quintum dicendinipium. dar filio, quöd generetur, $\&$ quòd gcincratio fili) Ia quoque propolitio, quod fit, intelligi deber
in his in his, qux fiunt per motum; \& fuccefliuam pro ductioncm, non de his, qux productione indiuilint, ficut patet de radio in a que diffufo itole quia cumd diffunditur, elt. filius crgo capir cffe productione indiuifibili, non quidem infanta
nea, nec aliqua menfura inrrinfece menfurata ed quatenus ipfa incommutabilis exiftens omne tempus attingir, propter quod per cam dicinari potlibilis quad antingit, \& dicitur gencra ri ratione prxfentis, \&quod gencrabitur ration futuri. \& per hoc patet ad fextum.
Ad virimum dicendum, quò̀ licet astiua gc neratio, \& pan neandem necfiitatentin effendi, $\otimes$ vim dur tionem omnem attingendi, propter quod eff carum vna xternitas

HIC DE SPIRITV SANCTO AGITVR $\&$ prius, quùd fit amor Patris, \& Filij.
$\mathcal{D} \quad I \quad S \quad \mathcal{T} \quad I \quad N \quad C \quad T \quad I \quad O \quad X$

 $\begin{array}{ll}\text { ctauit de perfona partis, \& } & \text { Deus charitas eft, \& fid dixilfet, quod } \\ \text { filij, hic tractar de de perfona. } & \text { Ctus charitas eft, clarior effer fermo }\end{array}$ Spiritus fancti, \& circa hoc
tria facit, fecundum quod tres funt propricatares quipiri-
 priò dedono. Secundum facir It Pistereand diligeñ$t$ ter. tertium dift. 18 , Prsterea diligenter confitieran-
dum est. Circa primum facit quatuor. primó nim comparar (pirationem ad fuum terminum, fpiritus fanctus emanar, vt amor.Secundò comparat ipfam ad principiè ì patre, \&̌ì filio. Tertiò comparat eam ad modum, inquirendo, vtrum melius, $\propto$ plenius procedat à patre,quàm anmo. Quarto comparat ip inquirit, quomodo generatio, \& f piratiodiftin, guantur. lecundum facitdint. II.Hic citcendim.ter Primò nāque ponit interntū, qftendendo,quòd pí ritas fanctus lit amor. Sccundo inquirit, an effle tui fañ̃o proprium. Tertiò redit ad intentum, oftendendo, Ppiritum fanctu effc amorem muruü
filij, \& partis. Secundum facit ibi, t . rencum. tertium ibi:Nuncvero quod incepimus.Diciriraq; primò , quòd dififerendum eft de fpiritu \& frilj dile erion fiuc chritas, fiue :ood eft patris, munc. $n$ infinuar charitaté, qua inuicem fe dili-

Ctus charitas eft, clarior effer fermo.
Poftmodü ibi:Et idco querenaxi.Magifter inquirit,vtrü effe amorem fir comane, vel firitituif in colt commine tori Trinitati, quäuis approprietur

 ita omnes fimul dicutur vna charitas, nec tamé
propter huiufmodi, inconuenienter fpiritus fan ctus charitas appellatur, ficut $\&$ verbum dicicur Sapiétia,quäuis omnes tres fint vna 〔apiétia.cha
ritas nazmque, \& fapiêtia ide funt, quia fubftatia,
 fine fpiritui fancto appropriatur, quèd charitas:
 giffer declarat, ,q didumm eft per exempliu, dices,
quòd ficur legis nomine aliquando fignificantur omnia eloquia vercris teftamenti, vtio. 15 . dicit Saluator, $V$ t impleatury fermo,qui in lege eorum frii-
 ptam ett in Paildicitur icriptum in iege:aliliqua-
do autem legis nomine Petateuchus appellatur proprie, iuxta illud IT. I. Lex per Muy)fen data ef. fic in multis fimilibus reperitur, qu nomina com
munia appropriantur ex certa caufa.\& quia hoc
 aperta debet fermonis proli xitas euitari. Tertio
ibi:Sicut ergo onicum.Redit Magitter ad oftenden dum, quind effe amorem, $\&$ eft commune,$\&$ eft
 1. Io. 4. Diligamus inuiccm, quia dilectio ex Deo eff.
nuanifefte colligitur, quod in Deo efl dilctio.,

Diftinctio X .
qux ef ex Deo, \& ita Deus ex Deojex quo patet, $\mathbf{A}$. Praterea:Sicut eft in humanis, fic ponendum Deo; aid idem facit etiam quod frribitur ibide. dicitur enim,quör in Deo manemus, quia de fp. eft in Diuinis, dum tamen imperfeetio non com
municetur, fedinter homines eft amor cuiurdä
complacentix, quo homo diligit proximum, \& complacentix, , quo homo diligit proximum, 8 ter diligit filium, in cuius afpectu liquefcit, $8{ }^{\prime}$ feruefcit. ergo vitra amorem complacētix, quo Deus diligite effentiam, \& omnem creaturam, eft amor incentiuus, \& zelatiuus, quo pater diligit
filium, \& econuerfo ille autem eff firitus ganEus. crgo oft amor incentiuus.
Praterea: Taliseft amor, quieft firitus fan- Cöpraxio cus,qualis eft amor,qui artificé mouet ad agen-
dum efficaciter, emanatio enim creaturarimm, prafupponit emanationem perfonarū, propter quod oportet, vt verbum fit talis notititia, qualis
ad producendum exigitur, $\&$ firicus milicer amor talis, qualis monet artificem ad producendum; fed per amorem fimplicis complacentix , numquam mouetur artifex ad agen-
dum.videmus enim,quòd aliquando complacen tia eft in opere, \& \& tamen non propter hoc mo mouemur ad agendum, donec.placeat efficaciter,
$\alpha$ incentiue, ergo piritus findus $\&$ incentiue. ergo piritas fanctus in Diuinis no uus, $\&$ zelatiuus.
2ùd Spiritus fanctus emanct, ve quedarn ins prefsio amati inamanantem.

An foiritus
 D profienientis in affectum amantis de ipfo ama- puscinnax operationem, fic fe habert firitus ad diectioné, curefindionis.
 bum. ergo ex hoc,quòd aliquis rê aliquã amet, amantis amantis, qui appeliatur (piritus.
Przterca: Comment. dicit 9 .Metaph.quò d res
 petitiua, ex quo patert quad res intellectac eff in
intelligente, $x$ res amatrin amante, fed res inintelligente, \& res amata in amanie, fed res in-
relleta, prout eft in incelligente efl verbum er go res amata, prout eftin in amato, fipirius erit.
Prxterez: quam intellequs, fed per actum intellectus res formatur intra incelligentē, qux appellatur verbum. ergo per actum voluntatis res amata forbitur fpiritus.
Prxterea: Magis affimilat yoluntas amâtem amato, quadm intellectus intelligerem intellea fic afimilat,quòd gignit intra intelligentè fimi litudinem rei incellequx.\& hace eft verbume ergo \& voluntas producectintra amantem fimilitudi
quòd Spirizus fantrus procedat vitam
2uod Spiritus fanitus procedat, véamor.
$\mathbf{V}_{\text {vere, }}^{\text {Litproprie procedat vt amor ficticut }}$ nimfere vaber verbüad intellectioné, fic ficiritus rancuus ad amorem :ait namque Auguf. I 5. de is.de Trim, tia a fic charitas fpiritus fanctus dici deter

Liber I. Sententiarum
fed verbum fic fe habet ad intellectionem, quòd $A$ intellectus, aut voluntatis, vnde $\&$ fi calor effet vere, \& formaliter dicitur intellectio, vt proce- intelligens, \& volēs, non gigneret calorem ex in-
dens.ergo fpiritus fanctus erit amor procedens.
tellectu, \& voluntate, fed ex narura feecundiradens.ergo firitus fanctus eritamorprocedens. Prxterea: In his, qua tangunt Diuinas perfo-
nas, fectanda eft Sanctorum fententia, fed breuiter omnes fancti loquentes de fpiritu fancto vo-.-. .ant eum amorem, vt patet de Auguft.de cognide cog. vere tione verx vite, retponfone pelt, quadm amor peits. reff. quod nil alind pintelligitur etiam de Hieronymo fuper pfal. 1 +qqui ait, quòd f firitus sä́tus nec pater eft, nec
filius, fed dilectio, quam haber pater in flium, \& filius in patrem, \& de Anfelm. Monol. l.c. diAnfel. mo- \& filitus in patrem, \& cente, quod pater amorem fummi fpiritus ex eo procedere, quòd fi memorıa fummi firitus, inmanifeftum eft autem, quòd à patre pariter, \& a filio fummi fíritus amor procedit, \& de Riccar.6.de Trin.qui ait, quod in illa fumme fimpli
ci natura, no eft aliquid aliud f ${ }^{\text {iritus fanctus, } \&}$ aliud amor ipflus. quid enim fpiritus fanctus, nifi ignis Diuinus:omnis autem amor eft ignis, fed ignis fpiritualis;paret etiamidem ex verbis omnum Doctorum. ergo firitus fanctus procedit, $x$ tamor.
Preterea: Vicumque eft voluntas habens obrealiter proce inbi prafens, ibi potelt efle amor principium foccundum produetiuü amoris, fed in Deo eft volūtas, cum lit perfectio fimpliciter, \& eft Diuina effentia diligibilis in infiniturn.er-- go erit ibi amor realiter procedens. amor auquitur ergo, quòd fit firitus fanctus.

Quòd nec procedat, vt amor,nec vt aliquid pertinens ad amorem.
$S_{\text {E }}$ in oppofirum videtur, quòd fpiritus fan Ctus non fit aliquid pertinens ad amorem, feu
oluntatem. illud enim non pertinet ad volunta rem, vel amorem,quod compereret Deo exclua voluntate, $\&$ amore : fed firatio firitus fancti eft in Deo exclufa per intellectum voluntate,
\& omnibus actibus fuis.ineft enim hoc fibi radicaliter cx foecunditate naturę, quam foecunditatem habet ex fua infinitate, \& non ex hoc, quòd elt volens.
amorem.
Prxterea : Illud, quod non producitur à volun: tate, non habet rationem amoris, fed fpiritus fan ctus non fic producitur, quia voluntas habet ço ditionem oppolitam focunditati, \& principio intellectus, quia yer actus eorum nihil conftituitur, ac producitur ; fed operationes ipfofunt fines; inde fant potentix non productiux, fed imCtus non procedit, vt amor, aiut vt aliquid pértinens ad voluntatem
Przterea:Qualis eft ordo reii inter differentia realiter, talis eft ordo rationis inter differentia fecundum rationem, fed vbi natura, $\&$ intellerealiter ex vi naturx, nō intellectus, vel volunta tis, ficut patet in generatione filij in humanis. li hilominus productio eft ex vi naturx, non ex vi
thectu, \& voluntate, led ex naturæ focundirate.ergo \& in Diuinis nulla productio erit per in-
tellectum, \& voluntatem, fed ex vi naturx; \& per confequens, quantum eft ex parte principij productiui Gpiritus fancrus procedit neceflitate naturę,\& immutabiliter. nó ergo cmanat, vt amor. Praterea:inud no procedit proprie, vt amor,
feu per modum voluntatis, cui hoc non competit, nifi ex quadam fimilitudine ad imaginé, qux eft in nobis, fed ita eft dé fpiritu fancto. non evolütatis, nifíquia in nobis atréditur imago, pe volutatis, nifi quia in nobis ateditur imago, pe
nes intellectum, $\&$ voluntatem, $\&$ aitus corum, prima autem emanatio ef per intellectum, \& fecunda per voluntatem, \& ideo prima correfpon tio fola, quare fpiritus dicitur emanare per modum voluntatis nonergo procedit, vt amor. Refponfio ad qu.efionens.
A D iftam quaftionem refpondendo, hoc orPrimò năque difcurre
Secundò vero dicetur ad queriniones Doct. lud, quod videtur fub propofitionibus negatiuis Tertiò quoq; fub propofitionib. affirmatiuis. fe haber ad voluntatem Luintò vero, quomodo fe habet ad libertaté.

ARTICVIVS PRIMVS. opinio Henrici .qual.ru.q....
IRCA primum ergo confiderandum, quòd Etus emanã in diuinis, vt amor incētiuus, \& per modum cuiufdam zeli.ficut enim intellectus mo cit le ad notitiams perfectam, \& declaratiuam., quę appellatur verbum, fic voluntas allicitur ab obiecto quodamamore fimplici, quappeliatur mouet fe ad amorem intenfurn, \& complacentia poteft fpiritus appellari.fic ergo f(piritus fanctus in Diuinis emanat, non vt amor fimplicis complacentix, ille namque effentialis eft, fed vt a-
mor zelatiuus, \& incentiuus. hac autem opinio fulciri poteft rationibus quinque fuperius arguendo primo loco induetis.

Opinio S. Thomis.par.r.q.37.art. r.
FVervar autem alij, quidixerunt, $\boldsymbol{q}$ ficue uenit quadam intellectualis conceptio rei intellectr, qux dicitur verbum, ita ex eo, quòd aliquis rem aliquä amat prouenit quadā impreffio rei dicitur eff in amãte, ficut $\&$ intellectú in intelligēte, ita quod cum ille, qui feipfum intelligit, \&o amat eft in feipfo non folum per idetitatem rei,
fed vt intellectü in intelligente, \& a matíin amá te.ficut ergo intellectualis cóceptio dicitur verpoteft
$\square$

Prẋterea : Nullum perfonale eft perfectius ef fentiali, amor incentiuus eft perfectior amore tepido, $\&$ cóplacentia ímplici.ergo amor perfoPraterea:Teponis incendium fe habent, ficut. imperfectum, \& perfectum:dicuntur näque gradualiter, fed nullum imperfectum haber locum Praterea: Nulla voluntas eft recta, quas dil
git plus illud, quod non eft amplius diligendum : Rectitudo fed filius in diuinis non eft plus diligedus, quạm quonado 3 effentia fola, qux in infinitum perfecta eft, \& to cognofcaligit filium digibilitatis eft.ergo non plus pater di fentiam, non ergo fisiritus finctus amor incenti uus patris in filium, nec econuerfo.
Praterea:Improprie dicitur, quòd in Deo fit In Deo ef amor relatiuus zelus enim non eft aliud, quadm amor rela eft enimamor, qui non compatitur conform. circa illud, quod amatur: 「ed pater non triltatur, fi aliquis diligit filium. ergo circa ipfum non videtur habere zelum -
Prarerea:Auguftinus dicit contra aduerfariúu Contry ad legis, \& Prophetarum verfus fi. r.lib.quòd fic eft Merf.leg. © de zelo refpectu Dei, ficut de ira,panitentia, \& fusfinemb. elt poft errorem, uec ita perturbati animi habet ardorem, nec zelus mencis liuorem, nec mifericordia compatientis cor miferum; vnde in Latina lingua nomen accepit. cum ergo ommia ifta videtur, quòd firitus fanctus in Diuinis procedat per modum zeli.
Quid non procedit, vt imprcfio rei amate in affe ctum amantis. contra S.Thom.
Scivnda vero propofitio eft, quòd nöproin cedit piritus fantus, vt impremio rei amata. non eft motus rei ad animam, fed anifixx ad fes, etiam fecundum fic ponentes; vndedieünt, quòd ratio, quia intellectus fit in actu per hoc, quod E ratio, quia intellectus fit in actu per hot, quod militudinem. voluntas autem fit in actu non per hoc, quòd aliqua fimilitudo voliti fic in volente, fed ex hoc, quòd voluntas habet quandam incli-
nationem in rem volitam, vnde proceffio non nationem in rem volitam, vnde proceffio non-
attenditur fecuadum ratiọnem fimilitudinis, fed magis fecundum rationem impellentis, \& mouentis in aliquid : hac funt verbä iftorum. Sed couftat, quod fi res amata prouenit inuaffectum aliquam fimilitudinem voliti in volente; \& nort lentis. fecundum rationem impulfus. ergo ifta duo ftare non poffunt ; vnde non apparet, quin fit repugnantia in his dictis
Praterea:Ifti dicunt, quòd perfona procedés
in Diuinis per in Diuinis per modum amoris non procedit, ve aliquam fimilitudinem voliti in volente; fed magis procedit, ve fpiritus, quo nomine quaxda vitalis motio, \& impulfus defignatur, prout ali-
quis examore moueri dicitur, \& impelli: fed fi amatum proueniret fecundum effe fimilitudina cium in amante, vere poffer dici, quòd fpiritus


## 344

Liker I. Seitentiarum

 gibilitatis animus eius idétritatur amato optat
 de per hoc, quod piritus amatit trahat ad e, \& uerfo. ergo paret, quod fecundum votua amantis animus eius procedit extra fe , \& fertur in 2-
natūutale autem votum non eft reale aliquid.renianuater ergo, vt modo intentionali hac fiant.
linquitur
and
$\underset{\text { Ominsamo }}{\text { Ond }}$

 tis ponitur in effe dato, \& muneris per amorem:
conftar autem, quod non realiter.ergo intentionaliter, ve dizume eff fxpe. Colligituri itaque ex premifis, quìd firirius ille, fecundum quem dicuntur homines confpirare, vel in eumdem 1 pi-
ritum concordare, $\&$ fecundum quem amans fipi. rat verfus amarum, ille inquam f piritus non it ipemet amor, qui hunc firitum agitar, $\&$ imi- $C$ pellit, fed quod fit ipfemer animusp $p$
impulfus, pulfu quodam firitiuali.
12 uiod perfonn Spiritus fancti non eff aliud quàm Deus pofitus in effe daso, feu impulfo, feu lato
realiter per vim amoris.


us amoris feu impulfo trac lato politus per vim in fimilitudine anorisispiuini.illud enim, पuod cóperit om
ni aniari fecuidum ratione amoris ni amantiticcidum ratione amoris omni imper-
fetion femota, atribuendum eft Deo ipfi, cum in eo vere fit amor, \& quidquid eft de perfectio-
ne amoris. fed declaratum eft, quod vi amoris a mans fertur, datur, $\&$ impelitur ad amatum. \& fecundum hoc amans eft impulfus, latus,\& da tus; hoc autem imperfetione fir in nobis, 8 in omni creato fit intentionaliter tantul,
dum votuni. ergo hoc fiet in Deo realiter, cuius
otijupra. votum fimplicicer impletur. \& huic Riccardus confonat, vbi fupra. ait enim, quod pietatis affecus elt ipiritus humanus, proculdubio an tatis eft diligir, quod impietatis deteftatur, \& rum codibus, \& facit in multis cor vnim ora nimam vnam, ad huius inquam fepiritus fimilitudinem,qui procedit, \& Ipirat de multorü cor-/ fonarum trinitate procedit ex duobus. Prxterea:Abfurdum eft dicere, quin omnis co narus Diuinus impleatur; fed Deus, \& \& omnis 2go ifta latio realiter impletur in Deo; \& per con
 ftinguetur.
7. de Trin. Praterea: Auguftinus dicit feptimo de Trin.
cap. 5 . quòd firirins fanctus eft quaxdam nitas ambo-
rum, videlicet $p$ purris, $\&$ filij, \& eft eorunifanctitas, aryue communio confubtantialis, \& quid
eft vinculum, quo feruan eft vinculum, quof cruant viitatem ipiritus.hęc.
autcon ompia maxipe competunt Deo, prout


Preterea : Amodille, qui exiftens in nobis ent
fimilitud fimilitudo anoris, qurteq(ipiritus fan tus,opor-
tet, quod fit amor lubfiftens nec fit accidens tet, quòd fit amor fubfifteits nitec fir accidens
fed tota mentis fubfantia fecuntuym $A$ Auguf.
 tora fubflantia, nifi ipfamet mens vi amoxisio
amatum inpulfa, \& pofita in effe lato, \& dato ergo ipfa, ve fic pofita eft imago fpiritus fancti \& perconfequens emanabit in Diuinis fpiritus preterea:
Preterea:Taliter debet aflignari emanatio $\mathrm{f}_{\mathrm{p}}$ nulla perfectio due d propter modum emanationis ritu fentoc, पudm in patre, aut filio; fed Gin fi. tur emanare epr huc moduct nulla ; perfectionu-
plicatur, aut efdiretius in iul plicatur, aut eff directius in ipfo. effe enim la-
fuñ, feu datum fed cft quadam relatio. Deus autem, importat in efie lato non habet, quöd fít bonus, $\& \&$ iuftus, aut amans, inguantum latus, fed tantum inquan tum Deus.
proprius.

> 2ù̀d huic confonante ea, que dicuntur de Spiritu fantoo
$T$ ERTIA quoque propofitio eft, quòd huic Spititus si cuntur.
Primum quidem,
nullum f piritun
nullum firitum firat.
Secundumvero flium, $\&$ econuerfos, amor quip enoror parris in Tertium quoque , quid quor anatcreaturas. $\&$ eft fibi proprium, \& perfonale, $\alpha$ Ef cominune tribus. Quartum autem, quod idem ef de amore, \& charitate- reputantur enima nominapertonalias Quintum autem multiplex vocabolath, quod
 ramen, \& Fiatus, Nexus, Communio, Duilocort,
Suauitas, Ignis, Fons, Charitas, $\&$ multa finilia. Primumitaquedicilur congruécer. Eff enim mus effe larymi,quid गpirare, \& ponere animum in intoeffe, inomeff formaliter z mare: fed 2 mare formaliter eftifog effe fic pofito viiri, \& copulari amato, \& fecudum hoc amor habetduplicem
habitudinem ad animumin tinali efe pofitum, videlicet habitudinem, vt l, quo: virtuteenim amoris animus, fif impellitur; \& \& habitudinem ve
quo,fic impulfio fit vnio inter amantemi $\varepsilon$ ama
 tedifcederet, non propteré amans viriretura-
mato; vnde neceffe eft, vt taliter impellarur ad mato; vnde neceffe eft, vt taliter impellatur ad
amatum, quod ab amante non diccedat vut amatum, quod ab amante nondifcedat, vt quat, quo duo mutuo copulantur in Dininis; itaque:
amor, feu vis amoris, prout afpicit Deumine amor, feu vis amoris, prout af ificit Deumite ef
fe flaro que eft producere. vel ponerc in tali cofe icom
munis eff patri, $\%$ filio. ambo enim vi amoris po A- firamen, $\&$ fimilia ; vnde bene hace proprie di
 tenere fifirium, ne difcedat ab eo, communis eft tribus; vnde omnes tres dicuntur amare fe mutuo, \& omnem creaturam firitu fancto fecundum
firiticus fantuus amat, $\alpha$ ramen non flat,quia for malis ratio amoris confifit in fecunda habitu-
dine, non in prima. dine, non in prima.
Spiritus si $\cdots$ Secundum etiam dicitur congruenter: : non-
fus non di enim dicitur fpiritus fanqus
 formaliter, $\begin{aligned} & \text { quef } \\ & \text { munis couldatiue, inquantum eff vinculum, feu nexus, } \\ & \text { muo vis amoris attingit amatunl quando enim }\end{aligned}$ quo vis amoris attingit amatun. quando enim num ad aliud extendatur: : animus autem aman-
tisfe toto vnitur, quare oportet , $f$ fe totaextiste toto vnitur, quare oporter, vt fe totocx-
tendatur. ficut autem extenditur, ve manear in feiprospropter quod, vt habet effe extenfum ad amatum ettqualiquoddam vinculum medians,
a copulans inter diftinda. vis ergo amoris non dicitur vnire vlitimare, \& compleciue, nifí quate nus vinculumillud emanans mediat inter amaticitur amor patris ad filium, to piritus fantus $\underset{\substack{\text { 2moris, fed vinculum amoris. } \\ \text { Tertium dicitur eciam congruenter, Ef enim }}}{\substack{\text { en }}}$ confiderandum, quad fipiritus quando que dicitus, \& cali ratione fubtilitatis appellantur picomm. trai. ritualia corpora d Commentatorere in trat. de
de

 To fumitura mobiltate \& fecunduy hoc a nima,
qux elt principium fenfus, \& motus, piritus apPellazur, $\&$ fimiliter ecianı vapor mobilis, $\&$ fubIoan.3. Eniscdicitur (piritus. de vento enim ad litteram quandoque vero dicicur ab incorporeitate om-
nimoda $; \&$ fic angeli, $\&$ anim rationales f tus appellantur deinde fipiritus dicitur animu vi amoris impulfus, cuius fignum enf fufpirium
fenfibile: animus enim, ficlatus dicicur firitus, -quia impulfus; \& motus per modum cuiuldam veti, \& hatas.prout ergo dicitur fipiritus ì tub
tilitate, \& vtilitate, \& incorporeitate, ficeff firitum fanctum eft commune tribus perfonis : proat verofumitur quarto modo pro flatu amo
ris, qui non eftaliud, ris, quens; fic eft proprium perfonz viamoris Rumeri fopi inisis, quod fir firititus fandus:additur quippe nisaddarur
fandus infecto , aut odio agirazis.
Quartum quoque dicitur còngruenter: funt
quid.commune amor, \& 8 charitas tribus, prout quidcommune amor, \& charitas tribus, prout tur ad Deum pofitum in quodam effe lato, \& da tó, quir quidén, ficpofitus haber rationem nexus, $x$ vinculi, vt fupra dietum entffic proprium
eff firitus fandi, $q$ qud fit amor, \& charitas



D 2uomodosp

 irus, firamen, amans etiam vi amorisin pa-
reimpenditur ad amacum, propter penfus, dicitur munus; $\&$ donum; vnde propric fpiritus fanctus dicitur liberalitas, \& \& doppopric
munus $x$ aternum ; amans quoque feruet $x$ munus aternum; amans quoque ferueftit refpe

 fus dicitur dulcor,benignitas,fuauitas, \& convi amoris vnitur, $\&$ conglutina tur amato, vnde Ipiritus fanctus proprie dicitur nexus, commu-
nio, vnitas, vinculum pacis, $\&$ fimilia amor aut ten vnile, quas, vind inumumis pact fincerus, eft \& fanctus, propter quod friritus fanctus dicitur proprie
fantitas, \& munditia, $\&$ fimilia $\&$ donatio, firitus amoris eft illud, quo dato omnia dantur. \& ideo firiritus fanctus diçitur
fons viuus fons viius omnium bonorum, $\&$ bonitas, $\&$ clece-
mentia, $\&$ digitus Dei, \& munere feptiformis \& finuilia nulta ex quo ergo omnia confonant inti modo emanationis, incurtatiter tenendum
eft, iqud f piritus fangus procedit eft, quìd fpiritus fanquus procedit, non ficuta-
mor, fed ficat flatus, $\&$ flanima amoris, quiă $f i-$ mor, fed ficut flatus, \&flamima amoris, quiar ficurt Deus vi amorispofitus in effe quodam rea-
liter late, $\&$ dato, ,fic amantis animus incentionalirer \& diminue habet ferri in nobis. \& in hoc Articulus tertius terminetur.

IrcA quartum aute confderandum eft,gp Explicaure
aliqui dicere voluerunt, quōd ppiritus fan- quorundi Cus non producitur mediante voluntrate in di- opinio. adis, nec aliquo modo productio ilta pertinet nude fub ratione naturx duina eft principium
 .rrimò quidem, quia intelleव̛us, \& voluntas re habent ad oppofita: produđtiones autem in
diuinis funt dererminate go huius prodưtiones diwinz ab intelle $e=$ tur \& voluntate, , fed immediate a natura. citer, puta incellectus, veI voliontas effer ratio producendi aliquam diuinam perfonam, tunc non effet in illa perfona, nifir vnica perfectio fime pliciter; putailla, qux effer ratio producendi-
non enim per eam poffent communicari aliz non enim per eam poffent communicari alix,
cum nec formaliter, , nec virtuagiter continean-
tur in ea
 dijf. ro. queft.r.
 voluntas, qux quia in Deo infinita funt pro- catur. Dcum, quia folus Deus eft infinitus $\& \$$ Deums
fubfittentem, quia Deus accidens effe non po- A rare, dicendum eft,quòd non ponuntadinuicem
teff, aur aliquid inhxrens, \& ita producunt verif-
in numerum, vnde nô funt tres, fecundum quod teft,zur aliqqiid inhancens, \& ita producunt verif-
fimas perionas. fic ergo voluntas per rationem pracilam voluntatis affiftentem infinite, non. tamquaia alia ratione, aut atrributo, fed ram-
quam gradu intrinfeco voluntatis, eft fufficiens quamgradu intrineco voluntatis,ett fuficiens tiua praxcedentium cogunt fecundum ifocs,quia-
inrellectus, \& voluntas refpecua quorundam obiecliectus, \& voluntasrefpectu quorundam obiecarum unt determinata ad vnum,vt refpectu
fumme intelligibilis, $\&$ fumme diligibilis, perfe-
Ciones etiamomnes funr
 ter in diuinisis ratione infinitatis, propter quad
producés infinitumamorem, fimul producer,, prommunicabit omnem perfeationecm, quiai infi
nitus anor non eft aliquid aliud, quam Deus.
opinio Henrici. quolib. б. quaff prima, đ quolib.
 fonx fipiritus fanqi : imaginabantur namque
ifti, quöd fola voluntas non effer fufficiens principium communicandidiuinam naturams, $\mathcal{E}$ om cipium communicandi diuinam naturam, oom
nem perfectionélià, nifí coaffifteret $\&$ natura.

Quid dicendum fecundum veritasem.
 Et \& deuiandif diperguntur non eft mirum; fi in va qood $\{$ pirare fit elicicumaliquid, $\&$ quid poten tia fpiratiua firpotentia productiua, $\&$ elicitiua pirationis, \& tunc quarunt de ifta potentia, an
fit natura,vel voluntas,vel vtrumque fimuliillud zutem non effe verum, fupra offenfium eft, cum. ageretur de porentia generandi, $\&$ poteft hoc
viterius declarari nim firare effer aliquid elicitum punc pare. $\&$ filius aliquid elicerenti in leip fis, puta ip pame. pirare. aut ergo fic e elicerentin in feip fis, quàd ilzut idem realiter. Sed horum neutrum dari po2ef. Primum fiquidem non:quia tunnc in parre-e, $\&$ filio effetaliquaz realitas accidentalis, \& coompoiftio,'quod eft.omnino ablonum. Secundum dem res elíceret $f e$, fipater, \&f filius elicerent $f(p i$ rare, cuim quo
ri non poteft.
in numerum, vnde nodint
Eff autem confiderandum, , quòd firitus fan-
Aus, \& eius prodict Aus, \& eius productio, quamuis non fit a volun-
 nute, ef aliquid pertinenssad amorem; \& \& per con
fequens ad voluntatem, non quidem popentian fequeus ad voluntatem, non quidem potentiam,
quia in Deo non eft voluntas potentia, fed ef pu rum amare fubfiftens, ficur fupra dicebatur ded intelleetu. Deitas itaque, cum fir quoddam ama Brefubfiltens, habert vim amoris; eff autem hac
vis, vt per eam amans firitualiter procedat vis, vt per eam amans fpiritualiter procedat;
propter quod in Diuinis ef verifimum fpirare, Preverifimus firitius pertinens ad amorem, nec
illud firare eliciur illud fpirare elicicitur ab amore, fed defl a aioic indide infodicere, \& \& ab oriseefo incur inclieqionis: EE
in hoc articulus quartus finitur.

ARTICVLVS QVINTVS. 2uiomodo fe babeat Spiritus fancius adliberia. tem.opinio diwerforum,
Clinct quintum autem confiderandum eft, fancuus libere non procedit, quia necoeffitas non ftat fimul cum liberalitate: : Ppiritus autem fanQus procedit neceffitate naturx, vede dixe-
runt, quöd voluntas, ve deliberatiun, eft libera, fed vt narura, , on eft libera; firitics autem
fandus pracedita voluntate, vt natura, non vt ranaus proceed
deliberazian
Sed hoctitare
Sed hoc titarenon potefl, quia firituss fanetus
procedit, vedonü, $\alpha$ vt liberalitzs,

 flat,quìd de ratione doni, \& muneris ef, quìd
libere emanet. crgo fpiritus fanđus liberrime $\underset{\substack{\text { libere eman } \\ \text { cemant. } \\ \text { Przerez }}}{ }$
Przterez: Declaratum ent fupra, quòd firio- Spiritus a tus fancus appellatur liberalitas, \& cllementia, pas pas peple fed de ratione iftorum eft, quòd fint libera.ergo idita Prrterea: Difuum eft eciam, quòd emiznar
exvi amoris; quidquid antem a more fit, libere ex vi amoriss quidquid autem
Etob hoc dicunt alijijquod libertas, \& neceffi- Secondam Es fimul fantin produtione fpiritus faneci; ad-
dunt, quod neceflitas, dunt, quid necefitizas, quadam eft a atum volen-
di praueniens, $\&$ quaficompellens, $\& \&$ ita tollit
 tollit, \& eff exemplum ad hoc de pradeftinatio-
ne Sancorum, qux libera eft pro 0 , quod voluntas diuina non pręuenitur aliqua neceffitate, quamuis poftquam pradeflinauit concomitetur
neceffitas immuta pofito fpiritus fandus emanat libere, \& \& neceffamitante.
Sed hoc flare non potef: : conflaz enim, quòd firitus fanctus eft neceffe effe fimpliciter, non-
folum ex conditione,
neceffitas autem concomitans eft conditionata, poftquam fcilicet voluntas cxiuit in a a ummergon neceffitas concomitans non eft in emanatio
immo fimplex, \& 2 bfoluta.

348
Liber I. Sententiarum

Refponfio ad sbiecta inóppofitum.
A $\begin{aligned} & \text { D ea vero, qux in oppofitum inducuntur, } \\ & \text { dicendume elt. Ad primum quidem, quod }\end{aligned}$ non eft veram, (pirarionem friritus fancti com-
perere diuinx naturx exclufo amore, immoe contradictio, cum (pirare fit vna vis amoris,non ramen oportetprun enim amoris haber animum impellere, \& ponere in effe procedenti, $\&$ fecundum hoc induit rationem fpirationis, \& habet more coniungere cum amato, \& fecundum hoc innuit ratione amoris, vnde cadem res, vt pulfuad dicitur pirario, vt vinitiua dicitur amor, natura, quod fpiret, fed quatenus eft infinita vis amoris, vt dictum eft.
Ad fecundum dicendum, quòd amor fub fuas enim rationem amoris, nō inquantūeft vis impulfiua, ponens in effe procedcnti, fed inquanrum per eius procenfum ert vis vnitiua:h $x$ aurem re queftionis.
Et adhuc pater ex duobus. Primò quidē,quia vis impulfiua fepararetur ab nitiua, 1 quod inn ro,quia vis viitiua lepararetur ab impulfiua,
aliquo impellente, fed improduGum, \& $\ddagger$ fe, aut fi effer ab alia re, quadm ababfoluto amoris. nihilominus vna vis non eft alia, immo funt dux habitudines, \& fecunda fufficit ad formalem rationem amoris, vnde decipiuntur, qui innitun-
tur illi propofitionide de operation uis, \& tranfeuutibus amor enim fub ramane 2 uis, \& tranfeuntibus. amor enim fub ratione a-
moris non eftratio produciua, quamuis finb ramoris non eff ratio productiua, quamuis fub ra-
tione fpirationis fit quadam vis impulifa fecuñ
dum omnes loquentes. dum onnestloquantes.
Ad tertium dicendum
Ad tertium dicendum, quòd $x$ quiuocat de ge neratione:quam
homis enim
non fial elicitiue ab intellectect, \& $\&$ voluntate, noininnquantum potentix funt, fed quarebreft intelligere absque intellectiua potentia, \& amare abfque porentia volitiua. eff enim Deus
intelligere quoddam, \& amare fubffens, ibie intelligere quoddam, \& amare fubifitens, ibie-
ric vera verbi productio, \& firitus procellio rit vera verbi produtito,
eo modo, quo diftum eft
Ad vltimum dicendum, quòd euidens falfum Apoftoli, \& Damafceni, quòd in diuinis non fir Apoftoli, \& Damafceni, quòd in diuinis non fit wbi fupra.
vera ratio verbi, \& firitus, fed tran latiue tantum, $\&$ in comparatione ad imaginem exiftentenn in anima nofra. dicendum elt enim, quòd
immo propriiffime ifta qunt in Deo, \& ex ipfis. immo propriilime inta
transferuntur ad nos fecundum Damafcenum.


Dintinctio XI.
349
finum, quartum Calcedonenfe,quorum quidem A filio. ergo nom eft hoc afferendum: Conciliorum ranta ef anuaroritas, , quodd fant,
quafi fanta quatuor Euangeliab omnibus veneranda:in his inquam conciliis edita funt Sym bola, \& anathemata prominiligata contra omnes
illos, qui aliter docere, vel prrdicare inos, qui aititer docere, vel pradicare prafum-
prerint de fide catholica, qualm in illis symbolis continetur. In illis antem Symbolis numquam femper, quod procedat \& patre, \& ita conclu'dunt nos anathematis effe reos.
Tertiòquoque idem probatex fimbolo, quod tius in tabula argentea, $\&$ pofuit poft altare beati Pauli, propter amorem, vt ipfed dixit, \& cautelam fidei orthodoxx. In illo quidem fym-
bolo habetur, Et in Spiritum fandum Dominum vinificantem, quiex Patre procedit. Hllnd enim, quod nos cantamus, Filioq. procedit, ,cri ptum inilla tabula minime reperitur, propter
quod Graci dicunt Latinos excommunicatos. Secuido ibi: Nos autem illa verba. Magifter refpondetad motilua Gracorum, \& primo ad lilud de
Conciliis, quòd nos non predicamus aliud in contrarium, fed addimus, \& explicamus; \& idem eft de fymbolo ;quod in Ecclefia decantatur, quàd autem

## QVOD S PIRITTV S SA NCTVS procedit à Patre, \& Filio. DISTINCTIO XI.

Expofitiotextus.
D Tertià vero eff eiufdem filij Ioan. 15 . dicentis Ioan. is.


Ic dicendum ef. \& \&c.poftquī Magiter determinauir de
proceffione firitus fancti proceflone piritus
in ordine ad fū̆terminum,
inquirendo videlicet, vtrum inquirendo videlicet, vtrum
Spiritus fancus cmanct, ve
amor, hic auté comparat eã amor, hic aute comparar e eã
ad fuum principium, inueft
 faci. Primò enimp ponit veram opinionem La-
tinorum. Secundò opinionem Gracorum. Terrinorum. Secunco opinionem Gracorum. Ter-
tiò eas ad concordiam quandàm reducit.fecunda ibi: Greci tamen . tertia ibi: Sciendum tamen ef. Dicicitiaque primò, , dicendum eft hic fipiri-
tum fantumprocedered tum fantumprocedere 1 filio, \& a patre, quod
multi hizretici negauerunt, \& quod procedat ab vtroque, probatur multis auctoritatibus.
 ipiritum Chrift non haber, , hic non efteius, ex
quibus patet,quod f(piritus fantus dicitur firitus filij, quòd non diceretur, nifi procederet
ab eo.
de firitu fuo, quòd ipfe mittet cum d patre,nec
mitteret, nifi ab ipfo procederet.
Quarta eff Apoffoli ad Romanos s.qui vocat Rom.s. firitum fanctum,fpiritum eius, quifucciauit Ie Quma mortuis,\& ita firitum patris.
enim vos eftis, qui loquiminin,fed fipiritus patris Matth.10. enim vos ettis, qui Ioquiminis.
veftri; $q u i l o q u i t u r ~ i n ~ v o b i s . ~$
meo. loan. 14 - Quem mittet pater in nomi- loan. 14
Septima,Io. 1 s.vbi dicitur, Spiritus,quia à pa- Ioan. 15 . tre procedit, ille me clarificabit. Ex his ergo,
\& pluribus aliis approbatur;quod $/$ firitus 1 pa\& pluribus aliis approbatur,quod f(piritus $\dot{\text { d }}$ pa-
tre,filioq. procedit.
Poftmodum ibi: Graci tamen. Ponit Magitter opinionem Gracorum,\& facit duo. Primò enim
ponit rationes eorum ponit rationes eorum tres, dicens, quod Graci
concedunt firitum fanctum procedere tantum ¿ patre, \& non n f filio propter tria.
Primò quidem, quia non inuenitur in Euan-
geliis, quod procedat dfilio, fed quòd $d$ patre perins, quod
Secundò vero, quòd in quatuor principalibus Qumur
Concilijs, qua apud eos fuerunt in primitiua ©
Concilijs, qux apud eos fuerunt in primitiua, Cunt prind
Ecclefia celebrata,
, Ecclefia celebrata, quorum primum fuit
num, Nicz
nulud Confantinopolitanum, , ertiü Ephe-
 quòd in nullo concilio reperitur determinatum, fed in nullo concilio reperitur de firititu fantoo expreflum, quod procedat a filio, immo fancta
quatuor Concilia, \& Nicznum fymbolum exquatuor Concilia, \& Nicznum fymbolum exIio habita mentione. ergo illud, quod prius.
Eff dicatur,quòd licernon far mentio Et idicatur, $q u a d$ licetnon fiat mentio, $q$ quòd
procedar $\ddagger$ filio, nihilominus non negatur, non valet, quia talis tacicurnitas videtar xquipoljere negationi , cum dicitur, Ipiritur a a parre
procedit. videtur enim hic innui, quod non procedit. videtur enim hic innui, quòd non 1 gnitur, innuitur, quöd non if firitu fanco.
Prxterea : Nullus deber deviare $d$ fententi2. Praterea : Nallus debet deuiare d fententi2.
tradita ab Apoltolo ; fed doalrina beati An-
 teri Achaix fuit, quod fpiritus fancus a a patre
 non eft deuiandum.
Praterea :Liber Damafceni eft anthenticus,
\& catholíus, quia \& catholicus, quia ab Eugenio Papa receptus,
vt patetin titulo iibri fui; fed Damafcenus dicit
 fantum Deum viuificantem ex patre proceden o tem, \& in flio quiefcentem, \& cap. vndecimo
dicit, firitum fantuum dicimus, \& parris fpiritum nominamus, de filio verô non dicimus fpiritum: filij vero firitum nominamus, \& fi-
militer in quadam epitola , quam fcripfit inti-,
 D quod firitus fantus non eff ex filio. ergo non, procedit ab vtroque firitus fancus fecundum
iftos Dotores. Prererea' $:$ Dionyfus fecundo de Diuinis rio- $2 . d$ d dixis.
minibus dicit, minibus dicir, quod parer eft fontana Deitatiss,
filius autem, $\&$ firitus fantus pullulationes difilius aurem,\&\& firitus fantus pullulationes di-
uin $x$ naturx, $\&$ ficut fores, $\&$ ficur fuperfubfantialia lumina, fed non videmus de foribus, quòd vnius emanet ab alio, fed omnes ab arbore, nec de riuis, quin omnes immediate ema-
nenta fonte, \& timiliter de luminibus. ergo nec firitus fanctus proceder afilio, fed ambod patre, ficut duo fores ab eodem ftipite, \& riui, a
fonte, $\&$ duo radij $\ddagger$ folec. Prxterea:Sicut in mente noftra inter verbum \& f Piritum, fic \& multo excellentius ef inter
diuinum verbum, \& fpiritum; fed firitus in diuinum verbum, \&\& firitum; fed fpiritus in.
nobis non procediti verbo, immo ppfum pranobis non procediti verbo, immo ipfum pra-
cedit. Dicit enim Augultinus nonode Trinita-
te . de Trin. te, quòd appetirus prracedit parrum mentis. \& per
vbique per totum librum dicir, quòd voluntas vbique per totum librum dicir, quòd voluntas
copulat parentem proli .ergo $\alpha$ in diuinis firicopulat parentem proii ergo $\&$ in diuinis fpiri-
zusi verbo non proceder,
immo magis ipfumpracedet, ve videtur. Praterea : Non minus communicat fpiritus
fan municat cumeo f puyì cum filio, fed non com filij . ergo nec filius com funtus in generationc filij. ergo nec filius communicabir cum co in
produtione productione fpiritus fancii.
Przterea:
Vnum fimple Praterea
vnicum, \& fimplex frod fiex productum exigit fe totum dependereta pluribus indiuiftiontar $\&$ totaliter, quod eft impoffibile, fed perfona for ritus fanci vnü fimplex produfum eft.crgo erit
$2 b$ vnico producente. non ergo $\dot{1}$ filio, \& : i patre. A Praterea:Spiritus fancuus perfonaliter diftin Praterea :Idem non potelt reterri eadem re-,
guitur a ailio; fed non diftinguerretur, fin non pro-
cederet aboo. non haberetenim oppofitan rela nor referturad plures filios per eandem paternitatem, fed fipiratio eft vnica relazio exifcens
inf $f$ piritu fando. non ergo refertur ad patré, $\&$ nilium firitius fantus per eum:hoc aute fieret, fis rocederet ab vtroque .ergo illud,quod prius

Quod procedat ab vtroque.
SD in oppofitum videtur, quòd fpiritus fan im eft goper fapientiam, $\begin{aligned} & \text { bonitazem, } \& \text { alias perfe- } \\ & \text { ciiones. ifta enim funtin firitu fancto, qui ta- }\end{aligned}$ men non eff imgago : ergo ifilio aliqua, perfona,
procedict non potef auten procedere, ritus finctus.ergo abeoprocedit
Prxterea: In illo figno, in quo filius a patre procedit eit omnipotens, \& per confequens in duci polfibilis : iam enim non eft. ergo filius per omnipotentiam ip fum producere porceft; \& per confequens producet
differat efie ; \& pofe tionem ad ipfum:omnis autem diftinctio in diui nis fit per relationes oppoiftas fecundum An/
ergo ab vtroque procedit firititus fanctus.
 nem omnium Gracorum, \& Latinciñ repugnar generare, fed hoc non effet, nifi produceretur 1 -
genitonó enim repugnat genito fibi, quod pro-
 cere, vt euidenter patet, nec inqnantum d p p-
tre generante eft. non enim eft d patre, inquantü tre gererante elt. non enim eff patre, inquantu
generat, alioquin ipfe genitus effer, ac filius,ac generat, alioquin iple genitusefiet, ac hilus, ac
natusireflat ergo, quod repugar fibigencrare,
inquantum eft in genito. ergo firitus fantus inquantum eft ì genito. ergo fpiritus fantus
procederd filio, vr vidctur. procederes:Ab vno agente ex
 te non potef immediate produci, inifin vnum, fed duciur, i. pater ffv vium agens, \& a ait aftione ad intra ex
 per eodem modo fe habens in fe, 8 in fua a atio-
ne, \& cum hoc producit plura fuppofita, filum, \&fpiritum fantuum, necefle eff ergo, quòd pro-
 dine temporis,aut naturx, quia vna perfona nó
prxcedit aliam tempore,aut fecundum naturas. relinquitur ergo,quid ordine originis, quio vnü relinquitur ergo
fit ab alio, $\&$ fic $p$ iritus fancus erità filio. Prxterea: Pater comunicat omnia, qux habet
filio,eo, in quo fibi opponitur filius excepto:fed nō opponitur fibi in firatione, fed folum per in-
nafcibilitatem, $\&$ paternitatem, firazas
 inquantum pirans eft,non opponitur, ninifipira-
tofilius autem $f$ piratus non eft. ergo communi-

Refponfio ad quafionem.
$\mathbf{A}^{\text {D quirdionem iftam refpondendo, hoc }}$ Primò namque oftendetur auctoritatibus, \&e deinde probabitur rationc, quöd firititus fanStus acuntroque procedit. filio, nifi proced
nem
Tertióo quoquare, iuxta illud, quòd vidétur
ARTICVLVSPRIMVS
 que. © primò per autoritates.

 ceffione fpiritus fantii tenendum eft, quod ex 24
Aoritatibus Euan Coritatibus Euangelij colligitur euidenter; ; icd
quodd fpiritus fantus procedata filio, colligitur
 minis poffeflui nobis expreffa in Euangelijs, \& doęrina Apoftoli Pauli:.nam in Euangelio filius,
dicit de fíritu fando, quòd de meo accipiet, dicit de fpiritu fanto, quò de meo accipict,
fimiliter frequenter legitior in A Apofolis de firi tu fanto, quod fit fpiritus Chrifti,\& filij:conitat
autem,quod (piritus non poteft accipere de eo
 ber eife in cedant iparre, quod vnusnonemaner ab alio non erit Lummar germanitas, nec connexio flix fine terria .. crit enim origo inter patrem duos produtos, \& fic non erit Trinitas triangu ceffarium eft, quòd fpiritus fanctus ab vrroque procedat.
 nis eff ordo effentialis inter perfonas, \& filius tus fanctus eriè filio, tamquam perfona tertia if fecunda.
Pater com- Prererca:Pater communicat filio quidquid eft parri repugnaret, nec ratione D eitatis.fic enim, productum porefl producere, nec filio repugnat aliquid originare; vnde filius eft.ergo pater fib Praterea $S$ ir
ductiuum prius in aliquo figno, quadm illud prin cipium habear aftum adxquatum,potef exire luntatem fecundĩ, que efl principium firatio nis prius in aliquo figno, quadm pater fpiret per
voluntate vationem propter ordinem potetiarum intelle
ration
 fcilicet filium, nondum voluntas prorumpitin,
actum:in illo aute priori cft filius, \&eff fibi com municata voluntas, \& omnis perfeetio fimpliciter. ergo filius producet fimu can
luntatem in illo figno, quo voluntas prorumpet in actum; per conequens ip
vic fimul, $\& \in$ filio producetur:

 quod fir filijo originaliter, ergo fecundum dottr-

Rafitina, \&
ciur
colutio
 prefenfus, de meo accipiet, ideftde meo patre,
non vale. Saluator nim
ibi quare f piritus siztus ip ipfum clarificabit,\& dicit, quöd accipier de fuo, quod nooa effet, nifia acciPerce vere effe ab co Ete confirmatur, quia non diceret, fe poffe mit

 potens ipfum mittere, vel alio modo,non valc-
reteru quia fpiritus importan habitudinem ad il lud, cuius eff piritus,\&i iquo exfüflatur, $x$ a 2 pi ratur:tum quia ille fuit error Macedonis, qui di
xi, firitūu effe nuntium fili, \& quafi feruü cius. Prxterea:Omnis opinio circa fidem nouella, $\&$ contradicens antiquz fidei, eft omnino erronea, \& refellenda, fed quod Spiritus fanaus pro-
cedar $\ddagger$ folo patrenouellu eft:quòd autem proce dat ab vtroque eff antiquilitimum, nece eff, ficue
d $T$ rim prima antiqua, quod poreft euidentifime pro-
s.d. Trin, 26.0 bari, \& demonftrari, quia Auguftinus is. de Tri nitate, $\&$ in multis alijs locis, dicir firitum fan Etum procedere ab vtroque, nec facit mentioautem, quòd feciffet, ficuit de onnibus alifis erro vibus: nec enim vilam haxrefim fuit temporis incetam reliquit; vnde patet, quod tempore vni-
catis $E$ Eclefix Latinx cum Girica, Imperatores fuerunt in Contâtinopolim,nullus Gracus neguuiit pertinaciter, (piritum anctum procederc andion fan rium Grecorum ad Germanos fub Magnifico Carolomano. ex tunc enim indignati funt Graprocedat dilio, eftinconcuffe tenendum. Preterea : lllud eft pro fide tenendum, in cunizati, fed in hoc, guòd firiums fancuac canodat d'filio, mortui funt fantit canonizati, vt patet de Auguftino, Athanafio, Didimo, Chryquas Magifter allegat cap.vit. prxfentis dift. ergoid,quod prius.


 le eff radius, \& fplendor, fic $\ddagger$ a parre eff filius,
$\&$ \& firitus fantus : \& fubdit, quod per radiumnobis fplendor traditur, ex quo patet, quod eff fia intentio, quò̀ ficut radius, \& fplendor
funt $A$ fole, nihilominus flendor
 nihilominus f $p$ iritus fan cus mediante filio, 2 , litss fimitudo fua effer nulla - quòd ergo negar ficurt foplendorem non effe ex ram modo negat, confar autem, quòd ex alio fplendor non dici-

Pet. Aur.fuper Sent.to.
rum, quinoriginetur ex radio. confimiliterer gonon intendit-negare, quin fpiritus fancus originetur 1 filio, immo concedit, cum ait, , pi -
ritum filijnominamus, ficutduinus dicit $A$ pofolus, $\&$ per filium manifeftaum nobis, $\alpha$ tra-
 ctum. \& fubdit, Sicure ex fole quidem eft radius, B \& (plendor, fics ipfe eff fons radij, \& prlendo-
ris, per radium non nobis plendor traditur. fic ergo patet, quòd Damarcenus concediat exitum
fpiritus fanctià filio, fed non exituram firitus fanctiad ililo, fed non exitum principalé,
ficut $\&$ Augutinus dicit hicur \&uguminus dicit 15. de Trin.c. 17. quòd $15.2 d$ Trian Prxterea:lllud eft inconcuffe tenendum, cuius. oppofitum eft hareticum: fed Magifter expref fe diciti in principio huius dift.quöd dicendum multi haretici negarunt. ergo hoceff inconcuffetenendunt.
Et fidicatur
Et fidicatur, quòd fecundum hoc Gracie-
runt haretici : dicendum, quòd apud Grxco runt haretici i : dicendum, quòd dipud Gracos
$\mathrm{ab}, \& \pm, \& \in$ ex, funt propofitiones princi palita tem originis importances, \& non folam originem cimplicem: genitiuus autem importaz hecundumem originis fimplicis, propter quod
fropietatem fui fermonis, concedunt firitum effe filij, fed non effe ex filio, aut
a filio , ficut etiam nos concedimus fliume filio, ficut etiam nos concedimus filium effie
In patre, $\&$ apud patrem : $\operatorname{patrem}$ vero in filio finparre, \& apud parrem : patrem vero in filio,
fed forte non apud flium , quia apud quandam.
principalitatem importar principalitatem importar ; vode \& Ioannes Loarr. 1
teftatur verbum fuife apud Deum, nec dicit,
, Deum fuife apud verbum .fecundum hoc vide cur effe fola difcrepiantia in verbis , propter expreffe,poftquã fuiffer eis expofitusus fenfus ite, Eft autem confiderandum, quòd licet caufa cifmatis Gracorum affignetur ab aliguibus fiu quri furri perbia, \& e condempentus, proeo, quod non fue-
runt vocati ad concilium, ratum, vt dicunt; ; magis tamen videtur, quod caufa fuit mutatio imperiji; nam Grax cir retinue-
runt fibi Imperatorem, runt fibi Imperatorem, nec voluerunt obedire
ci, quena Romana Ecclefia inftituitde diermanis propteréadiuifi funt ab obedientia Ecclefix, $\&$ indiuerfos errores collapfifuntia Ecclenêres Latinis errorem de conficiendo in azimo, fibi fumerent. \& velamen inobedientix fux.
Qua ratione foofit boc conuipci, quòd spiritus fantus po fit hoc conuipci, quàd $S p$ pin
procedatal ab utroque.
 tem ad hoc rationés decem fupppoficaad oppofitum arguendo \& \& vt appareat quanta fit ctfica
cia earundem, difururendumet cia earundem, difcurrendume ef pere eas.
Prima quidem deficit euidenter no. eft verum, quòd exhict cuidenter: non enim, quia producit firiritum fan $\alpha$ un. eflo enim per im pofibibie, quòd ( Pirititus fantuus Deum produce-
ret, $\&$ filius non produceret , sdhuc effet
$\mathbf{G g}{ }_{2} \underset{\substack{\text { filius. }}}{ }$ $\underset{\alpha}{ }$ conformato quöd nilus, ilic verbuna dicitur, quomodo imatemeo, quo verbum, cxteris attributis, filicet naturx,etiam in 2 inu fpirationis, fed in proprio modo emanationis,
qui eft per modum fimilitudinis, ac rei pofita in elfe formato, cui comperit effe verbum. poffe firare, nec cadit tub omnipotentia, nec eff potenniza aliquaz produtiua, alioquin firititus fancuus no effer filio,\& patrix quipotens, nec fpi
ritus fancuus effet de numero poffibilium, fed de
 ab aduerfariis diceretur, quòd in illo figno, in,
quo pater producit filium, producit etiam fpiquo pater producit filium, producitetiam Ipi-
ritum fanctum, $\&$ vtrumque omnipotentem, propter quod flio non communicat productio-
ncm fpiritus fancti. ncm frifitus fancti. Tertia eciā non procedit. dicetur enim, quòd
fufficiés eft perfonarū germanitas pro eo, quòd proceduntab eodem principio, ficut \& duorum procedentium ab eodem patre, vel dicetur,
quod non exigitur atringenria, vel germanizas, quòd non exigitur atringentia, vê germanitas, ne natura, $\&$ fit in cis fumma dilectio, ac idem
velle,, idem velle, raidem nolle: quod autem adias ari, natur in Deo talis figura, nec quòd fit Cieometrix materia, vel fibiectum.
Quarta etiam nou conclu
Quartz etiam non concludit. affumit enimL
falfum, quòd fitordo effentialis inter perfonas non eff enim aliquis ordo,nifi originis.
Erfif dicatur
Et fi dicatur, quid fecundum illum, oportet,
fiviritum fanctum origenarid filo, vel ecouer, firitum fanctum originaria a filo, vel econuer-
fo, petetiur principium. in hoc enim confiftit inquifitio prafens.
Quinta etiam non apparet multum efficax,
quia dicetur pari ratione quòd pater comay quia dicetur pari ratione, quò pater commu-
nicat fpiritui fancto, qū̀d generet filium, ita, vt pater folus fpiret firitum fanctum; pater autē, repugnat fpiritui (ancto gencrare ratione Deita producuas panctri non competeret, nec quòd productus eft, quia productum gencrarep poteft,
ficuc videmus in creâtris, nec ratione fpirationis,quia nullă habitudinē haber ad generationé.
 gicax manet.
gen
Sexta quoque non arguit; quia deficit in duo-
bus. Primo quidem, quia fupponit fpirare effe aliquid elicitum, \& porentiam firatiuam com communicatur fibi firation eft verum, fed
 ginatur, quòd in aliquop oriori pater producat autem impofibile cft. in illo enim figno, in quo parer eff, habet quidquid numquam habebit, alids ex productione filij aliquid fibi a cquirecur. autergoproduto autio non pirat pater, nec ha-:
bet (pirationem, aut habet eam in primo figno,
deret ad eum fpiratio; \& aliquid proueniret in ieret ad eum ppiratio, \& aliquid proueniret in
ipfum, filio producto,cuius oppoftum, etiam
cunt cunt pofitores intius rationis ; vade cum firiz-
re fit quxdam res inelicita, ton eft imaginandum, quod potentia /piratiua fí in a liquop prio riin patre ante a \&tum pirationis:tum quia palis
potentia ibi non eft, fed actus folus : tym qia Potentia ibi non eff, fed actus folus : rum quia,
efto, quòd effer, nullo modo eft imaginandum efto, quod eflet, nullo modo eft imaginandum
aliquod fignum, in quo potentia aqum prxcede ret, fed emfintibiordoo originis, , uuieft ex alio,
tamquam ex principio produtivo tamquam ex principio productiuo
Seprima quoque nō eft efficax
Septima quoque nó eft efficax vfquequaque: Pater, f ter diflinguantur d firituru fan to per frirare: : finumuinur
 Fequeretur, quòd pater, \& filius effent vna per- finirate pec fona; If perfonaliter difininguerentur per firare
folum i ppiritu fancto; fed de hoc in fequentibus articulis prolixior crit fermo.
Otaua etian deficit: quia diccretur $\ddagger$ Gracts, quòd firitius gencrare non poreft, nō quia pro-
ducatur $\dot{\text { g genito, }}$, ced quia ambo, cilicet filius, \& fpiritus lanazus funt fimut \& eodem ordine procedentes $\ddagger$ patre, propter quod nec fipiricui communicatur, quod generet, nec filio, quòd
fpiret. fpiret.
Nona Nona etiamnon concludit : tum quia falfum
fupponit, videlicet, quod produationes fint eli cixt in diwinis: tum quiad nooneft verum, quin
 re,prout funt is parre, nullus eff ordo orginis.
non enim ffirare originatur $\dot{a}$ generare aliquo non enim fpirare originatur à generare aliquo
modo in patre; vnde euidenter ratio illa duceret inerrorcm. concluderetur enin, quòd fíritus
fantuun on emanaret immediate 2 patre, fed
filio mediante. filio mediante.
Vtrima etiam
quòd filio pro tanto opponitur fpiratio, quia qeneratio, \& f firitrio fount fimultancx produ-
aiones ita quod vna pter quod repugnat firato, quòd generet, $\&$ geprer quod repugna
nito, quòd f firet.
Ratio eficax fecundum SanEos, Es veritatem.
Popreres dicendum eft, quòd non eft Opinio An Tum fanctum emanare afur buis, \& ex natura verbi, \& f firitus; verbum qumm verif videtur habere caufalitetem aliquam fuper ip-
fum in fum, in ratione quidem termini, cum formatus fus illam, ficut patet, quöd impoffibile eft animui amantis impelli, etiaia vi amoris ad aliquid,
nifi illud habear effe conceprum,
 ris:talis autem animus, fic impulfus, piritus apquod fpiritus aliquo modo depedet a verbo,tä? quam d termino etiam verbi.verbum, \& \& firititus cunt refpectu rei realiter differentes, \& confirquiait, quod bonum, vt conceptum mouet.

## 354

## Liber I. Sententiarum

 cos vere di- animi, vt italicear loqui, feu fpiritus diuinin, ni
lecta $\& 2-$ ain quodam effe formato, propter quod erga verbü procellio firitus, tamquam erga prexxigitū, \& quafi directium. Et per idem pater, quod rer
tia non procedit licet enim firitus fir $\mathfrak{z}$ filio in patrem, \& ${ }^{2}$ patre in filium, tamen differunt.eft nim 1 patre in filium, tamquam in rem prafenuam in rem, cuius effe non eft effe conficuum, quam in rem,
\& obiectale
O.
Quarta etia non procedit.conftat enim, quòd
 to, propter quod animx, vt pofitx in effe laro, tere verbi formario, cum praex poteft compe-
 Ppifivt formans êt. Sic igitur omnia competunt animx pofirx in effe formato, qux comperunt mari : animx vero impuiff per amorem, ominia
comperunt, qux impellenti,prater impellerc, $\&$ erbum formare, \& ita ratio efficaciter cónclu ar
ARTICVIVS SECVNDVS.
An Spiritus fantus difingucretura a Filio, finon pro-
cederet ab iffo.op
Circa fecundum autem confiderandum, eft inquifitio, an firiritus vanausus perfonaliter diftonguerctur a dilio, fiab eo non emnanaret, pro eo,quod fupponunt impotfibile, quo dato,mul2...0. cile, vitdicí Philotophus I. Phy fic.illud enim nô quod neceffie ent impolifilia fequi, quia refpon
$\qquad$ ccre repugnans, vtdicitur I.Topic.
.Sed hiciciodus dicend iftare non poteft. ill 2 enim quartio dubitabilis eff, \& difputabilis, qux formatur de propofitione hypothetica, cuius
cathegorica inquifitione cadens . hace enim quaftio rationalis eft, an afinus volaret,fi haberet alas; quia cathegorica dubitabilis eft, vtrum omue habens ficut paret de Strutione. fimiliter poffer quari vtrum homo diftingueretur ab equo, fin non effer animal, quod xquipoptethuic nquantion, an di
s.de Trim, rationale; vnde Augut. s.de Trin. cap.6.dicit,
 3. deTrim, de Trin.dicit, quàd fif fola perfona in Deitate ef-
 verx,quia aquipollentes cathegorice vera fun genuit, nec habet plenitudineri fapientix vna. genuir, nechabet plenitudinen fopientix vna
perfona propter aliam, fed huic hypotheticx
lonaliter dilio, finon profueret ab eo, hxc ca-
thegorica aquipolleret quix quarit vtrum de
fagto, nüc difitinguitur filius d firitu fando per fatoran nux dintinguitur rulus a dipiritu anenoto per per folum firare, fin non procederet, non diftin
gueretur. fivero per folam filiationem, fin nongucretur. i veroper folam filiationem, fi non, eff rationalis inquifitio, an flilus perfonaliter di
 actuam a iniritu anco. ergo $\&$ inna
 ftinctis vrilis ent bona, fubquacumque form2-
ponatur: bene enim inquiritur, and ditingueretur homo ab equo per rationale, , vel per rifibilc, fifue quarfio proponatur cathegorice, five
conditionaliter, fi homo non efferifibilis, virú diftingueretur ab equo, fed conftat, quòdifta-

 tio. ergo quixfto erit rationalis, \& bona.
prate Prxterea;:Ominis fuppofitio impoffibilis relin
quens formalem Iationem fubieti. relinquit equens fornalem rationem fubiecti. relinquit e-
tiam, $\mathbf{v t}$ poffit formari quaftiode fubiecto, ficut patet, quòd fiponatur, quòd homo non firrifibilis, adhuc remanet homo, \& poffer quxri, vtrum effet animal, vel fubitantia: if autem po-
neretur, quod homo non effer rationalis $\&$ quxreretur, vtrum cum hoc effer fubflantia,queftio effec nulla, quia homo oratiliter tollereruru, fed
hac fupofitio non rollit, quin foirius fandus effet firituis fandus, cumperfecte, \& comple. te, $\%$ fecundum totam fuam rationem procedat à patre, effo quòd non procecderer à ifiio. crgo
de fpiritu fanto hac fupofitione fata, adhuc remanet rationalis quaftio.
Nect motiumul fuprapofitum cogit. lex enim Reffondet
difputationis hoc exigit, vt non dicatur repu- motiuffidifutationis hoc exigit, ve non dicatur repu- motiuoftignans ei,quod a principio fumprum ef, fiue il- peri
lud poffibile fuerit, fiuc impoflibile: non autem exigit, quin impoffibiliz poffint lequieodem. genere imp limptum.

Opinio S.Thome.parte 1.q.36.art.2.e Er Goffr. quol. 3.
 quòd nullo modo fipiritus fançus diftinguere-
tur perfonaliter, fin ino procederetd filio, quod poteft multipliciter declarari. omnis enim diflintio in diuinis eft per relationes oppoficas. aitenim Anfelmusde proceffione fpiritus fan- de, proceff uiat quadig omna relationis oppofition vnde dicit,$\$$
dif diftinctionem facit in Deo. oppofitio relatiuz, quod etiam partet ex hoc, quod relatio tranfit ratur, vnde tannummodo diffinguit duuo fuppo Tator fed fif tiritus fanctus d filio non procedat,
fito
nonerit inter eos non eriti inter eos oppofitio
fonaliter non diftinguentur. Prarterea:Sicutr fe habeet pirare ad generare,
fic firari ad generari: fed pirare, $\&$ generare
eoncurrant in cade perfona patris. ergo ipirari, \& generari concurrerendín eademp
Praterea:Sifilius,\& fpiritus fantuus diftingue rentur, fuppofita non emanatione viius ab a altero, aut hoc erit, quia mod emanationa veriuf,
que $亠$ a patre funt alterius rationis ex $f$ formaliter, aut quia alterius funt propter formales ter minos, aut propter formalia principia, aut pronim poffunt feipfis diftingui formaliter, cü produetiones non poffint imaginari, vt habentes diftinctionem, nifir ratione terminorum, ve illumi${ }_{\text {iefti, vt generatio }}^{\text {nalit }}$ mule femine, $\&$ putrefactio ne; aut rationeprincipij, vt creatio hominis ${ }^{\text {a }}$
Deo, \& produđtio eiuddem ab agente naturali. non diftinguuntur ergo generavionfili, \& Ppiraparte terminorum, cum formalis terminus fit crfentia, nec ex parcern pater fit principium.ergo nullo mododiftinguetur fpiritus fanctus a filio, fiab eo non procedit.


 ir. plurailitatis in Deo ent, quia duobus modis eft
Deus de Deo, fed non effent duo modi habendi
diuinam effentiam in periritu fancto, $\alpha$ filio, nilif Deas
diuinam effentiam in fpiritu ancto, $\&$ filio, niifi
vnus acciperet eam ab alio, nec etiam effer revnus acciperet eam ab alio, nec etiam effer retur, nifi procèderet. Praterea:Illa non diftinguuntur realiter,quo-
rum diftinaz principia real non habent, fed generari, \&f firari ion ifitinguerentur realitcr, niff generari faret cum fip rare, ficut nec generare, ex fpirare differrent, nifpiraret, generari, \& ifpirari. nond ifferrent; \& per confequens nec genitus, nec fpiratus. 6. detriin. lius a parre : Augugtinus dicitr 6.de Trin. quòd fio ferelatiuum: fed fid filio ffiritus non procede-
ret, non referretur ad ipfum. ergo illud, quod prius.
Prat
Raio,quaz- Prxterea:Relationes difparatz nó diftinguй

 guit $2 \mathrm{bal-}$ tantum, propter quod nil aliud differre facit,ni-
ficorrelatiua, fed generari, $\&$ \& firari funt tantúmmodo proprierates difparatrx.ergo fuppofi
ta firitus faneti, filij nondifingun
 re funt copolifibiles in eodem luppofito, quia ab
eodem poffunt plura produci, ficut patet, quòd homo generat filium per naturam, \& archam_ non valet, quia per hoc probatur, quòd produCiones, reurelationes difparate non funt fuffique effent, ibi diftinguerent, alids effiet contra quiee effent
dition , ficut quòd albedo effet in aliquo, $\& \&$ illud non effer abbum, vnde archa,\& filius non diftin-
artemfum, \&aliud eft homo, quòd fifaber per artem fuam fabrilem poffer filium fuä generare,
filius natura genitus, $\&$ per artem non diftinguerencur fuppoitaliter, \& in nartura huniana. Er fidicatur vlecrius, quàd relationés dipaa- Refpondet nifi quatenus peifonales funt, \& perfonas consfit finctix intuentes. *numquodque enim diftinguitir eo, quo conftituitur, perfona autem filij filiatione ne paffiua, \& per confequens fir iratione, \& filiane palifua, e per connequens firatione, \& filia
rione diftinguentur.Siquidé hoc non valer, quia pari ratione poni poffer, quid fpirare, $\&$ genc-
rare conflituerent duas perfonas care conditituerent duas perfonas producentes, dux perlonx, \& feciundum hoc effer quaternitas
perfonarum effegrenim perfonarum. effent enim duax improdutx, vna
fírans, reliqua generans, $\&$ dux producta vaa pirians, reliqua generans,
fpirata, reliquag generata.
Prxterea: Vbi perfona producens côtrituitur Perfonz
productione

 productiones adiux, \& econuerfo, fed in diui- nepafius, nis adiux produtiones conftituunt perfonas,
ficut \& palfiux. pater enim conffituitur per geincut \& paliluax. pater enim confftruitur per ge
nerare, ficicut ilius per generari. ergof in perfona partis funt compootifibes generare, $\&$ perir)
re,, in re, \& in vna perfona effint compoffibiles genera
Pcdiret.
Preterea : In filio poteft effe quidquid filiono
repugnat, fed fi Spiricus fancus no poceder repugnat, fed fi Spiritus fanctus non procederite
abeo, firare fibi non repugnaret. non enim reabeo, Ipirare fibinon repugnaret. non enim re-
pugnarec fibi ratione filiationis, quia filiatio, $\&<$ Spiratio non funt oppofita; \& breuiter nil repugnat, aut opponitur filiationi, nifi paternitas fio-
la. ergo fílius non firaret, fibi comperere 1a. ergo if hilius non Ipirarer, fibi compererce
pofter (firari paffiue, $\&$ per confequensnon dingueretur perfonaliter a f piritu fanco. fupponit vel diftinctionem fundamencozionum pater de fimilitudine, $\&$ equalitate in codem Sor te, vel diltinctionem fuppofitorum, vt patet de
duplici paternitate in duobus hominibus: fed ge neratio, \& f(piratio paffiue fumptx, non poffunt difparate diftingui penes fundamenta, cum fundamentum fit diuina effentia. difininguentur er-
go penes fuippofita, $\&$ per confequens non go penes fuppoita, \& per confequens non por-
fintdiftinguere perfonas, fedo portet, quod aliunde difinguantütr ; vepote, quia vna proce-
dit ab alia.
opinio Henrici quolibeto 5.9.9. UC Scoti I. Sentent.
di?
IXER VNT vero aliji,quòd filius diftingui-
tur perfonaliter d ( piritu fancto. Primò qui-dem, \& fufficienter per filiationem. Sccundo ve
ro, \& concoinitanter er atiuam firctionem \& per confequens dato, quod f piritus non emanaret ab eo, adhuc futficienter diftingueretur, cum remaneret primum, \& formale, \& fufficiés principium diftinctiuum.quòd ergo filiatio permultipliciter decciararivivnaquxque enim perfo-

# Liber I. Sententiarum 

ens, $\%$ vnum conuertuntur, fed filiatio eff fuffi- A nafcendo, fed procedendo. ergo cum inti modi
ciens contituriuum princippum perfonalitatis
entanationum adhuc manarentper modum na-
ciens confituriuum principium perfonalitatis
ipfius flifi, quod apppretex tribus.
primion Primo quidem, quia fpiratio pafizua fuficien tcr perfonam fipiritus fantit ; $\&$ per confequens
fliatio futicienter coiftituerer perfonam filij. non enim ninoris fufficientix eft paffiua generatio, quadm fpiratio
Perfona f.- Secundo vero, quia perfona fili, quia fimplex pirx, ideo ergo, vel critactiua firatio, quod effe non po-
hizet fim-
plex conti plex conft
tutuum. tutiuum paffiua generatio, vel filizio confl Tertiò quoque, quia filius vel filiatio icitura. parre,
 filiatione conftituetur. relinguitur erzo, quòd per ip fan funficienter. perfonaliter diltinguitur ${ }^{2 b i p f o ~ f i r i t i t u ~ f a n t o . ~}$ dem fuppofito fufficienter diftinguant fuppofipor codefup tà,eriam omni alio circumfcripto, alids finton pofiro furf diftinguunt, concurrunt in in odem fuppofito,
cienter dt- cuius
 mpoffibile eft enim idem fuppofitum bisp produ
 nim altera fuperflueres, cum altera facercet totū. modo fuppofitali, \& perfonaliter fiiritumfan Atum, $\&$ filium, efto eriam, quöd vnus ab alio non procedat, \& per oppofitum patet, quomo-
do generare, $\&$ f firare non diftinguunt patrem, quai idem fuppofitum, \& poreff duo proincerere,
$\&$ duplici productione producere, ficur ad f cundum pater.
Praterea: Dato, quòd d ${ }^{\text {pirititus fanctus non e- }}$ ter $\mathbf{3}$ patre, \& fimiliter filius diftingueretur perfonlificr à patre.zur ergo effet val perfona proooii, quod vna , uia tunc dux produtiones reiles terminaretur ad cundem realem terminuun, quode eftimpofifibile. ergo de nesefiitate efient
 fancus non procederert patre, , fed d folo filio;
adhuc dittingucreturi parre per folam fpiratio-
 to in filio, quim paternitas in patre. ergo dao, quod Prxterca : Manente caufa, manet effecus, fed caufa, quare firitius fanctus non eft filius, elf,quiaprocad Ausutinus dicir de Trin \& quo-

 ritus fan\&us de illo fit, \& procedat, , ideo in
quam non eff firitus filius, quia filius nafcendo habet effe de patre: :firitus fanctus vero non
franiatis \& doni cuidenter parer modum na dum firitus fanctus effer filius, \& per confequens perfonaliter diftinguerentur. ratione paffiua fipiritus fanctus, \& flius $\&$ perf naliter diffinguuntur fufficienter; $\&$ primo, $q u \bar{z}-$ uis concomitanter, $\&$ fecundariodititinguantur
fpiratione aGiva, $\alpha$ paflua, ficut hom difin guitur à leone per rationale primò, $\&$ principa guitur a eone per rationale primo, \& principa
liter, licere per rifbile difitingui poifit concomitanter. \& in hoc finitur Articulus fecundus.

> ARTICVLVS TERTIVS.
vbi dicitur iuxta illud, guod videtikr.

Circa tertium autem confiderandum pofitionibus potcrita apparerite.

## 2uòd perfona Filï non difinguiturà perfon fancitiper fizare perfonaliter.

P Rima quidem, quòd perfona filij non diPantinguitur perfonaliter A perfona firitus Ooris ciciea filij difting pirare prxcife :illo namque perfona difinotiofit perfona. eadem ènim efl differenria contitu fpiritu fal tilua peciei, \& condiuifiua ab alia (pecic infra, per fe, quod vomnis res ins dicit, \& eft notum. in per fe, quodomnis res in talit fle confituit, in qualitatiue album à nigro,dat effe qualitatiuum qualitatiue alifingueret fubthantialiter, daret effe fubHantiale. quod ergo diftinguit perfonaliter,dar
effe perfonam. fed confar, quod filius non eft pracife perfona per fipirationem actiuam. tunc enim filation effet extra perfonalitatem fili, \&
ita non effer proprictas perfonalis, quod ef ita non effec proprictasperfonalis,quodeft co tra concenflum ab omnibus. ergo ipirare praci-
fe fumpum non diftinguit perfonani filij a perfona firitus fanti.
Prexterea: Quandocunque aliquod vnum , \&
fimplex diftinguir perfonaliter ab aliqua, inmpex dintinguit perfonaliter ab aliquo, qux-
cumque d iftinguit ab illo, vt vnam perfonam di ftinguit. fi enine elt vnum fimplex difininguens
perfonaliter, cuicumquedar effedifintun quòd fit vnuin fimplex perfonaliter difitintum vnumautem fimplex perfonaliter diftinazü,neceffario eft vna fimplex perfona, alioquin fid dux non erit vnü diftinctum perfonaliter, immo plu procife fump tum eft vnü fimplex diftinntiuum Si ergo perfonaliter diftinguir filium d firitu
fanto, \& fimiliter patrem, fequitur, ter, \& filius funt yna fimplex perfona diftinctaperfiir rare $亠$ f piritu fancto hoc autem eft erro neum. tuncenim ex patre, \& filic conflaretur
vna perfona, \& redireteror Sabellij confundel nis, \& commanfantis perronas ergo impofifi
tis le elt poni, quod pracife fpirare famptum diftinguat per $10 n a m$ filija perfona foiritus fancti effecurfof
in effe perfonali. in elfe perfonali.
Prxterea: Effe merationem formx, vade quia Deitas ef vna in
\& non confitueret eam:hoc autem efterroncū; A Et fidicatur, quòd fecundum hoc plures proredit enim error dicentium, proprietares affi-
flere perfonis. ergo firare pertiner intrinfece, \& per modum conficuentis 3.1 perfonalitatem ter dicit, quöd fola Trinitate fruendum eft, 2 am -. quia incommutabili bono,\& ita nulla re fruendü torum diuinorum, ed ip fo p pirare fruendum ctiin perfonis enim adorari deber proprietas fe-. cundum auctoritatem Ecclefix : Folum autem,
illud adorandum eft , quod bonos nos facit, quo fucundum eff errgo (piriare de nececfititate

 rare; hoc autem ent impoffibile: tum quia de i1la re fic per fe, \& difcreta, non pradicabitur
res importata per firart res importata per pirare, nullum enim ad-
ueniens alicuidififincto praxicabirurde de illo, nifin denominatine : tum quia illud tale importatum per rpirare vera res eft, cum lit produCio realis, per quiam realiter producitur Ipiri
tus fanctus. erit ergo res, qua vtendum eft, quodeffe non potelt, cum non vtendum Deo, 2utaliquo exiftente in eo, aut erit res, qua fruen dum eft, \& ficic in filio erit propria perionalitas,
qua fruendum eft, $\&$ aliquid exifens extra eann quo etiam fruendum eft, \& fecundum hoc erunt in eo dux rationes frubibilitatis, \& duo, quibus fruendum eft: in firitu autem
modo
nnum, quod abfurdum ef. relniquitur ergo, quòd fic cingrediatur perfonalitatem filii, quod Inec pofirit Deitas, \& filiatio prafcindi ab ipff ifpiratione attiun, nec econiucrfo, \& per con
fequens nec conftituunt cadem per fe vnitatem, \& perfonalitatem. Prrterea: Sicut fe haber effentia ad perfonä-
litate filij, fic fe haber fpiratio aitiua. comunica tur enim fpiratio actiun fimul, \& eodem ordine cū effentianonon enimimaginandum,quod prius commianicetur chlentia, $\&$ vniatur filiationi, \&E
deinde, quöd fuperueniar firatio ađtiua, immo eodem ordine , quo ounnes perfectiones fimpli-
 fentia communicatur filio fpiratio átiua. comnuunicatur enim fibi quidquid eft in patre, ad
quod non haber oppofitionem : non haberautem oppofitionem ad actiuam fpirationem, ficur nec haber ade effentiam, propter quod fi-
nul fibicomounicial conftat, quidid effentia communicatur fibi, non
tamquam aduentitium per mo quafi intraneum ex quocum proprietate. perfonz confticuitur.ergo fic critde f piratione. Concludendum eft ergo ex predititis,quod fic
 trumque ad fipirare, quòd non poteft praffindi quandam per fevnitatem, quandam per fe vnitacem, qux eft perfonalitas
patris, $\&$ finiliter Deitas, $\alpha$ (firare, $\&$ generari.
prietares confituent perfonalitatem patris, $\&$ filij) quatm piritius fancti, idicendum, quöd fic
non elt inconueniens, quod fint plures propric-nou elt inconueniens, quòd fint plures proprie--
tates in $c o$ quidm in firitu fanco, fic non eft intates in eo, quatim in piritur anco, inc non ent in-
conueniens, quod fint plures conftituentes eorum perfonalitates, maius quidem inconuenies
effer, effer, in non conitituerent, (ed affifiterent extrin-
 nem a atiuam nó effe propriecarem perfonalem,
dicendum, quod non fequitur ex hoc, quin ingre dicendum, quòd non fequitur ex hoc, quin ingre
diatur intrinfece conflitutionem perfonx, ficut $\&$ effenria, de qua nullus dicit, quòd fir conditio perfonalis; appellatur quidem perfonalis pro-
prietas, quod eft proprium vni perfonx : hoc prietas, quod eft proprium vni perfonx : hoc
autern non comperit fpirationi attiux, cum fit communis patri,\& filio, \& ex hoc eff, quod non dicazur proprietas perfonalis.
Sidic
Sidicerecur eriam, पuòd filiaitio countituit mo
do formali filij perfonali arem, dicendum en quòd perfonalitas non ct parricipatio alicuius forma eo modo, quo effectus fornualis eff forma
participata. non eft enim aliud album, quam participata. non eft enim aliud album, quàm
albedo communicata fubiedo. non fic autem de perfonalitate, fed eftaliquid refiultans, ficurem grof To modo exemplificari poteft in forma domus,
qua refultat ex pluribus, fundamento videlicer, pariete, ac texto. puxta crgo iftam fimilititudinem ratio perfonalitatis, qux nō eft aliud, quidm pcr-
feitas tertij modi, aue fe vnitas dicir re ex effe, generatione paffiua, \& fpiratione actire ex effe, generatione pafflual, \& piratione acti-
ua in filio, pro co, quod nullam haber vnitatem ua in hio, pro co, quod nullam haber vitatem
per fe, fed conftituunt eandem vnitaré, feu per-feitarem, \& per confequens perfonalitatem; di-
citur tamen filiatio formalis non quod fit forma, fed quia quodanmodo principalis eo modo,quo tectum in domo, fed de hoc magis infe-
rius apparebir, dum de confitutionibus perfo rius apparebir,
narum agetur.
Quòd d s Spiritus fanifus non procederet à Filio; adbuc manert, , unde realiter disiinguerctur, non ta mcn perfonaliter ex quo foluuntur
Suppofitarum pofitionum
 gueretur filius perfonaliter ab eo, non quia con- opinionial curreree filius, $\&$ \& firirus fanctus in eandé perSonam, veimaginatur prima opinio, immo 1 i-
ritus fancus remaneret perfeat perfona, ritus ${ }^{\text {lanetus remmaneret per eeta perfona, red }}$
quia filius defineret effe perfona, contra illud, quod imaginatur opinio fecunda : adhuc tamen in filio remanet aliquid realiter difinnctum d $\mathrm{p} i$ ritu anta, videlicer generari,quod incompor-
fibile eff cum firari, in quo fecunda opinio verum dicit, \& prima opinio deficit, vt patebit.
Prima ergo potef faciliter ex pracedentibus concludi . quandocumque enim aufertur ab aliquo illud; quod eft de intraneitate fux perfeitatis, \& perfonalitatis, aufertur neceffratioperfo-
nalitas, \& perfonalis diftinatio eiufden palio quocumque, fed fif firitus fanctus a filio non. procedit,ftatim aufertur 1 flilo fpirare, quod $e$ rat de perfeitate, \& perfonalitate filij, , , per con
fequens generari, \& effentia, qux remanent cal requens generari, , erfientia, quar remanent
rent vuitate, nec fundant, aut onftiuunt per-

Diftinctio XI.
$+359$

 recur, \& a aliam pater, fed complete \& $\&$ perfecte eftab ipfo patre, \& per confequens tota perfo-
nalitas fpiritus fancti remanet integra, cum nil zuferatur. ergo fif piritus à filio non procedat, filius definet effe perfona, firiritu fancto remane-
 ritus, fed ex parre filij, puii definner effe perfona. Nec motiua opinionis fecund $x$ oppofitumeenim, quòd fola filiatio conftituit filij perfonairatem,\& quid f P irare fit aduentitium, \& extra perfonalitatem, quod omnino eft impofibile, parfiua generatio conftituit firifum fancum, dicendum,quod non eft eximperfectione parfiug generationis, , quod ex ipfa, \& effentia non reful
tetprecife filij perfonalitas, fed eft ex contradiAione ipffius verbi, de cuius rationce eft etiam in verbo noftro, quòd fibi communicentur omnia, prxterquam diccre, \& formare. .ficut ergo com-
municatur effentia eadem, fic $\&$ f 1 iritum emit ere, \& czetera omnia, quare ficut effentia a erfonalitatem concurri, ific concurreret $\&$ 1p $_{p}$ nicatur verbum formaresnam illud verbum formatu prexexigit, \&\& produÃ̃, quod etiam adiun gitur, perfonam filij, cú fit fimplex debere confti
tui alíquo fimplici confitutiuo, dicendü, quòd hoc procedit eximaginatione, qux vera noeft, qua aliqui imaginantur, quòd proprietis det for non eft autemfic, quö́d perfonalitas eft quxdam per fe vnitas ex effentia, \& proprietate refulans,\& pari ratione poteff confurgere ex effentia, \& pluribuspropricatibus. Quod vero ad tre producitur, dicendum, quod verum eft, fed vt fic effentia, \& \& firiare, fibic immunicantur
vnde fua perfonalitas exillis confurgit, vnde fua perfonalitas ex illiss confurgit , non ex
filiatione fola
Non Concludit etiam motiuum fecundum : quamuis enim generari, , piriles in eodem fuppofito : hoc conftituune fufficienterf fuppofita, alioquin ine effentia confitutuerent, quod non eft verum pirari ergo, \& effentia cennitituunt fipiritus fan-
Eti perfonalitatem $;$ generaxi autem, licet fit in compofibile cum f pirari, tithilominus inon confituit cum effentia perfonalitatem filij) nifiradfit fpiratioa actiun .probat ergo hac fratio, quòd ge
nerari, $\&$ fpirari non effent in eodem fuppofiro


 patre,pro eo,quidd demeretur ab eo per feitas, ur remaneret effentia cum generarariillatò ger gen rare paterno, vt fipra extitit declaratum.
Non valer etiam remaneret perfona, fif piriquia pater non aon procederet, procos quòd demeretur fpi-
 Nòn valet etiam qựhtum . verum eft enim \& procederet, quomodo datus, nec in eo effet dit puomo
paffiua
 perfonalitatem ipfius, non tamen propter hoc remanerer integra filij perfona
um quia firarare prxflindi hoc eft impoffibile, cum quia pirarar prxcindi non poteft ab effen
tia, $\alpha$ generari, tum quia effentia, $\&$ generari non pollunt manerel fine firiaritione, , nifin haberēt per eve vitateen, \& propriam diftinctionem, dibile, \& ideo impoffibile eft, quin firitus faneas procesar anilo, fed ex quo illua ponitur-pofiliquid fequitur de diftinctione harum duarua per lonarum, filij videlicet, \& fpiritus fanđti; vnde vere fequitur illud, , quod concluafum eff connra
vtramque opinionum. Nec enim filius eritper fona, nec difininguetur:perfonaliter, vt voluerñ feciudò opinanres, nec erit vnum fuppofitum filius, $\&$ f prititus fanitus, vt primi pofitores po-
fuerunt, $\&$ dixerunt Secundum vero, videlicet, quòd adhuc in filio remaneret aliqua resdiftiņtad piritu fan teto, \& incompointibili perfonalitati ipfius,mani-
fequitur productiones, per quas perfecte capiteffe pro- dizo podu puctum; impoffibile e ef , quòd artingant idemtera nihil faceret, \& itcrum voa dempta, nis cas remaneret, quod eft contra rationé omfeetus, \&iterum autera dempta caufa,demitur efminis appareret, quòd eff repugnaunia duarum dưazu plete produc, quarum quxlibet totum comgenerari, \& fifirari funt dux prompuationes paffi tus fanctus non procederet a filio, ficut expref e dicit Anfelmus de proceffione f firitus fancti, de procefif
ait enim, quod licet non confter adhuc,quod fio- Spiric. 2 . ritus procedatàd filio, \& \& loquitur prop pricicipio
libri, antequã illud probaueritcontra Grecos licet inquit illud non pobauerit contra Grxcos, quòd diftinguicur filius, $\&$ f firitun fancuus, quia go paffiua generationondum effect in perfon2 Piritus faneti, immod diftingueretur ab ea, \& ef
fent incompoflibiles fibi, dato, quod f non emanaret a filio.
 ncompofibilia in eode ferppofito, quam incom \& fririri
poffibilitate facir fpirare,quod eft d enito fecu- func incon
 fi generari incópoffibilititaté cu fpirari paffiuo; in alio genere caufe, nō poreft poni, $¢$ hoc det ii formaliterc; cuiaia tüc:fpirare, $\dot{\alpha}$ gencrari effen dem, formaliter, quod dici non poteft, cum je

$360 \quad$ Liber I. Sententiarum
generari. relinquitur ergof quòd in alio genere A: ritus à filio procedat. dicendum ergö, quòd foì caufx contrahat generari dfirare incompolfi- rari, \& generari funt relationes, \& productio$\begin{array}{ll}\text { bilitatem cum fpiratione paffiua; in quocumq;' } & \text { nes, non quidem oppofitx relatiue, nec folum- } \\ \text { autén genere fit, feipfo habebitincompofibili- } & \text { mododifparata, vt fimilitudo, \& qualitas, feu }\end{array}$ autem genere fit, eiplo habe itincomponitifpirate ; fed conftat, quòdillud, quod inelt alicui formaliter, \& debetur fibi ex fua tatione, rempnet quocumque alio dempro, feu per pollibile, feu per impolibile . ergo dempto firare,
adhuc remanebit incompoffibilitas generationis paffiuz cum fpirari paffiuo.

Et confirmatur, quia licet cxlum habeat, quòd fit paruum à Deo effectiue; d deipfo vero non conferuaretur a Deo, fed remaneret calum per fe, adhuc paruum effer.

Prxterea : Quandocumque aliquid non eft caufa fecundumirem alicuius, fed elt caufa tantummodo, vt illud innotercat, illo dempto per
impofibile, poteft aliud remanere, alioquin. imponime, poteft athud remanere, effet caufa illius fecundum rem, zenon folum fecundum innotefcentię rationem, fed fpirare nion eft caufa fecundum rem, quares generatio, \& in iratio paflue fumpta funtincom
poffibiles inuicem, quod patet, quia quidquid competit rei alicui in Diuinis, competit fibi for maliter ex fe. paffiux autem generationi, \& pal
fux foirationicomperit incompoffibilitas mutua, \& itan neceffe eft, quòd oriatur ex propriis eo-um rationibus: \& item fif firare effet cauf húiufmodfincompoffibilitatis, aut hoc effet, quia firare, \& generari funt idem in filio, aut,
quia fune fimul in eo, aut quia generari eft prauium a firare, non potelt poni primum, nec fecundum, neć tertium, quia eodem modo idem. eft f pirare cum effentia in perfona filij, \& fimul
ecffe cum effenia, \& firare fupponit effentiam. in filio, \& tamen non dat elfentix incommunica bilitatem refpectu fpiritus fancti, nec quòd effen tia, \& fpiratio palifua incompolifiles fint.ergo nec generationi paffux dabit, quòd incompoifi
bilis fit fiŕationi, nifi ipfr hoc habeane formaliter ex feipfis : relinquitur ergo, quòd firares fit caufa folum, $v$ innotefat incompofibilitas intajvnde non dicuntur firari, $\alpha$ generari diftin
gui per firare realiter, fed tantum innotefcenter, quare dempro firare, adhuc paffiua generatióspiritus fancti repugnabit.
Quidquid Praterea:Quidquid eft caufa caufa, eft caufa eff cauk ca effectus: fed fecundum ficponentes caufa incom
ufx, flt cau
poffibilitatis paffiux generationis, \& pafliux fpi 12 effetus, rationıs eft, quia ifta illam praexigit in fuppo-incelliga- fito producente: caufa vero, quare ifta prxexigit, \& illa prxexigatur, eft ex formalibus fuis rationibus. ergo iftx rationes funt caufa prima incompoffibilitatis. dempta ergo caufa fecunda,
adhuc remanebit prima; vnde dato, quòd fpirari non fit à genito, adhuc fuis formalibus rationibus generatio, \& fpiratio palliue fumptrincompolifibiles erunt.
Nec motiua prime opinionis oppofitum con vbi fupra. cludunt. Primum fiquidem non, quia Anfelmus exprefle dicit, quò procelfio, \& natiuitas diItinguuntur, efto,qua filio fpiritus non procedat,
aliàs ridiculofedixiffet, quod fpiritus fanctus, $\&$ : filius diftinguantur, quia ille efta Deo proceden. do, \&iftenafcendo antequam coaltet, quod fpi fpirare, \& generare, fed funt productiones incompofibiles fuis formalibus, ficut probatum eft fupra, eodem modo, quo dux formx fubftantiales fpecifice, \& vltimate funt incompoffibioppofitx, quia funt incompoffibiles. fic ergo di ctum Anfelmi debet intelligi, quòd omnis dittiu Ctio in diuinis fit per relationes oppofitas, hoc eft incompoffibiles : quod autem additur, quòd tur de cooppofito relatiue, fallum eft : fi verode cooppofito, hoc eft de illo, cui incompoffibiles fünt, verum eft, \& fecundum hoc fpirari, \& geQrari cooppolita funt.
ens, niad autem additur, quòdrrelatio non eft Relatio nó ens, nili dum ad oppofitum comparatur, dicen- eft ens, nịi dus, quod licet non fit, nifi cöparatio ad oppofitu; dum ad op comparatio tamen poteft ad aliud, quàm ad op paran partur ,
pofitum comparari. poftumus enim facere com parationes, \& fäcimus tota die inter relationes, gasur. inquirendo, quomodo fint alterius rationis, fpeciei,\& quomodo fe habent in predicamento re-
lationis; dicimus quidem, quòd quadam conue niunt in genere generaliffimo, quadam vero in fubalterno, $x$ yudd quxdana differnntific, que:dam alio modo.
Non valet ctiam fecundum motiuum . fpira-
re enim, \& genërare actiue fumpra nillam incōpoffibilitatem habent, ficut probatum eft, \& generari, \& ipirari omnibus alins circumicriptis ex fuis propriis rationibus incompoffibilia funt Non valet quoque tertium:quia licetemana-
tionum diuerfitas ex fubiectis, vel terminis, vel productiuis principiis innotefcat, nihilominus formaliter diftinguuntur feipfis
Non valet etiam quartum : nam modi haben- Modi habe Cto, \& filio exfe formaliter, inquantum vnus eft effentiam Deus,pofitus in effe con fpicuo,\& formato, quod in fiurfio, \& $\&$ eft ratio verbi; alius veroe eft Deus politus in ef- fpiritu fannet ad rationem fpiritus;dato autem, quod fpiri tus non poneretur in tali effe d filio, fed a folo pa tre, adhuc fuus modus effendi proprius per modum flatus, alius effet à modo verbi.
Non valet etiam quintum . falfum enim eft quando generari, \& fpirari diftinguerentur fuis innotefcat ex hoc, quòd firare fimulfat cumgenerari, \& quod dicieur de gemerare,\& firare actiue fumptis in patre, dicendum, quòd funt idem identitate indifinctionis, quamuis non, tione: quepetitionis eiufdem rei fub alia ratione : quodinet enim eft res, \& ideo poteft ge-
nerare effe incompofibile cum generari, cui ta men compoffibile eft fpirare, vnde patet, quod maior repugnantia eft inter productiones paffiuas, quadm atiuas.
fincia valet etiam fextum, quia licet omnis diftinctio fit in diuinis fecundum efferelatiuum;
non tamen omnis eft inter fuam relatiuum, $\&$ correlatiuum, fed inter relatiuum, \& aliud rela tiuum incompofibilen.

Non


Liber I. Sententiarum
Diftinetio XII.
principium ef̂̀ amborum : filius autem, \& fpi- $A$ nemverbi, $\&$ in thobis's $\&$ in Deo proxexigit ex zutem vnum poreft derianari ab alio, \& flos fub
oriri in fore oriri in fore, propter quod firitus poteff 1 fi-
lio emanare. lio emanare. rum, quin firitus in nobis procedat a derbo vbi mens format verbum de feipfa. mens enim prater formare, \& formari . habentergo com muni vi amoris impeilere leipfum,\& per confe Erquod additur de Augution , di Erquod additur de Augultino, dicendumb, \&am, \& ita verbum perfectum; fed tamen oo titia de inquifitione fienda, \& verbum ipfius de inquifitione pracedit appetitum inquirendi, ex quo colingitur, quad verbum himpliciter prax vt fi appetitus perfectusfit praceditipfum verbum per fectum, \& fi imperfectus, prauenitur a verbo imperfecto.
Ad feptimum dic
dicendum,quò̀ ${ }^{\text {spiritus }}$ fanctus
non communicat cum patre in generatione fi-
 cognitum, nec animus vi amorisisitipelli, ni\& dito. $\%$ quod eft pofitum in effe formato, Ad octauum dicendum, quòd fpiritus fanctus ef vnum fimplex productum, \& tamen eft i ply dum tamen productio fitomnimede ent pluribus, dum tamen productio fit omnimode vna.
Et quod additur, quod tunc dependeret liter a pluribus, dicendum, quòd nonderét topatareta pluribus, ve plures, vide pater, \& \& filius.
non funt in firando plures, cum fint vnum prin cipium, $x$ vnus fírator propter vnitatem pro-
dutaionis. dutionis.
Ad vltimum dicendum, quòd Spiritus fanctus
 rator, ficut nee plures Dij : vade flant ifta fi-
 habent ergo pater, $\&$ filius rationem plurium terminorum, inguantum ad ocos firititus fanctus efertur, ficut nectres pefonx, inquantum cre turx referuntur ad eas.

QVOD SPIRITVS SANCTVS PRIVS, velplenius.non procedat à Patre, quàmà Filio ; principaliter tamen, ac proprie procedit ${ }_{\text {ș }}$ Patre.

## $\mathcal{D} I, S \quad T \quad I N C \quad T \quad I \quad O^{\prime \prime} X I I$.

## Expofitio textus.

Secundò ibi : His, be huiufmodi quasfioniburs
 temporum effe poffurr, per qux faltem requiri poffit, virum prius de patre fit natus filius vnde dicendum eft ad inrerrogationem harreti ci, quòd non procelfit fpiritus filio iam nazo, te filio onondum nato, $q$ am ibi nec prius,nce $p$ Itcrius affignatur:
Poftmodum ibi Poftmodum ibi: Nunc trantandum ef. Ma-
gitter inquirit, an faltem magis, vel plenius. Etcirca hoc facit quinque.
Primò enim queftionem proponir \& fouis dicens, quòd nunc tractandum eft, quod fecundò quxtribatur, an fcilicet magis, vel plenius procedat $亠$ i parre fpiritus fanctus, quiln $亠$ d fi-
lio, $\&$ dicendum, quòd nec plenius, nec niagis. Ho, \& dicendum, quod nec plenius, nec niagis.
Secunda ibi : Augufinus objicit contra ilam.
 Ctus emanare magis, \& plenius, à quo proceditprincipalius. Auguflinus autem dicit, quòd $\&$ magis proceder, $\&$ refpondet ad hoc, iuxta patre principaliter procedera, quia filius na fcendo accepir $\dot{\text { i }}$ patre, quòd donum commurendo accepir a patre, quod donum commu-
ne , quod elt fiiritus fanctus procedcrer ab v
troquer.
 \& plenius, \& magis. Et circa hoc duo facit. à patre, quàm à ílio. Nunct traitandum ef. Circa primum facit duo. Mouet enim prim eft: Vtrum fpiritus fanctus per prius procedat gis procedar, \& probat Hzreticus, quòd per prass, quia, aut procedit a patre, filio 12 am
nato, aut filio nondum nato, fed non filio iam nato, quia fecundum hoc proceffionem fpirifilio nondum nato, \& \& ita proced. ergo proced quam filus fit
prius ab eo.

Tertioibi: Ex eodenim fenfu. obijcit fecundario
x verbisHieronymi,
quid dicit in tribus locis, axpof(cx- quod fipiritus fantuselt vere, \&e propric de pa-

 Mefinf ink bet a patre.
Quartò ibi $:$ Forte etiam. obbiicit tertiò dicens,
Cratimizius:
quòd eodem modo foluuntur tres ancoritates onnum. Hilarij, in quibus, dicitur, quòd fpiritus fanctus eff ì patre, per filium, vel mittitur: referri enim
debent hac verba ad ifum intellectum, quod par.
 Spiritus fanquis, \& mittatur.
VItimò ibisi: 1 Ind effetiam. obiicit quartò, dibet Euangelium illud, Spiritus, qui i patre procedit. non cuim per hoc innuit, quod magis, vel zuetor eft proceffionis, qua procedit firitus fantusà flio.non enim habet d femetipfo filius, fed $\ddagger$ patre, vinde propter huiufinod rationem omicia fua dicit effe non fua, fed patris, quia omnia funt $\dot{\text { i patre }}$. hac eff fententia

 ${ }_{x x \text { Magiftri }}$ cus à patre, quim à filio. Pro euidentia huius materix inquirendum occurrit , vrrum
 manat vniformiter firitus, à quorum altero emanat plus, \& magis; led magis emanat a patre, quama filio. proper enim vnumquade quod ab eo fpiritus fanaus procedat : \& iterum caufa prima plus influitin effectum,quam caufa fecundaria.creo magis, $x$ amplius fpiritus cma nat 1 patre, quaminilio. Praterea: Quandocumque aliqua fic fe habēt
refpectu alicuius producti, quòd vnum eft principale, reliquum minus principale, illa vnifor-
miter non fe habent, fed Auguft. dicit 15 .de Tri-
s.de
ch: 7 7. nitare, quöd in diuinis non eft de quo procedat fpiritus fanctus principaliter, nifi Dcus pater. ergonon vnifornde piritus ab vrroque. ctu alicuins produtti, quòd vnumduplici viá producir, reliquum vnatantum, illa non fe habent nniformiter in producendo,
ducit firitum fan pater pro flio, \& per confequens duplici via : filius aütè̄ immediate producit, non mediante patre.erg. - Praterea: Quando aliqua fic fe habent, quòd vnü producirtà Iec; aliud vero ab alio, quòd producat non fc vidétur habere vniformiter in pro-
ducendo. fufficit enim ad inducendum diffor-

 hoc habet alfe, fed a patre. ergo illud, quod
prius. Peatr.Aur.fuper Sent.to.r.
nem vnius principij, videtur quòd in princi-
piandonon f habeant vniformiter; fed pater; $\&$ filius non funt vnum prinicipium fpiritus fancti, quia ifta vnitas, vel effet perfonalis, \&fic pater, \& filius effent via perfona, quod fapit non poteft effec enim commune tribus, \& fecun dum hoc fipiritus effer principium fuilipfius ; \& iterum fipater, \& filius funt vnum principium pari ratione vnum principium erit pater, $\&$ filius, quod effe non poteft, quia fi principium
fupponit pro perfona, failum eft ; ivero proeffentia, adhuc erit falfum; \& ireraim maior erit vaitas inter patrem, $\&$ filium, fif fint vnum prin-
cipium, quam inter patrem, \& cipiam, quam inter patrem, \& C Cipirium, qui
funtrancummodo vnum in effenti, libus. relinquitur ergo, quòd nonfe habeaut vniformiter in firando.
Cus in effe principiato, fic pater, \& filius fan Cöparatio


 Praterea: Sipater, \& filius vniformiter 4 P1-
rant firitum fanctum, ambo erunt vnus fpirarant firitum fanctum, ambo erunt vnus firira-
tor:fed hoc effe non poreft, cum fint duo firantes.ergoillud, quod fupraz.
Praterea : Vnitas, perfeitas, \& proprictas,
videntur yariare modum productionis, quando
 tione fidei catholicx , \& etiam epiftola 38 .in Ii- Hiero bro epiftolarum fuiarum, quòd fpiritus depa- ${ }^{8}$
tre vere, \& proprie procedir
 excludere a patre. ait enim loquens ad parrem de fipiritu fanto: In firititu, inquir, tao ex te profecto, \& per filium mifo, ita quiod exte per fpiritum fantuin tuum promerear, qui ex ted eftper viigenitum tuum. ergo pater, $\&$ filius, tevidetur, non fe habent vniformiter in produMrexterea: Quando aliqua fic fe habent, quòd E vium producitper prius, reliquum per porterius, non fe habent viniormiter in producendo,
fed fic eft de patre, \& filio. falte enim ordine originispater prius producit (piritum, cum habearillud $\mathrm{fe} ; 8$ iterum videtur, quod etiam duratione, quia vnumquodque prius eft,qualm
producat, ita pater videtur fpirare inifto infan ti, in quo filius habet effe; \& iterum, pater prxhabet fpirare in aliquo priori originis, vt vide ur, fic habet effentiam, \& omnem perfectio ifta communicare. ergo pater, \& filius nou fipi-

$$
\text { Quòd } \int \text { pirantes vniformiter fpirent. }
$$

$S^{E_{D} \text { in oppofitum videtur : quando enim_ Opinio A }}$
magis, aut plenius, aut melius vnum illorum producit, quim aliud, illa fe habent viiform ter, fed Magifter declarat in litctera, quìd fic
eff de parre, \& filio refpetat vniformiter fe habeat in producendo. miformiter fe habeat in producendo. Prxte

## 364 <br> Liber I. Sententiarum

Praterea : Producentes eadem productione
n numero, de neceffitate producunt vniformide fum. Tri ter, fed Concilium dicite extra de fumma Trim fdeli, ac deuota profeflione fatemur, quod fpiritus fanctus aternaliter ì patre, \& \& dilio, non aidens ipiratoribus, fed vnica procedit fyiradetur. Praino vnum Quxcumque in producendo fun re; fed Auguftinus dicitit 6 .de Trinit. quòd faten dum eft, patrem, \& filium vnum effe principium
fpiritus fanati, non duo principia, fed ficur parer; \& filius funt vnus Deus, \& Ad crearuramreIatiue vnus creator, \& vnus Doninus noter, fic
relative ad firitum fancum vnum principium funt.ergo vnifor
citum fanaum.

# Refponfo ad quafionem. 

A $\begin{gathered}\text { D quaflioncm iftam } \\ \text { ordine procedetur. }\end{gathered}$
Primò namque inquirédüm eft, vtrum pater, $\&$ filius quiliber- per fe fit fufficiens principium exigituri ad piplum firandum
forme.
Tertiò qüoque, verum fipirect, inquantum funt vnum, vel inquantum pliura.
Quartò, verum fint plures firatores, vel

ARTICVLVS PRIMVS
opinio Henriciquolib:s. q.9.
CIrca primum ergo confiderandum,quòd aliquidicere voluerunti, $\phi$ voluntas, vrexi-
 th in duobins. Dixerunt enim, quòd voluntas, vt concors fic eff principium, quòd concordia
eft derstioñe ipfius :concordia autem voluntatis effe non poteft, niif fit in duobus, ad minus,
propter quod pater, $\&$ filius, vt concordes in voluntate fpirant fpiritum fançum. quòd ergo concordia it de formali principio productiuo
firititus fancti, apparere poteft ex multis. illud cnim, quod emanar, vencxus, \& vinculum, ac duorum commune viderur emanare ì duobus,
vt duo funt. $f i$ enim non $i$ duobus, vt duo, iam non erit nexus, \& vinculum exfua ratione. vinA.. 7. A. Auguftinus dicit 7. de Trin elt vinitas, \& fanetitas amborū, fcilicer patris, $\&$,
$\&-$ filij; quo vtrumque coniungitur, $\&$ C cruant nitatem fpiritus in vinculo pacis, $\alpha$ ibidem dicitur, quöd eft communio confubftantialis strique,\& coxterna.ergo videtr, 1 manat Prxterea: Spiritus faneus emanar per mo-
dum amoris perféci, \&e perfétillimx charita in Hom. fu- tis, fed Giregorius dicit in Homil. quòd minus perc.10.Lu quìm inter duo charitas haberi non poreit.ergo
piritus fancus ad duobus emanat, inquant
duo funt, aliter perfeqa charitas non eflet. Praterea:Licer a mor complacentix poffit efee eilurdem ad fe, non tamen anor incentiuus, \& 2eeatiuus, quia, $f$ fem non dicitur zelare eitipus fan\&us procedit, vt anor incentiuus.ergo procedit ex duobus.
Praxerea:
Praxterea:Spiritus fanctus eft amor parris in,
filium obieAtiue, $\&$ filij in patren , fad tolis filium obiectiue, \& filij in patren, fred talis a-
mor, quieft ab vno, \& procedit in alium, non porefteffe, nifice duobus, vt duo funt. ergo itlud, quod prius.
Etconfirmatur
 \& in filio quod requiritcus fanctus a patre procedit, Praterea: Ricchardus dicit tertio de Trinit. 3. de Tris. quòd vbi pluralitas perfonarum decft, charitas sap.2. omnino effe non poreft, \& frequencer dicit in ilfetum amorem, fed ípiritus fanctus procedir ex perfecto a more. ergo vt videtur firiritus fanctus
opinio Scoti 1. Sent. dif. r. quaft. 2.c大 in fecunda di-

$\mathrm{F}_{\mathrm{V}}^{\mathrm{V} \text { ERvNT aute ancolij per oppofitum dicêtes, }}$ principij productiui, nec amoris mutuitas,quinimmo volutas, vt in patre eft principiú fufficiés ginis, quo pracedit filium habet omnem perfe cionem fimpliciter, fed voluntas pertiner ad pertectionem fimpliciter. ergo pater habet vo-
luntatem fufficienrem, \& focundam in illo prio ri, quo filium pracedit : tunc autem non eft con cordia, vel mutuitas amborum. ergo concordian non eft de ratione principij productuif firi
Praterea: Patcr nil recipita flio, fed finon Pater nihil haberet fufficiens principium producendi fpiri- 2 ffite nitionitum quid ab eo, puta perfectionenı potentix fpi-
ratiux. ergo illud poni non poteft, immo voluntas, vx in patre eririfuficicins principium. Pratereas : Nullus refpectus communis eft de
formali ratione principij productiui realis: fed concordia voluntatis patris of filij !on eft, nifir refpectus rationis, alias effet inter patrem $; 86$ tate. ergo concordia non potenf poni de ratiore princlpij productiui fipiritus faneti -Praterea: Sicut fe habet memoria focunda Cöpratio
 quar, quòd in folo parre eft voluntas foccunda younaris fufficiens ad productionem firitus fancti. .er-
goin folo patre elt focunda voluntas fuficiens principiumad productionem fpiritus fandi Prxterea: Nihil fonans imperfectionem bet poni in patre, fed fi ponerectur in co voluntas, inon potens procucere, e habere terminum
adx quatum, videretur imperfeta effe. ergo vo- $^{\text {and }}$ luntas, yt in patre fufficiens eft ad producendum piritum fanctum.

## Diftinctio XII.

365

perfectiffimus, fed amor mutuus per feetiiffimus no eft. non enim terminatur ad fammínbonú fub infiniti.$e f$ enim d flio in parrem, ve parer eft, cil patre in filium, vt filizus eft: patcr autem, $\&$ Deus, vnde cum amor mutuus terminetur ad perfonas, inquantum perfonx funt, amor autem lius, qui mutuus non eft terminaur ad effenmor mutuus, nec ex concordi voluntate duorü.
ouid circa hoc dicendum fecundum veritatecm.
 dicendum : eft autem confiderandum, quàd lociter. primò quidem per principium, intelligen do firiatiluam potentiam. fecundo vero per ea fecundü hoc formari pofsüt dux propofitiones. $C$
Quòd vanum est querere, verrum concordia fit derarionc ( firiatius potentiix, contra primanm opi
nioncm, vel non fit contra fecundam.
PRima quidem, quòd vanus extitit labor, concordia fit de ratione potentix firatiux. declararum eft enim fupra, quod gencrare oper confequens nulla firatiua potentia quafi
 tiur pocen- tas,vt concors, \& ve cxitens in duobus fuppofi-
tiactinel
tisef principium elicitiuu foirationis
 folo patre, feu filio, deficiuntin in ededem. fluppo-
nunt enimquod nuntenim,quòd fipirare eliciatur, \& effe capiat
originatiue, quod quantum fit imponfibile, fupe originatiue, quod quantum fit imporitibile, liupe
rius apparuit, $\&$ poteft hoc declarari, quia 1 nị pertinens intrinfece ad perfonalitatem parris capit effe aliunde originaliter, vel eff elicitum;
alioquin perfonalitas parris nō effet a fe fimpli alioquin perfonalitas pitris no efict ab ef fimplit
citer, fed abalio originaliter, quod abfonú eft. fed declaratum eff fipra in quxtione immediate pracedent1, quòd firiare pertinet intrinfece
ad perfonalitatem patris ficut effentiz $\& \&$ fimiliter ad perfonalitatem filij, cum eflentia, \& generatio, \& f firatio a $a$ iuc fumpta fundent penitus eandem vnitatem, $\&$ pefritatcnitertij mo-
di ergo impofibile efl, quod f firarc fit aliquid elicitum, aut effe capiens aliunde.
Preterea: if 1 firare fit aliquid elicitum,s:accipiens, quid fit res, aut hoc capit,vt in patre,
aut, vt in filio,aut, vt exiftit in vtroque, fed non, viseft in patre, quia hoc caperet ab ipfomet patre,quod effe non poteft, cum pater non agat in peret abalio, \& fecundum hoc pater ab aliod ca
pater 2 a 2 - dependeret, quod nullo modo dici poref, cum
lio ìfe noo fit primum fuppofitum penitus independens,
necdici poreft, quòd effe capiar, ve eft in filio, nec dici poreft, quòd effe capiar, vr eft in filio,
quia non elfect cadem rés, vt in filio, 8 in parre, res quippee effe capiens, \& res effe non capiens,
impoffbile eft, quòd fit eadem res, alids conPetr.Aur.fuper Sent.to. 1
quod in patree effe non capit, fiin in filio elicecretur, \& Caperet effe, eadem res effe non poffer.
Nec poteft etiam dici tertium, quia fi,vt ftens, vtin vtroque effe acciperet, reciperet v-
tique, vtin patre, quod ofenfum tique, vtin patre, quod oftenfum eft effe omni-
no impoffibie. ergo relinquitur, quad nullo mo do eliciatur . Prxterea: Sicut filius nil habet, nif gignen-
do datum, \& acceptum, non, quòd prxexifteret, $\alpha$ deinde fibi daretur, fed nafcendo acce-pit, vt exifferet, \& haberet effe, quod habet, fic pater exiffendo haber effe, quod haber, neic aliud
quod habeat extra effentiam eius. dicit enim.
 raret, fed quidquid vnigenito verbo dedit, giguiendo dedit. A fimili ergo quidquid pater ha-
ber, non incipit habere iam exiftens fed exiften do, ita vt illud fitintra exiftentiam eius, fed nul male poreff effe elicitum, alioquin patris exi stia elicita effer. ergoilud quod prius.
Qubd Spiratio alizad fufficienter ef in patre, nec exi-
git patrem, é flium coniunitim, quia ea-
deñ̀ eff filufficienier in in quoli-
bet diuilim
 ligendo prinaripionem atiratiuam, per ipfium inteleft de ratione ittius principij. Ceftenim (Viratio
fecundumfe totam in patre, \&efecundum fe to tam in filio, nec aliquid pertinens ad eami capit in filio, quod non habuitian parre, haic tamen obuiare videtur, quoniam fupra ditcumeft, quod ranctus (piritus videtur efte quidam
amorofus impulfus ì patre in filum ; \& $\dot{\text { i filio }}$ in patrem, \& per confequens tendentia viius Tn alterum, \& econuerfo, fed impulius amoro-
fus filij in patrem non videtur effe i patre, fed Sus filiji in patrem non videtur effe à patre, fed
a filio, $\&$ limiliter impulfus a p parre in filium non videtur effe ifilio, fed a patre. ergo fpiratio noin includitv vramque tcadentiam, \& amocienter in quolibet diuifim.
Praterca : Iapullus amoris eft erga rem po- Principium verbum, vt fuperius dicebatur, fed tale quid erga ré po videtur prafupponcre vcrbum . ergo firatio fram ineto exigit verbum, \&e tic requirit duos, \& fic noncff fifficienter in patre, ve videtur.
prius . attus enim fimpliciffimus in eft, ficu prius. atus enim fimplicififimus in quocum-
que ef, fufticicnter eft Ste, quia finon rotaliter, fed feceundum aliquid Iui, iam non ettomnino fimplex, fed fpirare eft tno perfonam fimplicem firitus fancti . ergo
cum fit in patre, $\&$ in filio, in quolibeterit tocun fit in patre, $\&$ in filio, in quolibet erit to-
ftaliter, $\&$ perfécec. Pretrerea: Si fif pirare non effer totaliter in pa-
tre, tunc filius non acciperet firare tre, tunc filius non acciperet f(pirare d patre,
immo aliquid pertincns $\overline{\text { ad }}$ firare hiaberet me, vtporce illud, quod deficeret patri perti-



Deus. eft enim de Dco Deus, ab illo vtique ha- A uinis non dicuntur fe redamare, fedcodem amo bet, ve etiä de feiploprocedat firitus fanctus, reamare; vnde non funt ibi diuerfz tendentix patre, ab ipfo parre habet. ergo totaliterf firapatre, ab iplo parre habet. ergo totaliter fpira-
re eff in parre, nee aliquid accipirin flio fpirare,quod non haberet in patre.
Prxcerea : Sicur
Praterea : Sicur fe habet Deitas ad patrem,
\& filium, fic fuo modo fe habet \& fpirare.communicatur enim firare, quia communicatur ef Fentia, \& eodem ordine quo, propter hoc, quòd in filio non eft repugnintia ad firare, ficut nec
ad effenciam : fed conftat, quòd eflentia Deitatis,fic eff in patre, $\&$ in filio, quod ef perfectitilme in viroque, nec accipit aliquid pertinens ad fuam
ergo $\&$ firare erit perfectiffime,$~$
$\infty$ vtroque diuifim.
Prxierea: Si firiratioaliquã diucrfitatem habear, proate,
tre, hoc erit, quiia ve cft in patre, eft quadià tendétia à patre in filiu; quando vero in filio ecōuer fo: imaginandü,quòd pater amet, , filins redamet,
\& quòd parer vi anoris impellatur ad filium ; \& filius rurfum impulfum proprium ferat in pafus, \& diuerliamores; fed debet ita côcipi $q u$ òd in patre eft amor perfectiiflimus fux affentix, \& fuxperfonalitatis,ac perfonalitatū filiji,\& fipiri-
tus fancti, $\&$ amor bonitatis participatx abomnibus creaturis, nec funt iftiplures amores, fed
 fpiritus vnus elt, quili Patre procedit erga fā̃ cti,\& omnium creazurarum, \& vniuerforum par ticipantium dingins ranionem : hic autem a-
noor idem in numero conmnicaur confequens in filio oft amor effientix, \& perfonalitatis patris, ac filij, \&: fpiritus rancti, ac omniunu creazurarun, $\alpha$ dilgionlum ingulorum,
finiliter communicarur tibi emifiód firitus, $\&$ amorolus inpulius idem per omnia erga vniuer fa pradiciz, xilecundum hoc non eft yna tenden tilla eadem, qux erat in omnia, vtin patre eft in omnia, vtin filio.ergo fipiatio, vt in patre, $\&$ filio, nullanh haber diucrititatem, \& per cortnon fecundum effe collectum, imino fingulari-

ita eft in verbo diuino, in erbo mentis noftrx, fed inquantum noftra mens pofita in effe formato, qux verbum eft, eandem impulionem habet amoris, quam ipramer formans, quoniam ipla-
met ctl, nec differt, nif in formare, $\&$ formari ergo \& Deusdicens feu formans, qui parereft, bunt eundem imputíus eft, \& formarus habefionem firitus, $x$ ita eandem f pirandem enif de conliderandum er, qued ficut mens pofita in enfe formaro non dicitur redamare mentem forautem diuerfitatem amoris iniportet, fed dicicur anare mentem formantem, \& feiplam, quia
penitus mens eadem eft, ficpater, $\&$ filius in di-
re amares vnde non funt ibi diucris tegdentix,
quarum vnaincipiet $d$ parre in filium, \& alia filio reflectatur in patrem, \& fecundum ratione mis tendentia, vt declaratum eft; \& per confe quens firiatio vniformis, ${ }_{6}$,
Sed eft notandum vlterius, quòd omnis inta, Pulchrum
tendentia, fiue in patre fir, fiue in filio, quamuis notandum procedar erga effentiam, \& perfonalitates sriü omaem creaturan, nihilominus immediat
procedit erga verbum, inquantumomnia, vt $p \mathrm{po}$ fita in effe formato, funt inmediatus terminus amorotx tendentix, ficut in pracedenti quxft.
extitideclaratum. extitit declaratum
Non procedunte
Non procedunt ergo inflantix fupra inducte.
TPrima fiquidem non:quia non ctt alia tendentia parris in filiunt, \& filiji in patrem, inmo penitus morofa tendentia relipectu proprix perronali tatis, qux cum communicetur filio, erit tenden
 vt in filio vero, a filio in partenn. codem quoque
modo, cum in patre fit tendentia in filiunt, itia communicetur filio,eadem erit, prout eft in filio, quèd rendentia filij in ICip fum.
exigatur verbum propter habitudinem terminorum, non tamen de necelfitare fcquitur pro${ }^{\text {pter }}$ quogue prima opinionis, qua videntur huicien tix obuiareñon cogunt
Primum fiquiden non:quamuis enim fpiritus
fit vinculum ; non tamen rale vinculuin poffit effic ciufdem ad fcipfum , nec quin purdualitas, nifi qualis eftinter remec requiri 1 , ve
turn exiftit inf if, \&x vt ponitur in efie formato, fimi-
liter non exigitur dualitas clicituip principiji liter non exigitur dualitas clicitiui principij, im
no fuftici vnum clicitium principium, quam uis exigatur, quèd ipfum ponatur in effe formato, ad hoc, vt habeatur terminus, in quem inme
diate fpiritus tendit iate fpiritus tendit
Nec valet ctian
amore potelt quis diligere feiplum, imno cx charitate tenctur plus fieipimm amane, quiam
proximum, quod drgodicunt Gregorius, $x$ Ric
 charitaten habere, fed quid in alterum tendit, te charitas effe poffirdicendum,quid non qque
diftinguitur amor naturalis $\dot{\text { a charith }}$, ctu fui, ficut refpectu prosimi, propter quod amor alterius videctur amplius frgeregari i inaturali, \& ita magis charitatiuus: non tamen inten
dunt fancti, quin verilima charitate quis diligere pofsirfe.

$$
\begin{aligned}
& \text { Non valet quoque tertiun : tum quia amor Amor fuim } \\
& \text { incentiuus, immo fumme intenfus poteftefer re- mee intéfur }
\end{aligned}
$$

 ipetur vini: tumq quia
Non valet etiam quartum: quia illa tenden-
tia, qux eft parris in filium eft tia, qux eft patris in filium eft ominino, prout
eft-in filio, athio ipfo in patrem, firitus quoque fancus requiefcere dicitur in filio propter habi rudinent termini, fub qua fpiritus refpicit fiLum, tzinquam verbuin formatum
Non valet autem vltimum de alia amoris, feu de iucunditate amoris eft reda-

Diftinctio XII.
367
matio, vbi funt amores diftincti, in diuinis au- A ef per neceffitatem velit, nolit mens, emanat rem non eft amoris diftinctio, vnde nec exigituruinis charitatisiocunditas exigit, vt ibi fit peronarum pluralitas, non eff intelligendum, ve ficiunt ad amorem, ad quem non füficiat vina, perfona, immo quaxiber fufficientiffime amar,
vt ipfemet deducit , \& fimiliter parer, $\&$ filius quilibet perfecte, \& compictifime fpiraret.\& in

ARTICVLVS SECVNDVS. Vtrum Pater, © F Filius viniformiter babeant $\sqrt{ }$ e
in fpirando.
Quartuor $C_{\text {IRcA }}^{1 \mathrm{Recundum} \text { autem confiderandum }}$ pdite, ne ne per qulius niformirer fe habeant in fip
 sfirialo vo quöd pater per prius firaret, quam Filius.fecun
niformes.




 12.deTrin. frà̀ Filio, quàm ì à patre, quia dicit Hilarius, Trin. qued efti patre per filiü.fiergo declaretur,quòd
nullum illorum impedir viformitatem,apparcbit intentum.
robar, , Primum ergo non impedit:quxcumque enim
 npediant lis, xque primò cmanat. talium namque vnum non elt allo prius, necp intelligi,ve cxift $\&$ fliuius funt fimul naturali coexiftentia, 叉 intelligentia. impoffibilc eft enimi intelligi generare, frem finc filio. ergo cum fipiritus fanctus ema net ab ambobus, in eoden ligno, in quo intelligitur pater, \& hicodemis. Star veroque

En eflee etianm finnulintelligentia narurali cū gi pofiunt abfo; $\mathrm{f}_{\mathrm{p}} \mathrm{irare}$, dicendü, , plicetaliqui hoc concefferunt , nullo tanen modo verum eft, quin fpiritus fanctus fit fimul naturali cointelligentia, ita ve nec pater, nec milus pofint intel conuerfo. Et ratio huius eft, quia fpirare eft de intrancitarc pcrionx patris, \& perfonx fili, vt di litatcs eorum, quin concipiatur perfona firitus fanti: loquimur autem hic de primo, \& cla
ro concepru, non de obfcuro, \& xnigmatico ro conceptu, non de oblcu
qualis eft conceptus viatoris
Pracerea: Multo Nobilius of in Trinitre in

 e- mens amat fe, donec con ficicitfe, \& ponit in effe
profectorex quo autem in effe perfpecto pofita
abipfa cofficuaz, ik in effe profpecto pofita quid
quidemanar quide emanatatipipa, vt confpicienseff, $\&$ ponens, cum fitpenitus vna miens, vna vita, nec prius emanat iterpfa, vteft potens, quàn vt eft Deus,vr fornans, \& dicés, qui pater eft \& Deus conceptus, \& diqus, qui filiuseft,fimul, $\&$ Eft autem confliderandum,quòd licer genera- Pulchra co
tio verbi, \& fpiratio firitus omnino fint fimul fideraio.
 ter illas videtur effe ordo originis, inquantum filius eft a patre per generationem, \& ita generatio hebet rationem principij refpectu filij) fi-
lius autem habet rationem principij refpectu lius autem habet rationem principij refpetcuu
fpiritus fancti, vnde cum illud, quod eft principium principij, fir \& principium principiati,
nerateneratio videtur
ctu firationis firituse fandi, $\&$ orignis refpeextitir a quibudam.
Sed fi aztendarur, quèd fpirare non eff taliquid
elicitum, elicitum, ficurnéc generare, apparet, quöd intrer
illa non eft ordo originis, cam exigat origo, vt aliquid eliciatur, \& effe capiat, \& ideo dicendum eft,quad fpirare exigit generare, non in ra-
tione principij, ac originationis; fed quia per generare habecur terminus, erga quem eff tpira re, cum non fit alied firare, quim impulfusamoris erga rem intellectaim, $\&$ insprof pectu con
ftituram, ve fape dittum eft. Eft ergoordo fuppofitionis , \& exigentix inter firiare, $\&$ generari, \& generare, de quodicit Philofophus in poit- in ponfred. prius, quod non conuertitur fecundum fubfiflendi confeq:enitiz,vt vnus duob̄̄s prior. duobus enim cxiftentibus mox confequachs eff, vt fit effe, idcirco n̄è couluertuntur ab vna confequen tia, ve fit reliquun, confimiliter inter verbum, $\&$ f piritü, exmatura rei talis eft habitudo, quöd
fieft ipiratio f piritus exigitur, vt fit verbi formatio, Fed noneconucrfo, ve apparet in nobis. non cft ergo inter (pirationem, \& generationem aliquis ordo originis, it tantrum ordo non conpropter quod in Diuinis verlif formatio , \& fpiratio omnino funt fimul, \& ita zque-primô eft Spiratio a verbo,ficur ì patre.
Secundum vero
Secundum vero non injpedit : nec ènim qua- Pulchrum' tre, autert, quin viiformiter fir ab veroque. Eft enim fciendum, quòd principiplitas quiund.oque
refertur ad vircutem, ficut pater principalius fe habeer, quadm mater in filij generatione. virtus enim matris pailiue fe haber; virtus autem patris attiue . quandoque vero refertur ad origiquomodo dici poffer, quod fpiritus in nobis prin cipalius eft i mente, ve eff in fe , qualm ipfa, vte eft in effe confpicuo conffituta - non enim principa iorem perfectionem, cum eadem productione producat mens, $v t$ in fe, $\& v i v$ in effec conficicuo tur principalizas illa ad quandam originem, inquantum mens habet, quòd fít in tali effe pofita

## Liber I. Sententiarum

feipra, ve in fe exiftente: Confimiliter in pro- A velimotiui, vel infrumenti, vel principiati, vel
 liter effe, quia hoc habet parer : ite; filius autem
habet i patre

\section*{

ipfam non reddit perts ren, fed principy paritas, quaz pazrii attribuitur in
pirando, 10 eft vircutis pirando, no eft virtutis principalitas, nec inten
iorem, zat perfễiore:n foirationem facit, immo remanet penitus eadem, \& codem gradu.erSo viformitarem non tollit. mitatem tollendam, quòd pater haber $\grave{3}$ fe, filius à parre. a fe enim, \& ab alio videntur inducere ifta inducunt diuerfumn modum habendi fpirationem, quod vtique verum eft, etiam de Deita-
dum exiftendi fecundnan Riccardum 4 de Trin. que elt in filio nafcendo absalio, ied in nodo fipirandi nullsm diuerititarem indacunt ; vide alio
modo hatoer firartionem filius, quam pater; fed tamen illa fir pritione habita, vniformiter fipiät.
bircs eft Tertiumquoque nonimpecte non enimp ple-


 de.ergo non plenius, nec melius firabir vnus, quìm alter proprietas autem, \& vnitas, quam
patri Hieronynus azribuit in firando, nom pätri Hieronynus autribuir in fpirando, non-
debusteferri), nifi ad originem, vt diatum eft de principatisure.
O.larrum ante
té, prourtum antellig non infocdit: mediatio auté, prout intelligitur, wit notet habitudincm prin
cipij eo modo, quo conlutrum eft diei quèd arti
Ariter a- fex agit per artem, vel baiulus picit per regem,

 lucri, lucrum, vel declectatio mouet ipfum ad operandum: quandoque vero omportat habitu-
dinem inftrumenti, ve candíicitur, quòd faber que vero importat habitudinem principij. cauFa enim dicitur facere, quidquid effeçus facit, vnde pater agir per filum, quidquid filius facir; pliciter.
Primó quidem, quòd tam virtus, quàm fuppofitum principiata lint, ficut eft in creaturis. mus, quòd caufa agit per effectunn.
$\rightarrow \quad \begin{aligned} & \text { Secundo vero, quad folum principiatum fup- } \\ & \text { pofitum fir, viruus autem, feu productio }\end{aligned}$ pofirum fir, virtus autem, feu productio princi-
piaza non fit, fed tantummodo communicata, ${ }_{\alpha}$ ita eftin diuinis.nec enim firare, prout eff in filio, eft quid elicirum, feu produçunn, fed com-
municatunl, ficur effentia ; vnde poreft propofimunicatum, ficur effentia; vnde poreft propofi-
tum fic concludi, fola'mediacio inducie difformi. tate, qux velimportat habitudinèm principij,
rer per filium, vel mediance filio ofpirat, non cent
huiuifmodi, fed tantummodo, quia fuppofirum huiufmodi, ,led tantummodo, quia fuppofitum
eft produtum; firatio vero produqa non eft, elt productum; Ipiratio vero produca non eft,
fed eadern communicata. ergo non tollit vnifor
mitaten, vnde ficut mens ante fe pofita, \& in mitaten, vnde ficut mens sinte $f$ e pofita, $\&$ in $f$ e ciens,fic pater, \& filius eanden firationem ha Pater, \& f bentes, xquar immediate firirant: :dicitur tamen lius cui exnpater per filium, vel mediante filio firirare eo
modo, quo producens agit mediante produeo
 immediazio produccutis, fi in produtoo cfict 2 lia actio,zur alia virtus, fed in dininis, vbi eadem
foiratio commuicatur, produćus agcus per ip
 Patce ergo ex prxminifs, quid dicer pater, \&. fi-
lius habeaire firationem actiuam ditiormiter lius habenit pirationem atiuam difformiter,
ficu: $\&$ Deitarent, dittormitatem refercndo ad criginem folam, \& non ad aliquid aliud. habet Patce, habed cinim pater iffe, quid Deus fit, \& quid ipirct; fi -
lius vero habe verumque i iius vero habet vtrunqque i parre, , inhiloninus
prout atiua fpiratio comparabitur ad produQtum, quod elt f iritus fancuas, non inuenietur vlla diftorimizas, vt fccundum hoc difformizas,
fir in habendo fpirationem:nulla vero difformifir in habendo firationem:nulla vero difformi-
tas in firando per eam, $\&$ in hoc fecundus Art. terminatur.

ARTICVLVSTERTIVS
Vturnipater, © Filius firicnt inquantum vinus, vel Plurcs, opinio stotit t. Sent.diff 12 .
$C_{\text {quöd aliquicicers volucrunt, quod }}^{\text {Ircater }}$
 num. reduphicatis cmind dicit caufam inharentix pradicati iad fubleccum, fed vna vis fpiratiua,,$\&$ ina fipiratio finit caufa atrributionis hu-
ius pradicant, quod eft firare refectiu parris, ius pradicant, quod cet fipirare refpectup patris,
$\&$ filij. ergo pater, \& filius f firant, inguantum.
vnum.


 de cathol.cap. Fideixib. 6. ergo fpirant, inquan-
tum vnum. Prxterea: Sicut fe habev Trinitas ad caufanPum,fic patris, \& filij perfonalls dualitas ad fipi-
randum : randum : fed tota Trinitas caufat, inquancum $v$ -
nus Deus. crgo pater, filius firabunt inguan






Ditinctio . XII.
369 reduplicatio enim denotat caufam inharentix, $A$. Przdiááautem tres opiniones afpiciunt ad fed pater, \& filius fpirantratione virtutis fpira.
tiux exittentis in duobus fuppofitis . voluntas . enim,vt concors,eft principium fpiratiuü; concordia vero eff derasofita duo ergo fpirant, inquantum plures fuppofitaliter habentes vnam vim firatiuam.
obijupra.
Praterea: Condileaio, feu condiletúm habe re fecundum Riccardum probat, quod in diuinis fit tertia perfona. ficut enim fumma diletio cunda, qua fumme diligatur, fic dilectionis duledo,qux exigit tértium condiletum, demonfrat, quod in diuinis fit fpiritus fanctus, $\&$ tertatem, \& viitatem. ergo firitus fancuus pro\& plures.
Pracerea:AAtus, qui procedit ab eadem virtu , ditur $\mathfrak{i}$ duobus, inquatum vnum Gint, \& inquan cum plures; vnum quidem virtualiter, \& plura
fuppofitaliter: :fed adus 1 pirandi eft ab eadem. virtute firiratiua, vt eft in duobus fuppofitis, quòd fipiritus fanctus procedit per modum amo ris murui . ergo pater, $\&$ filius firant, inquan

## Opinio quorundam.

Dixervnt vero alij, quòd actus fpirandi poteft dupliciter accipi. Vno modo fecun, rationem actus, \& quia actus, inquantum ductiuum principium. accidit enim fibi, quod fit vnum, vel plura, ficut calefacere non refpici ancalorem; pluralitarem autem, vel vnitarem, ccundum hunc modum non fpirant, inguantum vnum, nec inquantum plures, immo hoc acci-
diteis, \& patet in fimili, quia pater non generes, fed tãtum virtus generatiua fibi confideritur. Alio modo actus 仿保di cöfiderari poteft, inquantum fimplexpita cipii, \&\& fic nutlo modo dici poteft, quod pater, \& filius prolucant, ve plures, quia pluralitas fuppofirerum nil facit adactum, nec ad modum didififibilis, propter vnam vina f piratiuam in pa-
tre, $\&$ in filio.

## Quid dicendum fecundumveritatem.

 quan verif
fima declaPrima quidem,quòd pater,\& filius nec fpirär, inquantum vnus, nec inquantuam plures: t ly, inquantum, reduplicet formale principiū pro-
ducendi, fiue vim firatiuam. probatum efteducen ne, quòd refpectu atuum notionalium, non funt aliqqux elicicitixx porentix in dininis'ffed
fautactus ineliciti, nec effe capicntes aliunde.
 indifininea penitís, nec habente propriam vnitatem. Eft enim confiderandum, quöd aliquivoluerunt paifrem, \& filium habere rationem $v$ nius principiji, \& vaius fpirationis, per modum
cuiufdam perfonx, vnde dixerunt, quòd tranfeüt in vnum fuppofitum, prout funt vnus fpirator; hocautem verum non eft, tum quia impofibi-| Le elt, quod amittant proprias perfonalitates; fluerent in vnam perfonam: tum quia fimulef fent dux perfonx, \& vna perfona, quod eifini-
poffibile: effent quidem vna perfona, inquanti poinbile: e effent quidem vna perfona, inquanti \& pater, \& ideo alij concefferunt, quìd non funt
vnum hoc modo; fed in vna re, quali aduentitia, perfonalitatibus vrriufque, qux quidem res ett perfonalitatibus verriuque, qux quidem res eft,
piratio atiua, fed nec hoc dici poteft, quiafín realitas aciur fpirationis effet extra perfonaliTates amborum, \& quafi ia duentitia,nerecflario ef La realitas communis confituereint rerum ternarium, $\&$ cum perfona fpiritus fancti effent rareita ingreditur perfonalitates fliij quad parris, Gcut \& Deitas, vnde eft quxdam res non habens preditiou ${ }^{p}$ propriam vnitatem, nec ponens in numerum.,
 modum vnius fipiratoris,ficut per modum vnius Deijintelliguntur autem vnus Deus, non quidé perfonaliter, \& per modum vnius per fe tertio
modo perfeitatis, immo fecundum hüc modum intelligitur Deus trinus, \& pater, \& filius dux perfeitates, \& vnus Deus ; fed intelliguntur v-
nuseffentialiter in prxcifa non habente perfeitatem, alioguin effrer perfona . confimiliter in propofito, cum dicuntur vnus fipirator, debent intelligi duo ha-
bentes proprias perfeitates, communicantes bentes proprias perieftates, communicantes
tamen in via re indiftincta, qua fpirãtio nun-
cupatur. Tertia quoq; propofitio eft, gq fireduplicatio illadinquatum, reratur uper actum firirationis,
non'fuper vim fpiratiuam, $\&$ quarratur fecundü hoc , an pater, , filius fpirent, inquanrum vnus, vel plures, concedi poteft,quod inquantum funt illa, vel poteff ferrif fuper vnitatem importatem quandam relationem fecundum rationé patris
 feu conuenientes, \& Eoncordantes in frirare,,
 multas incelligatur,dicendum eft, quòd on fon fi--
rant inquanrum vnum.folus enim pater eft fufficiens firator, $\&$ fimiliter folus filius, vnde accidit patri, inquanfum ipirar, quod fibi in fpiran
 Iius firirant actu firiratiuo, inquantum vnus eft. $\&$ nec fic propofitio effet vera, proeo,quod vni-
tas, \&e pluralitas fint extra conceipuq

Lemaftus firiratiui) ficur \& extra conceptum cu-A fignificato.pronomen enim fublantiam meram
ienlibet entis, faltem ratione connotater nega-
tionis, de qua dictum eff fupra, vel poteft referri ad fubltratum negationi, puta ad realitatem fpirationis, qux vua elt, $\&$ fic propofitio erit vnum, hoc eft ratione fpiration is actiux, in qua funt vnum omnino; vide nop frirant ratione' rum , nec ratione vnitatis, hoc eff indiuifbilitatisa atos fpiratiui, quia indiuifibilitas noneft eis formaliter ratio, qua producunt, fed fpi-
rantratione fpirationis, qux vna, $\&$ indiuifibiliseff, 8 ratione cuius funt vnum.fic ergo patet, Ipirant, inquanteunf funt vnum $\&$ in in hoc tertius
Antictus terminatur Articulus terminatur.
$\therefore$ ARTICVLVS QVARTVS.

© चnmon principium Spiritus
opinio S.Liome,
 nus fpira- fingulari, ideo dicitur de patre, \& filio, quia nomina fubtantiua habint numeruxid f fipfis
fecunduif formiam figificarzm; fecundum forriam fignificatam; nomhan vero
adiectiưa numerantur fécundum fuppofita ynadiectiua numerantur fécundum fuppofitar yn-
de hoc oconced deber, pater, $x$ filius funt duxe fipirantes propter pluralitatem fuppofitorum:
non autem, quod fint duo firatupe nontitatem formx fignificatx, qux eft firiatio atiua. Sed hac ratio etianfí contineat veritatem; elt tamen infuriciens, \& nimis superficialis.nec enimicedut chifam, quare fic eft, quòd
adiectiua numerentur fecundum fuppofita:fubflantiua viro fecundum formam fignificatam, immo magis oppofitum videtur;; tum quia adic albus enim fignificat folam qualitatem. fubtanciuum vero, vepore albedo hignificat formam porit fuum fignificazum circa proprium determinabile;s per confequens, cum dicitur duo fpi rantes, ipiratio fignificata debet plurificari,, vt debeturt:um quia non folum adiectiua nomina,
immo verba, \& participiz nimeraincur fécundum fuppofita; vnde oporter, quö̀d generali icegula a fifiguentur. Propter quod dicendum, quòd in omini con-
fructione fuppofitum, quond -numerum, \& \& alios modos fignificandi, dicitur gubernare totann orarionem, pro co quòd onne appofitum, puta verbu, a omie adiectiuum nem intelligendi, \& modū cuiuddam minus prin cipalis, fuppofitum autem habet rationem full
cientis, $\& \in$ dependentiam omium terminautis fola ergo fignificantia fuppofitum trahunt numerum f fipifis isvt pronomcn, \& nomina fubftan tiua : alia vero omnia, fiue fint verba, fiue int
participia, fiue nomina adiectiua trahunt nu-
 uishoc autem non eff,nifi quia illa fuppofita no
fignificant; ifta yero fuppofita claudunt in fuo
fignificat : nomen vero fubftantiuum fignifica
qualitatem per modum fuppofiti, \& fubitantix qualitatem per modum fupponiti, \& fabitantix
vnde cumplurificatur fubtantioum, datur in telligi, quod forma fignificata per modum fup-
politi plurificetur; \& numeretur, \& hacceffra-
 ratores. ellet enim fenfus, quàd efficit duo fup pofita, duas spirationes habentes; conceditur an

 tum plurificari, quia fuppofita, qux denorantur
femper plurificari, funt extra fignificata corum. Ex cifdem quoque pater, quare pater, \& filius Qüo pateaz funt vnum principium firiturus fancti. non effec enarem,
nim alia ratio princinij in patre, \& flio refpetu filum effe nim alia ratio principij in patre, \& filio refpectu filium effre
fpiritus fancti, $\&$ alia habitudo fpiratoris, ficut vunt prinvnica eft firatio, propter quam pater, $\&$ filius $\begin{gathered}\text { ripus finci- } \\ \text { fincii }\end{gathered}$ dicãtur vnus firator, fic ef vnica principiatio,
propter quam vnū principiü appellanturiet autemprincipium nomen fubtantiuum C quod fignificat habitudinem principij per modum fuppoititi; vnde fidiceretur pluraliter der
 proprer quod non conceditur, quòd fint plura principia (piritus faneti. Proregula ergo gcne- Omnis pla tione reducitur ad fuppofita quando ergo for- ratione re ma fignificatur per modum fuppofiti, tunc plu- ducitur 2 rificatur, , icut patet in ommin nomine fubftanti uo, quando vero non fignificatur per modum-
fubthentis, ficut in nominibus adiectiuis plurajirer drountur nomina talia, nectamen forma. plurificabther proco, quod pluralitas femper nific coincidat cung fuppofito; vnde in forte pof punt effe plures fciectiz nihilominus non dicitur plures fientes, fed vnuy res, vel plures, propter multiendinem fuppofitorum. \& in hoc quartus Art. texminatur.

Reffonjio ad obiecta
$A^{D} \begin{gathered}\text { ea ergo, qux fuperius inducuntur } \\ \text { dum eficen } \\ \text { Reffonfonio- }\end{gathered}$ gis, nec plus firart pater, quim filius, \& quod
dicitur, quod pater eft caufa firationis filio, dicendum, quöd quando cuufa communicat ean dem aftionem produto, tunc non magis agit, quàm ipfum produttuin:fic autem eff in propo
fito vel dicendum, quod caufa primaria, 8 fe condaria locum non habent in diuinis, fed producenis, \& productum effillud, quad per produ-
ctioncm communicatur, de quorum nuper Deitas, \& a atiua firiatio.
Ad fecundum dicenculum, quìd principalitas,
quain habiet in firando, non refertur ad aliquă quam habiet in firirando, non orefertur ad aliquă perfectionem, fed folum ad originem . habet e-
ninn pater, quod firet $\ddagger$ fe : filius vero habcti patre. pater ergo fecundum hoc principaliter fpirat, quiad fre habet, quod fpiret, non perfe-
Atiori modo firer Ad tertium dicend diate fpiritum fanctü producit, ne te mediante fiLio ob aliud firare . dicitur enim. quod eadcm

## Liber I. Sententiarum

ftinguere autem exquifitius nefcio, non valeo, A quòd generatio in hoc differt a procempione, $q$
non fufticio, quia ionem eius quis enairabit?
Poftmodn ibi:Nunc confiderandum eff. Magifteé
inquirit vtrum f firitus Iancus faltem dici poffir singenitus. Et circa hoc quatuor facit.
Primo enim determinar Primò enim determinar, quod non, ex dittis
Ausufinic Augultini dicentis, quod catholica fides decla-
rat, (piritum fanau, nec geniru,nce ingenium
dici pofe, ne fidicamus ipfumingenitum, duos parres concedere videannur, \& figenitum, duos
filios $;$ ynde fi Spiritus fancuus diceretur ingeni-
 retur: putaret namque quilpiam forfitain,quòd in ills Trinitate ellient duo patres, vel duo, qui ti, appropriatur 'oli parri.
Secundo ibl: Hiě̃onymus tanten. Magifter obiihinitionum contra harreticos, quòd fpiritus fan-
Eus pater non eft,fed ingenitus, atque nó fatus. Terriò ibi : Sed vit ipfamet.Magifter concordar guftinus accipit ingenitum pro improducto, vt omnis modus produtionis negetur, \& fecúdum hoc dicii, quod lpiritus fanctus no elt ingenitus, accepit ingenitum pro non produtto per gene-
rationem, $\&$ fecundum hoc verum eff,quod fpiritus fanctus eft ingenitus, \& nō fąus, quia ne Quarto ibi : Quod autem Hieron'mus. Magifer ex verbis eiurdem Hicronymi praditum elicit intelle Atum, \& ponut quandam diuifionem, qux
pater in litrera. hxceff fententia.

V'trumgencratio, © fepiratio fint alterius productio-
E tus quia Mayifter quarit hic, Vtrum firio nerationem filij, \& productionem fpiritus san\& $\%$ piratio fint productiones alterius rationis.
'Qù̀ distug unantur ex hoc folo', quìd gencratio off ab F T videtur, quòd hoc folo fint alterius racipio, fcilicet patre,fpiratio vero iduobus.omnis enim dittintio in diuinis reducitur ad rela-
proceffione firiritus liancia, fed intrer generatio-
nem , \& firarationem nulla eft oppofitio, ncc ef-
 frid generante, \& genito; generato vero à fofogencrare. ergogenerationas ex hoceft, quad va eft duobus principiis,reliqua ab vno folo. Prxterea:Riccardas dicit 4 .de Trin.quòd in rere differentiam, fed inter generationen, \&

tem illam principalitatem ex eo,quoxd per gers rationem producitur, qui conformis eff parri
in producendo, quia producitur, qui poten alium producere; per proceffionem autem producitur firitusf fanctus, qui alium producerc-
non poreft: : fed conflat, quod hac diftincio no non poreft : fed conflat, quid hxe diftinctio non
eflet in diuinis, nifi proceffio eflee d.duobus prin cipiis, ita quod genitus fipirarct. ergo dittincipis, ita quad generns per hoc generaio, \& f firatio. tio, \& fpiratio, ex quo diftinguunnur inter fe

 funt plires perfonx,
proprietate diftinguix a
and mat, qux $\&$ femetipfa eff, $\&$ non abaligua, $\&$ ibi

 nuere, quöd perfona tecria ce xhoc difininguitur, quid habet effe d gem
differti generatione
Preter
Prxterea: Omnia, qux diftinguuntur,penes aliquid dittinguuntur, fed imponibilic eft inaginarialicuancm, nifi quatenus via eft id duobus
\& firationem,
 nim inlaginari, ve differentia penes formales ter minos, qui funt fuppofita, quia productiones
priores functerminis, $\&$ potịus caufa funt, quood termini diftinguantrur, fed nec penes formalizPrincipia, quiaintellecims $\bar{z}$ \& voluntas, \& om-
nia, qua funt in Deo, funt idem, quod diuina effentia, \& re, \& ratione, ve fupra declaratum eft, fed nec pencs fubie $\epsilon 2$, , quiai ibi non funt fubic-
cta, nili fuppofira cta, nififuppofita, qux pröduêionibus difin-
guuncur, \& coinfituunrur. ergo inter gencraguuntur, $\&$ conftituuntur. ergo inter gencra-
tionciem, $\& \&$ f irationem nulla efld difierentia , nifi quia hac iduobus eff, illa ab vno folo.

> Qù̀d distinguantur pefiñesterminos.
$V_{\text {fed penes, formales terminos. motun ciur }}^{\text {LTE }}$ difinguiturexterminis, ve pater 3 . Phy hic. $\mathrm{Q} \%$. dnde aiterartio per hoc differrab augmento, $\boldsymbol{x}$ alteratio eft ad qualitatem, \& augrmentum ad quantitatem, fed idem eft iudicium de attionc,
$\&$ paffione, $\&$ vniucraliter de omni productioepalione, 8 n miucraliter de omni productio-
ne.crgo productiones alterius rationis funt in diuinis, penes alium, \& alium, \& aliüt terminum. productiones diuinx funt vix in externiniss, fcd diftinguuntur ex ipfis perfonis, tamquam ex terminis.
Preterea:Penes illa videntur difingui produ-
Etiones, \& motus, quibus folum difitinctis, diuer ctiones, \& motus, quibus folum difinetis, diuer
fantur, \& motus, \& productiones, fed defen-
 ix, qux eft centrum vniuerfi, \& alius terminus defcenfus aqux; qux eff fuperficies terra . érgo dinatomotum, \& proPraterea

Praterca: Quamuis motus non diftingueren-

Dítinctio XIII.
surpenes terminos, tamen relationes habent, A Praterea: Generatio terminatur ad cogni-
 refpicicq qualitateen, alia vero fubffantiam, fed fed conftat, quod hoc non efiet, nifig generatio ef
produtiones in diuiuis funt relationes, \& ope- fetab intellectu, firatio vero à voiuntate :ema. rationes relatiuc.ergo ex terminis diftinguétur. - nat namque annor a volutate, \& cognitio ab in jikpofitis.
 guantur, quid funt in diuerfis fuppofitis. hes fundaméta, vel penes fubiecta, vt paret,quòd
$x$ qualitias, $\&$ fimilitudo diltinguutur, penes quan

 gui non porsurt fundamenta. ergo reftat, quòd penes fuppoirtann quibus funt, datitinguantur. fparatis in Deo, \&increaruris, ficur \& contra-
rio modo ef de effentia in Doo cuim eadem eft riomoria dindinctis fuppoficis, guod non repéritur in creatura, fed fic eft ry relationibus diYparatis in creaturis,quòd poffunteric in codem
fuppofito; idem namque Sorres int indis eft per appoize, trario modo erit in diuinis, quod relationtes diiparatx effe non potuerunt in eodem fuppoite, fuppofitis.
Praterea : Ex hoc aliqua diftinguantur,quibd
亩
vnum ftare poreft cum oppofito alterius; idem

## Idem non namque fimuleffe non poceft cum oppofito fuo, pooctit elfe fed generatio paffiua flat cü oppofito fpiratio-


 diftinguantur.

Quòd disitinguantur penes formalia principia
 luntatererecliqua vero abinctipeclectu, feu memoria fpiratio enim, \& generatioditininguurur, inquan
rum vna producto haber modum liberum reli qua modum naturalem. f piritus enim fantus procedit modo libero, \& fecundum ratioriemlibertatis, fed hanc non habent, nifi quia Piratio moria. ergo pencs ifta diftinguentur huiufmod productiones.
Prxterca:
Praterca: Generatio terminatur ad verbum,
foiratio vero ad firitum fanitum, fed non plua Ypiratio veroad (piritum fanctum, fed non plas
filius haberet rationê verbi, quam fpiritus, nifín quatenus procedit mediante intellectu, f piritus quod prius.
Prxterea: Generatio, \&/firatio diftinguuntur ex hoc, quodd generatio eft allimilativa pro Generaio ductio ex fua formali ratione: f(piratio vero vi-
fff proud - derur effe inclinatiua:fed huiufmodi affimilatio
ftio afiui-
tenus generatio eft 1 memoria, qux eff affimila-
tium principium; fpiratio vero volutate, qua
 intellectus, \&evoluntas.
 ortum haber ab intellectu, $\%$ evoluntate, tain quam $亠$ a principiis produatiuis.
Quod difininguantur feipfss formaliter.
 namque diftingtiua funt fimpliciffima, \& fe totis atio, \& iux perionarūtilij, \& fipiritus fan fint $\&$ per contu equens diftinetiuẹ.ergo feipfis formaliter, \& pri mo dirtinguuntur.Et confirmarur, quia huinfino iones conltitutiux Praterea:Ens, \& vnü conuertuntur, \& per con Ens, $\&$ vni requens vnaquaque res habet,quod fit via, $\&$ di conuertun tiones funt vere, \& realiter in Deo ergo fiplis ormaliter difingguentur.
Prxererea:Vhumquodque per fuam rationem
formalem haber, formalem habee, quod dittinguatur ab omni eo diltinctiuå , \& diffinitiua feparat, \& diftinguit edgeneration diuinis feip a eft generatio for naliter, \& \& fpiratio feipf formaliter ef fipiratio e elt genêtritionem effe fpirationem, etiam quo-
 Praterea: Qitod eft caufa diffinctionis perfo-
narum, videtur fetp $\overline{\text { On }}$ habere diftinctionem, fed Auguft.anfignar rationêquare (piritus), \& filius s. de Trim. diftinguärur ex proceffionibus eorumdé, dicēs, ,. cedit d parre, non quomodo inarus,fed vero pro datus.\& alibidicit, quòd ex cognitione, \& dile- 15. de Trim bilis natiuitatis, \& proceefionis isfifantia:quia non hoc eft cognitione confinicere, quad appere $m x$ Trinitati, qux eff in Deo. ergo proceffiones confequens diftinguuntur feipfis.
Quòdnullo modo diflinguantur huiuy modi productio-
modo difitinguantur buirifmod
nes, nec fint alterius rationis.
SED in oppofitum videtur, quöd huiufmod productiones non fint alterius rationis.pro-
ductiones enim minantur, fic paret, quod onnes motus termina ti ad albinem, dicütur dealbationes, fed genera tio, \& f firaraio terminätur ad idem formaliter quia formalis terminus veriufque eff diuina Cf entia, qux communicatur filio, \& $\&$ piritui 1 ar
Ao.ergo funt productiones eiudem rationis.
 Anicen.quod vnus gencratus ex femine, $\&$ ex pu
trefatione non eft eiuddem feciei, nec homo po teft generari ex terra, ,fed tantum ex femine, ex

fumme vana.ergo generatio, \& f(piratio, per quas A tione eft filio, inquantum genitus eft. ergo fpi-
communicatur, erunt vnius modi, $\&$ rationis $\quad$ rari differt realiter $d$ generari,$\&$ generare communic
ciufdem.
Preterea
Preterea : Illo productionēs non funt alterius
rationis,fed folo numero differentes rationis, ,led folo numero differentes, que termi
nantur ad producta folo numero differentia, fed filius, \& \& f piritus fanctus non funt fuppofita, fpecie differétia, fed quafin numero. ergo generatio,
$\&$ f firatio erunt eiufdem rationis, \& folo nume \& If iriatio eru
rodifferentes.

Refponfio ad quafionem.
A ordizftionem-iftam refpondendo, hoc ${ }^{\text {D }}$ Primò namque inquiret tio, \& fpiratio palfue fiur, quomodo gênerafecundum diuer(as opinionesta dozorum habent Secundò vero ingquiretur, qu
hoc, iuxta illud, quod videtur.
Terriò quoque de generation. actiun videbitur fecundum opiniones Dotorū
Oanarō autem dicetur de videtur.
ARTICVLVS PRIMVS.
 Circa primum ergo confiderandum, quòd rationem filij, \& proceffionem fpiritus fanctiex hoc, quòd generatio filije et ab vno folo; ppiratio
vero eft duobus, fcilicet à patre, \& flioio vnde quidam ordo eft inter generationem verbi, \&
proceflionem amoris, quia non amatur, nifín procelifonem amoris, quia non amatur, nifi
quod eftin intellectu conceptum, $\&$ fecundum hoc neceffe eff,generationem $亠$ § piratione diftio gui. hzce autem opinio fulciri potef quinque ra-
tionibus fuperius arguêdo primo loco indutis.
opinio quorundam aliorum.
 realiter diftinguuntur in diuinis, qua relaticem oppofitionem includunt:nulla a $n$ amque eft diftin ginis quod patet per relationes oppofitas ori-
quan eft in dianis diftingtio, gux efl in diainis includit incompoffibilitatem ter pertinent ad diuerfa fuppofita. cum ergo om nis incompoffibilitas oriatur exaliquar oppofitione;nulla vero alia oppofitio in diuininis fit, nifi
tantummodo relatiua, reftat nihilominus diftinctio in diuinis, quòd fumatur ex oppofitione re-
latiua:um quia Anfel.dicit, quòd perfona quxii
bet troducens in diuinis ompia de neceffitates perfonx producta communicart, in quibus non.
opponitur fibi. confat autem, opponuntur adinuicê,nifif relactiue , \& omnis di-
ftinotio in diuinis ortum haber ab oppofitione relatiua originü,fed generari, \& (pirari habēt op mali fpirari eft, quòd fitì genito, \& $\mathfrak{a}$ g generante; vnde habet per fe peppofitione re rlatiua, \& ad ge-
nerare, \&ad generari. non enim accidit filio, fit, genitus, inquantum fipiritus fandus eft abeo quemadmodū̆ parri accidit, quòd fir firirans, in-
quantum filins

 tur per modū intellectus, \& ppceflio fpiritus per
modū voluntattis. hoc enim non eft, quia per vnã communicetur tantum, quod pertinet ad intelle Aum, \& a liam, quod pertinet ad voluntatem; fed
quia vna eft ab vno folo principio reli quia vna eftab vno ololo principio, reliqua a duo nullazenim alia produtione hoc reperitur in creaturis, qualiquid procedar àduobus, quoră ef fecundum voluntaté, $\&$ propter hanc fimilitu dinédicitur, quod f piritus frantus hanc frocedit per modum voluntatis. De ratione quidé fpirari eff,
quòd procedatà duobus, quorum vnü fit eni, quòd procedatà duobus, quorum vnú fit geni-
tum, $\&$ quòd amboofimul, $\&$ vniformiter fe habeant in producendo .

$$
\text { opinio Aegydï, quol. 1.q. } 16 .
$$

D $\begin{aligned} & \text { IXERVNT auté alij) quòd huiufmodipro- } \\ & \text { ductiones diftinguitur proper terin }\end{aligned}$ funt enim vixad aliam, \& \& aliam perfonam; viz autem realiter diftinguütur propter diftinationem rerminorum reale, $\&$ ad has opiniones fun rationes qua
coinduct

Opinio Alex.de Ales
 pi, vt funt idem de relationibus conflituentibus perfonarum,generatio quidem cum filiatione, $\&$ Ppiratio cum relatione, qux firiritü fancum con fipfisis formaliter diftinguurmodi proceffiones narum principia diftinstiua, vel poffunt accipi t quari prxuix ad relationes conftitutuiuas, co velut viăad filizitioné, \& \& firationem effe vian per relationem innominatam, qua fipiritum fan uum contitituit,, fiecundum namque ext
ftinguancur
 tur cumoppofiro alter, ideo quòd vana inuenitur cum $f$ pirare in perfona filij, $\&$ nifihoc effet, non appareret aliqua diftinetio inter fpirari, $\alpha$ generari, nec inter vim firatiuam, $\&$ genera-
tiuam hec autem opinio fulciri poteft tribus inam: hac autem opinio fulciri poteft tribu
opinio Henriii,quolib.s.q.q.
D ixervnt vero alij, quòd carum difindio fumitur, penes principia productiua andamenta quod oportet,quòd diftinguantur in Deo fecundextra, fed, nö quidem per comparationem dionem fecundum inra, ad quam quidem difiniuftentem fequitur realis difininaio principiatorí \&emanationum : \& hac opinio innititur rationibus quatuor fuperius arguédo 4.

## Diftinctio XIII.

opinio s. Bonauenturre 1.Sent.dift.1. 3 .q.3. © Scoti I. A Praterea:Exillis non oritur ditinatio,que pe Sent.diff. $\mathbf{3}$ S.quien. pronica. © V Varronis 1 .

D $\begin{aligned} & \text { Ixervnr deinde alij, quòd huiufmodi } \\ & \text { proceffiones, quamuisex rerminis difin- }\end{aligned}$ 1 proceffiones, quamuis ex erminis difinSuantur arguitiue. poteft enim ex diftinctione
terminorum argui difinctio viarum, quamuis etiä diftinguätur ex formalibus principiis produetionis ; quafi principiatiue, nihilominus di-
ftinguütur formaliter, $\&$ quidd itatiue, ficut dux Itinguatur formaliter, \& quidd itatiue,ficut dux
relationesdifparate; hxc autem opinio innitizur rationibus quatuor quinto loco fuperius in-
duttis, \& hxc fufficiant de opinionibus Doctorum, in quo primus articyulus terminatur.

ARTICVLVS SECVNDVS
Quid dicendum Sccundum veritatem circa boc.
IRCA fecundum autem confiderandum, pofrtionibus coniri poreft diais, duabus negatiuis.
Quodd proceffiones buiufmodi formaliier non di
Rima crgo propofitio eff, quòd huiurmo
di proceffiones non diftinguuntur formalier, penes principia productiva, nec penes for nales terminos, nec pinesthmultatem alterius corum cumoppofito aiterius, qux quidem promembra, quia nulla res diltinguitur formaliter per fuam propriam realitatem ab omni realia diftinguatur, fed produeiua principia,\& termii productiui, \& I rimultas oppofiti lunt extrinfecareri. ergoper itta nnila res verimate, \& fimplidiftinguuntur realiter, earum vlicimata, \&\& for malis difinetio erit ex intimis carundem,\& non Et fidicatur, quod immo partes ligni ifftinguuntur per quantitatem, 8 fimiliter partes albedinis, \& tamen quätitas realiter ditinguitur eftde quantitate, \& de omni aliz entitate, quoniam ipfan nó eff formaliter, nifi partibilitas, feu diftinctio,\& effe aliquid extra aliud partibiliter,
$\boldsymbol{Q}$ diméfiuum vnde nullü mirabile, fi per cam capitimefiuum, vnde nulliu mirabile, fip er cam ca multiplicata per partes. ilie enim eft effetus for malis quätitatis, qux mera partibilitas eft, vt vi tude principiis philofophicis lib. 3 . Nec fic aute eft de terminisis, pleu productiuis principisis, quia ifta non funt formaliter diftinctiones, vt percas
$\qquad$ Poteft aute vlterius in fpeciali, quo ad tria me
bra propofitiodeclarari: $\mathcal{T}$ enim penes intelle-
 cipia proceffiones nö diftinguantur, ex fupradiEtis 2 pparet.vere enim nб́e eft eliciciuum princi-
piu, nec $p$ produationes elicitz fant fibi proceffio nüdiftinctio, ex produatiuis principiis ortum ha bere non poteft,iled fape extitit declaratu, quod ortum difinetioproceffionum.
Pet. Aur fuper Sentito.

Praterea:Exillis non oritur diftinctio,quep
itusfunt idem $\&$ re, $\&$ ratione, fed fupra proba nidem penitus fecuidum rem, $\&$ rationem, qui in ratione Deitatis ergo ex iplis procelfionu Praterea:Proceffionum diftinctio ortum non Procefio-
 relle tus, $\&$ voluntas diftinguuntur,penes con notata, vnum aute ex connotatis per intellecuu tatis per voluntateme emiffio firiritus, feu fpiratio flatus, faltē eo modo,quo intelleetus,\& volun tur, , penes intellectum, $\&$ voluntatem, fed magis econuerfo, incellequs, \& voluntas, penes
aiones connotatiue difting
ani poflunt. Quìd vero penes terminos proceffiones non dittinguantur, atatis etiam patet. vbi enim prod prie dicuntur productiones ex terminis, vel penes terminos diftinguijnifiidem diftingueretur,
 aliudquiam filiatio praz nec vmquam filiatio elt effer yia ad feipfum, \& idem pater de foiratione refpectu relationis fpiritus fancti conftitutiux.
ergo nil eft ditu, quód illx productiones, penes terminos difininguantur
Prodereat : Vbi non funt formales termini per Ationes illatr, ablque hoc, quod aliquis formalis terminus cipiare effe per eas, ibi producionum nos, fid ergo illud tod prius. Praterea Nullims prius diftinguitur per pofte Nullú prius
 pientes per hiuiufmodi productiones, rermini ef \& productiones effent quodammodo caufa forlitatis porfibilis eft in nodo, quoratio caufaiftalocum haberent in diuinis,adhuc penes terminos non diftinguerentur productiones, nifi forte innotefcenter, \& \&arguitiue.
fentiam vero non difting cü oppofito alterius propter coëxis patet. manente enim eadem ratione, videtur idem manere, ed pirare fimul that cū generare inp patre,
ficur generari in flio. . ergo fi hoc fufficit ad diftinguendum réaliter generari $\ddagger$ fpirari, fufficiet ad diftinguendum realiter generared f pirare, xiftit cum fiprare in patre.
 $\&$ filio,fed non ex hoc difinguitur realiterad fipi-
rari, immo ef idem realiter cum eo.ergo nec rari, immo eft idem realiter cum eo.ergo nec ge
nerari diftinguitur realiter a f pirari) , pro eo; quord in filiọ fimul ftat cum firatione aftiua. Prxtereaz Ad hoc,quìo aliquid fińulf fat cum
nigredine, $\bar{n}$ habet, quod nigredini opponatur. nigredine, no haber, quòd nigredini opponatur.
qaatitias enim fimultare poreft cü nigredine, \&
albedine 2lbedine, \& fimiliter rólor, \& alia muitra, fed hoc
non effer, f omne, non effer, $f$ omne,quod fimul tat cum vnooppo

376 Liber I. Sententiarum

 lat cun prater inna
 contra primam opinionem.
 fimpliciter, \& vitimate ex hoc, q generatio eft in
principio improducto.fpiratio verod principio improduto fimul, \& $亠$ principio producto per actum dicendi. a att enim ex iffa varierate fe renente ex parte principij delinquitur in produ-
ctionibus formalis varietas rationis, ve fint intrinfece, , formaliter alterius rationis, aut nulla talis formalis diuerfitas delinquitur in produ
aionibus ipfis, fed non potefldari, quòd nulla trionis delinquatur, quia fecundum hoc non funr productiones formalititer alterius rationis in fe, hoc eft autenı contra veritatem, \& dita SanClo
rum .tunc enim filius non habebir magis rationem verbi, quim fpiritus faneti,nec econuerfo. reftat ergo, vr det primum, videlicet, quöd viltra
illarn inerfitatem iliand diuerfitatem,qua fe tenet ex parte principij, delinguatur in ip fis productionibus intrinfe-
ca alicers, $\&$ formalis, $\&$ per confequens fuis formalibus rationibus diftinguentur.
Praterea: Quado aliquid participat propric-
tazem extrinfecam alicuius, $\&$ non eius ratione incrinfecam, \& formalem, non dicitur effe illud principaliter, \& per pries, vnde participass fifu-
ram hominis, ve fimia, vel pitura, fimpliciter effe homo, fed magis fecidum quid, \& diminute, pro eo,quod formalis rationt rationalitate, Ipiritu fe habent, tamquam extrinfeca, quöd ver bum fit ab vno, fpiritus $\begin{gathered}\text { duobus:tãquam autem }\end{gathered}$ fe relucenti, $\&$ foiritus in effe reducentit efe inque ab yno,vela duobus poreft reperiri in aliis, quam in verbo, vel fpiritu, $\&$ in ahiis, quàm in na competic foli naturre intelleduali, ergo firitum $\&$ firitus in diuinis folum participent effe ab $v$ no, prie aduobus, non participabunt , nifí profecam, aut formalem ser chiritus, no intrin in eis ratio verbi,, f firitius principaliter, cuius Trin.verbum noftrum, quidicicic effe dimininutum,
\& verbum Dei, principaliter dici. Prxterca:A quo habent generatio, \& fipratio effe fecundum fuas completess rationes, ab eo ha
bent, $\&$ in ordine ad Ctionē.conftat enim, quöd diftinction generationis à piratione profequitur, $\&$ confequitur eorü rationes copletas, , ed generatio, \& I piratio funt
fecundum perfecte, \&̀ al folo patre.zque enim perfecte folus pater Ppirat, ficut fimpul pater, \& filius, \& fimiliter pater perfetee generat.ergo gencratio, $\& f \mathrm{fi}$
ratio perfecte ditinguätur in
 Pręteréa : Qaiod gencratio diftinguatura \& pi1

 quòd filius ex patre eff generabiliter; firiritus sà
Aus aute $\&$ ippe ex patre eff, fed non generabilia Sus aute $\&$ ipfe ex patre eff, fed non generabili-
ter, ,ed proceffionaliter:Anfl.quoq; ter,fed procefinonaliter.Anfl. quoq; dicit, quòd de proceff
fpiritus fancuus qui exifit de patre procedendo, spiric. 30

 liter; fed non funt d patre diffimiliter ex hoc, vnum eft ¿ patre folo, reliquù vero a patre, \& \& fiordine ad folum patrem. ergo genetatio, \& fir ordine ad folum patrem. ergogenefatio, \& Ipin
tio no dintinguuntur, quia ppiratio eft à genito
Nec Nec valet, fidicatur, $q$ in ordine ad parré di- Refpondet finguutur ex hoc,quod fünt ab eo fub quodã or- terpitrob fpiratio, alate fercundum noftrư modum intelligé difiquidem hoc non valet:tā̃ quia ponentes op poirtu huius conclufionis, dicunt, , g gencratio, 8 tio eft d patre folo, of piratio vero d puadre, fenerio:
tüq quia ille ordo tü quia ille ordo nōn eff in rerefed taturum fecundú
noftrum modū intelligendi, diftintio verand ratrum modü intelligendi; diftin tio verógenc
rationis, \& f pirationis in ordine ad patré, elt fe-
undum rem, cundum rem,non fecundü noffrum modum tan-

 dicitur dietiov verbi, nec productio caloris, pro generatio,\& \& firatio,prout funta a patre, diffim litudinem guandam habeant, \& difformitatem, qua intrinlece difinguantur.
Praterea : Si de ratione fpirationis fit per fe zeffentialiter, quèd firt d generaree, \& \& d genito,
 non quòd fint ab vtroqué copulatim, quia tunc ne cius effer, quödalipiceret verumque coniuntim.ef ergo de tatione eius effe, quoliber per ne ad quemlibet perfete diftinguetur 1 genera tione, ron folum ergoas a a perfecet dintingui-
tur, inquantum eft ifilo, immo etiam filio cir-

 tionis, quod accidit firiationi ipfi,\& eft extraz Spilibecrater . tum femarat,eft effe genitü ; vnde generari accidit
 nitus, alioquin pater non effer fpirator, \& iterū
ficut filiuq non eo ficut filius non eo, quo genitus, eff creator, fic nec eo,quo genitus eff firatorigenerare infupar
\& generari accidunt principio piraraito, vide
nec parer f nec pater fipirat, inquantumg gener nessinec filius,
inquantum eneratus.ergo inquantum generatus.ergo effe a genit
ftitguit fpirationem d generatione: Prxtereazfi ratiof Piritus, \& volutararix proce?
fionis pro eo faluari diciur in diuinis, quòd ifta fionis pro eo faluari dicitur in divininis, quòd ifta reperiuntur in proceffione voluntaria reperta
in creaturis
, effe videlicet $A$ duobus, quia verbo, \& \& voluntate, oportebit confimilem.
modum procedendi $\downarrow$ duobus hici $\&$ ibi reperimodum procedendiaduobus hici \&ibireperi-
colPonder tatirx
Citioni

Diftinctio
Amor enim ille efta $A$ ri; fof hoc non reperitur. Amor enim ille efft
il volintate elicitiue, \&e d verbo tantum tranfifi-
ue, \& tamquam a caura (ine qua non, fecundum
quod aliquiv ovilunt, vel ì verob,quantumad dpe-
cificationem acus, \& \& voluntate, quantumad exercitium,\& determinationem eiuldem aetus,
vt dicunt alii. nullum autem iforum faluatur in Diuinis. ergo proceffio per modum voluntatis non eft in diuinisis propter confimilem mo Praterea: Si fpiratio includit in fua ratione vefit per fé ab aliquo genito, aut illud genitum
haber tantum ratione producti in generali, aut enerationem; fed non poteft poini, quòd fuficiat primum, quia fecundum hoc, caloris pro antio erit firatio, cum fir aradio produato his tur propoitum. ficut cnim in diuinis eft vera
 Gt tantummodo productiò duobus. Prxterea : Dualitas, qux ponit diltinationem rationem principijillius productionis, fed non eft refpectu firirationis, quia pater, \& filius non. pirant, inquantum do nino vnum.ergo hxc condualitas nil facitizque enim fipiratio eftab vno principio, ficut $\&$ ge-
Preqcerea:Secundū eos,qui negant hanc propo
fitione, Proceffio amoris in diuinis non deberdi cigeneratio, quia res incelletata in intellectuelt poteft dici verbü, cuius fimilitudinis productio potef appellari generatio,cum omne generans generetifififimiilecproceffio aurcem, qua artedicur fecundam rationem voluptatis,non confide gis fecundiom rationem impellentis, \& mouen tis aliquid, quia voluntas ex hoc fit in actu, quia fant verba eorü in quartione, qui quxrity proceffio amoris indiüinis fitgeneratio, \& eft Qio produ verbi eft generatio cuiufdam fimilitudinis. pro fit verbi
feffio veroeff per modum cuiurdam inclinatio-
tion nec enim ratio fimilindinis confolin patrem, vno folo, nec ratio inclinationis, \& motionis in
effe d duobus. non ergo, penes illa f firatio, \& gcneratio diftinguunutur
Praterea:lllad non inducit in produrionibus er cósdiuerfitatem, quod poteft indifferenarcreriusifed effe ab vno differenter compercere productionibus eitifdem Tratus na
uis potion
ratis
fe eff ab voo tio caloris poteff elfeab vo folo, ficurab abigne,
col $\&$ in $\& \&$ duobus ficut $\ddagger$ ferro, \& lapide, ex exuorucoliifione generaratut famma in arece, ergooillud non
poreft effe raxio, quod generatio, \& (piratio fint Petr-Aur.fuper Sentrto,
 formaliter disitinguuntur, fic
 abfolute, cuiufmodi funt fubofantia, quantiza
 fex principiorum vocat extrinfecus aduenieres proeo,quòd earum entitas non confderatur in-
tra fubiectum, fed penes aliquidextrinfecum, fi cut per oppofíüu tota entitas abfolutorū intra ni quantirate \& qualitate ; vnde b hetius nomi nat predicamenta abfoluta entia; pradicaméta funef ic triin. vero importantia formas extrinfecus aduenien ad Symman. tes appellar circunftantias:funt aute huiufmodi \& fex principiz, \& de omnibus iftis currit hxc propointio, quod non foluaibedo, \& calor, $\&$ hupaternitas, $\&$ denigratio, $\&$ dealbatio,dealbari, \& denigrari,effe ibi, \& hic,\& fic de cateris pradicamentis.Huic ramen obuiare videtur, 9 fimi
litudo, $\&$ xqualitas folu penes fundameravnitas enim, prout eft in quantitate, eft $x q u a l i t a s, \&$ vt eff in $\mathrm{pranitatate} \mathrm{appellatur} \mathrm{fimilitudo}$,vnitate in
feip feip ${ }^{2}$ na no exiftente alterius rationis; fed hoc non
eftnifí quia relationes diftinguuntur, penes fun eff, niil quila relationes diftinguuntur,penes fun-
damenta, \& $\&$ non penes rationes proprias. ergo relationes feipfisis formaliterin non diftinguuntur.
Prxterea:Quar Praterea: Quädo oliquid eft vniforme,carate
rizatur tamen, rizatur tamen, \& deteriminatur per multa fubie-
Ga, illud feipfo formaliter nö diftinguitur, vteft in multisis, fed magis per illa multa, ficut patet de cöcauitate, qua proutdererminatur per nasü,\& caraterizatur dicitur fymitas, prout vero per ri Exemplum
biä,2crus dicitur ritinü, cö́cauitas quidē in iftis de concrui
 nis vbique, ciu nō fitt fifif pura habitudo; vnde eft aliquid fecunde intêtionis,nifi determinatur, \& characterizetur per fandamèta diuerfa, ita 9 ha
bitudo inter gualitates fit fimilitudo, tibus $x q u a f i t a s$, infuper pofitis, dominium, $\&$ in productis principium, \& principiatum. ergo nō poffunt feip fis formaliter diftingui relationes. camento relationis accipiuntur fect, $q$ in pres, $\alpha$ difieIentix, penes terminos, $\alpha$ fundamenta, $\&$ fimililter in pradicaméto adtionis,, paffionis; illumi-
natio nâque, \& calefattio differunt, penes lumé, \& caloré, intantum,quòd ipfa pradicamentafecundum conceptus generalifilimos, etiam diftin guuntur, penes varia fundamenta, vt vbi, $\&$ quan
do penes locum, fi feiplis haberrent, vempunde diftingoc auterem not formaliter, fecundü Peccics, \& genera, ac differentias.er go feippis formaliter non dianguuntur.Sed iftis Ef namque confiderandum, quöd ficutin abfolutis formx proprix determinăt fibi proprias Auicennam. non enim forma leonis inuenitrar 2 2. Mot.e.e.0l An ferro, vel lapide, fed in carnibus, \& offibus reperitur leonis sanima, fic eftlde formis refpe-
Auuis : namp in diuerfis inueniuntur, habitudines Guiuis: namp in diuerfis inueniuntur, habitudines

## Liber I. Sententiarum

alterius rationis, non quidem quòd alteritas A ficas differentias conftitutiuas, \& diuifiuas,qux caufetur ex ipfis fundamentis, fed reperitur in
iplis, ficut nec ita anima leonis diftertab anima cerui, fed mag is econuerfo, membra leonis.dit ferunt a membris cerui, quia anima differt ab fic ergo relationes funt alterius rationis feiplis
 alterius rationis, qux reperiri non poteft, nif
in nafo, vel vero, vel effigiato.

$$
\begin{aligned}
& \text { Qod igitur relationes \& \& ationes, ac paf } \\
& \text { fiones, \& ceterapradicamenta, qua dicuntre- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { fiones, \& ceteraprodicamenta, qua dicurt } \\
& \text { rum circt }
\end{aligned}
$$ um circumftantias, feu formas extrinfecus ad tionis, \& non per fundamenta, quamuis in-

fundamentis multipliciter poffit declarari.fienim relationes effent alterius rationis, propter onis alterius, manentibus eifdem terminis; \& ifde fundamentis, fed cum ignis generat ignem nibi mimilimulin caiore, calor exiftens in igne ge-
nerante, $s$ ille, qui exiftiri in igne genito funt tiun damenta, \& tcrmini duarum relationum alte latio de primo modo \& \& relatio principij, quax effde fecundo modo. conftat enim, quọd vnus calor eff principium alterius, \& fecundum eos aflimilatur genitum generanti. .ergo relationes dem fundamentis, $\&$ terminis. entis, quòd diuerforum gicit in ante pram, \& non ficafernatime pofitorum diuerfx funt fpecies, \& dif
ferentix, \& in primo Pofter. ait, quod $p$ pradicamentorum coordinationes funt impermixtr. \&
feprimo Metaphyficx probat, imod diferen dividentes genus debenre effe effentiales, \& per fe pertinentes ad ratione generis, ficut bipedali
tas per fe pertinet ad ped per accidens, ficuralarum per accidens rem. cit pedes habens, fed firelationes, \& alia prxdicamenta, qux important circumitantias, fiue fpecies, \&ंdifferentias, nullum iftorum farluatur. nece enim diuerforum generum erunt diuer
fa fpecies, $\&$ differentix, non pradicabiles coor dinationes impermixtx erunt, nec differentia pradicamenta huiufinodi non habeant feipfis formaliter differentias diftinctiuas, quibus fint exterminis, \& fuudamentis. ergo impolifibile eft illud poni.
Pratcrea: Cui comperit, quod maius eft, potionis, quam habent conceptus generalifimi eft maxima diuerfitas. conceptus enim genera-
liffimi funt primò diuerfi, \& Frima intelle ${ }^{\text {ana }}$, \& primeie imagines rerum omnino alterius natur $x$, nuilam habentes communem naturam2, vt
 ter habeant, quòd fint 'quidem conceptus ge-
neraliffimi alterius rationis, \& primò diuerfi, neralifitimi alterius rationis, \& primo diuerfi,
multo fortius feip fis formaliter habebunt fpeci-
inorem alteritatem important
Prxterea : Philofophus dicit
quòd differentia materialis non diuer6ifetapl. io. Met. ciem, marculinum, 8 fomininum non variant nis habet in fe diuerfasfociecames, \& fimiliter pri dicamentum ationis, \& fic de aliis, alids non ef fent per re pradicameta, fi pecies non haberét. rgo
noi elt materialis, $\&$ per confequens non eft iolim per fundamenta, vel terminos,quamuis vo fir,nifinin ipfis.
Praterea $:$ In
naturale diftin nulla narura inuenitur, quod ef periatur, quod ef formale, vt Comment.dicir
 quòd diuer fitas formarum fit caufa in diuerfitacaufa diuerfiratis formarum, fed conceptus generis generalifimi eff,quafi materialis,\& poten ialis; conceptus vero differentiarum formales
funt, \& qui extrahuntur de potentia conceptus generalilimi. ergo fin in relationibus reperitur per fe, \& proprie conceptus generalifinimus, qui
eft materialis, multo fortius reperientur , ptus differentiarum, \&f fécierum, qui actuales Punt $\&$ formales.
Prxterea: 1 ndu
ind
Praterea:Indueciue patet, quòd licet ifta fint
in diftinctis fundamentis,nhihiominus maliter diftinguütur, ficur form $x$ alterius ratio nis reperiri habét in materiiis alterius rationis
hoc auté apparet in fimilitudire commenfuratio namque, que eft xqualitras, alte-
rius rationis eft à contormizate, quax eff fimil
 tudo, vnde intellectus pracile fumens rationem onformitatis, \& commen furationis, \& \& princi-
pij) \& dominij) farim apprehendit, quod feipfis
anderunt differunt formaliter, \& funt alterrius rationis, que modo patet de actione, a paffione, $\&$ cete risprxdicamentis. ergoillud, quod prius.
Nec inftantix fappofitx debent vilum m re, non quidem prima,quia iam patait, quomo do fimilitudo, $\alpha x$ qualitas, etiam feipfis formanis in proportionalibus fundamentis.
Nec eciam fectind
Nec etiam fecunda, quial licetconceptus ge--
neralifinus, quem relatio neraliffinus, quem relatio, feuhhabitudo imporminus relationes (pecifice diftinguuntur, \& funt habitudines fpeciifice diuerf(x, ficur conceptus quale quid,fpecificatur per hominine, $\&$ leoulem quif fignificant quale quid alterius rationis. Nec etiä tertia mouere deber, inductio näq camenta circumftantias importantia reperiun uur diuerfificari in fundamétis alterıus rationis, fed ex hoc non concluditur, quin feipfis formacluditur, cum formx, \& materix debeant mutuo proportionari, $\&$ fiti coaptari.
Colligitur itaque ex pradiais, quòd falfum Confuratio
fit principium aliquorum, qui dicere volueruut, aduerfo quod genus relationis non haber genera fubal, nionis de
 differcntias,$\&$ fimiliter, quàm fitffiuolum,

Diftinctio XIII:别
 realiter differentes.
Qiò̀d definitio generari, \& pirarai feipfis formaliter difingukntur in Deo.
Varta deinde propofitio eft etiam affir matiue procedens, quòd generatio, \& fpi-
iqua funt alterius rationis, ctiañ vbi enim iminutum effe, \& quafi fititium, \& intentio-
nale, multo fortius feipfis diftinguentur, vbi habent fecundum proprias rationes verum effe, \&
reale. Res quidem fic videntur habere ad di reale. Res quidem he fidentur bum, ditio, \& \& Piratio in nobis feipfis formaiter difinguuntur, per fuas proprias rationes, nquibus camen non habent, nifi effe diminuquidein coram fe pofita in effe confpicuoo, $\&$ formato fip fa differt ab eadem mente extra fe la a, \& in ehe dato, \& elargito pofira per vim, $\& v 0$ alterius rationis poni coram $f e, \&$ poni extra fe $\propto$ fimiliter poni in effe confpicuo, $\&$ poni in eff ato, \& condonato, vnde quilibet experitur ifta efre alterius rationis d generari, quod nihil aliud eff, quadm poni in effe confficiou, \& obicetiue:
formari. ergo cum in diuinis non fint ifta fittitie, $\&$ intentionaliter, ficut in nobis, fed realiter, $\& \&$ vere, non deber mens ambigere, quin fuis formalibus rationibus diftinguantur
Huic tamen obuiare videtur, quòd quiz eft
alicubi fi大itium, non potefteffe alibi verum, fed in mentenoftra rei conceptx apparitio firtitia eff, infuper \& amantis latio extraf 2, , e egreflus
ef quid fictitium. crgo non poterit in Deo effe verum
Przterea :De ratione verbinon dicitur effe quodifa tribuere Deo, efo ${ }_{\&}$ parabolicum, quia in nobis fecundum veritatem amans dicitur procedere in amatum,nonSdinis on obt qusdicend prius. pullum enim votumdiuinum remanet nó implecth, edquantume transfertur amatum; \& licet ifta non fiant fecundum rem, funt tamen cecundum votum; vade amans reafe. ergo in Deo,cuius votum fruftratorium effe non poteff, de neceffitate eff talis proceffio febo. omnis enim intellectus fatazit rem intellebo. am ponere coram $f$ e,\& fingit rem, quantum po teft. ergo in Deo neceffe eff, vtres vere in effer

ciens, \& ante fe confpicua, \& \&imiliter effe pofi um in cocceptu in eodem capite, vbidicit, quò tanta vis elt cogitationis, vt nec ipfa mens in
quodä fuo conceptu fe ponat, nifi quàdo fe cogi-
 quòd aliqua fictitia modo polinn effe alicubi, qux rame alibi realiter fint \& vere.colores enin
fint in collo columbx, tamen fititix, $\&$ fecund effe apparens, cum fimiles coloresp poffint alibi
vere realiter reperiri. Non eft efizo hxc vere realiter reperiri). Non eff etiriam hxc ada-
ptatio poeticavel fabulo
dita, cü procedate ex prat cundum quam poflumus confpicere ilr, fe-
 quivident fuam mentem, videre poffunt \& in ea
trinitatem ifam, de qua multis modis, vt po
tui, difputaui, tui, difputaui, Ipeculum quidem vident, fed vi-
que adeo non vident, per (peculum eum, quie que adeo non vident, per peculum eum, quiel dent, fciant effe feculum, \& imaginem . Ho Auguft. \& loquitur contra illos, qui ex iis, qui
confpiciunt in tanta imagine mentis noftr, ne queunt confcenderead rrinitatem increatam, omni imperfectione femota.
Ex pradietis inquam, auatuor propofirioni-
bus colligi poteft, quid veritatis fit in prxfenti quafito, quoniam diftinguuntur verbum, $\&$ fpiritus, generatio, \& f firatio fuis formalibus rationibus, \& funt propriifimx in Deo: patete-
tiam quare firitus non poreft dici filius, quia non procedit, quomodo formatus, $\&$ in effe con-
ficicuo pofius ficicuo pofitus, quod eft effe fimilitudinarium, modo datus, \& in effe egreffo poficus, fecundum vim amoris, $\&$ votum;apparetetiam, quare fipiratio, proceffio appelletur: $\hat{\text { anc cipipitur nam- }}$ nam-
que proceffio quandoque quidem pro egreflia que proceflio quandoque quidem pro egreffua
produciad producente, ,oo modo, quo dicimus, quòd radius proceditit id ole, áfic proceffio com munis eff generationi, \& \& firationi Procedunt
 tiam dicit Saluator: Egoex Deoproceff, שr veni in Ioan, 18 mundum. quädoque vero fumitur pro motu pro-
greffino locali, $\&$ fecundum hoc non haber logremino localis, \& fecundum hoc non habet lo-
cum ind diuinis, vbi motus Iocalisnon eft. quandoque vero funitur pro egreffiu amantis ad amatum, in quodam effenociuo, \& condonato,
inquantum a mans, quidquid eft, \& quidquid inquantum amans, quidquanser, \& quidquid
habet nititur in amatum transfere, \& quafí $e-$ mittit, \& exumfar in ip fum, retenta folum per-z re eft proprietas conftitutiua fpiritus prancti, \&c fibi propriilfima, inquantum non eft aliud, quadm eus, vtegreflius per vim amoris; vnde quod aliquid dicunt de proceffione
quòd non eft propria firitui
quo, apparet,quod ex exqui-
uocatione decipiun-
tur. Et in hoc fecur. Er in hoci-
cundus Arti-
culus ter
mina
tur.
t.

## 380 <br> Liber I. Sententiarum

ARTICVLVS TERTIVS. A nerare diftinguirealiter $\ddagger$ f pirare in patre, $\& f$ fiYtrum gencratio aftiua, \& firatio actiua vealiter di-
Stingunatur in patre,



OHorídim
Optio ex.
penditur. C qroa tertium autem confiderandum, ne,s: in filio $\ddagger$ generatione pafliua, multis motitiuis, \& multiplici ratione induati . relariones enimpenes terninos diftinguatur, vnde illa, qui-
bas realiter aliquid comparatur ad diuer(2, videntur realiter differre, fed pater per generare comparatur ad filium, \&\& per firirare ad generiritum fancuum, quir raliter func diftincti. . crgo firia re, \& generare realircr diftinguuntur. Prxzerea: Impoffibile eft, duas paffiones di-
frinctas ricaliter profuere ab vna, \& eadē actio ne fecundum rem. vidcntur enim a aztiones mul-
tiplicari fecundum numerum paffionum fed $f$ p rari, \&i gencrani funt parfinux produotiones rca-
 \& fhiminn. ergogencrare, \& fpirare realiter di
ftinguentur. ri, fic firirare ad fipirari. ergopermutatim, ficut le habet generare ad firirare,fic firirari ad gène-
rari, \& econuerfo. Sed contat, quod generari, fpirari realiter diftinguuntar. ergo generare, \& Pirare realiter difinguentur
Prxterca:
Ouxcumque vii dem; inter fe funt eadem: fed generadem funt eare nullo modo inter fe funt realiter idem. ergo nec generara eritidem in patre cum firare, nec multeripea:Multiplicato vno correlatiuorum, dum numerum, fed generari, \& \& firirari, gux fea iter diftinguuntur, \& non folum fecundum nualterius rationis. ergo generare, $\sum$ f pirare fint funt correlatiua eorum, realiter diftinguentur. Prateres : Si generatio, $\&$ piratio non diftinnes reales in diuinis. communis enim fpiratio non poneret in numerum cum paternitate, \& fi-
liatione , fed hoc eft contra didal Doforum. er${ }^{\text {goillud, quod prius }}$
impofibile eft, quòd fint ident is , \& producti ductionactiua , \& paffina non poteff eadem effe, fed generari, elt paffiua productio, fpirare vePrxterea: Actiones ille, que habent diftintos modos realiter, \& extra intelletum; illx qui-
dem realiter diftinguuntur, fed ita elt de genedem realiter diftinguuntur, fed ita eit de gene-
razione, \& fpiratione:parer nam que generat na-
turalitier, \& \& firisat liberaliter, \& \& alio modo $e$ cundum omnes, quam g enerect. argo generatio, Ppiratio realiter diftinguentur.

Opinio Heruei quöl. 6. q.7

$\stackrel{3}{3}$
nerare diftingui realitcr a pirarare in patre, \&fi-
lio generari a fpirare, quamuis fpirari, \& gene-
 guatur realiter à gencrare, aut erit res inh harēs, pur eft accidens in diuinis, fed nece fubifitens, quia feccundum hoc fipirare, \& zenceriric erunt
dux res fiubfifentes, \& per con dux res fitb fiftentes, \& per confequens duo fup-
pofita, vide pater crit dux perfonx, quod erropeum eft. ergo firare, \& generarc non funt dux Bres diftinctax
Prxterea:

Praterea: $\mathrm{O} u x$ in diuinis de fe inuicem pradicantur in abtrateto, non poffunt realiter difin-
gui, fed haxe eft vera, fpiratio oft generatio quidquid eft in patre, eft pater. ergo fipiratio,,$\&$ generatio idem funt, prafertim cum omniia,
qux pradicantur in diuinis de fe inuicem qux prxdicanturr in diuinis de fe inuicem in con ron porfin
creto, pradicentur etiam in in
ratracto; vnde - ftingui. tiam pater efl Deus, \& paternitas eft Deitas, a fimiliergo, ficut pater eft firans, ita paterni-
taserit taserit piriatio.
Praterea: Sicu
Prastereat : Suicut fe habet effentia ad tres per-
tio ad perfonis tio ad perfonas, quibus commnnis eft fer firatia non ponit in numerum realem cum perfonis quibus communis eft, nec cum earum relatiomerum cum patre, $\&$ filio, nec cum proprie nubus corumdem. . inf Praterea: Omnis diftinAtio realis in diuinis Omnis di-
ortum habar generare, f firare relatiuann fecundum originem, fed tantummo- nis oritur do funt relationes difparatz.nó ergo diftinguêe realiopp. zur realiter;per oppoifitu autem, quia fpiratü ha bet ex fua propria ratione, quod fit a genito,ne-
ceffe eft, quòd generari, \& firari realiter diniin guantur, tamquam oppofita fecudum originem Praterea : Illa a actio, qux nullam repuggan. Atio, $q$,
tiam habet ad generantem, \& genitum, non vi- nuliz tiam hatet ad gencrantem, \& genitum, non vi- nulli ref
detur realiter difinguid gencrare, $\&$ generari, gnanii quia omnis diftinintio fit propter aliquam repu-- bertad gene
nnantiant
ge
 nulliam reppagnantiam habet; fpirare quidem eft dittinui-
atelo, qua producitur f firitus; de ratione au- ur realite tem firatieft,quod producatur d genito, \& per
confequens $\downarrow$ generante faltem mediate. reio quitur ergo, guod generare , \& generari non ditinguantur realiter if pirare
Eff viquqe aduertēdum fecundum iftos, quìd
generatio, \& firatio in patre, $\&$ fi forfitund
 portare intrinfcce aliquam diuerfitatem realem. generare enim reqipicit gencrari, $\&$ f pira-
re; firare autem, $\&$ ipirari re; ipprare autem, \& / Pirari realiter diftinguun \& vinuerfaliter quax cumgne realis diftinctio in diuinis pertinet ad diumera fuppofita; vnde qux
dem res, \& \&ux cumquef funt res di-
uerfa pertinent ad diuer
uerfx pertinent ad diuera fup-
pofita,fecundum fic ponen-
pofita; fecundum fic ponen
tes. Et in hoc Arti-
culus tertius
nitur.

ARTICVLVS QVARTVS. A rumeftimpoffibile, quòd fundent candem indiQuid dicendum fecurndum veritatem. Circa quartum autem confiderandum, Quòd ex determinatis fuperius patere pooc punto. declaratum eft enim, quod identireperitionem, inquantum vinum elt aliud fub a io conceptu, aut alia ratione, eo modo,quo Sor ess, \& animal, \& homo idncizas per indifinetionem:quadam vero quorum ncutrum eft ratio, aut habens aliquiid operc inctilectus, immo quodibet res clt, ,ed ari, quid corum, qux funtradcm realiter, qux am funt, quorum vtrumque extremum eft ve, abet aliquid de opere rationis, \& fecundum c point duę propofitiones formari.
Quò generare, © ( Pirare fundant in patre penitus ean in flio, contra primam opinionenu.
PRima quidem, quòd fpirare eft idem per ancaque vteft in patre, $\&$ cium generari, $v t$ eft in filio oncurrite quxcumquee enim concurrunt intrinfece ad $v$ nam impliciflimam perronalitatem,neceffe eft
vefundentenitus eandem inditintiotionem, a lioquin fi hadent diflintiones proprias, \& prodias vnitares,perionalitas illa, in qua erunt plu plicifflima e erit, ed perfonalitasypatris fimplicif-
ima eft, \& re, \& ratione, ficut \& Deus, ve fupra probatum fuit. intra iftam aurem perionalita-
tem claudatur effentia, $\&$ firatio, $\&$ generatio atu, vtetiam extitit declaratum; alioquinerfonalitass patris lubiiceretur fpirationi, \& quam generatio, \& fpiratio funt penitus indiftin quam generatio, \& Pir ratio reali,vel rationis,\& idem probari potelt de pal
fiua generatione , ac fpirationc in filio. fiua generatione, ac firiratione in filio.
praterea : Si in patre generare, \& firare effent diftinat rarealiter, nec fundantes eanden $v$ rgo pater erit vna ex illis effentialiter, \& alte raaccidentaliter, \& fubiectiue, aut erit conftitutum ex vtraque reaiiter, aut erit veraque reaPrimum quidem dari non poreft ne cogam fubiectum, \& accidens ponere in diuinis, necetiam fecundum,ne ponere cogamur realem com
pofirionem in patre, $\&$ multo minus tertium quia tunc pater effet plures res diftindx, $\&$ in connexx. reffat crgo, vt inter fpirare,\& gencra re nulla diftinctio poni potef.

Okòd hoc non obfante generari, ©e pirirari funt res di
fininte, non potentes eandem omnimodam inte, non potertese candem onnimodam
indistinchionem fundare.

finetionem, aur omnimodam.vnitarem quem\& generari, quantüad eff ititentionale, fic coicludendum eft in diuinis, quañíuma ad effer reaÎ: ficut autem experimur, quòd generari, \& 1 pi
rarin non concurrunt ad candem perfeitatem, rari non concurrunt ad candem perfeitatem,
idem intentionale fuppofirum ta in effe apparenti, concipitur, vt aliud fuppofitum a mente pofita in effe lato, $\&$ egredienti : mo, vt diftincta fuppofita, \& habentia fuas perfeitates, \& tamenex altera parte mens, vt formans,\& conftituens feipfam ante fe, \&vt procedens extra fe, non intelligitur, vr duo fuppofita,
immo ve vnum fimplex. ergo multo fortius ge nerari, \& fpirari, pertinebuntad duo fuppofita in diuinis, \& per confequens erit incompoffibi-
le, vtad eandem vnitatem, \& omnimodam in diftinctionem conueniant, $\&$ ta men crit poffibile de fpirare, \& generare actiue fumptis.
Prxterea: Quamuis dux produtiones paffi- Dux produ ux poffent concurrere ad fundandam penitus feiens par
candem vnitatern, non tamen vmquam -ill poffint concurrere, per quas produacum capit effe finpliciter, \& fubfiftens. inquacumquape-
im tales dux produftiones ponentur ipfum produceretur bis fimplicirer, \& eius fibfifiten-
tia effer bis producta, quod impoffibice eft fed
generari femper eft productio, per quam res gegenerari femper effproducio,per quam res ge-
nita capit effe fubfiftens. loquendo enim de generatione verbi, quidquid obiicitur menti noftra, apparer tamquam quoddam fubfiftens, vnde fi formo rofam in mente, eam confpicio per
modum fubfiftentis, nec eft inftantia, inifin acci dentibus, quax non habent verbum pracifun, ficut nee pracife concipiuntur, fimiliter etiam, per fipirari capit amans effe fubfiftens, inquantü
totusegreditur ad amatum, quantum eft ex conatu, \& ex voto amoris. ergo ex natura (pirationis paffiue, \&' generationis, apparet, quod non
poffunt concurrere ad eandem perfeitatem, \& pofmplicem eeffonalitatem, \& per confequens nec ad fundandum penitus eander vnitatem.
Nec.motiua
 Primum fiquidem non : quia \& ad filium, \& \&
firitum fanctum comparatur pater per generare, \& fpirare, \& termini quidem non fundant eandeni vnitatem; ; Enerare autem, \& pirare,
fundare poffunt, ficut filius refertur ad partem, $\$$ matrem in creaturis, nec tamen haber diftinCtas filiationes, fed illud, quod haber effe $\pm$ pa-
tre, $\& i l l$ ded,quod habet efle
matre, concurrunt in eadem filiatione per modum eorum, qux fundant eandem vnitatem, quidquid tamen fidde exemplo, non oportet, vt fic tantum fint difin-
cti, quod relationes conuenire noon poffint ad omnimodam vitatem, $\mathbb{A}$ indifininaitionem. Nec etiam fecundum procedit properer ean-
dem rationem : prodưtionesenim paffiux mudem rationem: productionesenim paffiux mu-
tuo fibi repugnant, vc non pofinine eandem vnitatem fundare, prxfertim cum per eas capiunt termini effe fimpliciter,\& fubfiftens, produtio-
nes autem a \&iue numguam habent incompoffines autem actiue numquam habent incompofil-
bilitatem huius potifine $f$ pirare, $\&$ generare,
, vtexperimur in nobis.

## Liber I. Sententiarum

Nec procedir rertium, quia commutata pro-
portio non tene demonfratiue, nifí in quantitatibus, vbi eft proportio, \& \&roportionalitas;
in qualitatibus surem, \& aliiis habitudinibus, \& fi tenet gratia materix, non tamen gratia for-
mx, vnde firare fe habet ad fpirari, vt attio ad propriam paflionem illatam, \& eodem modo fe habet gencrare ad genierari: :quod aurē vltra in-
fertur de diftintione, aut indiftinftione ex vi rationis efficaciam nullam habet.
cipium,quaccumque vni, $\alpha$ eidem fiunt eadem.
declaratum eft declaratum eff fupra, quod non tenet in iis,quio-
rum quodibe exrremiorum eft rum quodibet extremiorum eft res, quãuis fun-
dént penitus eandem vnitatem, fed renet in his, quorum alterum haben aliquid dec opere incelle-
ous, Quus, \& qux funt idem per repecitionem, qualia
non funt generare, $\&$ Ipirare, $v$ infra dicetur. noc procedit etiam quintum : quia licetrum.
Nent tiplicaro vno correlatiuorum, oporteat in altero correlatiuo aliquid proportionaliter refpon-
dere; non tamen queceffe eft, quod correfondear dere, non tamen neceffe eft,quòd correfpondear
diuerfum, \& diftinctum, nam paternitas, \& ma-C ternitas fiunt in parre, $\&$ matre, refpectu filij,$\&$ exilturn in diuerfis fuppofitis, $x$ tamen ex parte
filif non eff fic. frily non eft fic
Nec ectiam procedit fextum, quia verum eft,
quòd non funt ${ }^{\text {quatuor }}$, ratationes ponentes in numerum in diuinis . in Deo enim nulla eft re-
rum quaternitas aliquo modo. Nec procedit etiam feptimun dem, quòd relatio producentis, $\otimes$ productis non poteft efle idem per reperitionem, frd quin pof-
fit candem vnitatem fundare, hit eandem vnitatem fundare, \& viiri per om-
nimodam indiftinctionem, ueniens, quàm de effentia, qux eft penitus im-
producti, $\&$ de generarione producti, $\&$ de generatione pafflua, qux infer-
tur, $x$ effe capit ab actiua, tamen conitat,quòd effentia, \& generatio paffiua in filio fundant pe nitus eandem vnitatent, \& pari ratione hoc por
nunit funt facere attiua fpiratio, \& generatio paifina.
Nec eviam procedit vtrinum turale, , ¿iliberum ponüt diftinctionem aliquam inter fipirare, \& generare, fed arguunt, quòd
quodibet eft res, $\&$ quòd non habent identitaquodrbet eft res, \& quid non habent identita-
tem repetitionis,qualis efl inter illa, quorum alterum eff ab opere intellectus.
Quòd generare, \& fpirarc in Patre non funt idem per
epetitionem, ific quidd fint dififintan ratione,
izmo oquodibet eft res, conit
fecundam opinionem.
 idem re, \& ratione diftingumntur, quafí eadem res repetatur fub alio, \& alio conceptu, cum dicirur generare, \& \& ipirare. impoifibile eft enim,
quòd contraditoria de pradicamento reali vevificentur de his, qux dicunt eandem rem fub alio, \& alio concepput. praxdicatum enim reale
refpicitirem, non tenicir rem, non quatenus cöcepta eft, fed qua-
tenus reseft, propter quod fiaffirmetur, $\&$ negetur fub diuerfis conceptibus de eadem re fimdit enim concerpuum pluralitas, fed de genera-
re, \&f
re, \& Ipirarc pofiunt enunciari contradiáoria
depradicamento reali : nam generare non comcommunicatur, $\&$ iterum pater generat filiun), generare realiter opponitur gencrarid, cui fecun duun rem fpirare non opponitur, \& guòd gene-
rare non elt vere realiter, nifin vno Guppofito, rare non eit vere realiter, nifi in vno fippofito,
firirare vero fecundum rem eft in duobus. crgo Ipirare vero fecundum rem eff in duobus. crgo
impoffibile eft, quod fint de his, qux difingunn-
rur rurper reperitionem, quorum diftinctionemL
perticitoperatio intellctus perficit operatio intellectus.
Praterea Rationes Concludañaliquames diftimetionem realem, aut bent ratiorationis, probant tamen cuidenter, quid non nes priinx
fit inter firare, \& generare identitas, qualis eft pinionis. illa, quorum alterum habet aliquid de opere intellectus in fe, vinde probant quod totum illud, quod de firirare, \& \&enerare concipimus, eft ve-
ra res exittens in Deo, licet non concludzt, quin illx res fundent penitus eandem vnitatem. relin quitur crgo, quòd fint de numero oorum, qux Nec motiua valent fecund $x$ opiniouis. Primum fiquidem non; qua nec generare eft inharens, nec fubfiftens, \& fimiliter nec firarare,
fed vtrumque eft perfonalitaten fed vtrumque eft perfonalitatem parris'confi-
tuens, inquantum quadam per fe vnitas ex refullat, verdicebatur fupra.
Nec valet etiam fecundum, quia fpiratio de
generatione predicatur in abfras generatione predicatur in abfracto, propter
identitatem indiftinctionis, non quod alterum eorum diftinguatur ab altero per attum intellectus, ficutilla , qux habent identitatem repe-
Ex eodem deficit tertium, quia effentia co mo
do haber idenritratem indifinctionis cum proprietatibus perfonalibus : Non valet quartum, quia non omnis realis Non omnis
repugnantia, zincom repugnantia, $\&$ incompoffibilitas oritur in di-- realis repunimis ex oppofitionerelatiua, originationes e- grantia ori fubfiftens, ficut dux formx fubftantiales incom- fitiox oppo polinbiles funt in eadem partx materix, quam- tiua. uis non opponantur, vnde generari, \& \& ppirari
fiepfis formaliter incolin eiphis formaliter incōpoffibiles funt, nec con-
trahunt incópofibilitatem ex hoc, quòd f pirari oribinetur aliquo modo $\begin{aligned} & \text { g generari, immo acci- } \\ & \text { dit }\end{aligned}$ dit eo modo, quo eftaccidens in diuinis. quod ergo dicitur, quòd generare, \& fipirare non hafed ifta noon ent caura, quare non difinguantur, fed earum proprix rationes caufx fuyt hülus,
vt ditum eft in corpore quxflionis. Etex eo vt dictum eft in corpore quarfionis. Et ex eo-
dem patet ad quintum. Recolligendo ergo ea qux difta funt, apparet, Recood pafliua generatio, \& paffiua firiratio diffinguuntur realitirer, \& f funt
alterius rationis, inquantum generare ef a\&iua productio, \& gencrari paffiua: eoodem autem modo diftinguuntur fpirare, \& firirari : generare
autem, $\&$ f autem, \& fpirare nullo modo realiter diftinguun
tur, nce funt eriam tur, nncc funt etiam arterius rationis pracifibilis,
\& diftingt intelligibilis, quamuis fint alterius rationis, indifininex tamen, \& quomodo hoc fit pofibibile,paret ex Deitate, $\&$ ex proprietatibus. luta non obtante hoc fundat eandém vnitazeem, cum proprietatibus relatiuis, idcirco multo for
 currunt ad fundandum candem vnitatemí cü generatione, qux eft produttio formatiua, \& politiua terminin in effe apparenti, \& confpicuo, \& fe-
cudum hoc datur intelligi, quòd generare, $\&$ fpirare funt produetioncs alterius rationis, non ralis per intelletuum, fed ficurr ratio Deitatis reffe
etu paternitatis. $\&$ in hoc 4 airt. terminatur.

Refponfio ad primò obietta.
$A^{\text {D }}$ ea vero, qux fuperius primitus inducun quòd non eft verum,omemem diftinctionem in diaddiucritatem originis, nifi accipiatur per oppofitionem quecumque originum,\& relationum fiux origines, quibus principietur fuppof pam incompoifibiles funt, non autem dux origines, quibus fuppofitum principiet, $\&$ ideo genera-
tio, \& f firatio feipfis potucrumr diftingui, nonquia fir via à duobus principiiistreliqua vero ab Ad tertium dicendum, quòd generatiodicitur modaspincipalizate perfectionis, fed cuiirdam pater${ }_{\text {pitatis }}$ prxfupponit enim fpiratio generatione verbi, eo modo, qua fupra ditumm ctltnec folum ex hoc differunt generatio, \& f piratio, immo ex
fuis intrinfecis rationibus, quannuis ifta fit differentia,quafi extrinfeca, qua poffunt adinuicem difing ini :
Ad quartum dicendum, quòd licet hac fit vna ratio, quaz onfunte extinnccece perfonx difiningui,
videlicet, quód vna eft d nulla 1 alia, icicut pater, 28 via eft ab alia, ficut filius, \& \& certia eft duobus, ficut fpiritus fanctus, nobircum non funt ill $x$ ra-
tiones intrinfecus diftinctiue. non enim innafcibilitas, fiue non effe ab alio conftituit proprie patrem, fed paternitas: $\& \in$ fimiliter inec enfe in,
duobus diftinguir intrinfece firitum fancum à filio, fed effe per firationem, $\&$ proceflionem, qux eft alterius rationis productio.
Ad quintum dicendum, $q u \ddot{0}$ d procedit ab inAufficienti, Cufficienti, , quoniam pofibile eft imaginari, \&\&
vereconcipigenerationem, $\&$ firatione diftingui feipfis formaliter, täquam origines alterius rationis.Riccardus dicit, quadinueniuntur fe
cundum originem perfon- differe, fiyn origi cundum originem perfonx. differre, fi yna origi-
nem haber, $\&$ altera origine caret, vel fioriginem habentium differt origo vnius, ab origine
alterius.
$\mathcal{A d}$ fecundò obicitr.
A D ea vero, qux fecundario inducunrur, A dicendum eft. Ad primum quidem, quò motus, $\alpha$ productiones, qui funt ad diuerfos tei-
minos funt alterius rationis, feipfis quidem formaliter : ex terminis autem coëxigenter,termininanque ancrinas adionis exigunt, vt motus, qui terminantur ad ip pos, alterius rationis fint,
itta tamen in diuinis locum non habent, tü quia 1bimotus non eft,nec ađio, qqux fundetur in mo-
tu: tum quia ibi termini non funt effe capientes
per productiones eo modo, quofuperius extitit per productiones eo modo, quofuperius extititi
declaratum, quod filius produci diciur, ficiir nitus dicitur generari in creaturis, non ficur fo argu peridem patetad kecandum , \& tertium argumentum.
fis diftitiguantuntur ficendum,quòd relationes feipflinctio innotefcat ex terminis, feu coexigat quòd termini diftinguantur.
A D ea vero, qux tertiò inducuntur, dicen A dutiones difparatx, Ad primum quidem, quòd retis, non tamen per fundamenta, ficut nec dux for me funt alterius rationis propter materias,quä
uisexigant materias diuerfas Ad fecundum dicendum, quòd relationes diIparata in diuinis, ad fuppofitum idem concurrunt, ficut patet de generare, \& \& ifirare concur runt ad perfonalitatem patris, \& \& Piriare, \& \& ene
rari ad perfonalitatem filijnon tamen fic difpa ratz funt, quòd fint diuerfx, $\&$ fundantes plares vitates, immo penitus concurrunt ad eandem
perfeitatem, $\&$ vnitatem, $\&$ quod dicitur, quò perfieratem, 8 vnitatem, 8 , quod dicitur, quò
in creaturis relationes difparatax funt in eodem fuppofito, dicendum, quòd verum eft, ncc pro pter hoc 1 equitur, quin ene ponit etain diuinis
Ad tertium dicendum, quò non ex hoc diftin guitur fpiratio paffiua d generatione paffiua, quia fir irare fat infimul cum generatione paffi-
ua, fed ramen ex ho ua, fed ramen ex hoc poteft concludi, \& arguiti $\mathcal{A d q u a r t o ̀ ~ o b i e t a . ~}$
A ${ }^{D}$ ea vero,quoque, qux quarto inducuntur fpiratio eft productio habens motum liberum, a rationem libertatis ex feipfis formaliter, cum
firquadam condirio libera; \& gencratio habe mo quadam conditio libera, \& gencratio habe
modum natura, cum fit produtio fininilitudinis \& formatio conceptus, \& partus mentalis, vnde Ho oportet, vt propter hoc \{piratio procedat generatio à menoria, actus quidem int inon funt cliciti,nec ibi funt aliqua principia productiua, quibus actus eliciantur, nihiltominus tame actus tionis naturalem proprietatem, vnde fipiratio li bera eft,non liberrate potétix, fed co miodo,quo perius dietarnus formaliter dicitur liber, ve fu quia generatio vere terminabitur ad verbum, $\&$ crit aifimilatiua produatio, dato, quòd non fit eli cita a memoria, $\&$ f piratio fimiliter ad fpiritum à voluntate non fit elicita.
Ad quartùm dicendum, quòd non eft verum, ü,nec firitus fubfifès amor non cnim emana verbü, vt intellectio actualis, Yed ve notitia obic mato, (piritus etiam noo procedit va in effc fo maliter, fed vtdonum amoris, virtute quidem amante, \& amante, \& datur, ac emittitur ad amatum-

384 Liber I. Sententiarum
quantum eft ex voro ipfius amantis, vnde amo- A fam conflituit ante fe in cffe confpicuo, \& fimirem vis conduplicans amantem, inquantum ip-
fum retiner intra fe, \& cum hoc emintiti ip fummad amainum:hatc autem in nobis intentionaliter funt, in Deo vero realiter, vt ditum eff fxpe.
Ad quinto obieta.

A $\begin{gathered}\text { Dea vero, qux quintò inducuntur, dicen- } \\ \text { dum eff, quod veritaren concludunt. ge- }\end{gathered}$ neratio namque pailiua, \& \& firario palfiua, \&
realiter, \& formaliter, fiue quidditatiue difin realiter, $\&$ formaliter, fiue quidd itatiue diftin-
guanturfififis; generatio vero, \& actiua fopiratio non diltinguuntur realiter, nec formaliter,
quia concurrunt penitus in ombimodam vnitatem, fitamen accipiztur ratio, \& quidditas carens propria vnitate, co modo, quo paternitas,
\& cexterx proprietates dicuntur rationem habe re,\& fimiliter Deitas, fecundum hunc quidemmodum dici poteft, quod actiua generatio, \& a-

$$
\mathcal{A} d \text { obieita in oppofitum. }
$$

A ${ }^{\text {D ca vero, qux in oppofitum inducuntur, }}$ diuina eflentia non. eff formaliter terminus prodiuina eflentia non eff formaititer terminus pro-
datitionuin, cum fir fornzliter fymbolice comproductiones alterius rationis.
Ad fecundum dicendum, quòd natura intelleCtualis haber duplicem modum communicandi, \&iffipfan conduplicandi. mens enim per intel-
lectionem fcipfam conduplicat, per quam feip-

DE PROCESSIONE TEMPORALI SPIRITVS fancti, quid videlicet in ea datur, \& à quo.

## DISTIINCTIO XIIII.

## Expofitio textus.

D fit, quia eius dona donentur, vel quia ipfemet
RAETEREA diligenter, $\mathcal{C c}$.
Poftquam determinauit Ma Poitquam determinaurt
ifter de prima proprietate
spiritus sancti, qua effrerna fpiratio, hic inicipit tra-
Care de ecunda proprieta-
te eiuldem fpiritu te eiuddem firitus, quax eft
procffio otemporalis. Et cir ca hoc duo facir. Inquirit enim primò de temporali iproceffione, quid fir. Secundò vero, quor
 nis, , \& nomen Proceffionis.
Primò ergo rractar de ea fub nomine Procef-
fionis, $\&$ fecundớfub nomine fionis, \& fecundo fub nomine Dationis, \& Mif-
fionis. fecunda ibi dift. 15 . Hic confiderandum eff. Circa primum tria facit.
Primò enim oftendit, fipirium fanctum temporaliter procedcre.
Secundó vero inqu secundo vero inquirit modum, quo dicitur in
nos procedere, vel nobis dari, an videlicetillud
iter per amorem, per quem egreditur extraf
in effe condonato. Commentator autem, cuin dicitvnius naturx non effe duos modos commí 1. nicandi, velloquitur de naturis non intellectualibus, vel potius refert iflam dualitatem ad mo-
dum naturalem, \& modunn caufalem. eff enim fua intentio, quod vna fpecies non habet, nifi vnum modum, quo gencretur. aliquaz enim funt,
quç habêt caufas rerminatas actiuas,$\alpha$ paffiuas, qư̧ habēt caufas terminatas actiuas, \& paffiuas,
fic qux generätur ex purrefactionc; quod autem fic qux generatur ex putrefactione;quod autem
3adem ipecies habcar caufas terminatas, fed
caufales impofibile diciteffe. patet aute, caufales, impoffibile dicit effe. patet aute, quòd
ifta locum non habent inDeo, propter quod non ifta locum non habent indeo, propter quod no Ad vitimum dicendun, quòd produtiones
paffux nō fe habentad producta fuppofira, 2 zam palfiux nö fe habent ad producta fuppofira, tam-
quam ad terminum, fed tamquam ad formaliquam ad terminum, led tamquan ad fitutum. non cnim filius gencratione pafiua elicitur, fed formalititer confituratur)fiuppofita ergo produta, \& habent in fe, vinde funt proprietates, qux funt productiones pafliux, vn def furt altcrius raxionis, fed quoniiam Deitis
habet rationem formx $x$ quidditatis,\& dantis efhabet rationem formx, quidditatisis, \& dantis df-
fe quidditatiuum, ideo fuppofita funt einfem rationis, proprietates vero non dant effe quid ditatiuum. non enim per filiationem $m_{2}$ filius eft quid, fed ad aliquid, quia ad interrogationem
factam per quid de filio ; refpondetur, quid eft Deus'inon quòd fir filius, fed de hoc inferius prolixior erit fermo, cum inquirectur de perfonis diuinis, an habeant modum frecierum fub genere
vel indiuiduorum fub unis, an habeant modum ipec
vel indiuiduorum fub fecie.

Diftinctio XIIII.
prietas temporalis, \& proceffio erit aliquid A toritaté Augufini, quòd nulla creatura poteft Tertiò ibi : Hanc quoque temporalem. Magifter as.deTrin. inducit.anctoritatem Auguftini dicentis, quod cum Chritus a mortuis furrexifice infunfaurt in oflenderet procederc de feipfo: hac autē procellio referri deber ad temporalem donatione,
wi' Supra. quod pater ex his, qux fubdit Augufinus ibidedit Dominus firitumn fanctum; femelin terra,dum infuflauit in difcipulos propter dile-
cionem proximi, s. iterum de calo in die Pentec. proptct dilestionem. fic crgopaitet, quid
illa infuthatio proceflionem temporatem piritus fanctid denotabat.
Poftrmodūibi:Sunt autē aliquii.inquirit,an ipfe-
met firitus faikus nos, $\otimes$ detur ipfèmer in nobis, aut procedär tan tummodo dona cius, puta gratia, $\alpha$ virtutes. Et circa hoc quatuor autoriztes inducit, Ruibus probat què quon folun f firitus fancti dona , immo ipfemer ipiritus fantas,
Effergo prima Augufini, qui dicit eundem
fifitumfanctum datum, cuminfuffauit Iefus, de quo moxait: Ite baptizare in nomine patris, Ieffis non eft Deus, qui dat fpiritum fanctuon Deum-
 turfenfibus, noln eft de fubtitantia, feut naturacorporaliunn, ve inuifibibilium creaturarum, per
quod innuir, quòd firitusus, qui mentibus illabitur, non eft creatura fed Deus.
fij, qui dicit, quòd firititus eft ciufdem Ambro eff nobis, non ch ch mutabilis : omnis autem creafuraiet mutabilis, per quod aperte innuiit,qaid
fpitus, qui datur hominibus, non eft creatuira, fed Deus.
 Ouarradcinde A Aumin cum fancuum cfic donum tantum, \& tale qua-
tenus, \& qualis ctit ipfe quidar , vnde dicir,
quodd donum cft xquale d, quöd donum cft xquale danti, , $\alpha$ ita fequitur, quòd eff Deus, cum datur i D De.
poftmodunn ibi : Hicquxiur quirit, vetuun fecundum hanc moduan firiritus fanctus procedat, aut detur tanctis viris. Et triaf facit. terminat, qued lpiritus fanctus ab houninibus non datur, nec donatur, quod probast rationes
puidem, quia dari, vel mitri firitume ef proce quidem,
dere ipfum $:$ nunc autem creator non procedit creatura; ; per confequens fip iritus fantus non datur ab hominibus, nec mitritur, nce procedit.
 firitum fan tum; fed nec Simon Magus fuit aufus ab Apoftolis poftulare', quòd cui imponeret retur fibi firitus fanctus ${ }^{\text {P }}$. Secundo ibi:Et \&uod plusef.o ofendit Magiter,
quòd efl de poffibili,\& determinat fecudum auPetr.Aur.fuper Sentr.to. I
 Chriftus, inquantum homo
Tertiò ibi: Sed huic videtur fter obiicit contra prxdictar contiarium : Mígiquod huic videtur opponi, quod Apoftolus ait
ad Gal. 3 . Iquens deffeipfointerrogans, quis tri Galat. 3
buit vobis firitum buiv vobis firitum, 2 operatrur virtutes in 1 vo-
bis, per hoc innuens, quod ip
 Yet; \& relpondet Magiter, quod Apoftolus intel
lexit fe tribuiffe difpofitiue, inquantum per pradicationem Apofoli Galate fueruntrdifpofitiad
receptionem piritus receptionem Piritus fancti, quem non ipfe Apo
folus, fed Deus tribuit illis effectiue. hxc eff fententia.
Vtrum proceffio tëporalis fit proprietas Spiritus anncti-:
$\mathrm{E}_{\text {poral }}^{\mathrm{T} \text { quia Magiter hic agit de proceffione té-- }}$ occurrit, Vorrum remporalis procetrio firitum fancti fit eius proprictas.Et videctur, quod non. nullum enim temporale, \& motum localem importans, poteft effe proprietas perfonx diuinx,
fed proceliio Icd procelilio temporalis nouitatem importar,
\& localem mutationiem. procedere enim de vno in liad, ire eft -ergo temporalis proceffio piritus franti propricas effe non poteff.
Praterea: Vinus perfonx, vnica eff proceffio,
\& firitus fancus vna perfonzeft,
,
$\&$ firitus fancus vna perfonzeff, cuius proprie
tas eft procellio xrerna.erga proceflio temporalis nino ef eius ercorna.ergas.
Prxterea: Nulla res dicitur
Prxereà:Nulla res dicitur procedere pro co,
quòd ab eo aliquid procedit ton enim fol diciquod a eo a liquid procedit non enim fol dici-
tur procedere cocolo in terra ex eo, quòd radius
ab eo tur procedere a acclo in terra ex eo,quod radius
ab eo procedat, $\&$ contingat terram, $\&$ finiliter nec arbor dicicur procedere, quamuis vniri,
fores
ab ea procedant, fed piritus fanctusnon aliter procedit in nos, nifíquia gratia, \& virtutes, quax dona funt eius ab eo profluunt, \& pro-
cedunt in nos. ergo videur, quìd f firitus fanAus proprie temporaliter non procedat.
Prxterea: Illud non dicitur procedere, quod non ihcipit effe, vbi antea non erat, fed fpiritus tiam,porentiam, cum firDeus, $\&$ Sapiens dicit sap. de eo, quòd artingit vbique propter fui munditiam. $\begin{aligned} & \text { Prgo videctur, } q \text { temporaliter nō procedat. }\end{aligned}$ ipfam, non dicitur proprie procedere in animä, fed magis animanam trahere ad feipfun, \& extra,
mundum , iuxta quod Saluator ait de difcipulis mundum, iuxta quod Saluator ait de difcipulis
loquens Ioan. 17 .De mundo non funt, fcet ct ego non fum de mundo crgo per dohum amoris fpiritus fancus noni dicitur procederc, fed magis trahe re animam ad feipfium.
mrxerea:Non loluni charitas eff donum Dzi,
mnoo \& fides , \& prophetia, \& genera linguarum, \& nuilta alia, quax enarrat Apoltolus ad I.Cor. I2 Corinthios, quibus enumeratis concludit, quod
omnia operatur vnus, atque ideñ ppiritus diuiomnia operatur vnus, atque iden! firititus diui-
dens fingulis, prour vult. fimiliter etiam \& do-
na naturalia na naturalia funt $i$ ipiritit fancto, fed datis iftis,
fpiritus fancus non dicitur procedere.ergo nec fpiritusfanctus non dicitur procedere.ergo nec
per douum charitatis sneuti communicatum per donum charitatis sen
propric procedere dicetur
Prxterea: Charitas ; ${ }^{2}$ d dona cetera non pro
fluunt à fola perfona fpiritus.fancti, immo infe- A ab eo effectus procedit, namex hoc fequeretur, parabiliter, \& communiter a tota Trinitate, fed $\begin{aligned} & \text { quot terra } \\ & \text { quocederet, aut iaciens fagitaian }\end{aligned}$ non ex hoc tota Trinitas dicitur procedere. er-

2ù̀d proceffio temporalis fit proprietas Spiri-
$\mathbf{S}_{\text {citit }}^{\text {E }}$ in oppofitrum videtur, quòd Auguft. diaus fimul de veroque procedit ad fanctificandū
 tio ficex tempore. ergo proceffio ipiritus lancil
ad crearura fanctificationem eft temporalis. Praterea: Beda dicit. exponens illud Ioan. 15 .
 ftat; $\mathrm{P}_{\mathrm{P}}$ hominibus datur gratia extēpore. ergo Praxterea: Auguft. dicit,quòd cum infuffauit
Chriftus in difcipulos, diccns: Actipite spiritum fantum, innuit eum procedere ex fecipfo, \& fub-
dit, quöd poft refurrectionem Domino bisdedit, quod polt refurrectionem Dominus bis dc-
dit fpiritum fancum, ex quo colligitur, quod fli
ritus fañti datio eft quaxã procefito: fed nulla dubiú eft, quin datio fpiritus fancti fir temporalis.ergo aliqua eft proceffio fpiritus fánctii tem
poralis.
Reffonfio ad quaflionem.

A D quxftionem iftam refpondendo, hoc or dine refponderur. Primo namquè inquiretur, ant réporalis pro-
cefio comperar ipfimer perfone aut tantumnotodo donis ipfius. Secundo videbitur, quomod
poralis procellio ad zternam.
Terriò
Tertiò чuoque apparchic ex proprietas $\overline{\text { piritus }}$ sācti.
ARTICVLVS PRIMVS.
opinioquocrundam.

Cquod $_{\text {Iref }}^{\text {primum autem confiderandum, }}$, aliter procedere in nos, nifi quia azoo profluüt aliter procedere in nos, nifi quia a aeo profuüt petit proprie fpiritui fanto. fed gratix, \& virSed hzc opinio fare no po
15.de Trin. Contrad dicta fanctornm, quia Augutinus 5 s . de Trin. dicit illum firititur datum, cum infufflauit
Iefus, de quo ditumm eft Ite baptizate in nomine
 fatur Auguftinus, quod fpiritus fanctus, qui
Deus eft, \& tertia in trinitate perfona vere da tur honinibus,\& proceditit eos. fimiliter idem dicit Ambrofius ilibro primo de firiritu fanco,vt
Manifer Magifer dicit in littera, tum quia if fola dona,
firitus faneti procederent, non ex hoc dicere Tiritus fanct procederent, nonex hoc dicere-
tur firitius fantus procedere, quia parizatio-
ne tora Trinitas, cum eadem dona profluät comne tota Ir initas, cum eadem dona profuait com-
muniter $\mathfrak{a}$ tribus perfonis, tumí quiageneraliter fallum eft, quòd aliquid ex hoc procedat,quöd

## quia herbx procedunt à terra, aut d iaciente fagitamL.

 fagitamOpinio S.Thoma par. .q. 18. art.3. © aliorum.
Proptierea dixerunt alij, quìd ipfemet communicatione donorum. Eff enime cơfideran dum, quòd aliquid dicitur in aliud procedere, vel ficut in fubiectium eo modd, quo calor datur
aqux ab igne, \& procedit in ip aqux ab igne, \& procedit in ip ipram, vel ficut in
obieধtum eo modo, quo amás dicitur procedere in amañu, vel ficut obiccã̃ eo modo, quo amatū, \& intellectū dicitur procedere, \& \& peruenire in
mente amantis, \& intelligentis, vel ve fit motor, retor, $\&$ tutor eius, in quod procedit,eo modo, quo dicimus, quòd Rex procedit ad talem locī ve defendat, \& tueatur ipfum. fecundū hoc ergo piritus fanctus non procederet, quia datur ho-
minibus, ficur forma inharens. \& dido tyon procedit in mentem, tamquam in in ubicetum.procc-
ditergo, quia exdonis firitus prouenit, dit ergo, quia ex donis f piritus prouenit, vefit
obiectum amatum, $\&$ incellectum, $\&$ vrfit amãs, \& moror, \& rector. in homine namque habente gratiam gratum facientem habitat modo fpeiali, quia in ratione amati, \& cogniti. \& in ra-
tione motionis, \& \& rectoris, \& amici,vnde cum in om motionis, \& \& rectoris, \& amici, vnde cum
in omi cratura fit Deus per effientiam, \& po-
ternian tentiam, in creatura tanen rationali, fecundum gratiam gratum facientem, habitik mo
ciali, quia in ratione amati, \& cogniti. Sed hxc opinio fare non porctil. in illo enim Refellit p-
pon non connifit procellionis ratio, quod eft com- cefent
munc rritus perfovis, quia periona cedenterm
opint munc tribus perfonis, quia periona patris noin
dıcitur temporaliter procedere, inmo proceflio temporalis eft propria fpriritus fancti, fad
proceder in procidere in menterm rationalem in rationc
amati, \& cogniti, \& amantis, ac moucntis, ; $\mathrm{c} u$ dirigentis commune eft tribus perfonis : nam per gratiam gratum facientem, diligiturtora, Trinitas, \& reciprocect tor Trinitas diligit, \& in
ratione motoris affifte. ergo in hoc procelfonis ratio non confifit
Et fidicatur, quòd procedere importat originem perfonxa i perfona, propter quod noi-
competit toti Trinitati procedere, quamuis $\mathrm{f}^{-}$ bi competat fecundum hunc modume eff in men te per donum gratix gratum facientis, dicendum, quòd hoc confrrmatpropofitum, fcilicet $\$_{3}$
proceffionis ratio, fccundum quam ipfemet (pis ritus fanetus dari dicitur in hoo noinconffifar Praterca: Talis modus efiendid firiritus fant
ati in creatura deber aturibui Ctiin creatura debct attribui procellioni, qux
habeat aliguam originem ad cmanationem ternam firitus fancti $i$ filio, $\&$ a patre . fed fpiritus fanctus non procediti a patrt, \& \& filio in
creatura fub ration obiedi amati, aut conicreatura fub ratione obięti amati, aut cogni-
ti, nec fub ratione rectoris non enim fpirant ip

 motorem ipfius.ergo hicmodus exiftendi fpi-
ritus fancti in creatura rationali, non (ipectatad temporalem proceffionem ipfius.
Praterea:Si ille modus haberet
Praterea:Si ille modus haberet veritatem, fequeretur,quòd omnes res, dumimens incipiteas
intelligere, \&e amare,procederent in mentem, $\&$ A tia propria, $\&$ in omni immutabiliter eam parrem motam, fed hoc nondicitur pono none im in dicitur procedere in animam,dum intelligitur, nec procedere in terran, dum ipfam mouer,
opinio S.Bonauent. I.Sent.dif.r. 44:art. 2. queff.r.
T T ideo dixeruntaiij, fit ab vno in alium protendi, hoc concingere potef dupliciter. primì quidem, vt in obie-
Aum; fecundò vero, vt in fufcepriuum. fecuindum primum modum proceditzpernalitecentre in filium fpirirus fanctus , \& econuerfo a $a$ filio in patrem, cum fit amor mutuus vterque. Secuando vero modo non procedit xternaliter, quia in nullo furceptiuo piritus fanctus recipi
tur, cum fit perfona fubliftens : Graci tamen. imaginantur ipfum in filio permanere : temporaliier autem procedit, quiod fecūdum aliquerem nodum, quani in furceptuium, funcipiuntur in anima, $\&$ ita temporalis proceffio (piritus fancti in creaturä non eff tantum, vtin obiectum, fed vt in habitaculum.
Sed hxc opinio, nifi addatur mplius incid ret in primam. non enim fíritus fanctus vere fufcipitur, nee procedit in menrem, tamquam in habitaculum, $\&$ fufceptiuum, fed tantummodona cius.
Quid dicendum,fecundum quod pidetur.
$\mathbf{R}^{\text {EsTAT ergo dicere, quòd vide tur fub tri:- }}$
Prima quidem, quodd obiectum alicuius atus poteft accipi dupliciter, aliquando formaliter, vero materialiter, ficut lignum, vel lapis funt vifionis obie ta
Ent autē confiderandú, quòd mutatio obiefti Aus,ficur patet, $q$ fi color immutaretur, de neceffitate mutaretur vifio: mutatio yêro obietti materialis no induceretnouitate in actu,fit tame fi manente codem colore in numero lignum mu taretur inlapidem, alpiciens continue non amififfee priorem vifionem, tranfiret, \& \& adueniret alia fubftantia, nullo modo vifio intuentis effer mutata, ficut patet de

Quòd Sprintus Sanctus procedit tamquam in terminums illud, in quo tendit amor
tamquam in obiectikm.
$S_{\text {Aus dicit }}^{\text {EcvN }}$ propofitio eft, quòd fpiritusfan dus proce- num,\& daritur procedere tamquam in termid, quod tendit amor diuinus. hoc anteé pa ret ex pracedentibus.licect enim f piritus fanttus menvt men,, tdilonatus ex vi amoris ppripter quod ten-
dit ad illud, ad quod amor coniugit : amor autem diuinus fuper aliqua tranfitimmarabiliter. complacetenamDeas immutabiliter in effenPet. Aur.fuper Sent.to.It
ticipantet participant autem eam identitate, omnes petfonx diuinx, aut omnes fimilitudi-
nes perfetionis diuinx, quarum quadam funt quidem primarix, $\&$ effentifiales, ficut proprie-
tates quidditatiux omnium crearurap tates quidditatiux omnium creaturazum:qux-
dam vero funt fecundarix: \& quafi accldereles \& harü quadā̃ confequitur creaturas irrationales intelleftu carentes, $q u x$ dā vero creạturas intelleetuales, $\&$ harumletiam quadzm perficiunt naturam intellectualem in effe natrirali, ificut na-
turales perfectiones:quadam vero fecindum er fe volututarium, \& intellectuale, vt virtutes, $\&$ a-
lix perfectiones animz.
.fecundum hocergid uinus amoŕ tendit per modum complacentix. primò,\& principaliter: in efientiam, \& perfonas, \& omnia intrinfeca. fecundariò vero, \& par-
ticipatiue, immutabiliter tamen in quiddita ticipatiue, immuaim creamen in quiddita-
tiuas rationes omnium creaturarum, $\&$ in perfe ctiones earum, \& fingulariter in perfectiones creaturx rationalis, qux debentur fibi, vtintel-
lequaliseft in iffis enim fingulariter a tur dininx naturx, qux etizm eft intellectualis, vnde cü Deus iuftus, verus, pius, \& charitatiuus fir, maxime diligit dileetionem, immutabilita-
tem, iuffitiam, pietatem, $\alpha$ ceteras perfectiones. in omnia veroifta tédit amor diuinus quodammodo formaliter, inquatum quodibet habet diligibilis rationem, fed effentia habet quidem principaliter, \& per re;qux vero extra effentiam
funt fecundario, $\&$ participatiue, $\& h x c$ eft ratio, propter guam immutabiliter fertur in obieCta huiuimodi: quia diđū eft ini praccedenti pro-
pofitione, pointione, quod ad mutationem obiectiforma-
lis,neceffe eft atum murari, vnde cum diuina di Ictio immurabilis fit, neceffe eft,vt immutabiliter tendar in diuiname effentiam, ac quidditates
creaturarum, $\alpha$ perfectiones naturales earum. creaturarum, \& perfectiones naturales earum.,
$\&$ fimiliter in perfetiones creaturx rationalis, fecundü hoc fpiritus fanctus immutabiliter proquòd procedar, vt amor illarum , fed quia eft a morofus impulfus, vt fxpe dittume eft, refpectur omnium iftorum.
Viterius autem eft attendendum, quòd quxtabiliter, \& per confequens, nec formaliter, fed tantum mutabiliter, \& \& contingenter, funt au-
tem ifta exiffentix creaturarum, \& fecundum effe quidditatiuum, $\&$ fecundū effe accidentale quod capiunt per proprietates niaturales, \& $f$ ecundum effe morale, quod capiunt creaturx ranim, quòd Deus exiffentias iftas non vultimmu tabiliter, alioquin immutabiliter produceret, $\&$ conferuaret. cum ergo ex prxcedentipropo-
fitione fatiis appareat, quod actus immutabilis fuper nullimimpobiectum mutabilitertranfire po- mutasbilim-
 amatres exiftere, fecundum efie naturale, nec murabiliamat res exiftere, fecundum effe naturale, nec
creaturä rationalem fecundum effe morale, nifi nquantum participatur in eis quidditas, qux


 eis, fuuc exiftant, Gire non exiftant, , propterer quod
Deus non vult eas exiftere, ant nonexiftere com placentia tranfeunte fuper exiftere , vel non exiffere formaliter, fed materialiter tantum. Hxc
eff enim confideratio naterialis obie eft enim confideratio naterialis obietti, vr 2 tio fieri poffit circa materiale, wt patet de intwente panem ante confecratione, \&x poft: muta tur enim panis fubftâtia, \& tamé nec color, nec
vifio maratur, vel immutanifur .confimiliter er-
 C, de exifterc in non exiftere, diuina complatem, codem quoque modo inrelligendim eft de perfetionibus gratuitis ; in illis năq; immurabiliter ab rterno cöplacert Deus, fiuue particicipérur
banima, fine nô,hoc accidit donis gratuitis quantum in ipfis complacet amor diuinus, vnde prout fant indiuino intuitu ab xterno, immuta pore in anima, anima ipfa particicipare ex ten erernam Dei complacentiam', nulla immuta tione fatta circa complacentiam, nec ex parte atus, necex parte formalis óbiceti, qux funt Deo gratuita, fed exparte materialis, qux ef
nima, participàns de nouo immutabiliter do na gratuita, immutabiliter, \& 3 b xterno di coll

Colligitur itzque ex pramifis, quòd Deus
 a mutatione facta in eius amore, vel obiecto for mali ipfins: :amore antem cuiuldam complacen
tix fpecialis dilisit dona ter quidem afpiciendo ipfa donina, mutabiliter vero diligit animam. prrticipancem, ip ap tota,
quoniam anim a amitente, vel retinentedona, femper manet eadem acceptatio immutabilis, $\&$ zeerna eorumdem donorum. fecundum hoc ergo firitus fanctus, quadam proceffione ge-
nerali procedit in omnem realitatem creaturx, tamquam in terminum, fed immutabiliter, \& $\&$ camquam terminum formalem apicicir omnes tere morabiliter a fuicit \& exillure, \& non exirizle:proceffione vero feeciali , iritus fancti in perfectiones gratificartes procegdit tamquam in terno: in animas vero ftans procedir mutabiliter, prout participare incipiunt dona gratuita, qux funt termini immurabiles diuinx procef-
fonis \& fic patet, quod in tot procedit piotitus Candus, tamquaminin termiuum, in quor proce dit amor diuinus, tamquaifin obiectum,
qux erat propofitio fecunda : quall-
ter aurem diuina voluntas non
complaceat in effe exitten-
tix, nec in eius oppofito,
declaratur infra diagetur de vo vo-
luntate di-
unta.

Sonas, dicitur vere, $\in$ propopric
ex tempore.
$T_{\text {Ertin: quoque propofitio eff, quod ip- Spiritus } \text { fan }^{\text {En }}}$ fantus vere procedit \& propric ex réporepro- dit extem ceffione quidenx generali in omnem crearuram, quando caufatur, \& capit efle exiftentix : pro- roli in on quando gratificatur, \& capit effe grational. $^{\text {cem, }}$, tur quando gratificatur, $\&$ capit effe gratix.

- Primum figuidem patet; fanctus in omne illud procedid, tamquam in
rerminum, terminus fux xternx emanationis , ficut pater quòd vifio oculi procedit in lignum, vel lapidem, \& omne illud, in quo recipitur color, \&
fi effet vna xterna vifio, qux ferretur in aliinflet vna xrerna vino, qux ferretur in ain-
quem colorem, procederec eadem vifio in om-
 ri : fed declaratum eft ex propoftrione fecun-
da, quod terminus imnutabilis $x$ ternx ema da, quid rerminus imnutabilis xterne ema-
nationis fpritus fancti funtrealitates creaturarü omniü fecundum rationé propriam, \& quidditatiuam.ergo cum huiufinodi quidditazecsper
crearuram accipiant effe ex tempore, formalis terminus emanationis xternx participatur ex tempore ; $\&$ per confequens, firitus fanctus in omnem creaturam ex tempore procedic, \&
hanc conclufioné cum fua ratione Sapiens inhuit Sapieatix feptimo, vbi dicit loquens de fpiritu fapientix, quod attingit vbique propter fil manatio quixdam claritatis omniporentis De fincera, ex hoc quidem, quòd fipititus faņus ef quida am amorofus impulfus, , e emanazatio vaporofa, vtita licear loqui, attingit oinnern crea
turam, quia in omnibus immutabiliter comturam, quia
praceetDeus.
Secundum
Secundum vero patet ex tredio confimili,' Exempla quoniam fipiritus fantus in omne illud proce do dit nutabx m Iux: emanationis, \& proceffionis $x$ ternx , fed anima ex tempore, capiens effe gra ex tempore terminuith immutabilem emanatio nis, \& procelfionis xternx ip fius fpiritus fantet, cum declaratum fit, quod Deus immurabilite. complacet in donisgratuitis, \& \& crius illa 1 pi-
ritus fancus emitititur ab aterino.ergo cuma anima gratificabitur, fipiritus fantus ex tempore proceder in eam, q4am quidem conclufionem dit,cum per nationes in animas fanctas fe tranffert \& amicos Dei, ac prophetas coultituit, quia neminem diligit Deus, nifi eum, qui cum fa pientia inhabitat, hoc eft cum gratuitis donis,
qux cenfentur hoc nomine, Deus fapientie. Sic ergo firitus fan tus dicitury ex tempore proce-
dere, non quia fola dona ipfids procedà, \& prodere, non quia fola dona ipfitus procedăs, \& pro-
fuant, fed quia ipfemet; qui ef perfonadiuina fuaint, fed quia ipfemet; qui eft perrona diuina
procedar, iec cetiam ex hoc in anina procedere dicitur, quia efficiatur moror, \& rector ipfuns, $\&$ amarus, ace intellectus ab anima, quia ho cebatur, , efd cex hoc vere procedect in nenimam, quòd ipla per dona gratuita conftituiturtet
minns ex tempore' proceffionis fpiritus fan- A dux res, quantitas, \&albedo, non taméa ti xternx ficurude vifione, qux fuper panem- nunt numerum quantitatum. procedit mediante colore dici poteft,f, firranfub-
tantieur panis in aliquam naturammo quod illa cadem vifio, qux prius erat, de nouo trâfit fuper
naturam, qux fubfternitur colori pracedenti, qui iam crat in pane. \& in hoc finitur Articu-

ARTICVLVS SECVNDVS. Quomodo fo babet proceffio temporalis ad aternam.
Opinio $S$. Bonauenture. Sent.disf. $+q+2$.

Irca fecundum autem confiderandum aliquid lis, \& xterna non dicurnurur xquiuoce, nee vniuo-
cs, fed quodammodo analogice, quia vna inclu ce, , ed quodammodo analogice, quia via inclu
ditur in altera, vndc eadem eft procellio firi. citer, quia quöd procedatab hoc, in hoc, vtin obie\&um, xternum eft, quòd non ab hoc in hoc, vt in habitaculum, eft temporale. tur enim innuere, quòd fint dux procelfiones, vna $x$ terna,qux refpicit obie $t$ tum, $\&$ alia temporalis, quax refpicit habitaculum, videtur ettans
innuere; quod temporaliter non procedatin animam firititus fanctus, tamquam in terminum proceffionis xternx, \& fecundum hoc acquiret
termini nouitatem.
opinio $\mathcal{A l e x a n d r i d e ~ A l e x a n d r i a . d i f . . 1 4 . q . 2 . ~}$
$\mathrm{E}^{\mathrm{T} \text { ideo dixerunt alij, quòd proceffioxter- }}$ ex parre procélionis, quia non funt dux proceffiones, led ex parte connotati : proceffio namque zterna, inquancum connorat effectum fan-
cificationis in creatura dicitur temporalis, vnde ficut Deus, \& Deus caufans funt vnum, $\&$ ide cuncerto connotato, fic proceffio of piritus fan-
Ati,vtelt xcerna, Cti,vt elt xterna, \& vt eft temporalis, atque fan-
Atificans. $\therefore$ opinio quorundam aliorum.
$F_{\text {in idem, vnded dixerunt, quäá proceclio tem- }}^{\text {Vervan }}$ poralis eff quoddam totum aggregatume ex etter
na proceflione, $\&$ ex nouo modo fancti in creatura, vnde habentfe proceffio tem poralis, \& xterna, ficut quantitas fimpliciter, \& quantitas albedini coniunĉa, quariber enim
albedo, \& quantitas realiter dittinguuntur, cadē tamen eft quătitas fumpta finimplicirer, \& albedini cóiutza, limiliiter in propofito, origo perfonx Spiritus sacti,que eft xterna proceffio,prout fim
pliciter fumitur, $\&$ prout fibl coniungitur quidà nouus modus efsendi fpiritus fancti in creatura, non eritalia, \& alia procelfio; \& per confequens procenio temporalis, \& xterna non ponunt in
numerum proceflionum, quamuis ponant in numerum rerum : nam origo, \& modus effendi Spiritus faneti in creatura dux res fint, non ta-
men dux proceffiones, ficut quantitas, $\&$ quancitas dealbate ponunt in numerum rerum : nam

Petr.Aur.fuper Sent.to.I.

Opinio Durandi. I.Sent.dif. 4 4.9.2 $D_{\text {temporalisaddit ad alijernaim quendam }}^{\text {Ixfrion }}$ refpectumporatis addit ad xternam quendam, effectum fanaificarionis
exiftentem in exiftentem in creatura. cum ergo quaritur de
 merum proceffionum, quia refpequs rationis? quie eft ad creaturam, , non eff notua proceffio,
nec addit numerum rerum formłiter, quia nec addit numerum rerram formainter, quia
creatura non eft intrinfece tantumi, nec addit numerum fimpliciter, quia res, $\dot{\&}$ ratio nionvidentur facere multitudinem fimpliciter di-
atam, fi tamen ratio, 2 as aliqualiter appelletur, dici poteft, quod proceffio temporalis addit
dit rem, quia refpectuiur rationis, \& poritit in nu-
merumeo modo, quo totum ad fuam partem addit aliam partem, recundum quam ponit in numerum cum prioti, vnde proceffio temporalis eft totum aggrefitum ex xeterna procelfiotionis, $\&$ quia ad nouitarem totius fufficit, quòd altera pars fit noua, ideo temporalis proceffiodicitur noua, propuamuis includat sternam,

Quid dicendum fecundun veritatem.
 Prima, \& vltima pofition in hoc deficium, quod coud curir expli imaginantur, proceffsionem temporalem adde-
re aliquid medians inter procefsionem atcrre aliquid medians inter procefsionem atcr-
nam, $\propto$ terminum. Prima quidem dicit, quòd addit connotato rrminum
Opinio autem media deficit euidentius Opinio autem media deficit euidentius, quia
imaginatur effectum fanctificationis effe intrinfecuin temporali procefsioni, ${ }^{\text {anod }}$ quoffe non po-
teft: procefsio namque temporalis eft ad fanEtef: Proceffio namque remporalis eft ad fan-
Etificationem creazurx, ve dicict Auguftinus. vbijupra.
propter quod patet, propter quod patet, quid fancificatio non ad-
ditur aternx procefsioni, vt ex ambobus conititur aternx procefsioni, vt ex ambobus conitituatur proceffio temporalis, fed fi aliquid
adderetur, magis adderetur refpectus rationis, vel.connotatio iftius effectus, quemadmodum imaginantur alix dux opiniones. is procergo confinderandum hic, quòd tempora- Procefiforté
 minuu, ve participationem fui termini formalis,
fidut vifo qua color exifens in pane cernitur, addit vifioni corporis Chrifti, nen quiderm, rer ipfam, addiit, quod medier inter vifionem, $\alpha$, colo- 8 rem, , Cdilam participationem coloris a cor-
pore Chrift , quod facramentaliter exifitif fub peeciebus poit confecrationem panis. fecun-
dum hoc ergo, firitus fantus procedens ternaliter in dona gratuita, in quibus immutaternaliter in dina gratuita, in quibus immuta-
biliter complacer Deus, procedere dicitur temporaliter in animam, participantent ex tem-


Kk 3 quam
quam, dum efficitur temporalis, fed eius ter- A ab aterno procedir, vteffer quoddam donabile
minus particip minus participatur de nouo ̀̀ creatura, vnde
poffet defcribl proceffio temporalis. cft cnim xterna firititus fanctip proceffio terninata de no
 zternum. $\& \dot{f}$ f hoc finitur Art. fecundus.

ARTICVLVS TERTIVS.
Quòd procceffio tēporalis eff proprietas spiritus fauiti.
$C_{\text {quod aligua videntur facere difficulcarem, }}^{\text {Ircer }}$
quod aliqua videntur faccere dificicultarem,
ne temporalis procetifio fit proprietas (piritus
fanci. Primum quidem; quòd propriü ineft femper, temporalis autem proceffio, non inclf femper
fpirituifancto. Secundum vero, quäd nullum mutabile, \&
tempori fubicctum videtur elfe proprictas ipiritemporifiab
tus fancti.
Tertium
petere foli, quoque, quia proprium debet comtit filio, immo \& parri fecundum ilhd lompefioncm apud deum faciciemuss \& \& loquitur ibi de fidelif His tamen non obftant thus, dicendü cff, quòd diry tas. propriuno eff enim firiturus fancti, prodprofiti in eife dato erga iufticiam, \& charitatem, $\&$ ceteras fuas bonitates; non eft iuftus, quii iufti-
tiam non
Aus.de ver tem non diligit, fecundum Auguftinum; vnde
bis dom. fer Deur
 tem, iuftitiam, \&: ceteras perfctiones fimplicitef, qux in Divatem coincidunt fecundum rem,
eratiquem, fed ome id, cui eft proprium procedere, fic habet,quòd poffit temporaliter pro-
cedere, inquantum de ratione charitais cerarum perfeêtionum eft, quòd pofint ex tempore participari zque proprie, cum verbum non procedarin and indir in in terminum, qui poilit de iniouo participari. ergo reilinquirur,
quod proprietas spiritus fanctifir, quod poffit temporaliter procedere, nion quidem, quòd ifta
temporalitas determinet proceffionem,aut temporalitas determinet proceffionem,aut cir-
ca ipfam aliquid ponat, fed tantum circa terminum nouam participationem.
Nec difficultares propofitum impediunt. Prima fiquidem non:san
teft accipi, vel pro actu, vel pora
aprisudine ridere, \& rififile differunt,ficit acqus, \& aptitudo : procetilio itaqua temporalis aptitudinaria,
eff propriexas ipiritus fancit, competens abxter
 bilis ex tempore, pro eo,quid terminus lux pra-
ceffionis participabilis eft ex tempore, loquendo non de actuali proceffione, ifta non ineft fem per, nec ab aterno,ficut nec ridere ineff femper
homini, cuius tamen proprietas eff rifbile apri tudinaiter fumptum. fecundum hoc ergo intel-
ligi dcber, quöd proceffio aptitudinalis fit fpiri
s.de Trin. tus fanctio proprietas, iuxta quod Auguftinus
C. 18.
determinat, dicens, quod quia foritus fanctus
idco donum erat, \&c. antequatim effert, cuidare-
tur . Et per hoc patet, quod fecunda non impe dit:tum quia aptitudinalis proceflio eft xrernetum quia nulla mutabilitas poonitur in in procecef one , fed folum noua participatio termini . nee Ett enim collider
Eft cniun confiddrandum, quòd habitatio tridifferunt $d$ proceffione.tota nãque trinitas dicitur manere, \&\& inhabitare per gratiam, ac venire nanima, no tamé dicitur procedere; ;quia pro-
ceflio importat egrefsum ab aliquo in aliud:pater autem non egrediturd patre in creaturam fed firitus fantus recte egreditur d patre, \& fi-
lio in omnce illud, quod amatur amore complalo in omnc illud, quod amatur amore compla
centix ab veroquc, propter quod propric. . bji Competit ab vtroquc procedcre erga dona gra
tuita
 ma illud, erga quod procedic fipiricus fanctus ; $\&$ per concequens erga animam gratuiram procedere dicetur. fic ergo proprium eff firitus fan-
cit in animamp procd cti in animam procedere : non autem in cam ve
nire, aut cam inhabitare, immo toti Trinitari lincoc competit iuxta verbum prcallegatu, ad cum
teniemus, \& manfionem pud ante quxzatur , an fire alia habitudo firicitus fancit procederis in in creaturam ab habitudine ciul-
den, $\&$ Trinitatis dem, \& Trinitatis totius inhabitantis,\& manen-
tis apud cam, dicendum, quà hax manfiodelointeligi co moito, quo amans mazet in amato \&- conuerfo; vnde Trinitas manet in mente grata, \& quia anat, \& quia anatur ab ca; pro-
ceflio vero deber incelligi eo modo, tus dicitur procedere in terminum complacentix, \& : anoris, vnde non eft aliud, $f_{\mathrm{p}}$ iritum fanCtum in animas fianctas procederer, quam termi-
num proceflionis $x$ rernx in animabus fanetis ef fe, \& poni ex rempore,ve ditum eff fxpe. Colligendo itaque ex pradiatis apparet,quo- Spiritusfan Eificationem creazurx, \& quid fir cius procef- dit in in $f_{\text {ait }}$ fio temporalis, quian non dicit, nifí nouam parti-- crtatatione cipationem ternini inmutabilis xtrcrux procef
fionis , \& quomodo fit foritus fancti propricfionis, \& quomodo fit firitus fancti propric-
tas, \& quomodo detur firitus fancus, non fotam in donis gratie, immo etiam in donis naturx, qua muis perfectius, \& completius fecundum
dona rarix dona gratix detur, tum quia dona gratix perfe-
ciiora funt : tum quia in eis magis, $\&$ vitimatius complace Deus, propter quod fpiritus fanctus
dicitar fecundum dicitur fecundum ea magis procedere, \& dona-

> Refponfio ad obictio.
$A^{\text {D ea ergo, qux fuperius inducuutur, dicen }}$ dum ett.Ad primum quidem, quod procef fio motum localem nōimportat, ied amorofum impulfum, nec proceffio temporalis nouitatem
inducit in in ipa proceffione, fed antum nouam participationem ponit in termino aternx proceffionis.
Et perid
idem patetad fecundum, quia procef-


Diftinctio XV.
a dicitur, ve autem panticipata per modumb, A tit firitum proprium in eum, fed cum ordine, Ad tertium noua, \& temporalis. As fantuus dicendum, quod non ex hoc fipirigratiita profluanr ab ipfoin mén quia dona eius ipfemet in mentem profluit, $\&$ procedit,täquam in terminum, pro eo,quod dibi participatur terminus fux productionis $x$ ternus. Af in omni creatura, ficut $\&$ tota Tus fanctus efientiam, prafentiam, potentiam, \& vitra ho eft in ompii creatura, tamquan in in termino diuina complacentix, \& amorofi impulus in inizus complacet Decus, vnde Sapiens dicit Ecclefiafti ci primot Ipre creauit eam in firitu fancto , \& turis rerum fecundum rationem id Deo produEtis, quam rationé, fapientiam vocat ; eft autem iltra hoc fpecialimmo modo per dona gratuita participat terminum fux proceffionis. Ad quintum dicendum, quàd donum amoris attingere,tamquamterminum fue procenfionis, \& cú hoc efl illud, quo anima procedit in Deú; nam \& Deus diligir:anmmam, ing gua eft gratia, cain, $\&$ econucrfo, anima diligit Deumn, $\&$ emit-
caualitatis prius dicitur, emittit fpiritum fanritum emittition Deum, fecundum illud i. Io 4 Ieximup cumput ced quitas Dci iin nobis, quia non prius di Ioan. 4 propter hanc rationem dicitur charitas Dei diffund per firitum, quia \&piritus émifio cau-
fa eft, quod f piritus fa eft, quàd fipiritus nofter eleuetur. charitate effunditur foritus fantus, quia comp
 fanctumanima, vt terminum fuę procefsionis; ideo quodam appropriato modo Iqquendi firi
tus fancus diciur dari per gratia Ad fancus dicitur dari per gratiam; $\&$ difundi
. habent habitudinem effećus, $\&$ caufati, refpiciunt communiter, $\& x$ xualiter tres perfonas,
prout habent, aut habitudinem rermini erga, quä eft impulfus amoris ab xterno in Deo, $\alpha$ erga omnem perfectionem, participatem diuinam bonitatem, fub ifta quidem habiizudine habent
afpectum ad perfonam liritus fancti non dicialpectum ad perfonam fipiritus fancti i non dici-
tur autem dari fpiritus fantus, aut procedere, fccuindun ifta dona propter primam habitudinem, fed propter fecuinam, t hinc eff, पuòd to-
ta rinitas ifta conferri.

VTRVMSPIRITVSSANCTVSASEIPSO detur, cuius occafione agitur pèr totum de mifsione Filij.
$\mathcal{D I S T I N C T I O \quad X V .}$
Expofitio textus.
Tertiò idem offendir autcoritate Augufini, 2. de Trin.
Dei, $\&$ etr, quord ita datur firititus, ficut donum sals
 quä Magifter determinaiut
de proceflione teporali firiri
tus sĩti fub proprio proces tus sãati fub proprio proce?
fionis nomine,
Iic decrminat de ipfa fub vocabulo mif
fionis. Et circa hoc tria facit. Primò erima, ait de miffione firitus fancti, de qua intendtt principali-
ter, $\&$ fecundo de miffione Filii; $\&$ teriò inairit,quare miffio nó conueniar parri. fecüda ibi: Neautem mireris. terria ibi: Hic quaritur, cur Pater. Dicit itaqueprimo,qued hic cofiderari opor-
ret, $f$ fo, $\&$ videtur, quòd non, quia mitti non eft aliud, quàm procedere : conftar auten, quöd fpiritus fanctus nipn procedit a fe. \& refponder Magi-
fter, quöd inmo firitus fandus $\begin{aligned} & \text { feipfo darur, }\end{aligned}$. \& mitrifirir, \& probat tripliciter.
Primo, quia Deus eft, \& inquantum Deus poteftefle donum. don
$\mathrm{num}, ~ \& ~ d a t u m ~ f i t . ~$
Secundò vero, quia indiuifa funt opera trium perfonarum, quad tamen non effer, fip pater, $\&$ finọ mitteret feipfum.

Dei, $\&$ etiam feipfum der,ficuur Deus, vnde infert
Magifter, quòd fífiritus fantus feipfum dare: non pofiet; pater autem, $\&$ filius dare pof dent 2 liquid poffent pater, \& filius, quod non pofiet fip ritus fançus, \&: iterum fequeretur,quòd aliquid
operarentur pater, \& filius, quod non operareoperarentur pater, \& filius, quod no operare--
turf ferituus fancus, propter quod concludit, quid \& feipfo temporaliter nittitur, \& proce-
dit, $\begin{aligned} & \text { datur. }\end{aligned}$ Poftmod
Pofltmodum ibi : Non autem mireris. Magifter
tincidentaliter de milfione Filij, $\&$ circa agitinciden
tria facit.
Prime
Primò oftendit flium Primo ontendi
ritum fancum.
Secundo vero

Secundo vero inquirit, à quo filius miffus fit. Spirtio, quò minius fit. fecunda ibi : Etquid d d
 de cilio, \& f(pirituf fancto, quòd vrerque fit nifflus; Ioan.ít. tet Paterpinitu añto dicitur Io3n. 14 - ouem mittet Pater in nomine meo. \& iterum : Si a abierco,mittam Ioan. I eum ad vos.de filio vero legitur, quòd ip femet ait
Ioan. 16 . Exiui $\dot{a}$ Tatre, $\mathcal{E}$ veni in munddm.\& ad Ga
 quibus colligitur, quod vterquc, iilius videlicer,
\& fepiritus faniutus miflus fit: pater autem in nul-
la frriptura legitur miffus effe. A fter, quare non convieniat patri mitti. Et circa Poftmodum ibi: Et quìd d spiritu fantio. Ma-
gifter inquirit, a quo miffus fic filius, $\&$ facit quaruor.
Primò Primò enim oftendit, quòd miffus eff d fpiritu
fancto, quod pater per verbum Ifaix friptum ritus eius.Et Per Ambrofium lib.j.de firitu fin co, quidicit,quad pater,\&\& firitus miferunt fi-
hum. \& fubditibidem, quod datus eft ipaatre veIfaias dicit: Filius natus eft nobis, filius da-
tus eft nobis. datus eft, audeo dicere, dicit brof.ì firiru fanco, quia \& à ípiritu mifus eft.
 gratia Trinitaris, ita, vr filiws criam dederit fe Terriò ibi: Mmi antem aff. Probate etiam, quöd filius miflus fite iteipfo, auzoritate Augult. qui
ait, quöd ipfe feipfum mifit, $\&$ refpōdit obicien cap.s. ti, quomodo pater euin mifit, quod vtrumque verum eft, quia \& parcer cum mifir, \&ipfe rejpfum milit, iturpater euminancticautr, e iple
feipfum fancificauit, \& pater eum rradidir, \&: ipfe feiplum tradidit, \& pater eum furcitauit, \& fcriptura; vnde à fimili, filius mifit feipfum, vt miflus fuit a patre.
Quarto ibi : Ex fupradicisis. Magifter pradeter
minata recolligit, $\&$ arguit contrin cens,quòdex przdiatis apparet, fus eft a patre, \& \& ipiritu, \&s etiam a feipfo. Sed
huic videtur contrariari, quod ipfe dicit Ioan 4. A meipfo non veni, \& refponder Magifter feflus fectundum formam ferui, in qua miffus eft, non fecund
feipfum.
Poftmod
Poftmodum ibi : Hic qusritur, ptrum femel .Ma$\underset{\substack{\text { giter } \\ \text { cin } \\ \text { Primo }}}{ }$
Bi . cès,quòd prxter illam xternam generationem qux ineffabilis eft,duobus modis mitititur filius, primò quidem vifibiliter, $\&$ fic milfus clt , dum in mundo apparuit carne indutus, de qua mif-
fione friptum elt, Exiui $\ddagger$ patre, $\&$ veni in mun dum. fecundò vero inuifibilititer, dum cognofci9. bitur Sapientix 9 . Et mitte illam de edibus fan-
 Secundò ibi:Ecre difincti. Magifter aflignat vnam differentiam inter hos duos modos miffio nis, \& ait, quod fecundum primam nodum vicum fattus eft homo; fecundum vero alterum miffionis modụm, mittutur continue ad homiTertiö ibi : Traterea nondum. Affignat fecundam differentiam, \& ait, quòd per modum pri-
mum miffionis, flius dicitur miflus in mundum vifbiliter, \& corporaliter, fecundum vero inui quiz anima, prout verictem mittiin muind eft in mundo, vnde nos fecundum quod mente Poftmodum ibi $:$ Hic queritur. inquirit Magi-
hoc duo facit. Primò enimin refpondit ad hoc, dicens, quòd
pater eft principium totius Deitatis, propter pater eft principium totius Deitatis, , propter
quod debetur fibi autoritas:mittens autem hz bet auctoritatem refpectu eius, quem mittic, propter quod ablurdiflime diceretur, pater mif
 fit genitus, \& Mirirus procedzr ab eo. hareticorum errorem, quiproueter quocumdam tur miflus, fed potius filium, aut piritum fanctuna mifife, \& dicit magifter, quod hoc nó eft quiapater fit maior, fed propter principij com-
mendationcm, vt innuazur, quòd pater ef principium totius Deitatis cipium totius Deitatis, vel quia numquam ap-
paruit, ficut illi in uifbili creatura. hix eff fen-
rentia. tentía
Vtrum cuilibet perfone competat mitti inuifibiliter, ET quà Magifter inquirit hic de miffione cum non legitur miffus; $\otimes$ de fipiritu fancto, $v$ trum miffus fit a feipfo, ideo inquirendum occur rit, verum cuiliber perfonx conucniat inuifibi-
liter mitri, zurmirere.

Quòd omni perfone diuine competat mitti, é

 potentia fe haber ad parrem: fed in dono fapien
 9. Friptum, mitre illhm de excelfis fanctis tuis,
\&à fede magnitudinis tux. crgo in dono tortiu \& incde magnitudinis tux. crgo in dono fortitu confequens, ad Sanfonem videtur pater miffus, qui legirur oraffe Iudith, $\&$ dixififc:Domine Deus meus mement
fortitudinem.
Praterea:Duo funt modi miffionis, quos AuSultinus tangit 4 de Trfn. Primus quidem vifibi- 4 . de . Trim. creatura. Secundus vero inuifibilis, dum participatur, \& cognofcitur mente: fed de perfona parris contar,quod mente aviris fanctis perci-
pitur, ficut $\&$ filius, vnde Marr.s. dicitur, quòd pice patrem quis nouit, nififilius, \& cui volucrir Matt. If nec patrem quis nouir, ninif ilius, \& cui volucric
filius rucuclare contat etiam, quod in vifibili, $\&$ corporali fecie apparuir Abrahx, quonià tres
vidit, $\&$ vnum adoraui. confimiliter Moyf aliis Prophetis. ergo videtur, quod pater miffist fuerit, \& travi vififili, quadm inuififilit mifsione.
Prexterea $:$ Si repugnaret parri inter dionas Perfonates, ve mirtepugnaret patri inter diuinas
vertur, hoc non effetob aliud, nifi quia a nulla perfona procedic, fed hoc non

 flatur Ambrofus lib.3.de firititu fantoo.ergo \& cap .2 fantoo,dato, quòd procedar nullo.
V.terivs videcur,quòd nulli perfonx diV. uinx comperat mitti, generaliter ectiam in 5 smb : verum videtur, quod miffus inferior fit mittente, fed Athanafius dicit, quod in Trinitate non
eft prius, aut poterius, nec maius, aut minus. tit mitti.
Praterea: Nullus mitcitur vbi ante crat, fed perfonx femper funt, \& vbique. ${ }^{\text {en }}$
4. di.Trin. Ptinusterea: Pararin on compertit mitrive Augucompeterc videctur, quia aut mitteretur in qua-
Sibet cognitionc verita mirsus fuiflet Philofophis, aut in cognitionc veritacas, qux pertinet adu notef, quia donum fapientiz perrinet ad fpiritum fanctum, $\&$ ita non ad filium, ve videtur, , imiliter nec pipiricui fanto competit,
\&. \& iterum Angelis fupremx hierarchix nó com-
 quodipiritus fancus elt eminetior illis,cü Deus
fit. ergo nulli perfon diuinx competit mitti

Quod non omni perfona auma compecat mittere.
 Inter mit-
tentem,
tencem namque, $\&$ miffum debet effeautoritas, mifr
beffr au- tate mittentis, fed non omnis perfona diuina
ecer Goritas. haber autoritarem. fundatur enim autoritas fuper originem, $\&$ ita perfona, a qua nulla orí
ginatur videtur auctoritatem habere fuper nul ginatur ridetur auctoritatem habere fuper nul
lam perfonam. ergo non omnis perfona diuina potefl mittere, vt videtur.
Preterea: Magifer dic Pręterea: Magifter dicit, quòd idem eft perSonam diuinam mitti, quòd dari, \& procedere:
fed conftar, quod non comperit cuilibet diuinx perfone, vt ab ea procedat perfona alia . er-
go non competit cuilibet, vt mitat go non competir caulo combinari; fi illa combinata reperiuntur alicubi, \& cum alterum illorum per fe, videtur, quàd corpus, \& fipititus reperiuntur fimul in, homine, $\&$ cum hoc corpus reperitur per fe, ficur patet in natura corporea fimpliciter, quare $\&$ alkerum viderilict friritas reperitur per fe,
ficut patet de incelligentiis feparatis, fed inter perfonas diuinas inuenitur aliqua, que mittitur, \& mitrit, vt filius, qui mirtitur a parre, \& mittitur, vt pater. ergo reperietur, aliqua. qux rantum mittitur, \& , hon mittit, puta piririus fan tus, E \& per confequens non omnes diui-

Qudd omni perfona dixine competat mittre, effi

tatis ; vnde quarlibet perfona diuinaz operata eft
incarnationem filit incarnationem filij, fecundum quam filius futit
mifus, \& operatur quotidie ad illumen miffus, \& operatur quotidie ad illuffrationem
veri, fecundum quam dicitur mitti verbum, $\& 2$ veri, fecundum quam dicitur mittiverbum, 88 quam mittitur ffiritus fantus.ergo cuilibeidi--uinx perfonx comperit mittere.
fonx, quod poteft convenire alicui in ordine ad - Re, fed mittere eft huiuf(modi: nam filius dat fe, -vt teltiatur Ambrofns lib. 3 . de fipiritu fancto. \& cap 2:
fimiliter firititus fanctusfip vt Auiguff.dicit 15 de Trinit.ergo videtur, quòd cap. 19 . -quaxilibet perfona mittat.
Prxterea:
Aoritatem principij fecund de Trin. fed pater in diuinis habetaultoritatem. 4 . 8 . vlt. principij fecundum Auguftinum. ergo fribirepu $v b i$ supra. gnat mitti, \& per con
liber diuina perfona.

Refponfio adquafionem
$A^{\text {D }}$ quartionem iftam refpondendo, hoc Primorine namque predetuquirendü eft quid fit miffio. fiat miffio.
Tertiò quaque, quibus perfonis in diunis competat mifio actiue,$\&$ palfiue fümpta

ARTICVLVS PRIMVS.
 rum nomine miffionis duo importantur, quo-
rum vum eff haturudo mifiad eum, quo mittitur, quod quidem viderur procederec, vel fecü-
dum imperium, ficut dominus mitrit feruam, vel fecundum confilium, ficur conflitiorius dicitur mittereregem, vel fecundum originem,ficut dicitur, quòd flos emittitur ab arboréealiad non
importatur per miffionem, quìm habitudo mir fi ad rerminium ,quia oportet, vt aliquo modo ibidenouo effe incipiat, vel omnino de nouo, quia ibi prius non erat, vel aliquo modo de,
nouo, quia prius illo modo non erat, $\&$ quia perfonx diuinx alicui competit procedere, etfi non fecundum inperium, \& confilium, faltrem vecundum originem, tamen an competit etiam fibi, pliciter, fed fecundum aliquem qodum, $\&$ aliquem effectum, ideo fibi comperic, quìd Eft autem differentia inter proceffionem, \& Cux fit dif dationem, \& miffionem, quia in diuinis ques ferentia in-
 principium, ficut generatio, \& ( ipiratio, quarportantrerminum temporalem, ficut miffio, \& ad hoc, vt in aliquo fit datus,ficut ad hoc,vt habeatur, quardam
veroimportant habicidinemad principiun,,$\dot{x}$ ad terminum ẹternumb, \&x temporale, ficuec pro-

## 394

## Liber I. Sententiarum

## ceffio,\&exitus, proceffitenim ab aterno filius A a patre, vteffet Dens, procedit aut extempore, <br> cundum Deerir

 2patre,vtele.ve tif homo.
Hac auté
fit homo.
Hza cuate opinio procedit, primò fiquidem in hoc, quòd ait mit-
fionemimportare proceffionem fecundum orifionem mportare proceffionem. fecundum oriabarbore, miffioproutde ca hic losuimur non
eff idem quòd productio, nec miffus efl idé quòd I. mrinuacdicitur legatus, ficut de filio diciritur Ab , dix primo audituma audiuimus i Domino, \&\& le-
gatum ad genres mifit, fed flos non dicitur legagatum ad gentes mifit, fed flos non dicitur lega-
riab arbore, nec originari, legarieft:ergo miffio prout hic accipitur non importat habitudi-
nem originis. nem originis.
Praterea
Mif
Praterea: Miffio non importat proceffionem
ab aliguo fecundum rationem conlije
 tis, auctoritatis $\&$ dominizij, vnde leganus poteltain humanis, qui poteftatem, \& auctoritatem ac-
cipit $\grave{\text { a }}$ legăte, fed in diuinis filus, $\&$ Spiritus fan.
 tre, ille quidem nafcendo,fed ifte procedendo:er
go quannis fir habitudo ibi oritinis go quarnuis fir habitudo ibioriginis non tamen $t i$, fed fecundum acceptionem autoritatis, $\&$ Poteflatis.
Et fídicatur quòd accepptio nō eftalind quàm

- origo, non valet, quia $f$ effer origo abbque hoc re qui oritur ab arbore talis origo non inducecommunicatio abfque origine, ficuteft in huma nis, , aluaretur vera legationis ratio, propter
quōd orizo filij non dicitur legatio inquantuma origo, fed inquantum autoritatis transfufio $\&$ communicatio quaddam.
Praterea : Si filiusdicer
Praterea a Si filius diceretur mitti ì patre fc-
cundum rationem illam,qua flos emittitur ab ar bore,miffio filij effer ab zterno,namque filius eft pore, fed in illo dicit quod flilij miffio fit aterna. non ergo accipitur miffio fecundum illam
rationem. rationem.
Secundò̀ ver
de ratione mifionis effe, quòd minfuc in termino,ad que mirtirur de nouo aliquo modo effe in-
cipiat, hoc quidem verum non eft, immo fueficit cipiat, ${ }^{\text {noc }}$ quidem verum non eft, immo fufficit
quodi ibi prius exiftens de nouo autoritaté accipiat vel prius ibi exiftens, \& auctoritatem ha-
bens de ouo bens de nouo quetoritate incipiat, ficut patet in
humanis, nam toritate committere caufam aliquam ventilandi, \& decidendi, \& talis quidem dicetur legatus, non quia de nouo veniret farinis, ,ed quid ret, fimiliter eriam fiautoritate accepta, mandaretur fibide nouo, ve ea vti inciperct, non du-
bium, quodd diceretur quodammon
uolegari,fic.ergo in propofito non eft
de ratione perfon $x$ diainę quan-

ce incipiat, fed quid
accepra andori-
tzre
tate de nouo
vtatur.
$R_{\text {bus }}^{\text {Estat ergo dicere quod videtur fub tri- Opinio A }}$ mittere actiuum proubas, prima guidem quòd aoris expli eft aliud quàm auetoritatem transfundere, $e$ po diuiniz mif teftatem refpectu alicuius operationis, \& de paffiue, no vium illius autoritatis, mitti vero paffiue, non eft aliquam auctoritatem accipcre illud aurem dicitur miffio fieri , contra quod xercerur vfus autoritatis.
Ad cuius cuidenriam cófiderandum eft, quò̀ licet pater perfonx filij communicet in diuinis
omnem perfectionem fimpliciter, \& omnem po teftatem \& auctoritatem, ex modo tamen cma
nationis ationis communicat fibi fpecialem autorita-
tem fuper cognofcibilenn veritatem,ex qua ema nat $\mathbf{v}$ pulconritudo perfectififima, , $\&$ vnitas fumm-
na ma, in nulla parte partid difimilisis vr Augunfinus Ausuf/c.
dicit 6 .de Trin. vnde filio


 veritatis iuxta illud Ioannis primo, vita' erat $L u x$
bomo, © erat lux vera omo, © icrat lix vera qus illuminat omnem bomi-
rem venient in in hunc mundum, ratio aute ifius appropriationis eft,quia de ratione verbi eff, vtper
jpfum nunnc dicatur $\&$ proferans jp furm nunc dicatur \& proferaraur, nam verbum
dcitur verum bonü, vide verbuntex fuo modo citur verum boñ́, vnde verburiex fuo modo
emanationis connotat creaturam , quam pater dixir verbo fimiliticer omnem veritatem, verbo namque fuo aterno dicit quaxcuquae dicict fecun-
dum Auguftinum, quia ergo eruditio veritatis dum Auguftinum, quia ergo eruditio veritatis
per verbum fit, Dotor enim docetper verbum,
competenter dicitur pater per verbum hominé comperenter dicitur pater per verbum homine crudire,ficut \& per verbum omnia facere .ergo
quando mêtem humanam, vel angelicam Deus guando metem humanam, vel angelicam Deus iluftrat, erudit in notitia veriteatis, tunc filius
dicitur mitti,nec eft aliud mittere, quanc filium
deterninare ad wendum and determinare ad vrendum autoritate commu-
nicata fibid patre, hxc autem auctoritas efteru ditio veritatis fimiliter eff de spiritu fanto in ordine ad charitatiuú impulfium, $\&$ a morofum egreffum anime in Deum, quia enim emanar spi
ritus in diuinis per modum doni, \& cuidani egredietisin amatum, idcirco ex modo emanationis videtur habere caufalitatem quodam ap-
pretiato modo fuper onnem amorfium pulfum:cum ego determifatur ampiritus ad illum
 icitur mitri Spiritus fanctus, hocefl legatione Sed forte dicercur quod eruditio veritatis $x$. Proponit que eff $d$ Spiritu fancto,ficur $\dot{d}$ filio, $\&$ a morofus infantiom Spiritu fantoto, (unte enim communiter a tota Tri nitare, \&v verum forte dicetur, quodd fifilius ex vi emanationis habet habitudinem ad veritatis mationem , videtur, quôd aliquamoram reda\& habitudinem ad perfectionem fimpliciter hazbear vna perriona;quam alia non habet, $\&$ ita nō filio fibi appropriata, vel Spiritui fancto.Sed dicendum ad hoc.
Ad primum qui

Ad primum quidem,quòd eruditio veritatis,

#  

 ti, \& effectus, ex hoc vero impeditur, quin ex modo cmanationis auctoritas fiuiufmodi caualitatis appropriate fibi donetur,\& communicetur.non enim communicäs aưtoritatem, fpoliar fe illa, nec oportet fiv vnus fpecialiter deffinetur fecundum vnam autoritatem, quod alij carcant illa. pater ergo, \& filius, \& firitus fan-
Aus vtique docẽt \& infruüt vertatē, fed nihilo tus vtique docet \& infruuut vertrate, fed nihilo nia dătur per modū obiecti veritatis, ferino auè fignificatiuus principipiu eft doctrinx fecundū priate filio, vt per cum doceat pater, tamquam per verbum proprium \& fermonem fuum, $\&$ idê
$\qquad$ intelligendume eft de firitu fancto refpetu im-
pulfionis amorofx.amans enim excitat amatü pulfionis amorofx. amans enim excitar amat
ad redamãdum per fium amorofum impulfum quia amor meretur redamationem fecundum.
cap. 3. Ad fecuntium vero dicedum, quod d nulla per-
fectio fimpliciter eft in flio, qux non fit in fpiritu rancoo, nec aliqua auttoritas, nihilominus mne verum habet aliquam fpecialem habitueri eruditio ipfi verbo, \& fimiliter amoris con donatio habet aliquam habitudinem ad fpiritü fanctum,qui eft primus impulfus, \& prima confufio per f piritum fanctum appropriate fieri dicirur in cordibus nofris fecundum Apofolum
nuòd miffio paffura est femper notionalis, actiua vero

S EcvNDA vero propofitio cift, quòd miffio quandoque effentialis, quädoque vcro notiona Iis, \& primum quidem pater,,quoniam mitti et
determinari ad vtendum autoritate commu nicata \& condonata . nulla ergo perfona mitt icitur, qux habbeat auctoritatem aliunde comdiuinis fit per originem; $\&$ per confequens miti includit originem pafliuam, haxc autem eft no ionalis.fecundum vero patet ex hoc, quòd mitere pqteft dupliciter ace
hoc quiod eft auctoritaté conmunicare alteri; ex flumin detdriminarè ad vfum illius auctoritais, is fic inclipdir notionale, cum communicare inem:vnde mittens hoc modo perfonam origi nine., producite Secundo vero fumi poteft, pro fola determinatione auctoritatis ad vfum $=8$ quia periona, qux auctoritatem accipitin diui-
nis, puta flius, velfpizitus fantuus determinatur ad vfum huiufmodi auctoritatis prater volunatem diuina, qux communis eft, \& effentiali neceffirio perfonam determinare ad vfim au-
toritatis conmmene eft tribus, vnde firitius fan tus determinat filium ad erudiendum verita em, \& pater determinat ipfum \& iplenert deminare ipfum ad erudiendum, hoc eftconmu ae tribus.
 inquantum ad hoc,quod importāt ex parte ter- in in diuin nationem ex parte perfönx procedentis, $\&$ mif${ }^{\text {fx, }}$ propepter quod Trinitas mitti nó dicitur, nec procedere, inciolibo exparte dancisorigine nec oportet, quod donum fuum fit prodiulum abeco, alioquin non poffer dare pecuiniam, qui pecuniam non feciriet, fed hinc eff, quod tota uerredum, quòd aliquid dari dicitur duplicite vno modo, ficut impulfus amorofus, quie eft ip
 quam proceffio,\& per confequens talis datio ficur \& proceffio cmanationem includit,alio mo do aliquid dicitur dari, ficut datía morofo inidari pecuniam, vel alud quodcumque, quà transfertur in alterius poteftatem, \& $\&$ quia to
ta Trinitas ta Trinascic in potcftate illius, quie exifit in
gratia amicus enim eft inter illa qux funt gratia : amicus enim ,eft inter illa quat ins, qux per amicos poflumus, vt philofophus dicit in primo Ethic. amicus enim computatur in-
ter perionas tamquam nobilifima, 8 potifima vt patet 8 . Ethic. vude ditioreft qui habet multirudinem amicorum, quàm habens mul$D \begin{aligned} & \text { titudinem the faurorum \& opum , fecundium } \\ & \text { hanicitaque confiderationem }\end{aligned}$ term ria 'b homine, primú tamen, quod Deus dar, eft
a morofus fuus impulfus, propter fançus haber rationé primi doni, ex parte autē cermini dicuntur inta tria,quoniă proceffio ac cipirur fecunda proprietate.proprius naq. ter
minus proceffionis xternx partic ma exiftêtc in gratia,vt dictü eft fupra, propter quod firitus fanctus proprie procedit, \& träf, fecundum appropriationem, eruditio namque: veritatis, fecudum quam mittitur filius, eft quidem ab eo appropriate; eff autē à Deo proprie quoniam limul fria rribus perfonis, datio vero tum illud, cui Trinitas datur, habere dicinur, vel poffidere ipfam fecundum leges amicitiz, ficut teftatem, quoad procuratione vtilium s completionem votorum, vt Philofophus dicit in 2 . fonx diunt ergo ex pradictis quid fit mitti per- cap. nam mitti, gudm auctoritate ab xterno accepta ex tempore vti. non enim de nouo legatur, quia nouiter autcoritatem accipiat, fed quia, tur profluendo in actum, mittere vero nil aliud eff,quadm perfonam determinare ad huiufmodi
vfum autoritatis tatem, qux communis eft tribus, $\&$ in hoc primur Articulus terminetur.

## 396 <br> Liber I. Sententiarum

ARTICVLVS SECVNDVS. pui. 1. quufl. $4+3$ a aint. 5 .

A fapicntiax cit verbum Dei in excelfis, fed hoc nô nis profunuaia veritas, efto crian percipitur om nis profunua veritas e elfo criam, quod feette
ad charitatem. ergo illud quod prims.
 quod cum filij miilfio non fit aliquid aliud, iusta poteftatem qua e patie fibi collata cit, ap propriate hac miflion nilaliud erit, quam men-
tis eruditio in hanc rilifionem veritatis, milifio vero fpiritus fancti i nón éf aliud, quàm mentis exciratio ad amorofim egrellim, \& impullum primum quidem quòd eruditio veritatisatribaitur filio, quia donum intellectus, fapientix, \& ficicntix,, contilij fpetant ad eruditionem
veritatis, $\&$ tamen fancto. vnde \& appeliarur f(piritus veritatis,qui docet onnem veritatem.Ioan. 1 . Fecundum ve-
ro quod dicitur filius mirti, dum mens percipit
veritatem veritatem. fecundū hoc enim mifus fuiffer Phi-
lofophis, $\&$ peccatoribus multis, quod quidem inconueniens videtur effe, propterea dixcrunt quòd non in quacumque cognitione vcritaris
dicitur in:rif filius, fed in dono tapientix diciter mintri filus, fedin dono tapientix, quod ritare caifari non poteft. vnde miflio fpiritus fancit fit per donum charitatis, \& millio bilij quia charitas, \& Gapientia realiter difingumtur, non tamen difticrunt per aĉtualem feparationem, quia fapientia mitrin non poreft, , nec da
ri abfque charitaze; hinceft tribuntur firituif fancto.
Quod aute milito fili i mifione f firitus fantiiferarari noin polit, pate:tum quia non mit-
 bono perfecto non inuenitur aliqua ratio mali, aut ratio non diligibilis: tum quia non in diuiaffimilatur perforix filij, \& ita non mittitur filius fecundum notitiam talem; quia notitia, fe-
 tatem induceret, qux quiden abfquc charitate haberi non poteft, vode patet, quod non feparauur miflio filija milfione fpiritus fancti: fed hxc quód ait miffionem verbi non poffe fepararia miffione fpiritus fancti per hoc innuens, quòd non per omnemp pcrceptionem veritatis dicitur pientia aliquorum malorum hominū attribuaueravit in cotemporequo extitit in pecre\& tamen fecundum eam mifium fiti peccato guod elf fapientia,quam poltulat : vbiait mitre verbi miffio feparetur in eo videtur ergo quò Praterea : Ecclef. I. dicitur, quod omnis $f$ pientia à Domino Deoeft, \& quòd fons fapien-
 piens de cognitione veritatis creaturarū, non fo
lum de diuinor um cognitione, vnde ait altitu dincm cccli,\& altitudinem terrx, \& profundum

Secundò verodeficit, quia dicir miffioné fpi-
ritus fancti, ふi fili cllc idem fer quandam con comitantiam, quanuis formaliter diting con-
 ad firirudurio fancuunince dicatur mimitrif piritus fater ctus, dum anima eruditur in norition veritatis. contat enim, quod fcriptura, firiritui fancto ilInd atribuir, vt Sap. 7 ooptaui \& datus $\bar{f}$ ti- mi sap. 7 tix. Ecclefialtici primi dicitur, quod ipfe creauit cam, in quiocumque dicatur a p piritu fancto efic videcur.crgo donum fapicntix,\& cognitionis viderur ad fipirium fanctum, aliter quàm
per concominiantiam pertincre
2uid dicendum fecundum quod 2sdetui
$\mathrm{N}_{\text {lum, quôd primuma }}^{\text {Vnce }}$, quo ad ifū articuNum, quod primuma donumdiuinum, in_ quo omnia dona donantur, elt donum fipiritus
fancti, ficut $\&$ inter homincs. Primum duod dam eft ipfemet annans, quando feipfum quibui per amorem, $\&$ ex hoc datalia per feipfum pri mo, de fécundo outem in efle dato potius cf fipi in caufa dono naturali gratuito, $\&$ morali procedit firitus fanaus, vid declaratum prax extitit \& donum fapientix antribuitur fpiritui fan-
ander cto: vlterius autem fecundum fpecialem rationemateribuitur fibi donum gratuitx caufali-
tatis, fecundum guod tatis, fecundum quod caufalitras habet fpeciale impulfus, \& per confequens numerum, \& menfura: vnde charitatiua inflammatio appropriatur legationi ipiritus fanctilimiliter; quia ter-
bum in diuinis eft proptia veritas, $\&$ per confcquens primum numerum, \& menfura veri conceptus, idcircoin omnir vero videtur effe aliqua diuinaio, feu dehinatio, \& legatio primi menti videtur quidam nuntius verbixternifccundü hoc gencraliter loquendo de omni dono,
omnia funt a f iritu fancto, prout tamc , omnia funt a f firitu fancto, prout tamen ab ip-
fo fpecialiter charitas diftundi, dum conforniter,\& a verbodicitur mitti verus actus, vnde vtitur verbü auctoritate fibi appropriaza, dum
verum percipitur, $\&$ fipirius (fnctus, dum aniverum percipitur,
Et circa hoc patet ad inflantias fuperius in- Refpondet ductas,ad primam quidem,quòd fripitui rancto
cognitio veritatis atrribuitur, propter cognitio veritatis atrribler propter ratione
iamdifam non quod habear fe per concomi-
tantiam vo tantiam, vt opinio illa dicebat.Ad fecundum ve fiue pagano, fiue Philofopho, Deo deber fiue pagano liue Philolopho, Deo debet attri-
bui, iuxta illud Apofoli ad Rom. I nam Dco il la maniffeftantur, vnde ommis verus coriceptus eft nuntius primi conceptus, qui eft verbü Dci, te $\mathrm{Ferceptü}$, fi verum fit, mittitur verbumDei

Diftinctio XV.
Opinio aliorum
quia tamen verbum falutare, \& notitia amoro-
fa, \& fapida perfectior cft, $x$ vvtimior, fecundü. illam perfectius mitti dicitur fapientia increata, qua filius Dei eft vnde fecundum dona per-
tinentia ad gratiam, inentia ad gratiam, \& ad gloriam pcrficientia filius dicitur maxime inuifibiliter mitti.

ARTICVLVS TERTIVS.

## Inquiritur, an quilibet perfona mittat , \&s $m$ Opinio Magistrin prafentidif.

 tetur, quia non qater propter autoritate principij;omnis tamen perfona mitrtit, $\&$ filius mittief feipfum, vt probat: : $\&$ pro hac opinione funt rationes, $\&$ auctoritates, quas Magifter indu
cit in litrera

Fiervnt autem alij, quidixerunt, quòd tur, fed tantum mittat, fcilicet pater, $\&$ una

 \& dux miffx. ratio autem iftorum fuit, quòd
ficut mitti includitoriginem pafliuam, ita mit tere originem aftiuam. hoc autem poteft multipliciter declarari fecuidum eos.mittere enim, dit produci. ergo \& mittere includir fuum correlatiuum,quod eff producere.
Praterea: Hoc, fíoppofitum de oppofito, \& propofitum depropofito, fed mittere, \& mitti mittifit originari.
Praterea: Mittere, \& mitti videntur candem maticales, fed mitri fignificar refpectum origi nis ad intra; vnde cum fignificeratiane illud, quod mitti fignificatpafliue, mitti includ
ginari. ergo mittere includetoriginare. Einari. ergo mittere includetoriginare.
Praterea:Mittere eft authetice dare fecundū acceptionem Sanctorum: fed dare authentice ritatem originis, ergoomnis perfona, quxa liam mitrit, ipfam originat. . Praterea:Side ratione mitrentis nō eft, quöd
ip ippam originet, intantum potuit mittere patre,
ficut (piritus fanctus produciturd filio, ficutif-
lizus patre: fed Ausufinus expreffe dicit 4 de Hius d patre: fed Auguftinus expreffic dicitit 4.de
Trinitate: quod pater non legitur mifuis pro Trinitate, quod pater non legitur miffus pro pter autoritatem principip. ergo /pirit Praterea : Perfona mittens dicitur operari per mifiam, ficutpater dicitur diffundere cha ritatem per fpiritum fanctum, erudire per fi
lium : fed nulla perfona operari dicitur per aliam, nifiquatenus originateam. ergo illud, quod prius. $\underset{\text { Pet. Aur.fuper r.Sent.to. r. }}{\text {. }}$

- F vervnt autemalij, qui nixi funt ad conF cordiam reducerce opinionem iftorum, dicentes, quòd cū dicitur perfona mitti, defigna-
tur, ipfa perfona ab allia exiftes ểt effectus intur, , ippaperfona abalia exiftes êt e effecus in
uifbilis, fecundum quie miffio diuinę perfonx attenditur.fi ergo mittens defignetur,vt princi pia perfonx, qux mittitur, cipium perfon $x$ miff. Si vero perfona mittens intelligatur principium effectus, fecundü quem attenditur miffio, fic tota Trinitas miittit perde hoc enim eft dubium, vtrum perfona mittens per hoc, quod dicitur mittere, defignetureflic principium, ficut perfonal, qux mittititur, deff
gnitur ex hoc, quod mitti dicitur effe principiata.In hoc enim difficultatem facit opinio fe cunda, mitti quidem, \& miittere videntur idem fignificare, fed vnum artiue, \& : reliquump paffi-
uee, propter quod fi mitti importat originari, videreturr,quìd mittere importet originare, \&s videretur,quod mittere importet originare,
in hoc eff dificultas huius quaxiti, qux non tol

Opinio S.Bonauenture I.Sent.dif. 15 .queff.3.
$\mathrm{F}^{\mathrm{V} \text { ervert alij,qui magis vifbiliter nixisút }}$ Fconcordaré, dicentes, quòd mitti fignificat fiat mani2 manifertationem perfonn, quxe ft ab iblio, $\&$ fetatione quod exifata ab alio, fecundum illud Augufini cap. 20 . 4.de Trin.dicens,quòd filium mittie eft cognoffi,
quòd a patre fit. Tecundum hoc ergoin fignificatomilfionis includitur manifeftatio emanarionis principaliter, \&\& Idirecta emanatio, nec ti perfonam, quam manifeftari de illa, quòd ab aliqua perfona procedit: mittere vero eft maniffeftare, quòd illa perfona procedit, \& quia
tôta Trinitas manifeftat, quòd perfona proce oith roc enim manifeftatur per donum creatum, quod creaturx a dota Trinitate infunditur, rationabiliter dici poteff, quòd totà Trinitas mit
tit, nec tamen mittitur, nifi perfona producta He, nec tamen mittitur, nifi periona producta
ortamionio videtur infufficiés induobus Primo quidem, quia miflio videtur direate
dicere habiudinem ner dicere habitudinem inter perfonam mittétem, te. fecundum autem iftum modum dicendi mif fio dicit habitudinem principaliter, \& direte
inter effectum creatum, $\&$ Trinitatem efficien inter effectym creatum, manifeftatiuum infundere, nec mitti eftaliud, quam donú declaratiuum infundi, \& ita mitti, tes inter perfonam, \& perfonam : Fed ifta, quod tamen effe non potef. Secundò, quia non videtur verum, quòdma perfona mittitur, fit manifeftatio, \& forfiperfona mittitur, fir manifeftatio, \& for
tan fir miffio ad manifeftationem,
tamquamad finem, non tamen
manifeftari mitti form
liter, vel legari,
nari.


NVNC DE MISSIONE SPIRITVS SANCTI, qua duplex eft, vifibilis, \& inuifibilis: \& primum de vifibili. cuius occafione tractatur, quòd filius ratione mifsionis minor eft patre, \& Spiritu fancto, \& etiam feipfo. :

## DISTINCTIOXVI.

## Expofitio textus.


$\checkmark \mathrm{NC}$ de spiritu fanto videndumct, e ec. Poftquarm deter-
minauit Magifter de procef fiope firitus fanci, inquirendo, quidifi, hic 2git deo
a ìguirendo fecundidquot
niodos téporalis miffionis, niodos tçporalis milfionis,
fiue proceflionis.fecundo ve тo determi
Diciritaque primè $B$
 fro, en donatio nominatur, quot miodis fuit, $\alpha$ relpondet, quò duobus modis mittid dicitur fpi ritus $\mathfrak{I n}$ Gus, vo quidem inuififili, quo datur
quotidie fidelium mentibus illabendo alter quotidie fidelium mentibus illabendo, alter:m
vifibili, quo datus elt aliquando in fpecie vifibi-
 cibusis intris.
Poftmodam
terminare $\mathrm{C}_{\text {s }}$ duobus $\operatorname{tat}$ primò agimus. Incipit de-
 li ditt. 17.1 Iam nur. alifibedamus. Circa primumPrymónamque dete ${ }^{\text {: }}$ nat de vifibili miffio-
nef firitus fancii. ne fipiritus fancit. fuerit minoratus, \& , per eam-, iritus fanctus fuerit minoratus, \& poffit dici mirntus pante, \&
flio. fecunda ibi: Sed pruss inquirendxnm itaqne primò,quod imprompru eft inteli. iere ${ }_{\text {fate }}$ eft enima aliqua vifibilis fpecies creatura vtpore columba, vel lingux ignex, vel flatus,ac
infuffatio Chrifti, cuius quidem creatura ritio uifibilis, \&expreffa oftend iturapparitio fpiritus fancti, non quod apparuit fpiritus fan©i fubtaztia, fed vtper creaturam vififilem-apparenter cöuerteremur ad occultam perfonam
ciuddem firirus fanteti, vnde miffio illa vifibilis fit in fignum, $\&$ in ieftimonium interioris, $\&$ inuifibilis miffionis.
Poftmodum ibi: Sed prius. inquirit Magifter, quare Piritus fançus non dicitur minoratus
per apparitionem huiufnodi, ficut filiusdicitur minor factuspropter honninis formanilus in qua
apparuit.Etcirca hor tria fict apparuit. Et circa hoc tria facir.
Oftendit enim primo , quare minor propter hoc, quod $\leq$ pparaitit in homine. fpiritus autem fantus non minor diciturn ratione columbx, in qua legitur apparuifie, \& dicit,
quod huius ratio eft, quia filut fic miflus eft in hominevt vere factus fiverit hit homo. aflump fitenim hominemin, viitate perfona,propter quod

A verificatur de eo, quidquid enunciatur de homi ne, vnde cum homo ninor fit patre, neceffe eft, quod filius inquantum honinem affumpfit,
dicatur minor codem patre. (firitus autem fancuus fic apparuit in coluriba, ve no fuerit
factus coluribate nc cam and factus colyriba, ncc cam aflump ferit in vnitate
perfone, prcperer quod minor non dicitur ratione columbar, ant fatus, atit ignis, aut alterius creature, in qua quidcm apparuit, fed illa non
beatificaziit, coniungendo illam fibi in vnitatc periona.
Secuncio ibi :Noter:dunnaytom addit Magitter
Sea qux
 olum ecundum forman, in qua apparuit ho
no factus dicitur ninor patre, immo etiam $f$ fe mo factus dicitur minor patre, immo etiamfe
ipfo, $\&$ f piritu far:cto. \& fater hoc ex dictis Au-

 rant, qui verbum ill d, Pater maior me eft, voLunt referre ad filij fiblfantiam fempiternai,
in qua patri $x$, in qua parrixqualis ef, fune quidem hace refe-
renda non ad dcitaicm, fcdad humanitatis af fumptioncm, fecundum gnam non folum ninior
cft patre, immo piritu finco
 quòd hăc naioritatée intelligit Hilarius fecunquod hăc maioritaté intelligit Hilarius fecun- 9 . de Trinh
fum naturam duinam, dicens, quod pater ma- poft med. ior cff filio, fecundum autoritatem generationis , non tamen minor eft filius, quia gignitur
in eifdem donis, $\&$ quidquid eft in parre, fibi communicatur; ; vnde eft in co autioritas, \& communicatur; , vnce eft in co auctoritas, $\&$
maioritas originis, fed non perfectionis. hxc eft fententia.
lium spintus fancius vifibiliter fuerit mifus.
E viria Magiftcr hic agit de fpiritus fancti rit, Vtrülípiritione, ideo quarendum occurti. Et videtur, guld fans vifibiliter debuit mitca fpiritū fantüu fier fecundán quod nō debuitcir tuit minorari, fed per manionem vififilem opor tuit minorari firitum fañum, quia filius fa-
tus eft minor proter ctus cfiminor propter miffionm in carue. er-
go of piritus fanctus non debuit vifrioliter mitt Prxterea:Sapientix primo dicitur fuper fipi- sap. ritum fanctum, quod effugict omne fictum, fed
vifibilis iffius apparition quadam fittio, tum quia huiufmodi crcaturx non videntur fuiffe verx, fed fittx. illa enim columba, \& lingux ignex non videntur fuifnino inuifibilis ef quia fpiritus fanaus om-


Diftinctio XVI.
filius dicitur vifibiliter mifus, proptcr com- A cantur ilione quicquid dicitur de he homina propter vnitatem perfonx, talis autem vnio peranimal non fuit in fpiritu fancto refpectu alicuius crea turx.ers
mitti.
1 Pratercia: Sicut per vifbiles creaturas decla ratur fpiritus fancti prefentia in homine, ita $\&$
per fpirituales fipecies corporum imaginarie vi
 cierum, qux facta eft in prophectis, non dicitur imaginaria millo pirirutus fantii. ergo nec pro Praterca : Paris diguitatis ét firitus fanctus cum filio, \& cum patre: fed filius a pparuic in homine, qui eff nobilifilina creatura.ergo fpi
ritus non debuit apparcre in columba,veligne qux funt irrationales crcaturx.
Pratcrea : Multitudo non ducit in notitiam, fed parit confufioncm; ; fed fpiritus fanctim mifnaturx ipfius notitiam conuertamur, ve Augu-,
finus dici.. ergo non debuit fieri ita militio, nifi fecundum vamm creaturan. non crgo mit-
ti debuit in fpecic columbx, i ignis, flatus, $\&$ nubis.
Praterea: Acqualis meriti eft Ecclefia motum ad aliquas perfous: fed ad nulluman ctum iftis tenporibus vifibiliter mittitur fpiri rus fanctus s. ergonec in Prmiriaa Ecclefia de buir vifibiliter mitti
Et confirmatur, quia nee Abrahx, nec Moyfidicitur vifibiliter miflus , qui non fucrume minoris fancititatis, quam malin

Oùòd Spiritus fantius debuit vifbbiliter mitth.
$S_{\text {nabiliter indecens promigino }}^{\text {ED in }}$ in irratioLoan. qui effars, \&r ratio, \& fapientia Dei patris:fed
 ro, mittann eum ad vos. \& Actuum primo prace-
pitdicip Pit dircipulis, vt cxpectarent promilinionem pa-
tris: 0 uam audifit, inquit, per nes quidem baptizauit aqua, vos autem bapptizabiminiffiritu fanito ergo fpiritus lanctus potuit vifibiliter decentemion
$\&$ Ecclefiam in Ipecie columbx Ioan. $1 . \&$ fuper dircipulos in ppecie nubis in monte, cum nubes tus, cum infuffauit in cos dicens: Accipiee faritum fanctum. loan. 20. in feccie ignis indie pentecoftes, vel egitur Actuum 2.ergo fpiritus

## Reffonfio ad quastionem.

A D quaftionem iftam refpondendo,hoc or A $\begin{aligned} & \text { D quaftionem iftam ref pondendo, hoc or } \\ & \text { prinio procederur. }\end{aligned}$ Grimo namque videndun Pet.Aur.fuper x.Sent.to.r.

Sccundò, quare fit:-
Tertio, quod modis
Tertio, quod modis facta fit
Quintò de veritate terum, in quibus huiuf-
modimillio facta fit.
ARticvívs primvs.
Quid fit vifibilis mifio spiritus faniti.
Circa primum auitem confiderandum, Pus propofitionibus.
Prima quidem, quod vigbilis mifio oini fibilis, qux concurrunt in eandem perfonam, non funt dux milfiones, fede adem mifsio. Et
hoc poteft multipliciter dectaral hoc poteftimultipliciter declarari.per ea enim,
quxe funtextrinfece mifsio, non multiplicatur quifsio rationis, cum nulla res multiplicectur ad multiplicationem, \& quod non eft de ratione ipfies, inde per album, muficun, \& \& grammatifignum vifibile denotans perfonam firititus fan
 ettcctus lanctificationis per inuifibile donum-
ciaritatis, $\&$ gratix, in quibus confiftit inuifibi lis milsio, funt exerrinfeca formali rationi miffionis diuinx perfon $x$ :dicitur naque mitri per-
fona diuina fonilis, quadn vifibilis creaturx ; in mittere vero perfona, qux determinat, vt fecundü hoc miffio fit relpectuss rationis inter diuinas perfonas,
qui quidem refpectus non haber pro qui quidem refpectus non haber pro fundamen
to effectum inuifibilcm, aut vifbilem craturä, fedipfammer perfonam diuinam, alioquin non mitteretur jpfamet periona, fed ipfrx creaturx.
ergo penes ifta non diftinguitur mifsio diuinx perfonx.
Et confirmatur, quia legati operatio eriãin humanis non eft de intrinfeco mísionis pliffue iplius legati,non mittizur operatio, fed legatus
mitritur ad operationé. Confiniliter in diunis non mittitur effectus inuifibilis, aut fignumexterius, fed perfona mittitur ad operandum ifta,
ad fanctificandum, videlicet crean ad anctifcandum, videlicet creatur2m, \& ad
declarandum fanctificationem huiufmodi per fenfibile fignum.
Praterea:Lict fecundüoperationes, ad quas tiones funt difparater, non tamen ibi, vbii vna ad aliä ordinatur, quia ybi vnü propter alterum,
 tentiandum de aliquo negocio nóndicieur fuccipere duas legationes, fed mísio vifibilis fpiritus fanctiordinatur ad demonftrandam intcdicit in littera, \& apparet in omibus, ad quos vifibilis mifsio facta fuit:ad hoc autem fiebat, vt oftenderetur interior corum gratia, fecunbitabat.ergo vifibilis, $\otimes$ inuifbilis milsio non funt dux legationes.
Pracerea : Si vifibilis mifsio haberct per fe rationem mifsionis feparatam ab inuififili,
adhuc fpiritus fanctitmifsio diceretur, adhuc Piriritus fancti mifsio diceretur, fed quan
do a ppareret columba fuper aliquem, fi nō effet
in illo gratia fipiritus fancti, non diceretur mif-A Aem, non extrinfeca denominatio, immo ex
fus ad eum. ergoillud, quod prius.
trinfecieffectus ex ea, vedictum eft prius. fus adeum. ergo illud, quod prius.
Praterea : Si tolleretur inuifilis participatio gatix, non plus reprafentaret cotif firitus fanctus, quim paeer, cuius ratio eft quia miflio pérfonx fí ad vfum poteftatis fibi appropriatx, ar quia ex modo empanationis appropriatur verbo ervditiua potentia, \&\% ifiri-
rui fantoo, qui eft charitatiuus impulfus appropriatur inflammatiua potentia, productio aiutem columbx, vel ignis, aut creatrurx alte-
rius non appropriatur in eis ex modo emanarius non appropriatur in eis ex modo emana-
tionis fux, idcirco legatur filius ad erudiedum, $\&$ fpifitus fanctus ad inflammandum, non autemad producendum columbam, aut aliquid huiumodi; oporteret autem fic heri, himites faneti . ergo non ponit in numerum cum inuifibili miffione, vnde conirderandu', quia nec gratrinfece ad miffionem fpiritus fancti, fed fumt effectus ipfrius milsionis; vnde non ideo mittitur fpiritus anicus, quia fanctificarur animus, ed quia mitritur fpiritus, ideo mens fanctifica-
tur, iuxta illud Apoftoli: Charitas difufz ef in cordibus nostris per fpiritum fancuum,qui datus eft nob bis, mirtitur, non eft mifio, fed effecousiplius qua tota ratio mifsionis fpiritus fancti completur in hoc, quòd deterninatur ad lañítificandum ris . fanctificario vero ex hoc proueniens eft \& effecus iftius mifsionis : fignum autem fenfibi-D le non demonftratimmediate milsionem; fed ef catum misionis fançitatatis, propter quod vniinteriorem, gui principalis eft, \& effectum exreriorem, quiin lio principalis eft, \& intentus $\& \&$ feparatur interior effectus ab exteriori mif fione, fed numquam econuerfo.
Secunda vero propofitio eft, quòd mifsio vipatet ex duobus.
Primò quidé, quia milsio fupponit fubauten
 on legitur fuife miflus :apparitio vero non teftas, propter quod pater apparuit, \& toti Tri nitati poteft competere apparere.
Secundò vero, quia apparitio

## 

 Secundò vero, , uaia a pparitio eft extrinfecaydenominatio ab aliqua
ritus fañaus dicitur apparere fenfibilititer, \& vi
fibiliter denominatiue tantum ab apparitione fibiliter denominatiuc tantum ab apparitione
columbx, qua fenfibilis eft, $\&$ fignum reprafen tatiuum fíiritus fanđi, ficutignis dicitur appa rere, cum fumus tantum videtur, \& ficut appa domo;miffus vero non eft denominatio talis is trinfeca, fed habitudo intrinfeca perfonx habe is auaoritatem delegatam ad perfonä,que im tas imperat totius Trinitatis, propter quod Tr nitas rota mittit, ineft mifsioni fecundum hoc
trinfeci effectus ex ea, vedituum eft prius.
Tertia quocue propofitio eft, fibilis filij apparentis in carne, $R$ vifibilis miff milisio fififi fio firitus dancti, funt omnino alterius ra- carane, , vin
fitilis mif
tionis. tionis.
Prima quid pradicatur de natura affumpta, pradica
 Pta vere vifibilis eft, \& ideo dat filio, quod fit qux competunt neceffie dare per modum for, max, vnde dat filio effe hominem vifibilem, effe
rifibilem, \& tota Trinitate inferiorem Secunda vero non diciturnunc vifibilis fo maliter, fed tantum denominatiue, ficut caufa denominatur ab effectu, fanctificatiou enimu-
interior, $\&$ aparitio interior, \& apparitiofigni exterioris funs cir-
ca homincm ex hoc, quod darur, \& mittitur fpiritus fanctus in cum, vnde mifsio denominatur vififiliter, \& inuifibiliter ab cffectu imuili-
bili, $\alpha$ vifibiliconfequente ipfain, proprer quod bili, x vifibili confequcite ipfam, propter quod
firitus fanctus non inferior , aut minor Trinitate, quia columba non comparatur ad firiritü fancum fub rationc formx quinddificantis, is
fuum efie fibi conmunicantis, fed rationc effcctus profucntis, $\varepsilon$. figni demonftrantis cius interiorem influxum in mente
Patet ergo quid fit fenfibilis mifsio . non eft
Defninitio
enfibilis enim atiud, quàm mirsio finpliciter, qux no- minifonis
minat $q u a n d a m$ intrinfccam habitudinem per- $\mathbf{\text { cxplicatur }}$ fonx fipiritus fanci iad toram Trinitatem, que quia fignum fenfibilenominatiue, $\&$ ab cffectu, rum denominatiue dicitur in rationc fignificati, inquantum cius effectus principalis, qui eft fanctificatio, per aliguid fenfibiledefignatur.
$\&$ in hoc Art. primus rerminetre.

ARTICNLVS SECVNDV
Qualiter missio Spiritus fanti debuit effe vifibilis.
Circa fecundum veroconfidétiandum ef Cuqöd placuit fpiritui fanto, vtaliquando vifibile fignum daretur demonftrans fuam inui-
fibilem mifsionem propter tres rationes. Prima quidem fumitur in ordine ad firitus fanfli perfonam,vt videlicet demonfratiue per indiuinis miftus fantetus procedés eft realiter dentes in aliquo figno fenfibili, vnde tota Trinitas legitur feipfram, aliquibus fignis fenfibili-
bus hominibus declaraffe Prima quidem patris in voce, qux intonuit, Hic eff flius meus. perfona auteef quainitunuit, fanHti in columba defcendit, \& perfona filij in car-
ne, quam affump fit, $\&$ adiftum fine ne, quam aflumpfit, \& ad iffum finem effe facta nit.dicēs, quòd fpiritus fancti miffio oculis mor ${ }^{2}$. talibus eft ablata, \& ex vifis exterioribus commota corda hominum, a temporali manifefta
tione adoccultam xternitatem intelleetus con ucrtatur.
Secuinda
Secuinda veroratio fumi poteft in ordine ad
and liquam authenticam perfonam, \&\& fecundum quòd in co ecrat redundantia gratix , \& virtus
capitis, \& vnioperfonalis,vnde ficutabzterno A ARTICVLVS QVARTV̈S. procedit, ficur a moroforus impulfus $\pm$ patre in
 12. $\begin{aligned} & \text { otalem Ecclefiam. ficut enim dicit Apofto- }\end{aligned}$ Ius 1.ad Cor.I I2.vnicuique fit manifesfatio piritus
ad vilititatem. VItimum aurem, $\&$ neceffariu fuit toti Ecclefix, vt prafundationes ipfius haberēt fenfibile teftimonium fanegitatis, \& veritatis,
propter quod fuper eos congregatos ciuiü Spipropter quod fuper eos congregatos ciuiu spi-
ritus fanti, tis aftor, debuit fenfibiliter apparere, vit fattum legitur in die Pentecontes Act. 2. Similiter expe diebat Ecclefix, ve adderes,
res.fiergo fenfibili i principio formarecur propter arduitatem, \& difficultatem corum, qux
cadunt fub fide, $\&$ ideo fenfibiliter dabatur (piritus fantus in primitiuaEcclefia, ficut legitur cecidiffe fuper hoo,qui audiebant verbum prx-
dicante Petro Ac.Io legitur autem aliquandó datus fuiff in teffimonium fañatitatis perfónx, ficut de globo ign
beati Martini.

ARTICVLVSTERTIVS. Quot modis fata fer firitius fantivivifbilis miffio,
 Pricus fincii eff in quadruplici fenfibibili creatura, in colum-
mifion
ba indie baptifnatis, in nube in die transfiguba in die baptifmatis, in nube in die eriansfigu-
 teft ex duobus, primò quidem ex connexione diuinx perfonx. cum enim ${ }^{\text {piritus fanctus ema }}$,
net, vt amorofus impulfus, viditum eft frpe amor autem diuinus eft mundus, 发 fuauis, $\&$ clarus, \& validus, congruum fuit, vt perfona amans amore mundo, a nitido appareret in Sap. ait quod vupor eff virtutis Dei, $\alpha$ emanatio fincera, 8 ideo nil qüod inquinatur incurrit, fuit eriam congruum, vt qui emanat fuaui
amore fimplici, \& columbano,demonfretur in fpecie columbz. Quöd veroiemanat amore charo, apparerer iniigne, quòd autem a more vaido, apparcrer in flatu, fuppirio, \& vento.
Sccundó paret ex fine ratio illarum mifio num. apparuit enim die baptifmatis in fpecie columbx in fignuminnocétix, quam adferebat agnus qui venerat ad thendum $P$ ece cailinun-
di.In die vero transfigurationis, in fimitudine nubis lucidx, proligno glorix, quia dona gratix, \& glorix Ppiritui anfto comparantur,
poft refurrcetionem autem in fimilitudinem fla pous pro figio potentix, qux committebatur
Apoftolis ad exfuflandum peccata, vinde dieü Apteis, quorum remiferitis peccata remittuntur, $\&$ quorum retinueritis retenta funt. Poft
2 fcenfionem vero in fimilitudinem ignis , pro figno efficacis doAtrin $x$, apparuerunt enim eis difperite lingux, tamquam ignis, ve in igne
corum effent affuentes, of feruidx, \& efficaces doctrinx.

Qusibus © quando fatita fit viffilis miffo - pirith Santio.

Cfiri quartum autem confifderandum de Explicatur Crpiritu, vifibili intiffione,\& de perfonis qui- quibis, \%\& bus tempus patet, quiod in Ecclefifiprimitianavin
ad de nec in tempore legis frciptexa, aut legitis natu- for finti. rx faca eft miflio, nec poft aduentum Chrifti,
nifin Ecclefia primitiua. Cuius ratio (umi poteft confideratolegislatore quide Chrifto, qui
vere Deus erat vere Deus erat, $\&$ ideo non recipiens teftimo-
nium Dei, quod maius eft patris.quod eft in vonium Dei, quod maius eff patris.quod eft in vo-
ce audibili, \& clamantis hic eft flius meas, vero fancti, in clamecie vifisbilic eolumbx monfidera ta autém lege, , quia lex perfeêa, \&\% plenitudiné
grátia continens, propter quòd debuir apparegratix continens, propter quòd debuit appare-
redoum plenifimü,
Cod ed firitus fancius. Cofiderata quoquc temporis plenitudine, licut eft in plenitudine temporis, mifit Deus filium $C$ Cere firiritum fantum, \& primo debuit mittere filium tamquam perfonam mediain, deinde〔piritum, ramquam perfonam tertiam, ab vtro-
que produtam, vnde tempore legis natura, aut que produłam, vnde tempore legis naturx, aut per conféqués nec mifsione fpiritus fan $\ell$ ti Moy fi etiam legislatori fufficienter perthibiiit refti-
monium ancelus, qui legislationis extititmemonium angelis, qui legislationis extitit me-
diator, vt dicir Apoftolus ad Gal. 3 q quid lex per Galat. 3 . angelos ordinata eff in manu mediatoris, $\%$ f fimiliter
\& lex confirmari non debuit per fpiritu fancuur \& lex confirmari non debuit per ffiritū̆ fantū
fed Euangelium, de quo dixitEuangelifta, पuòd lex per Moyfem data, gratia \& veritas per Iefum Criftum fata elt, vnde rationabile eft,
quod lex veritatis, \& gratix confrmatron per quìd lex veritatis, \& \& gratix confirmatur per
vifibilem arsifnentiam dò vero quo ad perfonas quibus fała eft milfio dubium eff cumad Apofolos fataz fit huiuffio di vifibilis mifsio, cur ad beatam Virginemi fa-
ta non fierit in conceptione flij aut in natiuitate, \& dicendum quōd in die Pentec. fenfibili-
 ficur nec ad aliam âliquam fingularem perfonãa, of. 1.2 ficul nec ad alian aliquam fingularem permona-
folitarie milsio facta eft,fed femper in comnuni excepta perfona Chrifti inquantum defcen-

 vni foli, , ,ed in communitate cxiftenti, vt paret
cün nubes lucida in mote obut pulos fimul, $\&$ in cxnaculo poft refurrectionem exfufflauit in omnes, $\otimes$ in dic Pent. fimul defcen Petri cecidit inititus fantes, in fradicatione

## ARTICVLVS QVINTVS.

 $m$ vel effer reale, er quando
fpiritus fancus ad illas.
Ircá quintum autem confiderandum
quod res in quibus firicus
ruir dubium afferunt,vtrum hatbuit verum effe, A
vel non, videtur quidem, quod lingre ignex habuerinteffe fimilitudinarium, \& appazens, $\mathfrak{f}$ cut frriptura innuit dicens,quòd apparuêvun
 nubes, \& lingux ignex habuerunt vere effe reabilis, nec perpent cocundum Aug. 4 . de Trin. quòd illa habuerunt -vrrum habuit animam fenfitiuam, \& fuerit vera auis in ipecie columbx, aliquibus vifum fuit detur ratronabiliticer,quòd fuerit quoddam corpusfenifile $\&$ reale; figura vero columbx , \&
qualitatibus fimilibus affetatü, ficut $\&$ fella, quaz apparuirt tribus Magis, non fuive vera flella
cceleftis, fed corpus lucidum fellx fimilitudinem habens. irrationale namque videturquòd columba illa, in qua fpiritus faņ̂us apparuit, fuerit vera columba, quod eä interfecerit ante premet fpiritus fanctus, cú eä dimifit, aut quis, appafuerit cibo, potu, $\&$ in munditijs fubie $\overparen{\text { an }}$ Vlterius autem coffiderari oportet, quam ha
$\qquad$ itudinem fpiritus fanduras habuitadre quam fenfibi \& quòd earum productio, \& \& motus \& transla tio fiereraliquo creato fpiritu mediäte, \& ange pobeff, quòd imminin harū rerü productio, \& earā translatio erat immediatea d firitu fancto ab que angelico miniterio.dictum eft enim fupra,
quod mifio fpiritus fauti, inuifibilis dicitur proeo,quod ex miflione deriuatur gratia inuibilis in aninna, ad quam dicitur miflus. $\dot{1}$ fimili natur ab ea. Et poteft confirmari; quia apparitiones veteris teftamenti, in quibus dicitur apparuife Trinitas no appellantur miffio filij vel lortusc corporales adminiftrantium, $\&$ mouen
iü.ex tií.ex oppphito ergo de columba dicendument,
fecundín onatis mifus, $\&$ in hocectinutus Articulus terminerur.

DEINWSIBILIMISSIONE
Spiritus fancti. DISTINGTIOXVII.

A cendum eft ad priperius inducuntur di- Refponde Iumba, in qua fifiritus apparait, non debet dici
quidditatiue fuife columbam eo modo ra quidditas fupponit, veritas autem Che fia addreveriffime filio Deei efie hominem, $\alpha$ ef fe fimilem, 又 hinc eff quod apparitione colum-
bx non eff firitws fan tus minoratus, ficut 6 bx non ef fririnus fanctus minoratus, ficut fi-
lius dicitur minor, inquantum ef verus homo Ad fecurndum dicendum, quod in in uifubili miffione firiritus fancti fition hula fuerit: : quia nec
fictitiz fuerunt, ve ditum eff, ve f firitus
 ter mifuus denominatione extrinfeca, quia caufa denominatur ex effectu; ex miffionc autsispi-
ritus demonfratum eft rale fin
 vifibliter miffus per communicationem idiomatum, quemadmodunn filius dicitur, fed tan-
tum denominatiue, vt ditum cif tum denoninatiue, vt dictum eff
Ad tertium dicendum naria fimilium ficcecierum, in veritate phagifica propheraris, continctun fubininuifibili minif
fione, quia tales fpecies funt quiden inily fione, quia
lis effecus.
Ad quartu
Ad quartum dicendī, quòd fpiritus fanctus non debuit hominem aflumere, vt per eum ap pareret, nifieum arfumeret in vnitate perfonx,
quod faccrenondififonebat, vbi hic error Ma nichaorum,quidicunt Manichaym doforem, fuiffe firitum paraclitum, \& firitum verita-
tis quem repromifit fidelibus faluator. enim quod ficut yerbum vnitum fuit hominia in Chrifto,fic extitit fipiritus fanctus wnitus in in Ma
nichoo, contra quorum infaniam inuthitur Au nichoo, contra quorum infaniam inuchitur Au
guffinus contra Epiftolam fundamenti, vnde di cendum, quàd fpiritus fanctus rationabiliter apparuit in illis quatuor creaturis proper ra-
tiones, qux tacta funt in corpore quifionis per idem pater ad quintum.
Ad fextum dicendum,quòd non debuit mitri Ipiritus fañzus, nifi in plpenitudind temporistad
confirmandam legislationem Iefu Cfiritiside confirmandam legislationem Iefu Cifirifi;inde
qua hodie fatis confrmatum Euangelium, cef quia hodie fatis confrimatum Euangelium, cef
fauit rationabiliter vifibilis miffio piritus $/ 20$ -


ritatem. fecundo veroinquirit, qualiter magio Yeber fecundum augmentum charitatisis mertio

 tria facici. Primo enimex hoc declarat intentū,
 e. detur
tertia ibi:Tuuc enim nobis mitti, velfaridicitifit,

Dicit itaque primò, quòd nunc agendum eft
de miffione inuifibili, qua firitus fanctus mit-titur in corda fidelium per quam milsionem vera perfona piritus fanctidatur; ad cuiden-
tiam autem qualiter pofit hoc fieri, prrimit-
tendum eff vni;quod eftvalde neceflariu; videli cet quodd ¢piritus fantuus, qui eft amor patris
 mitti, veldari nobisdicizur, cum facit nos diligerc, Deum. amor enim, \& charitas non funt aliud, quadm ipfe firititus fanteus.
Poftrnodum ibi: Neautem inveranta.Magitter probar illud pramifium, \& c circa hoc tria facit.primò enim oftendit multiplici autoritate,
quöd charitas,\&\& dilectio, qua diligimus proximumi fit vere Deus, \& eft prima autoritas Au-
o.12.50. 3 . guffini 8.de Trinit.dicentis, 8 quidiligit proxi Deus auté dile
icentis $q$ Deus dilectio eft, vt quid ergo vnus, \& trinus in collorú fublimia quarretes, eú, quiplenus,diletio eff. Tertia quoque eiurdem
Auguftini in eodem lib. \& eodem cap. dicés fu pernam dilectionem, qua diligimus non folum Vero autctoritas eft einfdem, \&\% eodem cap. gui
ait, ctione, qua diligimus proximum. Seciudo ibi: Cum autem fratermz_Magitter oft ficutprobatum eff, non fiit pater, aut filius, fed cantumf $\operatorname{piritus}$ fanctus; $\&$ adducirduas aucto-
$10.16 T r$ ritates.
 eff illa diliectio, qux facit nos in Deomanere, \& ip femet ionobis,, concludit Augulde firitu
fancto, quad ipfe fir Deusidietiol
and Tuir ditiotur: for nef forte Remouet folutiontim, Cunt diitta peor caurx expreffionem, vt intelligerettiri;qiöd Deus charitas,quia charitatē in no
bis caufat, hanc autem folutionem refflitit dicens, quibd he omnibus rationibus, quar dicion-
fiar de Deo per caufa expreflionemporeflici-
 quatientiztioftra, quia patientiam caufat, \&
 quitam autem crriptulegitur;quod Deus fit cha-
Pfah.7or Pfalicixes patientia mea; © refugium meum. \& mul ta fimilia.non erge Deus charitas, ficut patien-
ta's'quiácharitatemh tantummodo caufet, im tafquiarcharitatemn tantummodo caufer, im-
mion videcir charitas ip fa, qua Deum, \& proxil minimetifitionus
pepiz
 tads ranctusis. tuinc enim nobis mitti, veldaridi-- Z. cituri;cum ita in nobis eft, ve faciat nos difige
himpre Poritate Auguftin. vt patect in littecta , hace eft
: rententia.
XVI.

405
$m$ charitus fit aliquis habituscreatus in an
velippamet perfona spiritus ancti.
$\mathrm{FT}^{T}$ quia Magifter probat hoc auctoritate 1 multiplici, quòd Cpiritus fanctus fit charirendum orcurrir vigum Deum, idcircoinqu bitus creatus in anima, vel ipfamer f(piritus fancti perona.

> Rationes pro opinione Magisiri.
$\mathrm{F}^{\mathrm{T}}$ videtur,quòd charitas nullus habitus fit, Cled ipfemet fpiritus fanctus. periculofum prio Magion \& maxime ab expreffa intentione Aug. qui vi- riicum e detur fuife dux Doctoruim omnium in. theologica veritate,fed ipfe dicirexpreffe quòd fpiriproximú, vtpatetectio, ocroauctivoritatibus, quas Muoditer ponit in littera, \& porififime claret, quodina ratione valeret arguit, qui diligit ctionem, red Deus dilectio eft.ergo qui diligit proximum, confequens eff,vt diligat Deum, cla ifta dilectio, qua diligimus Deum, \& proximü; nam xquiuocareturde $\begin{aligned} & \text { fam in prima propofitione pria dílectione crea }\end{aligned}$ ta,\& in fecüda prodilectione creata . relinquitur ergo, quoddilectio increata, qua Deus elt, Praterea : actus perfectiffimus elicidebe 1 principio perfectisimo,fed diligere Deum, $\&$ proximü eft a ctus perfectiffimus. yide eft perfectior, quaim credere, \& f feraree ergo ficet meueat animam ad fperandum, $\&$ credendum, videcur nihilominus, quòd immediate féipfo fine habitibus creatis moueat ad amandun per diuinam eflentiam, $\alpha$ qui nón euacuabitur, Ted perficieturin principia, videtur elici
briqueomni creato habinu immediate $\begin{aligned} & \text { Deo }\end{aligned}$
 omnidabitu, quantum eftde necerssitater, \& 2 d. minus She f pecie aliqua fruetur Deoo, \& vieietur:
animx diuma effentia; tamquam ratio fruendi, fed ictuis harientis sonian eua cuab ritur, fed pscrfi-
 uiname effentiam obtectiuc;ergo videtur, quod.
immediatè ad eú moueat perfona firitus fancti abrque omni habitu crezto.


 amandum,dato etiamioquid ponatur) adhiuce zid gitur coqperatio. pifitus fancti. feciuidum.
cominiueem ccholam; $\mathbf{v i n d e r a t i o n a b i l i u s ~ v i d e - ~}$ tur,quod totamanehabita facit,ficut videmus. Daturalibus aliqua Deus ficir: imme-dando vere refpectu eorum, ficut de genciezabilibilisparee. ergovideturi. qoid in giratuitisexreturinanimaiminediateö.:

Praxte-

## 406 Liber I. Sententiarum

 tuais dsbe digno, 凶 fecundü' ratione iuftitiz vita xrerna, cundum $r$ immediate anima à perfona fpiritus fancti,
 addayuardonum gioriziz de eondigno, nifif quate
nus Etionem Dei, immediate moueat perfona fpiritus fancti abrque quocumque creato habitu, ${ }_{\text {qui }}^{\text {qui charitas dicatur. }}$
Praterea : atyus charitatis eft excellentior,
quàm aitus prophetix, vt Apofolus docet $1 . a d$
elicit Ipiritus fantus in animo prophetre, nec cff ibi aliquis habitus creatus. nullus enim po-
tef propheta dacere in notitiam futurorü, led nec aliqua creezura habitus, immo oporter, quod talis notitia fit immediate à Deo.ergo diate à fpirita fancto, nec aliquis creatus habitusporetrit mouere ad Deum.
Praterea : actus ille, cuius cir
fumus futicientes cogitare, immo nec fcimus quando,\& quando,\& quibus circumftantijs ipfum clicere debeamus, talis inquam actus non alioquin fif fiat, elicietur cafualiter, quia igno ranter. nec enim dīcimur in atum debite cir cumitantiarum ex notitia narträli, fed ex noti-
tia collecta per habitum, cum habitus cognitiia collecta per habitum, cum habitus cogniti-
uus non fit. vnde fidebear non cafualiter elici, oportet, quòd fiar ex aliquo cognitiuo princi-
pio,nos mouente, \& inftigante ad illum a aum, pio,nos mouente \& in intigante ad illum acaum,
fed côtat, quodd dilectio Dsi gratuita eft aqus cuius circumftantix ignnrantur, alioquin pof guere dilectionem naturalen,, qua diligir Deü, quens fcire poffet, virum amore Dei, vel odio dignus effer, quod eftcontra fcripturam. ergo er atuam diletionis, non mouet mentem fefpiritus fantus, qui circumfâtias omnes n it, fab quibusadtus debet elici, $\&$ ad illas in clinat.
eptabilior, \& magis charus habitus eft Deo ac pfa, qux adimaginem, \& fimilitudiné Dei for ara eff, fed fic charitas ift habitus creatus, aliqua qualitas,quax non eff müda, nec intelleetua-
is erit mag is cara, \& accepta Deo, quadm fit ani ma ipla, quia propter. vnaquodque eft tale , is ilud magis.ergo cbaritas,qua anima elt grat creatus, fed tantum perfona diuina.
Prxterea: charitas eft quoddam bonum per

 effentiam, immo habet annexam malitiami, \&
poeff informis fieri, cum vertibilis fitin nibil ergo illud, quod prius.
Przterea:quod per fuperabundátiä dicitur,

\& datur hominibus ipfe fipiritưs,qui efl Deus. ergo charitas, $\&$ fpiritus iancus erüt id ipfutho

> Rationes contra Magifrum.
 eliciendum actum dilectionis Dei. ait enim Augultinus 3.de doćt.Chriltlana, quòd charitas el
 virtus, qux noffri rectillima attectio eft, \& inli- chariizern les, $\mathcal{\&}$ f pes fperantes, \& charitas charos, fed hoc non efiet verum, nific charitas effer creatus habítus, qualiticans aninam, \& informans. ergo vi-
derur, quòd fit aliquid creatum Praxerea: Greg.dicit fuper Ezechiel. quòd Hom. 80 Deus creat in cordibus, fuficipertprecce. Riccar- Hisco 8.16 dus etiam de dingendo Deum, ait, quòd charihoc aurem nô efler veruñ, nifi Deus, qui eff fubfontialis charitas crearater in nousis habitum charitatis. ergo illud, quod prius.
Praterea :illud, quod connumeratur fidei, \&
fpe \& ceteris virtutibus, videtur effe habitus in anima creatus, , fed Apoftous efle had Core 1 . Cor 1 g
13. Charitatem numerat 13. Charitatem numerat dicens: Oxdd nuric ma-
neret fpes, fides, charitas, \& limiliter Aug. connumerando charitatem ceteris virtutibus, dicit
 ipfe diligit, fed qua nos dilectores fuos tacir,
 eifus efficimur, \& fides Chritti, qua vös fideles fa
cit. ergo charitas dicut cit. ergo charit
cus créatus.
Prxterea : ficharitas non fit habitus abolu-
 puris naturalibus, \& fibl ipfir relicta politit mac-
reri, fed hoc eft falfum, $\&$ incidens in errorem Pelagij. crgo illud non poreft poni: Praterea : quandocumque aliquid elicit alitet, quod fit forma ciuius, fed atus charitatiseli citur ab anima, \& nō foliur recipitur paffue.er go oportet, quid elicitiuum quid neceffarii. ma eft. neceffarium eft ergo prxter fpititis fanctum,quod ponatur creata charitas,quadi-
leatio Deielicizur letio Deicliciatur.
Praterea: impoifibile eft,quò aliquid tran, feali mutarione,fed peccaror,dum iuftifcatur fir de iniufto iuflus, necenf fata mutatio ex par te Dei, nec ex parte fui circa aliquem adum,
quia pofibile eft, quod aliquis dormiens iufifi cetur a Deo, vel exifens in veroro materno, vis pater de fanelificatis:ergo. Poortet,quaddaliqua nutatio habitual isante aliquem creatum hab dem habitum formialitetr fifilitlud: per quem quir-Pat ehati-

ciatur ab omnia acu abfurdififimü enim eflet a fi quis dicere vellet, quedd fancti viri, dum dor- A pratia alia pofic merrerí. miunt, non funt Deo accepti, \& grati, fed hoc non poteff effe, fif charitas noi fit creatus habitus.nullas enim eff formaliter charus, nifi infor
metur forma charitatis, ficut nec formaliter al bus, nifi perficiatur albedine, \& virertius nullus effectus formalis 1 ómunicicturf fubiecto, nifí per
intizrentiam form $x$ nec Deus poteff fupplere inharentiam formx, nec Deus potetf fuppleres
caufalitatem formx,vt feipfo immediate det ef fectum formalem.non enim dealbare fme albedine. non ergo ch
creatus habitus.
Prxterea : inter motorem, $\&$ mobile debetef feproportio,nec vmquam vnitur motor mobil de nouo, nifif fiat alitquid nouń circa mobile, vel circa motoré, vel circa vtrüque, fed circa Deū quiratur aliquid nouum,quo acquififo firiritus fantus fibi viitur, vt motor, qui quidem perma net, quamdiu f piritus manet motor,\& per con-
fequens erit aliquid permanfiuum, \& aliquid requens erit
habituale.

Refponfio ad questionem
 opinio Mapiftri iententriainum, \& opinio doteto-
rum, qui difcordant ab eo. Secuudô vero dicendumprit, quod videctur de charitate, quantum ad actum primum, qui eft gratificare animam, x eam reddere Deo charam. Tertiò vero dicendum eritdeea, quantum ad actum fecundum cendi eritoccafione accepta a charitate, quo

ARTICVLVS PRIMVS.
Opixio Magifrri primo Sent. dif. 17 .

 tores Dei facits,\& proximi, nece exitrithabitus
aliquis $\begin{aligned} & \text { treazus, } q \text { ui creatura dicatur. Ad Intel }\end{aligned}$ eatumpintem haiafmodi opinionis confide randa Irant quaruor: . tionccipi poffit pro aftu, vel pro habitu incli-
 avid quez um , priens quid creatum, er perficiens anomam,ficus pate teliexirt' qqod dada aqum dileationis inclinabat, E monebar inmediate animani fictas fan ad alios ątus virtutum. .vnde irrationabiliter impofuerant nibiactum duilectionis, Secuńdum verd̀ eft, quòd Mayitter numqua pofuit hominem poffe moreri expuris natura. ibuus, immo fecundum eum plus indigebat gra fecundum ponentes, quod charitas fit habitu creacus.vnde fallo
Magifrietiz incideret in hareciim Peligij) qua

Tertium qioque eft quad fpiritus fancus po rift inteligivniri voluntatiper mimadum moto intellexit ergo Magifter, quòd fipirius fanctus, \&: anima in vnitatem fuppofiticonuenizent, fidere in errorem Manichzorum quòd vniretur, vt motor, \& fupplens vicem habitus, quantum adhhoc, quod eff animum inch are, $\propto$ mouere ad a aum dilectionis. tellexit Magifter fecundum diuinum beneplac fum, non quod aliter accedat, aut alia mutatio fat circa fpiritum, vel voluntatem.vnde quam homo;fiue operetur, fiue ab opere otietir, uer
 quam vnionēdicitur Deoacceptus, \& gíatus hac ergo opinio fic intelleta videtur multum C magnificare atum dilectionis diuinx, \& imagi Deo poffit creari in mente, ficut, $\&$ anima in corpore, vel ficut ponunt alij de habitu, quod in bilior fit habitiu, rationabulis videtur ifta nioqux efficaciter probatur, \& confirmatur $r$ a ionibus decem fuperius arguëdo indưtis, ne Magifter foluit eas in Iittera. omnes enim tein dunt ad hoc, quòd actusdilectionis non fit ffir us fanctus, led quopd ad iftum actum immedia moueat, non probant
opinio Scoti 1. fent. dif. 17. queff. 2.
Fioquir autê opinio aliorum, quàd poflamus Opiniosco tura rei, \& fecundomabsolutam neceffitatem, tur. \& hoc nö apparet, quòd exigatur actus habícus, adhoc,quod Deus accepter animam, \& habea rie, $\&$ eliciat grate actum dilectionis. potef enim Deus acceptare immediate animam, $\&$ actum, fiplacer, neccexigit,vt fit in anima all musloquif fecundum leges pratticas voluntat diuina inftitutas, \&e fecundum hoc neceffirium eftvv fit creatus habitus in anima ad hoc, quò hec neceffitas oriatur ex natura rerminorum fed quia Deus ita voluit, \& fatuit fic fiendum fic ponitur exemplumide facramentis, fine qu quòdautem abfque omni habitu, quantume el exnatura rei poffet Deus acceptare animam \& a tum eius, invellet, apparet quide:tum qui acus acceptionis diuin eft neceffrius, 8 in
trinfece eius, no ipfiussomnis autenicreatus $h$ bitus efficontingens, $\&$ extra volunütem, ficut \& q qualletereatura, non poteft effe ratione d fertur neceffario in ipfum obiedum, quod e fua effentia, yel in ijs, que habent connexionen neceffiriam cum effentia fua; nulfum aute
 Der bonitate, alias de neceffitate crearetur, $x$
coferuaretur. no ergo aliquis habitus eff acus acceptandi animam, vel actum eius: zumq quia,
nil aliud eft tominem, vel attum eius a cceptanil aliud elt bominem, vel attum eius accepta-
re,quim ipfum ad gloriam ordinare, $\&$ aettum eius fic recipere, vtpro oo detur vita arerna,
non dubium autem quod hoe eft in facultate di non dubium autem quod hoc eft in facultate di
uira volutatis, ficut enim hominem ad hoc acceptat vt det fifi dona gratie abfque omic pre-
nio, alits procedereur in infinitum, fic abfoue uio,alids procederetur in infinitum, fic abfique
habitu poteft eum acceptare addona gloriz,fihabitu poteft eum acceptare ad dona gloriz, fi-
militer etiam in poteflate eius eft procalice ${ }_{\text {aqu }}$ mux frigidx, \& pro quocumque minimoaitu, immo prooullo, fic complacet fibi dare vitam. xternam, circumicripto itaque omni habitu, ptare, nec eft alligatum fuum beneplacitum,
 jifimz wit' cas didino beneplacito inftitatas exigatur cha charitarem
effe hatíur actus eius fint grati, probbari non poieft effica-
ceazum in cre arum in cia rationum, fed autoritatibus fanctorum, \&
anima.
teflimonijs eorum, quibus voluntas diuina innotuit.ynde propter autoritatem fripturx,\& propter dita fanctorum poni deber, quòd chanatura rei fpiritus fanêus fufficeret, ficut dicit Magifter.

Opinio S.Tho. 1. ..q.10.artic. 1
 Dtum eft neceffarium in anima ad hoc, vt fit quòd dillud poreft taccipi, vt exiftens in anima, \& minis prafupponit in homine dilecto bonuim. aliquod praexiftens, quod fit ratio diligendi,
\& fecundum hocnullum creatum exigitD \% fecundum hoc nullum creatum exigit Deus intelligi quòd fitt liquod bonum profuens, \& proueniens in anima ex Dei dilectione, \& f fic Deus animam non acceptat abfque tali hono
creatod fua acceptatione, $\&$ dileetione proueniente; proienit autem ex diuina dilectione dia plex bonum. ni creatura, \& \& fecundum hoc diciturar Dénis diligere omnia dilectione quadam voiuerfali. Secundum vero, eff boñí creaturx rationa lis, qua viitur immediale num dicitur Deus diligere fimpliciter creatuuram rationalem.patet ergo quôd ad ątum pri-
mum, qui eft effe gratum, \& a cceptuín Deo requiritur aliqua qualitas creata in anima, vtrü antem illa differata charitate realiter, vel non differat, non eft prafentisfeculationi

Opinio Varronis.queft. 69.
FVir autem aliorù̀ opinio,quòd creatum Faliquid in anima exigitur ad hoc, quid fitin in
gratia, $x$ charitate Dei, eo quod neceffe eft anigratia,
mam poni in quodam effe fupernaturali,$~ \& d i$
diuino, vi Dionyf.dicitde Eccl.hierarch. nunc Dianysfe, autem nullus acquifintus habitus poteff dare ani ectipicrart,
mx effediuinum; $\&$ fupernatural. mx effe diuinum; \& \& fupernaturale. relinquitu:
ergo, vt infundatur $\dot{\text { a Deo }}$ Diliquis habitus crea ergover infundatur a Deo aliquis habitus crea
tus, \& infufus, per quem capizt anima eff fuperrazurale, \& divinum, $\&$ in his finitur prity
mus articulus.

- ARTICVIVS SECVNDVS
 quantum ad atilum primum, que eft graicial
care, © reddere Deo acceptum.
Ir ca fecundum vero confiderandum,
quòd cum effe acceptum,gratum, \& charü
 trinfeco diuinx dilectionis, \& acceptationis.nō
eft enim aliidd animam effe gratam, nifi diuină complacentiä andềs fupere eam, ita vt fit chara, dilifecta, \& placens \& acceptabilis ipfiDeo;ma-
nifefte pater
 lutis. vnde fi aliqua forma creata dat formaliter eff acceptum, vel ditequm 1 Deo forma $i 1-1$ la de neceffitate ef obiequm diune complace $=$; peruentus ille, vtrum fitaliqua talis forma, \&c qualitas creata, cuius quidem veritas colligi
poteritex triplici propofitione.

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { Sius acceptatione contrro opinio } \\
\text { fecandario pofftam }
\end{array}
\end{aligned}
$$

PRima fiquidê quòd eftaliqua forma crea-: Chasitus
 accepta,\& dilecta,aut chara,quod quidem poimmutabilis, \&xternus tranfirdenono fus obiequma aliquod, nifí quia cius obiedtum zter num,\& immutabile formaliter participatur ter de nouo abobie too illo materiali, fuper quod no-
uiter tranfit, ficut patet, quod vifio $x$ terna aliuiter tranit, ificut patet, quod vifio zterna ali-
cuins coloris, fitalis poneretur, poffet tranfiree de nouonunc fuper rijginum , nunc fuper lapide, fi color ille xternaliter vifus.participaretury
nuncd lapide, nunc d ligno formaliter, $\alpha$ inher nuncalapide, unnc an ingo formaliter, \& inhz-
renter, fiautem aliter ranfiretyifio immediate fuper lignum, ant fuper lapidem, impoffibile effet, quod aftus ille effetzternus, cuius ratio
eft, quia a atus non poteft de non tranfeunte fuper lignum fieri tranfiens, nifi aliqua mutatione fala, vel in ipfo aetu, $\&$ tunc non eritxter- Aouen non


 letione charitatiua, de qua loquimur.aliquan--
do enim non dilexitloannem Baptiftam in vte-
co exiftentē, v te ante fanntificationem, aliquădo (

## Diftinctio XVII

 harrenter ailiquad odieferuin immutabile,


 urr, quid difit 2tatalis forme, quiz 2nimimonn ins pof fandificationem diligitibutur chatitaz tituterpe
 effentiam,qui refpectus inh 2 rere non potefde
nouno ipfinaimx fine aliquo abfolatot, $\alpha$ infuper nullus refpequas videtur obiectam $x$ ternin; ; im is reffectus, habectur propoficum, quod faltem liquí creatura eft, quix per füi inharentiza da formaliter effegratu; ,Ted multo rationabilius ern non quod ref

 riam fuamp\&\& inimam trabit,\& refertad glotia nondiligebate eam, \&f fecundum hoc non eft additum;nif folar relatio onaturx in $D$ eum, qux eft refpectus rationis, qui in hominé confpicit vere effead gloriam, $\&$ ante non effe, \& ante quicquid fa\&um eft, now. Plus refetri, quadmante
Secundo vero aliquid factum eft, babetur in tentum; ant relationem illam facitdeiuolutas quavult nuncloancer manetar loria, an
 uint volitionis pro tunc inhzreaz Ioanni, quo


Toadne, Be $^{\text {Bituando quit Deus de nouotalem ha- }}$ obiee Aum aliud efl primò participatum, \&\& alius habitusidicaturnon valet., procedit enim ex falfazmaginatione, aut fi Deus atu intrinfeco coplacentix prodacerect res in effe; hoc auremiar infra.vnde nulla interiori complacentia produxit mundum; $2 u t$ creaturä 2liquam,aufdataliin effé per ralem åum intrinfecum voluraris, alioquin cum omnis diuina complacentia immutabilis fit, \& neceflaria,producerecres necer fitate \& Semper; \& tunc redireterror Philo phoram.vnde fola voluntate operationis produ 'citres Deus mutabiliter, \& contingenter. non ptus propter aliquam complacétiam primam, qua placeret in loanné, fed dedit ipfum abfque Pet.Aur.fuper x .Seat.to. 1.
ratione, nec pof habitum gratie complacuit in
Ioannee aau interiori,dicendum, quod hoc poni non potef. eff enim hoc expreffe concra faneorum autoritatem dicentiu, quòd in feruis fuis
delectabitur, $\&$ quidilexit nos $\&$ lavir nos fanguine fuo, \& quàd dprius dilexit nos, \&\& quò finita attu interiori in creatura netionali complacet tunc, quo eft in gratia, fictur \& complacet qua dam complacentia generali in omni creatura quantum ad effe veré, de quo friptume êts quamuis er oro Deus coplaceat enant valde bona. Genionat quamuis ergo Deus cóplaceat generaliter quitu charitatis, nihilominus non producitaligu
creatoram in effe exteriori complacentia complaceat,vt fintres, alioquin neceffario pro complace.
Praterea: ficut fe habet effe charūad voluin- Pulchrum
tatem diuinam, fic $\&$ effe oditül eff oditum a Deo, quin dinina volütas reperiast in eo aliquid odibile, , \& deteflabile ex natura. rei,quod dat formaliter effe oditum. peccatum
enim ex natura rei oditur $亠$ Deo , iuxta illud prophetx: : Videbio quoniam non Deus volens iniquai tatem tru es. ergoper oppofitum nullus accepta tur charitatiue a Deo,nifí quatenus eft in eo all quid, quod ex natura rei acceptabile reddit.
Et confirmatur quia formx oppofitz habent formaliter effedus oppóitos ex natura rii. vn-
de fialbedo dat eff e album ex natura rei nivredefi 1 lbedo dat effe album ex natura rei, nigre-
do ex natura rei dat effe nigrum, non folu volun
 ergo iniquitas ex natura rei eft odibilis $D$ eo,
dateffe oditu, non dateffe oditú, non apparet cui non fit poffibilis
aliqua forma creata fibio ppofita, qux der for
 ${ }^{1}$ Prixterea:Non dabium, quòd Deuseffrationabiliffimus delectator. non amat enim abfque
rationali in dilecto, fed dilectio, \& amor fecondum rectam rationem meretur redamationem,
 itiofus non meretur fuo a more, vt redamerur
d virtuofo, quia amicitia virtuof fundzeur fuper communizatione virtutum, vt pater 8.Ethi, 8.Eshic.e. 8e 9. nihilominus amans aliquem, virtuof
exitens fuo amore meretur redamari, iuxtail lud fapientisleges amicitidefcriberis Prais Ego dilizentes me diligo; 6 qui mane vigilant ad me Prow. 8
 ritatem lecundüq quod Saluator teftatur. IV. 14 . Ioarr. 14

 - Preterea:quicumqua ex natura reidiligitia fitiam, charitatem, \& ceteras virtutes. impolfibile eft enim, quod aews feratur fuper aliquam formam, quin feratur fuper participans cidens.vnde vides coloré,de neceffitate videt 1a pide, vellignä,\&omne,quod afficitur illo coldo-
re,fedDeus immurabiliter, \& necefitate naturadiligircharitatem, $\&$ iuffitiam, \& omne vir-

410

## Liber I. Sententiarum

 \& infuper iuftus eft, zimmutabiliter perfe-ad animam diuina diliectio; fecunda verobabi 1. de m $^{\text {Dozt. Cuns: nullus autemeft iuftus, qui iuftitiam non }}$
 qui non gaudet de bonis operibus, nec iuftus
vtique aliqais dicere, non gaudentem iufta. operatione. ergo Dens ea neceffitates qua diligit fuam iufitiam, \& complacet in fur amore, eius inftitiam, \& eius habizudinalem amorem, \& per confequens habitualis am
natura rei effe acceptum Deo.

## Omme 2c- cepraile eff deleta- and

Pręterea: Dicendo acceprum eft, quicquid cundum veritatem deletabile eff,\& quicquic
difpofitus eft regula, virtuofus, menfura eovaum bene bux tabilia, \& placentia funt fecundum veritatem. prauo enim delectabilia dunt vitia, \& nunc
iffud, nunc illud, fecundum quod contingit; fat, quòd virtutes fecundum feipfas pulchra funt, \& bonx \& deletabiles fecundum verita-
tem, \& maxime amor Dei vnde dicir philofo- phus, in r. Ethicorum, quod delectabiles funt
operationes fecundum virtutem, \& pulchrx,\&
bonx, $\&$ non duifa funt hxuctriz̨ optimum, inbonx, \& non duifa fintixc trizap, \&ptimum, infis . ergo videtur, quodd Dens ex natura rei com placear in virtutibus, fed quàm maximè, \& vitimatè in fui habitualiamore.
Contra forma illa of ratio dilifgendianimaǹ formali

nem applicans contra opinioñé tertï̈.
SEVNDA veropropofitio ef, quòd haiuiu1 modi forma,qua ex natura recircdatitur rani
 dieatio
 - nec poteft prouenire ex Deq diletione, faper anima prius effet dilefta fatté ordine rationis,
oudan talis forma effer in ea ex quio forma proguid talis forma effer in e2, ex quo forma pro-
fueret in ea, ex hoc, quod effet dileat, fed declaratum eft ex prxcedenti propofitione, quàd hiouffodi forma redditi pnimam gratam, \& 8 applicat dileationem diuinam ad animamier-
go non poreft profuere in anima ex diletiono non poteft prow Atus zter Praterea:Impoffibile eft actum xternumimnus imma- mutabiem
rabilis de- fip propter participationem nouam in anima

 tippatione matabilis eft, \& xterna- -tranfit de nono faper
nouam. animam, ex hoc probat, quod profluit ineza atus charitatis, \& gratix ergoanima parsici-
pat formaliter aliquod obiectum zternzimnioc antem eft impoffibile, quia tunc eflent ia,
ad animam diuina diletio; fecunda verohabi-
tus gratix profuens ex dilectione.ergo hoc po ni non poreff. Praterea:Sicut fe haber generalis dileatio ad
illud, fuper quod tranfit, fic fe haber charitat ua dilectio ad animam acceptam, \& gratam, fed ex generali Dei diletione, qua complacet
in omnicreaura non profuit creatura in effe, in omni creatura non profluit creazura in effes
aliàs cum immutabiliter diligat omnem creaturam, immutabiliter profluent omnes in effe, vnde creaturarum realitas eff ratio omnia diligendi, qua fant, nec ex hoc, quöd diliguntur,
realitates earum in effe profuount. ergo nec realitates earum in effle proftaunt ergo nec charitatiua: ied magis ef ratio, quòd Dei charitatiua dilectio applicerur ad cam
Quòd forma illa, qua anima acceptabiliss Deo fitex
natura rei, eff habitualis Dei dilectio, gidd intenditur ab eo folo.
 habitualis dilectio, qux ab iplo infunditur, nec
ex puris naturalibus generatur, quod enim fit ex puris naturalibus generatur, quod enim fit
hatitualis dilietios fatis patet.illud enim, quod eft amicitix complexiuum, $x$ complectiuc pro- pris dileall merens amorẽ anicitiziz virtuofx, eft illud, quo
formaliter, \& vitimaté anima fitaccepta, if ha beatur in ordine ad Deü.ficutcuimininter homines eft amor cuiuddam bencuolentix refpecau
eorum eorum, qux non amantur amore amicitix, vt
refpectu extraneorum, \& nouirer accidentium, refpecu extraneorum, \& nouiter acidenticum,
\& c cum hoc ef quidam amoramicitix, quem. complet redamatio, ficcur in Deo amor geno
ralis refpetu omniscreatura, eft quafi ralis refpettu omniscreaturx, eft quafi quidam
amorfimplicis complacentix, \& ruiuflam beamor
neuolentiz, quem Deas habet etiam refpectia omnium peccatorum, dzmonnum, , , irratio-
nalinm creaturarum, qux non nalinm creaturarum,qux non babent annexam edamationem ex parte creaturazum, \& com
hoc eft amor charitatiuus fimitis amori a micitix, quo Deus diligirir creazuram Yationalem,
redamanté ex toto conamine Deüm, fed con ftat, quòd in creaturis redamatio complet ta-
 mo fir virtuofus, \& ita complaceat, beeneuolas
fit erga omnem hominemvirtuof fit erga omnem hominem virtuof ${ }^{\text {am }}$, non tat
men amatomnes amore amicitix, qux nil aliud eft, quam identitate fe alteri, , $\&$ amicum $x$ ffi mare alterum ipfum, vedicituri 9 . Ethic, vnde 9. Ethi.e.e. relinquitur,quòd talisamor inter virtuofos de
beat generari, yf adfit matua reddamatio, fecandum quod Philiofophus dicit 8. Ethicorum, 8. Ethj.c. . quod multi funt tbeneaoli, quibus non viderunt, in fim quia eos exiftimant virtuofos, amici autem
non funt, quia lateceos beneuolentia
Inutua ergo in ordine ad Denm virturese quidem cete rx poffunt effe difpofitux: ad hoc, quòd antma a Deo charitatione diligatur quodam amore
amicitiz, fed virtus redamationis eritilla, quar completiuè meretur Dei gratuitum amorem confata autem, quod non folum meretir ho
redamatio actualis. quia homo non pore redamatio atyualis. quia homo non potef
eff in continuo attu amandi cum , quia inetes

Diftinctio XV II
411
homines virtuofoss fufficithabitualis reddama $A$ ex ordine natury ad huiufmodi habitumi ge
tioficut patet ergoid, quo formaliter 2nima
nerandum cio,ficut patet. cregoid, quo formaliter 2 nim
fitacceppaz Deeltamor. Dei habitualis. Oppofrice Priterea: Oppofiti effeequs reduci isiabent in
seus rede oppofiez caufas, $\&$ maxime cum fuerint effc-
 dit homiñén deteftabilem Deo, eft ipfumodire, \&e difplicere in eo, ille qüdem actus impor-
Gbilecf, quod fit bonus, $\&$ Deo acceptus .er go per oppofitú actus dileationis e€illud, guo compleptiat anima efficitur Deo grata, non po
eff teftautem effe in continuo atiu. ergo habitus
zmicitiz, \& diledtionis eft ille, quikacit gratu.
 reatume clicitum voluntatis, non fafficerect,fed
quii ex parte hominis non porefl haberi contiquiie ex parte hominis non poteft haberi conti amor conitinuus, ratio reeta di甘at, quòd fuffi citamor habitualis.
lita tis in Anima quo ad Deum, quo folo pofit litatis in Anim2 quoad deum, quo folo pofito
fecundum reetitudinem rationis Deus allicitur, \& quonon pofito omni alio concurrente,
nondum allicitur ad amandum, fed ita eft de diuino amore. quicumque enim a atus eflicia diuino amore . quicumque enim adus elicia-
tur, 1 Deus nomethr, rectar ratio ditat,quod non debet effe Deo acceptus, immonec homo actum hominis acceptaret, nec obligaretur 2d
redamandum , vtpater; folus autem amor reddit accepptum omnem atum. ergoacceptrabilitas animx in ordine ad Deum eftcomplectiue ex quoddam habituali imore.
Quid autem huiurmodi habitus a folo Deo foriciatiin infundatur, nec poffitex naturalibus compara fein adur amandi, \& diligendi Deum, aut ab aliqua alia creatura,voluntati hunc habitum influente: : red conitat, quad nullo iforum ino Primó fiquidem non, quia nullus habitus ge neratar in nobis, cuius debitx circumftantix

funtignotz, nam retta ratio, $\alpha$ prudentia funt princ 1 pium diredium in acquifitione virrutum Sourna.cp.2. cumimatitiatifecundum determinationem reat | . rationis ad gencrant virtutem : f ergo eft habi |
| :--- |
| tus cuius fit actus habens tales circumftantias | qudd penitusignoretur, quando efldebitécicircumftanti2tus, 8 quanado non eft talis habitus, generari non poter cx adizume rationis, ret zutem, quòd talis habitus eft amor Dei habitualis, homo enim duim amat Deum, nefcit, vtrum amet, quat grantiz cuius oportet, aut ficut opporItens oportet. forfitan enim eft in peccato mor

ins vidertur Rom 8 And
ons, fed ipfe feritius po
3.Cor.3. fulat \& ij ad Corinth. 3 . dicit quod non fiumus fufficientes cogitare aliquid ex nobis, quali
nobis, fed fufficientia ex Deo eft manifette. crgo apparet, quad hiabitualis amo DDei generarinon poteft ex a fliucfacione voluntariae
in aetibus amoris; alioquin cafualiter genein attibus amoris, alioquin cafualiter gene
rantur. vnde actus nullam caufalitatem haben

Pet.Aur.fuper . Sent.to. 1 .

Seecundo aute modo multo impoffibilitis elt quòdetiam habitualem amorem refpeatu ali cuius creaturx infuindere non poteft aliquz
alia creatura ; tum quia fola voluntas, quid afluefcit in a quibus amoris, refpeAtu al cuius creaturx concipit habitualem amorem metyst concepta : tum quia in voluntate nihil infiuit, nifinivelobicetum, vel Deus. ex quo er goDeus, vt obietum cognitum medianteactu
coonnitionis hunc habitum creare non poreft cognitionis hanchabitum creare non poteft
fednec aliqua alia a creatura poteft. ergo relin quitur, , vt infundatur I folo Deo immediate noi per adum ; quo cognofcitur ab homine, \&
amatir.
 em © quid fecundurm noment
modo babet gratijicure.
Cling ondo itaque ex prodicis patect, Ouid ef quadam habitualis dilectio Dei abipfo immeder,\& abxternodiuinam tranfit immurabilinem Dei tranfire faciens formaliter fuper ani mam, inquantum participatur ab ea, merit Dei dilectio. probatum eft enim fupra, quà rem amicitix, \& qux mererur diuinam red rem 2micitix
damationem.
Ef zutem
Eff autem adnertendom, quòd cum amor
atualis nilaliud fit, quam in aliquo complace re, adelectari, dilectio autem oritur ex con innotione conuenientis cum conuenienti, vt pa tet decimo Ethic. necefficeft, , vt conuenientia Decimo $\mathbf{z}$ conuenicnti2 autem eft inter fimilia, 8 confor mia . vide qualitas conformatiua volunertis ad Deum voluntatem facit delettari in Deo, \&
 conformitas, exiftens in anima, ex quà prouc placearin cogitazur de Deoovtanima com eff aliud, quim quxdam realitas, talem con furmizatem tribaens animx, quòd ex hocdicitur in quadamh
amaturinadu. Etif dicatur, quòd anima feipfa eft imago Infäci, rius rationis , qued hxc conformitaseeftalte-- cius foik rius rationis licet enim vna anima alteri fit: lia, \& per cundem modum eftin propofito. Dizitur 2utem 2bipfo immediate infura, quia erfiex purns nauralbus homopofititel fius, non tamen ille habitus charitis effet, quod non ducerer in amorem cum omnibus circum illz enim innumerabiles funt, \& ignota, ita vt nec. duftu pruacerix, aut rationis naturalis, nec mopircuius habitus poffitho o pertingere ad integritate circ antian


414
Liber I. Sententiarum
sto voluntarij, \& excluderetar ratio meriti
voluntate, fimoneretur, $\mathrm{vt} \mathrm{inftrumentum}$.vnd elinquitur, quod fit efficiens principium re Spectu dilectionis, ex quo fic poteft argui, quò tas, tamquam forma habitualis . nullus enim Atus pertecte prodacitur ab aliqua porentia ram, qux fit principiam ationis, ficut pater mam, qux fit principiamaibus rebus, per quas
quod Deus indidit formalion
inclipanor fines debitos, $\alpha$ proprias operatio
dzaū sha excedit naturam porentiz volungatis. ergone-
 prius,\& delétabilis, alioquin effer actus imper fetior avibus naturalibus, \& atibus aliarum virtutum, nece effet
parer effe falfum.
Sed nec opinio, nec rationes videntur neceffraté.charitatis fupernaaturalis habitus demon fubtantiam a atus dilectionis charitatiux in pu ris naturalibus contititura.diligere enim Deum fupra fe,\& fupra omnia ex roto conamine, \& ex
 ligere fupra fe, \& f fupra omnia $\& \&$ fimiliter ange
lus illud poreft . crgo voluntas habet principiil fufficiens in fe fuee habitu fuperaddito fupernatizizalibus, quop potef in fubltantiadidieftionis charitatiux. vne
gnantia in his duabus proparet, quitionibus, primaquidem, quòd voluntas non fit fufficiens princi piumatus dilectionis, niii fuperaddatur ali secunda veroq quod ex pu
 forte dicatar, quod amplius diligi i poffiri, quidm
foprífe, rititititid fit inferior naturali.
$\because$ Priteteitá ©ficumque experitur in fe aliqué atium; iir qưech non poreff naturaliter, experi-
tur fé habere aliquod a tinum principium fozur fe habere aliquod aztinum principium fo-
peradditum natura, fed nulus exifecis fo chari perate, $\&$ diligens Deum charitatiuc poteff expe-
tain rimeutaliter cognofcere, quid fit in eo fuper
nateran naturale principiam, quad it charitatis, alias
poffet homo fire vtrum amore, vel odiodignus pit contra deterntinationem frripturécergonnul jumactumd
tur in fe.
 angelicx, vt pofiti in omnem a atum voluntatis
fubomibus circumftantijs, fub quibus poteft fub omnibus circumftantijs, fub quibus poteft
ab incellectu principiari huiufmodi aftus, alioab incellectu principiari huiufmodi atus, alio-
guin plus poffer intellectus ditare, quàm volun tas eligere, cuius oppofitum experimurn, vedomi
nem a $\mathrm{tum}$,quem experimur poreft refta ratio
 dietare, vtpote Deum intenffiffime fapra oniniz
diligedumergo ratio dit fupra facultatem etiam naturalem potentix voluntatis.
Pręerca:Nō videtur verum, quòd charitadis
hantur reddatąum dele fabilem, $\&$ faciat vo peritur de de nabiliter operari i hoc enim nöexcharitate exiftente in voluntate experirctur ho mo delectationem huiufmodi, ftatim cognofceret,quod inciperet effe in charitate,cuius oppo
firum diciric Apofolus 1.2 C Cor. cap. 4 cum aire Nil mihi conficius fum, fed nec in bop boikfificatus no perpendere quando Deo acceptus eft. erg charitas non"exigitur propter delectionem inactu.

## opinio aizerforum.

Propterba dixeruntalij, quòd charitas Pexigitur propter aliam circumftantiaz, \& $\alpha$ ounididan circumfiantiam fe tenere ex parte obiecti. licet nime ex naturalibus diligatur Deus, inquätum
eft principium effendi, fub ratione tamen obieAi beatifici diligi non poterat fecundum cos fi-
 ex hoc, quod homo poffet certitudinaliter fcire, quando foret in charitate. cum enim cogno fceret,\& experiretur fediligere Deum fub raione obiecti beatifici, $\&$ iterum potelt patere
Ealfitas ex hoc, quodd charitas haberet ration potentix,ex quo haberet propriam formalem
rationem fubieđtiuam . diftincta enim obieđ̃a fationem fubiectiuam. dintincta enim obiecta innuit in fecundode anima, \& iterum Deus fub 2. deani ratione beatifica continetur fubbono fimplici- $80 \times, 28$ rer, quod eff obieftum voluntatis humanx: :ad
hucetiam Intelletuis dictat Deum ratione bea rifica diligendum, propter quod voluntas ex pu is naturalibus poteft ipfum fub illa ratione di ligere, alids plus pofet profentare intelleetus
naturali iudicio, quadm profequi voluncas ex 1 aturali iudicio, quam profequi voluntas ex 1 l
beroarbitrio. Videmus infuper, quöd hareti-
 tione obiecti beatifici. vnde fperat ad ipfum
enolare fatim poftigne. patetergo qudd proeuolare ftatim poft igne . patet ergo quod pro-
prer hoc non exigitur, vevoluntati fuperaddaAurcharitas, ant alisid donnm Dei Alij vero quod huiufmodi circumfantia fe
teniet ex parre modi, qui eft Deum diligere fuper omia, fed nectoc veritactem hiabet: tum quia experire poffet homo fe charitatem habe-
re;tum quia Apoftolus feparat feruorem 2 mo ris ì charitare primx ad Cor. 13.vbi dicit: Si tra I.Cor didero corpus merm,, teardeam, , barariatem autem non babuero, nibil mini prodef: : tum quia haretici pro
Deo exponunt $f$ e morti \& multis iciunijs, $\&$ a Deoexponunte
fictionibus feipfos cotemnentes propter Deü, quem fe putant diligeres fuper omnia, homitis proeis, \& infuper intellectus, \& $\&$ recta
ratio dicrar, quod Dens fir fuper omnia diligendus. vnde nō apparet quod propter hoc charitas
exigarar, quia naturalia fola fufi-
fint ciunt.

415 A quddhonum moucens, inquaintum apprehenfiom Eritas propter fubltantiam a tuns diletionionis, aut propter aliquam circumftantiam, $\%$ bonicircuimftantiam meriti; qux fe tenet ex parte voluntatis Dei acceptantis, quia Dei voluntas acceptus. fatuit enim Deus, vt nullus adúusicceptus fit, nee meritorius, nific eliciatur ab habente habitum a cius, fi aliter ftatuiffet.
Sed nec'id rationabiliter dici videtur. ficue enim Deus non eit perfonarum acceptor, fic nec tuum, fiacceptaret perfonam, \& a atum propter bonitatem inexittentem propter habitum nullam bon
non potef.

que viilita difq; vill veilitate, vel necelfititate:fed huiufmo-C
tix, ablque vila vtilitate, is neceffitate poni nondebet.non debet igitur poni.
Praterea: Odium Dei ex natura rei eftaliquid dignum ponna, fed dilectio debite circummodi Deí diletio eft meritoria premij ex na ${ }_{\text {tura rei. }}^{\text {tratere }}$ Praxterea : Apof. ad Timot. dicit, quòd pro
bono certamine, $\& \&$ curfu confummato eft fibi repofita prorefiduo corona iuftitix, quam redued nula a con iuf ind redded clarum eft, certamine, \& curfuc confummato, nifiex natuarei actushuiufmodi effent Deoaccepti . er-
 flitum presbyterum, qqöd Deus cum merita norit, el
 Atrinfected de exinatararari.



 nde illa, qua fupra induda funte de dilectione
pinio Heruei quolib. 5.q. 1 r.
Irca quod dixerunt alij, quidd (piritus
fantus mouet voluntatem ad adumamois meritorium, vt quoddam bonum cognitum voluntarem a lia obieeta, quod fi mouerentfinc ognitione praxuia, equeretur, quòdactus mefedex folo impulfu firitus cexti- Sed confar,
 conforme indicium, quis qualis ef ivnulquifque, talia fibividentur, vidicitar rer rio Ethic.
vade. habitus
intemperantix facit videri invnde habitus intemperantix facit videri in-
remperato, quod fitibonum profequideleeta-
tiojes tiones Sinordinatas. ergonezeffereftponereeta-
voluniate qua inclinetur, \& moncatur voluntas 2 d 2 aum, dile Aionis Deii, ex qua etiam confequituri:iddi-
 ratione diligibilis boini. ergo exigitur habitus
charitatis, vt voluntas moneatur ad diletio nem Dei ipfo apprehenfo fub rationediligibi-
nis, $x$ vt ifta apreter lis, 2 vtifta apprchenfioprooceniation interliedu
ex inclinatione voluntatis ex inclinatione
Hzc antem opinio videtur deficere in duo-
bus. Primè quidem, bus. Primo quidem, quèd ait voluntatem in-
digere habitu finpernaturali, vt môearur-
 experientia, \& probatum ett fupra, quôd homo
exiftens in puris naturalibis exiftens in puris naturalibus poreft Deum difi-
gere fuper omnia fub ratione obiecti beatifition no poffet autem, fil Deus apprehen fus fub $\begin{aligned} \text { ratio- }\end{aligned}$ ne fummi boni, non moueret voluntatem fine, habitu fupernaturali
Sccundo vero in
intellectus, quo Deus diligibilis judicaturipria fupponit in volutatate habituibilis fupernatururalem;
fiquidem fiquidem oppofitum experimur. iudicaueruns
enim philorophi, quòd Deus eft fummum bo
 turabeo; qui ex purionararàlibus diligitDeū; nienter quid fit illud propter give chane cxigatur.
Quid dicendun circa boc iúxiailludiquod videtur
R Espar ergo inquirere, quid fecundum, quad fit ve antem hoc valde difficile propter tria, quix fal Primíüur quidem, quöddaliquid faciat charitas circaacuand
 taitxoperetur liberumiarbicrium voluntatiss operantem intantum, vi non pofitit percipere
 go patere poteft tub triplici propoficione.
Qxid ad athum dilectionis meritorie, Ef:actepterequi

 Alantiatum.
PRima quidem, quodex puris nataraliba igere Deum propter circumfantiarum multitudiaén,\& integritatem, quam oportet concur meread hoc', quod actus frtacceptus, \& debito guncur
guntur ad âum dilectionis diuinx, quarmad A omni co, quod necat maxime infinul, $\&$ in vni moralem. non enim Deum perfecte diligit cn . ius dilectionō imperatomnema atum virtutis, \& plenitudinem omnium mandaitorum Dei, \& de ratione amicitix concordare in voluntate
vt dicitur in 2.Rhetor. vnde contrarietas volun tzatum, \& practicarum opinionum diffoluitanum Ipeculatiuarum, vt Philofophus dicit in
cap.6. 9.Ethic.Et Tullius dicit, quòd vera amicitia, neftis: fed conflat,quold circum raticitis, 8 ztus moral is exigit, nullus perfecte, \&intintegre potef coaceruare ex habitu virtutis acquifita. dicit namque Philofophus 2. Ethic. quòd mediū
circumftātiarum attingere fumme dificile eft immo for ran impofiribile, properer quod condomedio virtutis fecundum magis, vel minus, \& fuperabundantiā, vel defeeaumi.ergo multo fortuus ex puris nacuralaniarum integritatè, quam
tingere ad circumftantian exigit actus diuinx dilectionis, $¥$ potifime cum hoc cadat in circumftantas. vota diuina impleantur
Praterea
Philofoph bona dicit, quàd homonagituri DDeove verta caufa fuperiori,ad actus illos, quibus dicitur bene for
tunatus, $\&$ felix $:$ fed non funt actus aligui, ad quos magis debeathomo agia Deo, \& a fuperiori caufa moueri, quam atus smeritorij, qui
 aliud donum deorum datum hominibus, rationale, \& felicitatem datumDei effe magis,quam optimum eft ergo videtur, quòd ad a tusus meritorios homo ducaturà a fpiritufancto, fecundum的 tur filiarionem diuinam, agitur, $₫$ mouetur guod a piritudDeit mouentur hij qui filij Dei ant, fed per dilectionem Del, \& proximi ho que diuidititinter filios regni, $\&$ filios perditionis, fecundum Auguftinum 15 .de Trin. ergoad
actus diletionis Dei, \& F . proximi, prout funt meritorij agitur homod ppriritu fancto. Praterec: Imporfibilic eft adum attingereex
puris puris naturalibus, etiam quo impletur virtua-
liter vniuerfa diuina lex, $z$ omne Dei mandatū. impofiibile eff enim; quöd mens humana omnia illa mandata a Auu comprehendar, \& voluntatēe
in omnia dirigat fimul, $\&$ efto, quèd poffentom in omnia dirigat fimul, \&efto, quèd poffentom
nia infimul comprehendi, voluntas non poffer
 diuina propter fui defertibilititeem, ficut confueverunt exemplum ponere de nauies parte
multiplici perforatz, non poteft cnim infimul omniaforamina obturare,ne.aqua ingrediatur, homo, qui exifititin naui, quamuis.pofifithomo
ex puris naturalibus vitare omnem dffectum, ex puris naturalibus vitare omnem dstectum,
\& impleze quidquid lex pracepept, \& cauere ab
omni co, quod necat maxime infinul, \& in vni
co actu; fed in actu diletionis Dci, \& proxim
impletur virtualiter vniuer impletur virtualiter vniuerfalex, \& omne mancharitatem fpiritus feruire inuicem. omnis enim lex in vno fermone impletur, dilijess proxi-
num tuum, ficur teipfump vnde charitas pracenum tuum, ficut teipfum; vnde charitas prace-
pitomnem aqum virtutis elici propter Deum pitomnem a\&um virtutis elici propter Deum,
$\&$ eff virtus generalis, $\&$ praceptoria, ficut iufitial legalis, $\&$ in vnico actu impletur tota lex in virtute. ergo imporfibile eft, quòd aftus ille
perfectecliciatur,, nifí ex ductu lpiritus fancti. Praxterea: Hzer eff conditio omnium aduum exigentium innumerabilem multitudinem cir-
cumftantiar rum, quodd fibene fiant, atrribuunumiftantiarum, quodd fibene fiant, attribun
turDe. in talibus enim potett infinitis modi
 ex integra caufa fecundum Dionyfium de diui. cap.4 vno modo, falfum eftex pluribus inodis, $\& \&$ in cap. fnitis. fed nofum eft, quìd innumerabiles circumfarix exiguntur ad hoc, quòd homoactum lis Dei. ergo, quòd hoc fiat, eftex folo dono Dei vnde eriam illud orituri Deo, vt perfecte dili gatur, \& digne lavdetur, hoc eft, quodd omnes
circumptante requirit in illo, concuiprant diligit, ficut \& oratur proprceliantibus,\& reputatur vitooria inter do na Dei,quia infinitis modis potefterrari, \& pau Prxterea
Praterea: : Quandocumque aliquid ad ali-
quod relatum,,$\alpha$ menfuratum fecundum ali quam regulam oportetreferam fecundum alire, \& habere in fe regulamillam filis acquire vel faltem aliquid, quod regulet fecundum illa $\&$ hoc patet in recta ratione, qux eff regula a ctuum humanorum quantum ad bonitatem mo
ralem. oportet enim in fe habere rectam ratio ralem. oporter enim in fe habere rectam ratio-
nem, que eft virtus prudentix, fi actus huiuf miodi debent morasileter fieri, \& \& virtutes mora-
les a cquiri, vt Ph . les aqquiri, vit thilofophus dicitin 6 . Ethic. (led in fria regula gratuitr dilectionis eft diuina voluntas
tuncenim eft grata dilecrio Dei, \& proximi; $\&$ tunc rend iturnermericoria, dum circa eam concur
rit,quod diuina voiun rit,quöd diuina voiuntas exigit,se quidquid cir volüasted
ca eam requirit. ergo, veloporitet in de habere daur
voluntatem diuinam, fidebeatur elici actus di- ooris lectionis gratiita erga Deame vel faltem aliquid regulans, \& impelles fecundum nutum ip fius:voluntas autem no poteft effe in nobis, cum vetdidina volürare deriuetur inhluxusalic iquid inr regula, tuin in omnibus circumflantiis, fecun
 non poffitd dirigere nos ade exequedum diauinum
beneplacitün in omnibus beneplacitū in omnibus actibusnofrris. Deum
autem perfecte non diligimus, nifi in cunctis actibus ipfins beneplacitum implea mus, per $n$ ceffitatem exigitur)vtex alia regrala intimer ex
Atente in nobis ad huiufmodi beneplacitum dir gamur, hoc autem non ef aliud, quam in infuxus Ipiritus fancti, quo voluntas noftra ducitur, \& 2gitur ad actum ditectionis integrum,\& perfe
summ fecundum omnem circumftantiam.

Rupd

Didinghen wame
417


 tius.operatarov: : it
CEvNDA veropropofitio eft quod duiuf-
 ca attum dileotionis, poni neceffe eftailiquid im: manfiuum exparte voluntatisistenens; \&c cuicoo quoad triplicéfi fail partem. ${ }^{2}$ Prima fiquidem; quia talis influrus, vet eft: zatusdilectionis $x$ : Ppiritu fanto voluntatiimlitatem faper ıpfum, quia finec cauifilitatem fu. per atum haberent; néc efferippeautus, nioniapparee, quamodo: voininus in faligendo Doum, quodille impulfus non potefteffe ipfemet actus. dilectionis; quia tanc nonefferaboonitate, nifi nec gratus, cum non effer in hominis poteftate. nec gratus, cum non effer in homions poteitate.:
vnde non imputaretir homini, vefecundüm illud pramiaretur.ergo neceffe eff, vt aliquidanis:tale verode ratione fua habenvitpoffir permanere tranfeunte aftu dilectionis: principia namque actunm manere poffunt:a tribus tranEuntibus. ergo huiumodi infuxus piritusfan ex ratione fua. vnumquodque autem fit fecundum quod eftmelius firit; vnde natura ermper facit melias, vteniofophis dicitfecando Rypermanfiuum; cum fit melius fic fieri. fuperfluam enim effer,fiproquolibet adu nouus inAuxus fieret,ex quo fufficit vnus. in potefatealicuins agentis, agens neceffe eft, frativd 2gems concurrat, vt fit in poteftate alteattus dile etionis mertioriz firim pooefatém.ergoneceffe att, verpitrinuifan ans, veloins influxus fitinnofry porefatei, tus fantus aliguid ; quo voluntas noftra poteflatiue poteft rei, quare relinquitur, vt influxus ipfins fit imman in gratia. . Spiritus fanetus vnitar voluntati in rationemotoris ad actum dileztionis gratuiv , quamdin exilit homo in gratia, ve patet, protunc fpiritus fanctus viitur eis, vt motor per influxum habitualem, \& permanfinum. Secunda vero pars propofitionis patetex hoc, quidin illa potentia poni debet huiufmodi inreeditudo diaum eft enim, quàd a cuus dilectionis Dei includit virtualiter \&:preceptiue rectiDeum; vnde influxus ad talemactum dirigens debet poni in potentia, aqua oritur rectitudo. tatis eft huiufmodi. rectitudo enim iudicijpra



 intellitctum ad comprehenfroneminimminimicir-
 quödifa non ef cauçifitas huifífinodininfuxuts. non enim comprebendit: intellectuis integrica.
 hioc perpédi pofferab homine, an cliceretacuus dilectionis gratuitze e ergonon fe tenctex parte
intellectus huiufmodi inflians; fed potias ex parte voluntatis $;$ quaimpellitur ad circumftan pias a fpiritu fanctodictatas $\& \&$ ab intellectu
thominis hominisignorazas.
Tertia
Tertiaiquoque pars propofitionis apparet.
confacenimi quod̃omne, quod dirigiturad a ctum aliquem, cooperaturdirigenti, alioquin illud non dirigeieteur, fedroram pertifierert, $\&$ compleret. vnde in curfu operatur, motiva po-
tentia equi currentis, quampuis curfusdirectio fit d feffore, fed declaratum eff fupra; $q$ qùdifint uxus fpiritus fanctiad tioc confertur voluntati, vt actus dilectionis fux, quem elicit. .erga
Deum dirigantur ad concurfum ominium circumftantiarum, quas exigit divinum beneplacitum. ergoifiti influxuicooperatur voluntas, bere,xedepingere.dncit enim manum difcipaii, fecuidum quod ipfonouit diuerfímode binc inde, donec compleiturf figura artis: $n$ nó dubium qua muis propoftio figurx perfecte fio ex dititectione doctoris manum: ducentis, \& \& propter hanc rationem afmilat Auguffinus volutratem
 hominis eft pararie cor, $\&$ Denm divigeregref Cuseius, \& proteftatur, quèdapud Dominum
Qudd nemo poond friveporeffionem; vizum habeat
1 Ertia quoquepropofitioeft; quödille vt coonori ve cognofci non pofft.per certitudinem eius
incxithentia actusenim ducuint in nocitiam habitus, \& principij dirigencis in actuss; ex quo colligitur, quidd nullus hiabet per ceriitudinem fubilla ratione, qua participar canfalizatem premiij illiusffed drictumftantiarnimintegritas, etenncurfas; $q$ quas exigit diuinum beneppracitú,
a nobis non cognofcitur,fed ignoramus, cam di ligimis Deum,vtrum amemus, ficur oporter, effutoportetbeneplacitume ei. ergo ex actur dilectionis,prout fub experientia noftra cadit, non pofinmus concladere pes certitudinem,
quod adfit nobis virtus f piritus fanctic; ac hinc eft, quod homonefcit, vtrum amore, velodio dignus fit.
huic videntur aliqua obuiare ait enimy
Auguf.

## 418 Lber K Sententiarum

ras, quam fides infona mins perpendi poteff charide Trin.quodd ip fam fidem quädo ineff, vel vide mus, quia rerum abfentium prafens fides, \& recharitas videri poteft ab habente.
Prxierea : Quilibet potetf experiri quando
conteritur, \& ingemifit de peccato, fed Scriprura dicit, quodid in quaciumque hora ingemue-
conuerfucs fuerit.ergo pootef quilibet experiri afi ftentiam charitatis, \& quando exifiti in gratia. prius experientizenim docer quòdnalluscur

mo,quif remperer efl papuidus, \& fota ratio confur mo,qui femper eft pauidus, \& eota ratio confu
gitex hoc, quod modis innumeris deuiaripoteft voluntate divina, vnde ignoratur, vitum $D$
diletionem, quam habet quis rga Deumfit dileftionem, $q$ quam hab
bite circumftantiata.
Reffonder
at ificiars.
Nec procedunt inftantix. Prima fiquidem
non: quia loquitur Auguftinus dedilectionea
 beneplacitum Dei requirit, \& ideo ignoratur, vtrum dilectio ill procedite ex impulfa firitus fanci, vel ex folo conamine voluntatis. vnde
non intelligit Auguftinus, quod illud perpen-
 $\mathrm{f}_{2}$; unde ad cognof cendum fé effe in peccato, $\&$ in odio Dei fufficit, vt cognof catur vnius pra ceptitrangrechion tiam exigitur omnium prxceptorum impletio quia quii in vno offendit,fąuseftomnium reas propter quoddifficile eft, immo impoffibile, quod gratix alfiftentia cognof catur.
Non valer quoque tertia quia
ab per renelationem de fe, \&e de multis aliis cogno fcebaz, virrum effet in gratia, nec hoc poteft tra turalem, dequa loquimur hic.
Acuas Gde turalem, deq qua loquimur inic.
Non velet vero quartaquia loquitur Augu flinuside aquu fidei, qui eft credere. hunce enim
 fa prouecial,
fcere non potef.
Non
Non vilet etiam quinta; quia nullius experiter, \&ingemifat fecundum omnes circnmfan
ting, qux exigítur ad perfectam eontritionemb.
Veldicendumiquà licet hic fcire tamen poteft, quodd fit in gratia; quamuis spiligenenee. probabiliter credere poffit, ita vt conccientia debeat quietari ab exceffiuo timore. bonum ef
tamen femper effe follicitum, \& pauidum temperate. fic ergopatet, quomodo charitras exiga
 ceptiineomnes a Aus virtutū, \& opponitur ofm-
 quòd ad ralem atumm fufficiat naturalis facul-
tas voluntatis abfque impulfu fpiritus fanitidi rigentis ad integgritatem omnium circumftantiariumivnde necealiqua forma creata fufficitad
concludendium voluntatem ad talem adum, agatper modum formx quietz, \& principija-

 quam fuo infuxu proprio voluntatem mouet, \& dirigit, ficut mediante radio fol dicitur a acere in aerem, $\&$ in infa inferiora; vnde Magifter 1. fnnc.d./i7.
propriiffime tenet, proprinflime tenet, fi fic intelligatur, quod
ritus fañar
is proximi, \& non aliquis habicus creatus; ceteniq
, nec abfcedunt
per peccatum mortale; mia nec nabrcedunt per peccatum mortale;cha-
ritas 2utem habet feper modum infuxus conti ritas 2utem habet in per modum infur
nui. $\alpha$ in his Articulus tertius finitur
articvivs eyartvs.
Vbi fflexditur de omni babitu, quomodo coagat voluntatia atione j Jumpta ex modo caagendi volunta9.queft 5 . quod charitas ponit volmantaftem in effe
potefataiko. poctefatiko.
Ir CA quartum autem confiderandume eft, Charitate, $\alpha$ a aliiis habitibus : namp charitas poonit voluntatem in quodam potefativo, \& dat puris naturallibus,ficutlux irradiando colorem tribuit fibi, vt pofitie exire in adum motoris vifus, in quem fine luce non poffer: :ceteri autem, quo poffit in 2taum, in quem ante non poterat, rem adus, vtpotedele $\theta$ abiliter, \& caufalita immobiliter operari, ficut Philofophus dicit fe- cut cundo Ethic.
Hac autem
Hec autem opinio impugnatur, \& repita, Hze opin
zur impofibilis ab aliquibus: tum quia chari- refilitur tas fecundum hoc effet potentia :tum quia 2 aus meritorius elicerectur naturaliter, cum om nis habitus naturaliter agat. vnde non eliccere-
tur libere atuu dilectionis, cum principium ef fet habitus : tum quiaia charitas feparata poffe elicere atummdilectionis ex quodaret volunta ti pöff in talem atum : tum quia charitas fe mel habita amittinon poffer, quia volūtas fem
per fequeretur inclinationem ipfius habitus qui clicerezaatum
Sed intis non obftantibus opinio illa manet. Opin. if
aliud eft enim principiū effe alicuius atups pra- manet.

Diftinctoz IXWXII Aum, in quem non poterat, ficut patet, quod
lax coloritribuit, ,t poffit vifum mouere, 88 fiiliter acuties tribuit ferro, qudd poffitpene rrare. argumente ergo ifte procedunt:, ac f proponetur habitus charitatisad hoc, quodexi
ftens in charitate eflet principium alicuius aAus, eo modo, quo eolordatferro, quod poftilalefacere. fecundum hocenim fequeretrut, ceretur naturaliter actus dilétionis, \&ealiz, qux arguuntur; fi autem atribuat voinntati, ies dat ferro, vt fcindere poffit, \&ppenetrare, rutiones non vefic in aliguo iop poficio videlictet quem non polfimus experimur in voluntater, nim diligi Deus fuper omnia, \& breuiter null on poffit actum diletionis clicere voluntas, quamuis in actum omnes circuminancias comrecendiam poteft dari aliqua forma, qux deteffe poetfatiuü refpettu omnium circumftantiarū, quoniam circumfätix lliz funt negationes om nium, quxaduerfantur diuinx voluntati, \& po-
fitiones omnium beneplacitorum faltemvirtua iter, \& praceptiue, fic autem perfecte,$\&$ intere Deum diligere, non poreft prouenire $I$ fola abitu fibitribui potef, habenterationem formx quiett, fed oporter, quòd habeat rationem
cuiuldam infuxus, $\&$ medij, quo foiritus fanuniufdam influxus, \& medij, quo fpiritus fanAus volur
faperius.

Opinio aliorxm, quidd babitus nil facit ad allums, fed -T itideo vinixerät aliij,quòd charitas non con-
 necquo addcircumitantima, red eft cauafinci)
 tuburem; we tiantene ifigiturin zgentibus corpó:
 cipiuti'átionis.


 rit, \&eité Angultinus, quid habitus ift, gro
 -.. op inionis illius cerrunieftenim; qudd ars non fed rancopminodo directive inde per haicituute ritatem hon videtur probari, quod aliter faciat



quodilla opiniofarenoppotratquiz refpecta fuh, approximationor eftaliquide exigituman 2 xigitum, propter hocrequiritur; quod facitad ipfum, fred approximatio, vel appropinquatio exigitur ad hoc, quobd ngens agzet, \& caufet al rem, \& facit ad ationem, e per coifeguens no eftrantum caufi fine quaz non; nechabitus po
terit inl dici facere ad adtionem. Praterea:Si negatio eft canfa negationis, $t \in$ af Grmatioaffirmationis,vt patet 5.Metaphyficx, tex, 2
 rientia docet. ergo pofitio habitus erit aliquo modo actus caufa debite circumflantiati. Praterea : Eadem eft caufa fine quan non, 8
canfa cum qua fit, fed approximatio, $\&$ habirus fant carfa fine qua non, fecundum fic dicentes ergo erunt caufr cum quibus fic,$\&$ per confe
quens habitus aliquid facitad caufalitatem. citur ad idem genus cai falitatis, ve fifitdifipo tecund per quam agens difponitur, facizadatua fecundum rationemi caufalitatis agfux; fi ver materix, fed habitus ef dif politio potentix a tiux, vel paffiux. ergo habet caufalitatem all proximatio agentis, veragat, $\&$ patientis ${ }_{\text {patiatur. }}$
opinio Scoti 1.sent.dif. 17. q.e. quid babitus agit aid
DRoprir EA dixerunt alij, quod habitus Opin. 50 habet ad a Atum, nifí tantum inclinatiue . inclim tur. naterad a ctum, nifin tantum inclinatiue. incla fiacłus primus determinans, \& inclinans sad a ctumf fecundum, ficuit granitasin corpore gratamene eft principium motus dcoorfum; fed ipfa met forma grauitatis, nece ef etiam principi verbijquou, qurem hazistas folum nitumatitire habeatreffecad actass; nullam atianizatem ha bendo,patere poteft,quiaquaztior conditioncs,
quezetribuantur habitui, -etaatio,pröptitido, \& expeditio faluzikn pro prerfolam inclinationein habitus, quizm tribuit faxit comuenientiam inter àum, \&u portentiam receptiuam; quiadelectationon elt in fatione quxpracife allt faitio, fed diǹ illa, quax recipitiur potentia ad recipièndum operationem. non e nimiomnis difficuileas oritur ex defectü. virturti atibaz, fed diliquando oxhoc, quöd receptiuun
ioin eft difpoítuan ad recipiendum, expeditio feroosk piomptitudo orinatior propter eanden difportionemipfusisaifis potifime e canierg Hiclinatio iita ponat connenientiam In poten ididdéedum delectacionemi, promptitudinem
\&faci-
\＆facilitatem in aftu，non tamen propter hoc A．quifque fecundum habitum，tale iudicat obie－ erit priacipiam fricepptium，ve
Qus，ficutnec gravitas motus．

## Supprior opin ride tuti irratio

 gratiatate certum，quoad illud，quod dicit de ratr in facramento altaris graues foent，$\&$ deor um mouentur．aut ergo grauitas eft principiü aut quantitas，vel color，\＆\＆cetererx qualitates fed patet，quod non quantitas，nec qualitatesalix，cum fint indifferentes ad motum furfum， $\&$ deorfam，quantum funtex fe－poffint enim： ineffe graui，\＆－leui ．Gonftat etiam，quid nec
forma fubfantialis panis，\＆vini，reftat ergo， uòd gravitas panis，\＆vini，qux remane quòd grauitas panis $\%$ vini，qua remanes
feparata fir principium motionis ad vbideor－ fum in huiurfmodi $\uparrow$ peciebus，$\&$ per confequens primò fuit．
 citus in potentia ab habitu in ordine ad aus eli－ aut eff ipfemet habitus，atus primus，non po－ iectum ：rum quia cadem eft difficultas，fin habi－ cus elicicilllum a acum，qux erit，fic eliciaractum fio：tum quia a $\begin{aligned} & \text { uus，fifitit talis in voluntate，non }\end{aligned}$
 cundum，quia inclinatio non nominat afoum－ primum，fed actum fecundum inclinatio enim
 primus grauitatis，fed eff actus fecundus，qui eff mouere，\＆impellere impediens，ac refifitens．
ergo habitus non fe habet reffeetu potentie hoc modo inclinatiuc．

## chad incli－

 m determinare folum effip \＆e albedo corpus album，fed habitus non trahit potentiam，tunc enim vere porentia monere－tur，\＆habitus moueret，$\&$ iterum tadus non
 competuant habitui reffeçan potentix．ergo nil
eft dituu ，quod habitus potentiam inclinet． efreda，quod habitus poteniam inclinet． rationem，nif quia illam concipit，yt delectabi－
 nis non mediat inter habitum，\＆potentiam．er－ go habitus potentiam non inclinat，néc inclina－ tio erit caula delee $\begin{aligned} & \text { ationis，fed magis econuer－} \\ & \text { fo ；vnde confiderandum eft，quod illud verbum }\end{aligned}$ commune，habitus inclinat porentiam，nonde bet intelligi，quafif trahat potentiam ad aztym inter potentiam，\＆adum，fecundum quod vi－ deturifa pofitio imaginari，quod habitus fit cabofa actus tan ummodoinclinatiue．deber er－ Ex hatelligi per intum nodum inclinare，quize ex habitu prouenit，ve obiequm concipiatur
fub ratione delectabilis，quia qualis eff vnuf－

Qum：vnde incemperatus imaginatur delectabi－ ilibus frui fub ratione cuiufdam boni delectabi－
tismperatus vero moderationem earum ima ginarur pulchram，$\&$ valde delectabilem．ap－ prehenfo autem obiecto fecundum ifum mo dum appetitus mouetur ad actus defideri），，8
fectionis，fiue obiectum hos actus imprimat, Gi－ uepotius eliciat erga delectabile obiectum， quiquidem actus dicuntur quidam tractus，$\&$ obiecii，ficut 3 ．de anima dicit Philofoph．quòd sox．$\$ 4.0$
on rota trahit rotam，\＆appetitus appetitum，in－ telligendo．per appetitum actum， 8 quia habi－ cus caula fuit，quod Qbiectum iudicaretur dele fuit iftorum actuum ；tales autē actus funt qui－ dam tractus，\＆inclinationes potentie ad obie－ tentiam ad actum，non guod obiecto prafen tato habitus agat in potentiam，ipfam trahen－ doad actum
 partialis，近 fubfantia afus．
$Q_{\text {Vapropter fuit opinio quorumdam，}}^{\text {quod habitushaberrationem }}$ riui refpectua actus．poreft enim dici，quod eft caufa partialis actiua，concurrens cum ipfa po
tentia ad ipfam generationem actus，\＆fic po－ tentia cum habitud funt vna caufa perficiens，$\&$ totalis，ficur videmus，quàd frtquenter rad ali－
guem effectum fimplicem concurrunt dux cau－ querm effectum fimplicem concurrunt dux cau－
fx partiales，complentes vnam caufailitatem to tailem；contingit autem aliquando，vi fint eiuf－ dem rationis，ficut pater de duobus，qui trahú，
nauim ；aliquando vero alterius，vtintelleetus agens，$\&$ phantafma funt caufx partiales alte rius rationis in generatione fpecici intelligibi lis．habitus ergo，\＆potentia funt caufs par－
tiales alterius rationis，ita vt pofitalterius caufalitatem fupplere．
 quind habritus，qui habeedeterminarc，\＆incini－ narie；inclinatio vero videtur pertineread fupe iorem potentiam refpectu inferior is；；ed dicen
dum，fecundum iftos，guoud potetia eff fuperio zum quia potentia vtitur habititu；vti autem ef potentix fuperioris：tum quia habitus ad pau－pauciorzad iora fe excendit；potentia autem eftillimita－exteditit，
 tisper modum naturx；；actus eniim virtuofíno－do
luntarij funt：tumm quai potentie tuntarij funt：tum．quia potentia eft caufa habi－ tus mediantibus actibus；actus autem，\＆habi－
zus non funt caufx potentix，immo pradedit po tentia ，vt patet nono Methaphylicx：tum quia
itax，13 thabitus effet caufa perfectior，deberet cenfe－
ri potentia．Concludunt inquam ifti，quod a ripotentia．Concludunt inquam ifti，quod ar
Ous eft intentio actus，quam experitur habi－ uatus，$\&$ ceterx circumftantix non funt duo aufata ab habitu，\＆potentia，tanquam d dua ．reliqua alterumsfed funt ab eis tamquàm vnum

Diftinctio XVII．$\quad 421$
 caufa fecuuda；$\&$ ideo potentia non indiget ha－ itu ad agendum，nifi quia minus intensè，\＆ perfecte operabitur fine habitu，quà cum ha idetur rationulis，quia caufa partialis poref elicere effectuiti，concurrendo oum alia，exclufa cur patee de intellequ agente，\＆phantam，fite reppetu intelligibilis fpeciei，\＆de duobus tra－ toribus refpectu nauis，fed habitus non concur ntelligatur perfeqtio porentix，\＆difpobitio ip us．fienim poneretur habitus feparatus affil ens，tamen nullo modo redderet a atum faci－ umftantiis，cuius ratio eft quia huiufmod ircumftantix refpiciunt potentiam，ve difpofi－ aria is ergo habitus non fe habet，vt caufa
Praterea ：Sicut fe habet forma generata ex
$\qquad$ atibus inf rebus corporalibus，fic re videtur ha－ riis in ip ia voluntate．ficut enim ex huiufmodi
dereliito voluntas redditur pronior，$\&$ facilior d actum，ficur in corporalibus videmus，quò inquitur quxdam lenitas；\＆planities in fehx a，per quam redditur facilior ad rotandum． ed talis forma in corporalibus derelicta，non． eft caufa partialis，refpesid atus，fed difpofi－
io caufx，fiquidem nullus diceret，quid leni tas non eff concaufa refpetu motus，quia qua itates，qua confequuntur quantitates，non unt principiom actionis，hicut nec quantita
uex．43．vbi ait Commentator，quöd quantitas non eft de potentiis adiuis，fed lequitur eas ergo nec tuofis habebir rationem principij a\＆iui，\＆cau fx partialis． Preterea ：caufis xquiuocis non poteftef－ fed quia cauf2 xquiuonion effepioreffetu
sap，1．Juo，Eed actusgenerat habitum，vepater fecun－
quinoca，cum aetus；\＆habitus non fint eiucdem tio，ficut quod Habitus fit caña a $e$ us partialis Prxtercea：Omnis caufa partialis haber infe tiva potentia ．non eft enim porentia，\＆per confequens nec atiua，alioquin fequeretur
quodd dux potentixeffent fimul，nec vniretur ha quodd ux potentizeffint fimul，nec vnirectur ha tiam，tr effent dux potentiz partiales．ergo im－
toffibile eft ，quod habitus fit caufa partialis pofibile eff，quad habiutus fitctaufa partialis．
Prxterea： Caufalitas tota habitus conffit Prytcrea：Caualitas
cap．6．cor．virtus habentem perficit，\＆opus eius bo－ num reddit，feddifponere，$\&$ h habituare poten－
tiam astiuam，non eft coagere illi． tus non coagit potentix，$\&$ per confequens no eftcaufa partialis．

Pet．Aur．fuper I．Sent．to． 1

Yocirca vifum eft alijs，quòd circum－ HantixaAus，\＆modificationes，qux funt opinido ox faciitas，deleftatio，promptitudo infunt actui
ex habititr；fubtantia vero actus à íotencia．\＆vi detur intentio Philof．2．Eth．cum dícit，queod ha－
 male．\＆iterum dicititibid．quèd habitus reddit vbi／stip qualiter habens operetur ．In definitione etiam virtutisponitur，quòd opus bonü reddit；boni－ liter 2．Eth．enumerar quid addit habitusad dipa ra，$\alpha$ dicitit，quod fcire，\＆cligere，$\&$ tertiuim fir－ miter，\＆immutabiliter operari．$\&$ fimiliter in Pradicam．dicit，quod fecuda pecies qualitatis， $\begin{aligned} & \text { c．de } \\ & \text { quax eff fecundum naturalem potentiam difert } \\ & \text { tate }-0\end{aligned}$ Aprima，inquàntum fecundum naturalé poten－ riam non denominamur，vt aliquo modo difpor colliligitur，quod habitus eft caufla modificatio nis actus，$\alpha$ non fubftantix；potêtia vero caufat fubfantiam atuus；fed nec ifta opinio côtinet ve
ritaté，intelligendo noid qitate，intelligendo，quod habitus fit pringipin nim，q eft actiuü principiü，habet in fe porentia red habitusnó eft in fe a tiua potetria，aliàs por
 bitus eius ergo impoffibile eft poni，$q$ habea caufalitaté actiua fuper modificationem actus． Pratterea：Sicut fe habee effe habituatīnad dof
fe actiue，fic fe fiabet habitus ad caufalitate po uā per locuà cö̀ingatis，fed habituatus，inquan－ Exemplum
deenf
beturato ad
 taliter potés，puta bene，vel male．ergo nec habi－
tus eritaliqua a atiuitas，vel caufalitias，fed modo caufalitas，\＆difpofitio alterius caufalita tis．nó ergo habitus caulat altiue modific．attus，
Praterea ：Illud non exigitpret tatē，quod non eft realiter ali ca fubflantiãa ants，fed modificatio actus nō ef res addita ad fubftantiam actus．ergo non requi－
rit，quid labitus habeat caufalitate proprià per ipfam．videtur enim imaginari ifta pofitio quod ifta potentia eliciat actum，\＆quòd hab tusdebitummodum imprimat circa ipfum． Przterea：Habitus nihil imprimit in potentiả，Habitus ai
alioquin accidens ageret in fubfantiã，fed dele hil ctatio，facilitas，propptitudo，non funt fubiectiue mit in ${ }^{\text {mo }}$ in aQu， tur，nec eft promprus，fed ipfa potentia ．erga
Opinio Heruei quol．3．q．7．quìd habitus facit ad frib－
fantiam actus ad modum determinatiue．
$\mathrm{E}_{\text {ad }}^{\mathrm{T}}$ idcirco dixerunt alij，quòd habitus faci E ad fubflantiam，\＆ad modium ąusus． Adcuius euidentiam confiderädum eft，quòd dam funt，qua feipfis fufficienter，$\&$ perfęte determinata funt ad agendum，vel patiendum， dum impelentiquad andicad ceden dum impellenti；quxdam vero funt non determi
nata；fufficienter，\＆perfeace，fed oportet，quod plura concurrant，quorum vnum efdetermina

422 Liber I.Sententiarum
siummaterius, ficut pater in mechanicis inftru A eft enim intelligendum, quòd intellectus agens mentis.videmus cnim, quòd durum non eft fuf-
ficiens principium ad ícindendum, niif determi ficens principum ad cindendum, nifideterm, ad penetrandum,licut in itillo, vel lancea. lecu digenc, mon funt Iufficicutia principia, nific orcurrant habitus ad determinandum, \& haxceft caufalita shabitus, qux non folum atringit mo-
dificationem actus, immo \& Iffam fubtantian. Vlterius autem confiderandum, quòd aliquis effectus reducitur in diuer fas caufas dupliciter.
Primo quidem fecundum fuam diuerritatem realem, ita vtaliquid fui reducatur ad vina caufam,\&aliud in aliam.
Secundò vero fecundum diuerfitatem rationis exiftentem in eo.actus ergo modificatus, 8
debite circumflantiatus, fecudum rem quidem reducitur,quantumad vtrumquein potentiam, k habitum, quia atus, \& modus eius realite quòd autus, prour eft modificatus, reduciturin habitum, tannquam in caufam, fed quantum ad
 durum, inquantum eft quedam diuifio, quia duri ef diuidere:reducitur autem in formam tere elli,jinquantū̆ êto obloga diuifio,\& perforatio. Nec propter hoc habitus haber rationem po
entix, quia nonomnc principium a\&iumer eft
poentia, fed illud, quod eft principium determi nabile eft potentia, quod verino ve decerminans abitus faciar caufariue ad fubfantiam, quol mo dum ađus, Hxc autem pofirio poreft multipliciter declarari apparct enim, quod habitus fa
iatad vrrurique; dus funt idem fecundum rationem:vnde funt v nus actus indiuifibibis neceeffe eftergo, fi actus fecundum fuum modum fit ab habitu, fubtantiam'fitab eotum quia fiactus haberer intentionem ab habitu; \& gra uum Iuun; fubtauntia yero à potentia, fequere ur, quod gradus ille fempro idem effet,\& inten non eft agens liberum, (Pd a a itur modo naturx,
Sed hac pofitio defiett in hoc, quod habitui Sed hac pôfitiod defictit in hoc, , quòd habitul
teribuit ratione principij attiui, $\&$ paffiui per teribuitratione princtiji actian, \& paffiuipe tiam, nullum enim naturaliter fe habens adactum, quid per modum determinantis poten-
tiam principium eftillius actus, habens fuper il lum caufalitatem aliquam. fi enim habet ceaufalitatem fuper aftum, iam non determinat cau
faiitatem porentix. dux enim cauflititates adin icem non fe determinant, immo prima rema Duz reali- net, ficut ante, fed habitus determinat ip famp ries.adin- tentiam, \&t caufalitatem ipfius.ergo non fe ha
 phantafina concurrit ad intellectum agentem, determinando cius caufalitatemad talem ffe folis, $z v=$ infrumentum, $\&$ agens féeñda rium determinant caufalitatem primi , \& prin-
cipzis agentis. Dicendum, quodd falfom eft.non
habeat vnam indeterminatam caufalitatet fubie Ctiue, fed rantummodopradicatiue, quia poteff cus agent producere omnem fpeciem intelligibilem ; ion habear in
 non tamquam determinatio fux caufalitatis, $\nless$ eodem modo dicendum eff de elpita ra refectur fo
lis:in propofito autem ceuf falitas potetix eftin iss:n propoittoautemeneficut ferrum ad diuiden dum, \& determinatur per habitum, ficut ferrū per acutiem ad penerrandum, \& dinidenduim in
longum, $\&$ idcirco eft imponfibile, quod affer $2 t$ fecum caufálitatem aliquam ad potentiam; rnde non apparet, quomodo hx dux propofitiones concordant. prima quidemt, quòd habitus foiis beat actiuitatem, \& caufalitatem, \& qued fir principium, afferens nouam caufalitatem ad po tentiam, cui inef
Prxterea:Si habitus per modum determinian
tis habet caufalitatem proprian erishabet caulalitatem propriam fuper actu,
erit caufa partialis confitucts cali:
tegalitatec in tegram cum potentia, vcl erit caufa totalis, fod
toralis efie non poreft, ve patet nec erizart lis propter rationes fuperius pofitas contra opt nionem tertiò pracedentem. ergo fiullaņ caufalitaremh haber.
Pratèrea : Talis eft proportio habitus ad po- Curni fie
tenriam, qualis acuminis ad ferrum \& ad bet duram fubftantiam fecundum fic ponetcm, hithitus ad fed manifeftum eft, quod acuties, vel figurat te-
rabelli nullam actiuitatem haber fuper actu diuifionis, aut penetrationis. figure enim non funt formx actiux, alias mathematicus dete:minans de figuris deberet de accidentious earum inqui
rere, determinando, qux fit actiuior. ergo, Nc.

Quid dicendum fecundum veritatem. © primb̀, quìd
nulus babitus adducitad potentiam nouam acti-
uitatem, nec villam caufalitatem, fed

$\mathbf{R}_{\text {detur }}^{\text {Esfa }}$ ergo videre in hoc artic. Estar fub rribus propofitionibus. Prima quidem, quòd habitus non habet ali- quism tever mediante caufalitate potentix; vide non adfert nouam caunalitatem; hic autem propofitio patet ex rationibus tribus fapra immediate indu. ctis, \& \& potelt viterius dicharari; determinatio
autē alicuius nộapponit nouitatem ad rationé illam,qua determinat, , nooiitaté inquä eiufdem rationis, vt patet, quòd difgregatiuum detcermi
nans motionem vilus, non additaliqua motionens fed motioneme illam modificat, \& fimiliter raztionale non addit nouum fenfám ad rationé ani malis. fed conffat, quòd habitus modificar atti-
uitatem uitatem potentix, \& caufalitatem; vnde non eft
ad quam qualificatio caufalitatis.ergo non addit caufalitatē; vnde apparet ex terminis, quodd modus cauff non eft noua caufalitas addita, fi-
cutnec modus motionis vifus eft motio addita cut nec enodusifari qui modificar.
rrxterea : Sicut fe habet modus a atus ad ip-
funa a um,
per acium ad cauralitaté, fed modus atuus non $A$ tinguntur in nuda potentia, ita quod non habi-
additnsurum factibile, fed qualificationem prio is.ergo. aec habitus, qui modificar actiuiraten potentix iabet nouam caufalitatem.
Prater
Exxmplum Praterea : Sicut fe habet difpofitio potentix

 $\xrightarrow{\text { nate fuice }}$ puam. fcipiens, fed tantum fucceptiuam potentiai ha-
bilitat-noñenim moll bilitat.non enim mollities fufcipit figuram,nec
lenitas fpharax fulccipit motum rotationis, fed porentiam fuffeptiuam habilitar, non addendo poteniam
nouum furcipiens. ergo $\&$ habitus modificans
porentima
 te potentix.

 nicc cau/f concitantem adducit, nec tamen propter hoc
roolalis. dem ipfum, eo modo, quodifoofitio, \& modus
 nus cauranitatisnon ert inaginandum,quod po
tentia aliquid faciar , \& quod habitus aliquid
fbic fibi coagat, afferendo a a iuiutatem, fed quod ha-
bitus nullum ordinem habet ada atum, hoc, quòd àtiniitatem porentix determinat, $\&$ modificat, \& tunc modificata porentia artingit actum, 8 dat habitui, vtattiipgar, non econuerténtix, vel coagat, $\propto$ fimilia, fecundum quod aAionem eius modificat, fic pateteuidenter de Aylo in exeploperforante..igura enim fyli non
efl principium perforationis ali ett principium perforationis aliquo modioafte-
rendo aatiuitatem ad ferrim, fed ferri activitatem difponendo; vnde non attingit perfora-

## $\underset{\substack{\text { Not2 } \\ \text { cundam } \\ \text { andi } \\ \text { di }}}{ }$ <br> 

confiderantes, quòd aliquid perforationem non attingztper fe, dixerunts, quid non crat caufa, tiue null amtaufalitatem haberet;hoc tamen di Cum eft infufficienter, quia licet caufalitatem non habeat fuper actum inmmediate, \& directe, habet tame mediazte atiuitatepotetix, inquan gere pofit, R idem eft de approximatione actiaiad paffum.licerenim dirette non attingat ef attingat,\& ita facit attiue per redutionem.
Dwomodo Gabitus caunfat in voluntate dilectionem, ©


- Ecivndi vero propofitio eft, quòd habi$\mathrm{S}_{\text {tusin volantate vero propofitio eft, quòd habi- }}^{\text {Ecinducit delectatio- }}$ volungte nem, \&\% cetcras circuiftantias fe tenentes ex par-deleatzio- te voluntatiss in intellectu vero, \& voluntatat-, determinationem. Ad cuidentiam autem primi
confiderandum, quòd circumfantiarum,
quxdam fe tenent ex parte obie $\delta t i$, vt finis, tempus, \& multa alia, qux concuirunt ad atuum : qux-
dam vero ex parte agentis, vtfacilitas, dele Etatio,$\&$ fimilia. primx itaque circumftantix atPet.Aur.fuper i.Sent.to.s.
 vnde ex actibus debito modo circumftantiatis
habitus generatur, vt apparet ibidem.nec enim acquiritur temperâtia, nifí ex actu temperato, nec grammatica, nifiexacut grammaticali, fecundum omnes circumftantias profecto, que
fe tenē̃ ex parte obiecti.alix vero circüfantix, quax fe tenentex parte agentis inducuntur per habitum, vt Philof. dicicitibid. radix omnium eft electatio,ex hoc,quòd actus delectabilis fit,po
tentia faciliter,\& prompte accipitillu; $\&$ etiz immanfiue, \& quafi impobiliter, quax fint tres circumftantia, quas habituatus experitur refpe
Cu ątus; oriuntur autem ifa ex delectation qua actus; oriuntur autem ifta ex deleftatione,
quia delectatio perficit operationem, vd dicitur

Io.Ert.\& per cöfequens facire eã immanfiuă; i lectatio etià attrahit, ficur trifitian repellitivnnde triititia habet quiodammodo rationem inuo-
luntarij, delectatio vero voluntarij , \& fontanei, vt Philofophus dicit 3 . Ethicorum. \& ex looc fequitur, quòd habituatus eft pronus, \& facilis rante aztus; confuetudo namque facit ađü connaturalé,cum fit altera natura fecundum Philo
foph. 7 . Ethic foph.7. Ethic.vnde è principio actus virtuofiss, cap. 100
quafiextrancus, quarie extraneus,triftabilis eff; per añuef eftione
vero fid delectabilis factus familiaris, $\&$ connaturalis:hxc autem connaturalitas, vel ponit in actu, quod ante nö haberet, quare neceffe eft, vt ex parte voluntatis aliquid factum fit: voluntas
autem poreft comparari ad actum, vereceptiua fecundum.communem opinionem, vel feçudum
 eft difpofitio voluntatis, vt eft actiua, quia delectationoneft in elicieddo, fed in recipieqiedo pro-
priam perfectionem priam perfectionem, cum fir foniunctio conue
nientis cuin conuenienti, $\&$ fimiliter agens in
 tia fafceptiui; vnde manifefte relinquitur, quò̀ voluntap in recipiendo actū virtuof(fum, propect
rea deleat rea delectatur, quod aliqua difpofitioderelicta
eft ex $2 \notin u u m$ affuefactione in voluntate, vt rece ptiuz eft, per quam diffonitur in fufcripienco a-
atum, $n o n ~ q u a f i a d ~ e x t r a n e u m, ~ f e d ~ q u a f i ~ a d ~$
a Aum,non quafiad extraneum, fed quafi ad ha-
bens familiaritatem, $\&$ connaturalitatem ${ }^{\text {anan }}$ dam. patet ergo prima pars propofitionis, quamodo habitus inducit circumftantias fe renentes ex parte a jentis. inducit enim eas, inquia
tum eff difpofitio uoluntatis, ut füfceptiua Ad euidentiam quoque fecuadi, confideran- Inteliefus
dum eft, quod intellectus refpetuu aetus fpecio- eit in poit
 freptiua, obieftum entim intelligibile mouet
intelletum, \& quia pafimm trahitur ad diuer inteliectum, \& quia panium trahitur ad diuer-
fas imprefliones conuenientes, \& difconuenien-
tes fecundum predominium diuerforum agenres fecundum predominium diuerforum agen-
tium $;$ media vero circa conclufionem aliquam varia funt, $\&$ verum, circa conclufionem aliquam liquum nutem ad, yerum, quia propofificones
funt inftrumenta intellequs aj entis funt infrumenta intctlie ecusian entis, vt Coms comm. 49.
mentator dicitin tertio de nima . idcirconeceffe eft ex parte intellectus aliquid ficri, quo determinatur ad impreffionem veridicorum. mediorum, aliad fuper omne medium tra-
het ipfum xque ad falfum, ficut ad verum,
4.4cap. 100Rulis. po-l



.

$\therefore$



 sulasii
veridici,
ficentibet ipfum xque ad falfum, ficut ad verum-;

424
Liber I. Sententiarum
snde indiget intellectus, qui eft potentia fufceptina habitu quodam repugnante actui dece-
ytorio, quem inducerent probabilia media, congruente aćulcientifico, \& veridico, quem s-innos biffer fiens abinfio, videlicet in difpoftione determinante intellectum ad fufceptionem atess veridici ranleuntis haper conclutionetn propter principiu, quitolit ctiant, cut decipitur infius, \& inhabituatus. SimiliJdem ef di ter ctiam dicendum cft dé aćtu practaci intelleacuu prac̃i cftaliud, quam realitas quadam, intcllectǜm cti intelle- difponens ad fuiceprionem iudicijerronci circa agibilia, \& faciens per oppofitum rectum iu-
dicium, quod in facto confitir, multum fequitur varictarem aftectus, nim anor, \&o odium, dilectio, \& triftitia immutan hainhodi arbi-
wbi fupra. trium, ve apparet feptimo Ethicor. vinde ne-
cefle eft, vrhabitui pradentix, qui hoc iudicium reddit comaturale, annexctur virtus, obiectum, \&ałum, qux reça iudicantur delecta- $C$ bilia faciens, \&hinc eft, quod prudentix conpham fexro Etihcorum e: quia vero vitimatum Vibetur, giod confiftit in facto, determinat voit intatet quiden ite, quifequitur naturam rei, fedgui
fequiter determinationem voluntaris dererminatrispraticuaninellectumaditdicandum, \& arbitrandumabique volitione media, ctus practicus voluntatem, neceffe eft, $t$ thdbitas exiltens in roluntate detcrminct ipfam, non quadem immediate, quia $u$ mediate, fed numquam exabitu virtuouct immediate, fed numquan ve delectabilis, \& per confequens practicus intellectus illam apprefic recepta alicit voluntatem, id vero allicere non eft aliud, quàm velle; vade imprimit voli tionem in voluntate, \& dicitur vellit, vt determinat Commentator ${ }_{4}$. Phyfic. 8 . 3 . cxli, \& mun. patet ergo, quomodo morali habitudini inducit delcttationem, \& ceteras modificationes in Etus habituatus, fpeculatimus, \& fcientificus determinationem inducit relpectur noux conclulionis, quia ficut lignum per ficcitatemdi-
fponitur ad calorem, \& difponitur ad putrefactionem, fic intellectus, per fcientificum habitum difponitur ad notitiā deceptoriam, quam inducercne verinmina media ad rinipia ; panotitiam conclufionis proptcr principia; pridentia dererminat practicum intellectum, \& cualiter ex confequenti virtutes mediante pra ctico intellectul detcrmina ipfius actus patet quomodo fit ex habitu. pronenit enim ex delecratione actus, quia delectabilia perfectius, \& rehementius mouent.

Quod charitas difponit voluntatem prout aft ja eft,ex
qua difpofitione prouenit, vt actü dile ciic , is babeat
$\uparrow$ Ertia quoque propolitio elt, fuòd chaEitas difponit voluntatem humanam, non Redditur quidem, vt cft receptina actus, ras actupn dilectionis Dei, \& proximi fecundū omnem circumftantiamhabeat cxigitam al $\int$ Pi- luntatem. ritu fancto. quòd enim fit difpofitio voluntatis, prout eft actiua, apparet ex hoc, quodd id, $\mathbf{d q u o}$ proueniunt circumitaniax fe.tenentex exteagen tis refpicit voluntatem, prout actina eft,\& non inguantum fufceptiua, delectatio quidem, \& modicitur agere virtuofe proueniunt ex hoc, quod volūtas eft difpofita habitu, comnaturalitatem faciente in actu, vt ipfum recipiat.poten fuperius. circumftantia verotemporis, \& tinis obiecti, qua ie tepent propric ex parte actis, \& fecundum quas homo dicituragere virruofe.
dato ctiam, qued agat dectabiliter, 8 virtuo fereficiunt voluntateni, nonvefiffipitactū, fed vtdirigit , \& caufat . adipfan enim, vractiwa eft, fpectathas circumftantias cognoteres Ad ve'mcontra actum, fed manifettum cft cx dictis lupa rius, quòd charitas refpicit actum, quätum ad ciua ci, circumftantias fe tenctes ex parte actus, \& oblecti. dirigit enim actus adintegritatem, \&ifi- ci: unitan militudinem omnium circumitantiarum, quas ias. exigit piritus fanctus:non dat autem facilita-
tem delectationis, $\&$ fimiles alias circumftantias fe tenentes ex parte agentis. non enim omnis exiftens in gratia experitur delectatione in diligendo Deú, nec in excrcendo operd virtuodelectabiliter virtuofe, fumendo virtuofe age- c.6:b yo, re, ficut facit Philofophus tertio EthicorumL, prodelectabiliter, faciliter, immobiliter agere, fponit,non poreft effe receptiua ditectio, (cd inquantumactiua eft, \& actum caufans fecunimmo charitas reddit facilia opéravirtuofa, \& mducit feruorem,\& delectationem; vnde \& viintenduntur. Et infuper fuperius dicebatur, $\boldsymbol{q}$ charitas eft quxdam conformitas, $\alpha$ connatura litas refpectu Dei; unde uidetur delectationem
inducere;unde dicendum quidem ad hoc, quod fcruor, \& delectatio, \& facilitas refpectu uirtuo forum operui,non funt de eflentia charitatis. pa tet enim, qưd habituatus in uitiis, non itatim rari, qui tamé fecūdum fidê habet charitaté,per peccatum eriam ueniale minuidi pöflune quidé ctores. paniones ergo huiumod podiú fpiritua
dari $\ddagger$ Dco, ficut \& lachryma, 8 gaud le, \& multa talia, fed non prouenitunt de necefsitate ex habitu charitatis. \& quod dicebatur, $\boldsymbol{Q}^{2}$ uiri fancti cù quadá facilitate faciut opera uirtuola, dicendum, quod hoc non eft ex charitate
infufo habitu, fed exalio dono Dei, uel quia per hoc, quöd exercitantur in uirtuofis actibus, acquificrunthabitus uirtuofos.

Quod

Diltinctio XVII.
Quòd autem additur, quòd charitas videtur̄ $\cdot \mathbf{A} \&$ voluntas intendi fecundum ifta,dicendum, quèd fecundū ris diminut ifta nori minuitur, quia feruoris dile $t$ tio non di-
tio
diminust charitatem. mentat, eft tamen fignum augmenti, quia fcruor, $\&$ delectatio proneniunt ex quodam exercitio in actibus virtuofis, de quibus conitat, quòd meritorie charitatem augmentant. quod
vero fubditur, quòd charitas eft quadam conna turalitas, \& ita facit delectari, quod non eft aliud, quàm amare, \& complacere in obiecto, \&
addit delectationé cócupifcentia, quod non eft addit delectationé cócupifcentix, quod non eft
aliud, quàm cóplacere in receptione actus; charitas ergo eft quxdam Dei conformitas; vade fa cit ipfum amare, fed non eft refpectu attus connaturalitas; vnde non facit delectari de actu, fi-
quidem acquiri poflet ex actibus, fi ffet connaturalitas refpectu actus: exercitium namque, attuum reddit familiarem, \& connaturalem;
vnde \& exactibus charitatis generatur quidam; habitus alius a charitate infufa.
$\qquad$ Praterea : Illud, quod mouet voluntatem $f-$ B:e whon- cundum inftinctum-fpiritus fanctirefpicit cam, duainittin duan firi- mouet voluntatem, vt fupra demonftratum eft, rusinetii re non mouet eam, nifi inquantum determinatur
fpicit vecht acti- te volitione liberum enim arbitrium includēs
us. intellectum, \& voluntarem, determinar feipfum, fed prima palfina determinatio eft in arbi-
trio fine fententia intellectus; prima vero actitrio fine fententia intellectus; prima vero acti-
ua determinatio eftex libertare voluntatis; vnt de voluntas, \& intellectus practicus, ex quibus conftituitur liberum arbitrium, deter-
minatur quidem in arbitrio intellectus, fed deminatur quidem inarbitrio intalis,
terminat ex libertate voluntatis,
quo determinato, imprimitur volitio in ipfa voluntates: fecundum hoc ergo voluntas', vt actiua, habetfuam atiuitatem fuper arbitrium; hoc autem arbitrium eft aliquando cónnotatio pracedētis ta ad pracedens confilium ; aliquando vero non eft connotatio confilij, ficut eftinn virtuofis, nee oppofituin confilio, ficut eft in vitiofis, fed in-
ftinctus quidam abfque ratione, ficut contingit in fortunatis, qui dicuntur bene agi, \& dirifix fuperioris ; vnde, vbi priuilegium rationis, ibi modicum de fortuna ; vbi vero multa fortuna, ibi parum de ratione, vt Philofophus dicit Infinctus inlibello de bona fortuna; talis autem inftin-
protenic ex ctus oportet, quòd proueniatex determinatiodetermina ne voluntatis', quia nullus intellectus actu mo-
tione volun tione volun uet, afitimprimit volitionem efficienter, \& vi-
zatis. $\quad$ timate, nifille, qui prouenit ex determinatione voluntatis, prout pars liberi arbierij. cum ergo exiftentes in charitate moueantur ex inftinetu, ficut vere felices, \& bene fortunati, ne-:
cefle eft, vt in voluntate, prout aetiua eft determinatiua practici intellectus fit influxus fpiricium, quo reputatur fpiritus iniftinctus; vnde, ille inftinctus, fecundum quem agit exiftens in charitate, non immediate influitur intellectui,
fed voluntati, prout actiua eft, vt conditio liberi arbitrij, quod determinatur, inquantum. arbitrium, \& determinat inquantum liberum, Pet.Aur.fuper i.Sent.to.1.

425
Quòd vero huius charitatis ratio hoc tribuat, vt omnes exigitx circumftantix attingantur, inftinctus fpititus fancti in habēre charitatem, quam inftinctus cufx fuperioris in bene fortunato; fi talis ponatur; fed Philofophus dicit vbi fupra bene fortunati mogato, quod cx intinctu tali deliberatione ad bonum. vode dictat eis cor, fic agendum; vel fic, caulam, qua ventura, Ecit ad bonum, \& circumftantias improuifas. crgo\& inftinctus fipiritus fancti exiftentèm in
charitate moucbitad actum dilectionis fub om charitate moucbitad actum diction
nibus circuminta ntlis adferentibus bonitatem, abfque hoc, quòd homo videat, ac cognofcat.
Prxterea : Licet forma nón inuida, nec. rationalis, fi habeat effe quietum non poffit cir-
cumftantias, $\&$ diuerfitates coniungere, for-ma tamen, qux modum habet infuxus alicuius intelligentis potelt in huiufmodi varietatem mo Metaphyficx, dicit de virtute formativa quxeft in femine, quód illa deriuata eft à corporibus caleftibus, $\&$ eft fimilis intellectui.agit enim modo intellectus cum producat nüc cor, nunc cerebrum, nunc oculum, \& ac de aliss va-
rietatibus, quæ infunt in coripore animalis: videtur cnim, quòd fit virtus cognitiua, \& intellectualis, ex quo vniformis exiftens, nec diuerfitatem inftrumentorum habens, nec alietatem materix fupponens, quia materia ex qua ge-
nerantur omnia membra eiufdem rationis eft, ex quo inquantum fic operatur ordinate, \& va rie, videtur, quòd fit intellectualis, \& ideo dubitat Galenus, vt fubdit Commentator, \& dicit, nefcio, vtrum ifta virtus fit creator, an-
non, \& Ariftoteles etiam magnificat hanc virtutem, $\&$ attribuit illam non principiisnaturalibus, fed diumis; vnde patet fecundumifta, quod forma, qua habet rationem cuiufdam vir Forma vir-
tutis, $\&$ influxus; licet in fe fit mationisexpers, tus eft, $\&$ \& abfque intellectu, quia tamen virtus eft, \& influxus. influxus intelligentis, operatur modo intellectuali, artingendo ad miras vaributes, cuius fed magis agenti, $\&$ infuenti illam virtutem, \& ideo Commentator ibideri dicit, quòd anima eft inclufa in tali virtute; non ficut forma in materia, fed ficut intelligentiz in corporibus celeftibus, quafi velit dicere, quòd motio
virtutis formariux eft ab anima;, ficut motio virtutis formatiux eft abanima, ficut motio
corporum caleftium eft ab intelligêntia, $\dot{\alpha}$ in duodecimo Metaphyfi. Commentator recitans verba Ariftorelis dicit, quòd natura non agit, comm. re. nifí reğulata ab arte diuina, innuens, quòd illa mirabilis operatio, quam videmus in formatiua virtute, non potert
nus eft quidam influxus, $\&$ virtus deriuata ab arte intellectuali, fed dictum eft fupra, quòd charitas, prout eft in voluntate, habet magis conditionem influxus, 8 virturis diuinx, quàm formx perfectx anima ipfa agente, actiua, \& directiua eft arbitrij, ad hoc, quòd actiua, \& directiua eftarbitrij, ad hoc, quòd
iudicet Deum diligendum, quando oportet,
$: \quad \mathrm{Nn} 3 \quad$ ficut
-
-
-
ficut oportet, \& fecundum alias circumftan- A
tias, quas nouir fpirius fancus ficcut oportet, $\&$ fecundum
tias, quas nouir fpiritus fanctus.
Ex ifisis inquã
 maliter in fieri,nō per fieri accipiedo fuccelfio--
$\mathrm{ne}, \delta$ innouationem, ficut dicitur motus in fic-né, \& innouationem, ficutdicitur motus in hic-
ri: charitas autem noon eft in continua innouatione, nec etiam accipiendo fieri pro conferua-
tione, quia fecundum hunc modum omnia funt in continuo conferuari, \& fieri, fed acciplendo per fieri efie formx, habentis rationem virtutis, 8 diuini infixus, ficicu vis formatiua in natu$t \in m$ tales formx, qux non a gunt à fe, fed ma is earum actio attribuitur diuinitati, nec intendunt tales formx per fe, vtitit snum entium in: liorum.
Patetetiam, quomodo exigitur alius inflyxus firitus fanctivitra charitatem, ficut dixerunt aliqui, quoue...inns in charitate non po-
teft elicere acturi meritorium fine fpeciali motione fpiritus fancti vitra charitatem, motioné aliam intendentes. hoc autenm ponere non opor
 charitas, \&- gratia non euacuant liberum arbitrium, nec liberum arbitrium gratiam tollit, charitas quidem per modum difponentis actiuitatem voluntatis, qua determinatur arbitriū, tas nouam actiuitarem nad voluntanterat charipriorem difponit ad attingendū omnes circum rem per modua a ipiritu lantio; voluntas au-D fic circumflantiarum ; vnde charitas difonit voluntatem ad hoc, vt decterminare valeat intrel
tectum ad iudicandum, quando, 8 quomod derectum ad iudicandum,quando,\& quomodo de-
beat Deus intelligi fecuidum beneplacitu fuum, à quo iudicio conflequitur conformis motio vo
luntatis, $\&$ co teretiam, quòd angeli indigent charitate: tum quia non ipfi ponfiunt omnes circumfatatias Deo
beneplacitas comprehendere mente : tum quia fi forte:valeant eas apprehedere intellectu fpeculatimo, non tamen nteelilectu pratico, \& motiuo propter defecibisitate effinon deficeret in circumftantia aliqua, hoc ex manutenetia, $\&$ influxu piritusfancti; patet etiam, quod non eft verum, quod aliqui dicere
voluerunt, aftum dilectionis elici poffe ex puris naturalibus ei, qui ex chariז̌ate elicitur, nifif quòd non exit efficaxad mequidem non eft yerum, quia fiomnes circum-
ftantix, qux concurrunt in vno, effent inalio, Deus $x q u e \overline{y d} m$, ficut altcrum accepta-
at
que ; patett denique de omni ha-
ad dacumo, in quo
lus termilus termi
netur.
 ctionem, qua diligimus Deum, \& proximum
 influxum intimum,\& magis atrribuitur fibi dilettip, prout omnes circuifantias debitas comqui charitas appollatur; confequentia quaque Cua, qua infert, fi diligis dilectionem, diligis
Deum, \& propter hanc, quam ait, vt quamuis Deum, \& propter hanc, quam ait, vt quamuis
ad fumma colorum, , ima terrarum defcenda mus, quod in nobis eft diliganus Deum fuper
omnia, $\&$ hoc renet, quid iprisus fan omnia, \& hoc renet, qued dipiritus fanctus, vt
inhabitat in nobisper influxum fuum facitnos dilectores. non nenim intelligit Auguffinus de dilectione aetu, cum dicit : Si diligis dilectioné diligis Deum,nec dilectionis influxu, fed de dil
Ctione influit:hoc autem eff firitus fancuus Cione influit:hoc autem eff firitus fanctus.
Vel dicendum eft, quod fi accipiatur dilcetio pro actu, tunc oporter fuppleri aliud niedium,
fic arguendo, Quicumque diligitdilccionen, ic arguendo, Quicumque diligit dilectionen,
inquantum dileçio eft, diligitomnem dileaio nem, \& per confequens Deum, quia Désus dilc ciio quadam eft eninens, $\&$ fubfiftens, fed quicumque diligit dilectionen, qux diligit pro-
ximum, diligit diectionem, inquantum dile$\varepsilon$ cio eft, fi tamen vult. ergo diligit Deum, patet, quod fi minor eft vera, quod fialiiquis dilectio nem diligat, fequitur, quòd diligirDeum. Et
hxc eft incentio Auguftini. Ad fecundum dicendum tis, qui perfectiffimus eff,clicirura a firiritu lan Cto propriifsime, \& perfectillime, frd median tingere actumbuilectionis sub omani, vt posquircum ftantijs; hoc aurtem fpiritus fanctus non potct mmmediate erribuere voluntati, quia quod iden
tribuit, oporter, quòd fit forma , \& difoofitio voluntatis, theut quod dat ferro, vt penetret, eft forma, \& diffofitioi pfisus. vinde ficharitas attingentem nouam, adferret ad woluntatem il re, fed quia a atingentem nom affert, fed voluí tatis aftingentem acuit,\& difponit formaliter, vt poffit artingere ad circumfantias, ex qui-
bus confurgit bonitas meritoria in actudilectionis. impoofibibile eft enim poni, quòd ablque influxu modo firiritus fanctus moueatad actü dilectionis; vnde omnino euacuatur liberum ar nec gratia aliquod facit, nifi quind fibi tribuij-
tur,vt per attingentem exted tur,vt per attingentem extendatur ad huiufmo dia atum.
Ad tertium dicendum, quòd vifio beatifica,
\& dileftio indigent habitu fecundum multos, quia lumine glorix habitu fecundum multos, tis.Er fidicatur, qi intellectus notindicx charita dicendü, quod nec forfitan vmquam intellectus
 eff obietto, nihilominis indiget voluntas beati-
fica infuxu firitus fanti recollizete it dilectioné, \& beatificuma amoremi, ifcut \& in via indiget charitate, tamquam influxu, eam du-
cente ad integritatem omniú circuin

Diftinctio XVII.
427
Ad quartum dicendum, quòd ad afuum dile- A anima, quàm charitas, quia nobilior quidditas Cionis poteft moueri duplicier voluntas, vno
modo intelleçui imprimendo iudicium motiuum, \& fecundum hoc voluntas tantum fe habe bit paffuce,quia nec volitionem eliciet in fe, ne actum dilectionis ; alio vero modo per hoc vo luntas mioueatur ad determinandum iudicium quod imprimit volitionem, $\&$ hocpatet, quo do a tiuitatem aliquam voluntati,fed priorem difponendo, vt huiufmodi detcrminationem atringat, vcl nouam acterial habitu charitatis mojere voluntatem, infuendo intelle Eui iudicium motiuum, fed non congruit, quia tolleret arbirri) hbertatem; poinc licet fipiritu $\&$ ve voluntate determinatio iudicij proueniret,fed nec hoc decer, quia liberum arbitriü habet fufficienté caufalitiē refpectu onl nis actus meritorij, fitamen reperiretur, \&ideo
reftar vt moueat voluntarem, difoncíido eius actiuitatem ad determinandum iudicium de Deo diligendo fecundum omnes circumfātias,
quas haberioporter fipiritus autem fantus nó porefteffe immediate difpofitio a Atiuitatis voluntatis, cum non fit accidens. vide neceffe ef, vt voluntatem prxp.
Ad quintum dicendum, quòd aftus charita tis eff meritorius, quia procedit ab amico, cu
 quianem.hocenim leges amicitix exigunt,qüia vel fit propriumamicorum, ficut conuiuere,vt
8.Ehbic. r. dicitur 8.Ethicorum, vel dicëdum, quòd ex ho eft meritorius, quod ad ipfum mouet fpiritus
fanctus per influxum beneuolum create $x$ charitatis,ncc oportet, quòd aftus, vel habitus infini cus fit, cuidebetur vita xterna, quoniam illa nis Dei.
Ad fextum dicendum, quòd fipiritus fanctus mouet mentem prophetx, ad notitiam futurohocalids erit férmo.
Ad feprimam dicendum, quòd optimè proprincipium dilection, qis charitatiux deberc po ni in volumtate. talis enim non pofferdacere in ircüftantias meritorij actus,cum innumerabiliquis influxus, $\& z$ virtus aliqua deriuetur ab pfo firitu fanto, quo mediante firitus dirigat in circcumflantias illas.
Ado $O$ aiuum dicédum, quòd vna regula pro pter quod vnumquodque tale, non haber locum n caufis formallibus, propter albedinem nambue lignum eft album, \& propter partibilitaté \& quantitatem habet partes, nec tamen parti-
bilitas habet partes, nec albedo eftalba, nec fii mitas fima . confimiliter ergo charitas forma is dat animx, vt fít chara, nec tamen in fe opor tranfitin lignum album propter albedinem, fic diuina complacétia generali, placet Deoplus.
eft, \& quòd tamen complacentia quadam foe-
ciali qualis eft inter virtuofos plus complacear in charititatevirtures enim funt pulchrap \& delectabilia virtuofa, \& vnulquilque complacer, \& vult annari, \& plus, quam honorari, vt patet
8. Ethic. Eft tamen aduertendum, quod nullus complacet in amari, vt eft quaddam qualitas,
quia fiponeretur in aere exiltens, nullus de illo curarct.acceptabile eftergo amari inquantum inef amico, quia per ipfum poffidetur ab amäacceptam formaliter, quàm quòd fit fecundum fuam rationem accepta,
poteft effe informis, quia qeer charitas ideo nó tionem in animáDeci dilettio tranfit fuper animam ipfam. vnde ea habita femper habetur ppi
ritus fanctus, $\&$ in ratione motoris, $\alpha$ in ratione procedentis crga animam, cum fpiritus non fir a1iud, quàm a morofus impulfus erga omne is.de Trim.
illud, in quo complacet Deus, $\alpha$ hinceft, quod aip foll, in quau complacer Deus, $\alpha$.hinc eft, quod:
findir inter filios regni, \& perditionis feP.28. cundum Auguftinum
Ad vltimum dicédum, quòd f piritus fanctus, Ad vimiñ
$\&$ charitas quodanımodo funt vnum donü, in, firitus fan quantü participatio charitatis ration donu, in- Apiritus fin quantuparticipatio charitatis ratio eft, , quod tiass quo-
 ninn iplemet (piritus fanctan,
mam, 8 dicitur fibidari.

TERTIA: PARS.
Vtrum concedendum fit ; quòd Spiri tus fantus augetur in homine, v

$$
\begin{aligned}
& \text { lanctus augetur in homine, } \\
& \text { magis, vel nimis habeatur, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { vel detur. } \\
& \text { vel }
\end{aligned}
$$

##  <br> queritur, ebc. Poitquam Ma- Explicaur  rus fanctus inuifibiliter detur, hic inquirit, quomodo magis ac hic inquin macis facit

arguendo, \& dicit, quod ff f piritust fanctus fit charitas, dubium eft, quomodo augmentatur,
vel minuatur. fi enim homo haber aliquando charitatem maiorem, aliquando mihorem, videtur quàd fpiritus fanctus quandoque plus, tabilis, quod omnino eft extraneum a Deo, \& irerum fi charitas detur no habenti, ,vt habeat, \& habenti, vt plenius habeat, dubium eft quo medo ipiritus fanetus fit, cum con
Secundo ibi:His itaque reddamus. Magifter foluit vtramque dubitationem, primãa, uiò̀ d pirir tur in fe, fed incomparationie ad hominem, fe cundum quod decernit, vel magis, vel minus a amorem fuum hominem inflammare, \& confirmatur auctoritate Cafliodori, qui dicit, quòd TJal.63. fit. Secundam vero, quod firitus fanctus eft

428 Liber I.Sententiarum
vique per affiftentiam quädam, \& prafentiam
generalem, 1 , ed eft in rationalibus creaturis per modum doni, 2 miffi Tertio ibi : Ut autem certius. Probat Magifter duplici autcoritate, quod dictum elf.
Prima quidem Auguttini hiom. 4 . fup nem, qui dicit, quöd piritus fanctus magis, $\&$
minus minus datur, \& ditus augetur, \& fitat in habcn-
te fecundump prceptionen $\&$ partici e fecundum pcrçeptionenn \& participatione
habentis, $10 e$ ctamen proficit, nec deficitin fe
$\qquad$ vel potius quid ipfésin charitate profecir. nam fic charitas elt Dens,nec proficir, ne
Poftmodum ibi: Supradifum ef
cit contra fuam opinionem: Etcirca hoc orria facit. Primò enim per auctoritates contra fe a cuit. Secundo fertionesuandim quaftionem feipfum inducit, deecrminata.Secunda ibi : Alias quoque. Tertia ibi $:$ Hic quatitur.
Circa primum
e duas auctoritates adducit, \& eft prima Aug in lib.de litrera, \& Ppiritu, qui dicit, quod Aharitas Dcididita eff diffundin in cordibus nofrris, -non quod ipfe nos diligit, fed quia nos dilecto-
res fuos facit,hoc quidem vidctur dicere Augu ftinus, quòd dilectio, qua nos diligimus Dcum
 exponendo illas autcoritates. Prima fiquidem quod non intendit Auguffinus diuidere charitatéqua Deus diligrt, ab ea, qua nos diligimus
realiter, fed tantür ratioñe.eadè enim charitas, quadeus nos diligit,\& qui fecir nos dilectores, ed dicitur diffundi in cordibus nofrris, non infacit, \& eodem modo exponitur auttoritas feunda;addit aurem Magiter, quòd in praditia tioef à fpiritu fanto, a quo eff fides Refōoder autem ad hoc, quòd fides eft d firitu fancoo, $\&$ fon eft firiritus $\&$ andetuscharitas autem Pirititus tur, \& mittitur à feipfo, vtifupra diđ̧um eft. Poftmodum ibi: Allas quoque.Magifter induit contra Ie rationes, \& facit duo. Primò enim anctus animi eft mötus, vt Augufinus dicit. 3 . mi. ergo non eft fipiritus fanctus; alteram vetio mentisccharitas autem eft virtus, $\alpha$ rectiff 2p. 12. ma animi affectio fecundum Auguftinum de
moribus Ecclefix. non ergo fpiritus fantuseft charitas. Secundo ibi : Ad quod dicimus. Magirter re-
fpondet, quod hoc intelligiteffetiue. eft enim charitas motus, feu affectio animi, quia per eä
mouetur animus, $\&$ afficitur ad diligendü Deü. mouetur animus, \& afficitur ad diligendu Deü.
Poftmodum ibi: Hic quaritur. Iuxta pradeterminara. Inducit quandam quattionem, ex quo enim fpiritus fanctus ipfemet eft donum Dei,
dubium ef, quomodo dona Dei dicuntur varia, dubium ef, quomod
$\&$ diuerfa, \& refponder, quòd licet omnes ha-
beant vnum donum,, feilicet firitum fiantum, bcant vnum donun, fcilicet fpiritum fanctum,
abipfotamen varia donaprofluunt in diuerfis, quia omnia operatur vnus, atque iden firisi-
tus diuidens fingulis, prour vult tus num, per quod dona diuiduntur, $\&$ dantur, $h x=$ num, per quod dona diuiduntur,\& dantur, hxc

## Vtrum charitas pofit augeri

 $\mathrm{E}_{\text {augmento, idcirco quarcudum occurrit }}$

Quj̀d charitas auzeatur per eiuldem forna harticipa-
tionem abfque quod babeat gradus intrinfect.
Edem per gradus intrinfecos in eiur nō qui- Aroumen-
 exifentes, fed per maiorem participarionem,
$\& \times$ radicationem formx in fubicto. nullíenin fimplex habet partes intrinfecè, fed ompis for $\frac{\mathrm{ma}}{\mathrm{f}}$ eft realitas fiumplex, fecundum quod auctor rex principiorum definédo forman dicit, $\mathbf{l}$ uòd
eff timplici,\& inuariabili enientia confiftens Philofopluus dicit 8 . Meraphificx onuiftens, \& funt,ficut numeri,vnde noni potef fieri eis addi- so. $x$ s.Met.
i- 10. tio, quin fecies mutentur. ergocharitas, nec rentes, \& per confequens non incenduntur, nifi per radicationem fuii in fubiefto.
Praterea: Si charitas, aut forma alia habe
ret intrinfece partes, ipfa in abftracto fifcipe ret intrinfece partes, ipfa inabifracto fufcipe
ret magis , \& minus, fed philofophus dicit in
Pradicament Pradicamentis, quòd iuftitia nō dicitur mag çis, vel minus alia iuftitia, fed tantum iuflum, $\& \mathrm{Co}$
mentator. 8 . Met. quod f f forma fuccipir magis, nientator.8. Met. quod fi forma fufcipir magis,
$\&$ minus $\mathbf{F r i t}$ fecundum quod eft in materia,$\&$ Similiter nullus dicit, $\Phi$ vna albedo fit magis alia in fe haber partes, fed furfipit nusper participationem fubiecti
Pretrerca:3lcharitas augeatur intrinfecì pcr
2dnentum alicuius partis real is diftinguentur fpecificè, aut numeraliter, fed $n$ ō poffunt diftingui fpecificè, quia tunc charitas auda eft comporita ex formis alterius, fed ne dem charitaté numero: tum quia penitus funt in codem fubiecto, duo autem accidentia folo numero differentia in eodem fubiecto effic non
 ins partisis realis, fed per folam participatio- 22.
nem1 fubieti. en fubietti,
Prxterea Illud, quod fufcipit in fe magis, \&
minus eft fubiectum motus augmenti, fed for ma non eff fubiectum motus augmenti, fed forfex principiorum : folum autem fubicutư fibif citur motui. ergo : charitas in in fe, aut forma aliz non fufcipit magis, $\&$ minus, fed fubiectum ma-
is, vel minus ipfam participat gis, vel minusipfam participat.
praterea: Sicurfe fic fe habet ad effentiam,fed opereratio poteftef. cantior, vel minor viitate cadem participante permanente. crgoefle in fubicto potef

## Diftinctio XVII.

429
 Forma vni- Prxterca:Forma ndur fibat mediantio tur
Ofo median nente fubie.tum poteft magis, vel manus difo
 fitio fecundun raritatem, apparet luminofior,
vel minus luminofus ad prafentiam eiufdemvel minus luminofus ad prafentiam eiiudacm.
claritatis folaris . ergo Iecundum difoofitionem fubiectit fuctipitcharitas magis, vel minus, \& onnis forma alia. Preterea:Symplicius fupcr predicamenta,re
citata opinione Stoicorü, $\mathbf{x}$ aliorü plurium poncns opinionem Arif. dicit, quàd intentio fua
fuerit, quid formxit fuerit,quod formx non fucipiant magis, vel ini
comen. 83. tator infuper dicit 4. Phyfic. quòd addóitio caloris, non elt fecundum additionem partis in to-
to, fed quando calor agentis vigorabitur, creto, fed quando calor partium calidarum extrinfecarum.crgo fecundum Philofophi veritarem formx intrinfecx no habent partes, fed earum intentio attenditur,
pcr quod in fubieGis participantur. Quod aurgmententur pcr aduentum altcrius caujali

* Vlerivs videtur, quòddücharitas tenditur prima penitus corrumpirur, \& noua perfectior inducatur.termini enim motus
funtitiacopoflibilcs, fed charitas remifia eft terminus a quo in motu intenlionis, intenfa vero cfl terminus ad qucm. crgo itta adueniente illa non eft forma remifà, quantum adillud, quod dicit pofitiue, fed prout efffub priuatione gra-
dus perfequioris, \& ita pofitiuum prioris chavtique fic dicatur, non valet : tum quia tota alteratio videtur motus eiufldem rationis, \& ex nos politiuos: tum quia motus a non fubicizo in fubiectum habens pro ternino ̀ a quopriua-
tioncm,magis mutatio,\& generatio, quam mo
caf. T. tus, vt patet s.Phyfic. tum quia prior charitas per fe pertinctad motum intcnitionis, \& nō per accidens; certum eft autem,quòd non pertiner,
vt fubicetum,vel terminus in omnes. reflat ergo quòd non terminus a quo, \& ita abijcictur Prxterea:Sicuteft in motu ad vbi,ita videture in motu augmenti,\& intentionis cuiusiber for:
max, fed manifeftum ef quöd in motu ad vbi cōtincrur primuin vbi quod corrumpitur in adue,
tu fecundi.probat enim Pfilofophus in 6 . Phyf. quod mobilc no elt in fpatio fibi $x$ quali, nifiper Per fie efiet in eodem vbi per duo inflantia, cum Inter duo fet in codé vbi pro tempore, \& per confequens, darc terpus aut fecundum fe totun, zut fecundum aliguam fui partem, vel eniet fubicstiac in toto mobili,
$\&$ mobile fimul cliet in duobus vbi, prior fcili-



Prxterea:Illa, intra qux cadit comparatio vi


 fic.quod nos videmus candem fpeciero cranfnuu
taride fimili in fimic, vel album tranfortar taride finiili in fimilc, vel album tranfmatatur ad magis album.crgo or
realiter diftinguntur.
Praterea: Contraria imponiibile eff effe fi-

 haxc contraria fint. cump crgof ranflnutatiof fue
rit de magis in minus, dicetur tranfinutari ad rit de magis in minus, dicetrir tranfinutarii ad
contrarium, quonàm no fitminus, niftexnix tione contrarij.crgo forma rcminiz, $\&$ intenfi incomponibiles fint:-
Praxtera Sicur
Pratcrea: Sicur fe habet magis, 2: minus in, Exemplum accidentalibus, fect :an miftarialibus fornap per-
 fectiori.ion cnninan realiter. erno nec forma
perfectiori continetur rem percidentalis imperfectior remareciot realiter in forma perfectiori, quin corruinpetur in aduentu eius
Praterca: Charitas intentior viderur conti-
necre imperfectioreml, ficut tetragonnan conti-
 tum. ergo forma intenfa non contincir cealiter reniifian, fed remilla corrumpitur in aduenrenillam,

Quòd interditur per depuiktionem a fuo contrianio, qued eft cupiuitias
$V_{\text {tur per depurationcmin ituo contrazio ait }}^{\text {Lfer }}$

rer formarumintentio per depurationem ì cōrario.ergo fecundum hoc charitas intendetur.
 aliquam caufalitatem refpectu alierius, fed nea gis, $\dot{x}$ minins, \&i contrarietas funt huiufinodi. nulle eninm formc fufcipiüt nagis, \& minus, niili
illx $x$ qux contrariu funt.ergo illud quod prius
 aliquid non fir minus $21 b u m$,nificx comnixtione contriarij), verbi gratia quoniani illud, quod
cft maris album, dicitur erâ finutari in aliquod nigrume quando fit minus albun, fed hoc non cf fct , nifionne augmentum formx fierce per de-
 charitatis eft cupiditas, vbi of magna charitas, ${ }^{26}$. ibieft pauca cupiditas, vi autcon nulla cupidi- ibit jupra. tas, ibperfecta charitas, fed hoc noon cflet, niff cheninum charitas intenderetur per hoc, quòd id fuo con- eific cup
trario depuraür crgo per hoc charitas aurs- cas. mentatur, vt videcur fic cundum Auguffinum.

430
Liber I. Sententarum
 i:s $3^{\text {riadus. }}$
An chari- $V_{\text {LTerius videtur, quòd charitas angea- }}^{\text {tas }}$
 geaur. quid transifertur de imperfecto ad perfectum, Q procedit ad perfectioren, illud fe videctur ha-
bere modo poocraizi modum ac̈tualis, fed dum charitas, aut aliqua, forma inteditur procedit de imperfecto ad pergradus eft in potentia,\& alius adueniens extrahitur de eo.
plicior,se 2 perfection quanto intétior, tanto fim forma remilta, dum intenditur proceditad maiorem actualitatem non adueniente realitate quod prius.
Praterca
Prxterca: Illud,quod eft in potentia obiectiua ad ariquid tranfic in illud non fac̃a acquifi-
tione alicuius reilis Gionis, eftactus , ficut patet, of tota creartur. qux eft imporentia obiectiua Dei dum transfer tur per creationem ad efie, \& ad actum, non acquirituralia res, ied potetia perficitur $\&$ zactua perfecta eft in potentia obiectiua ad gradum-
perfectioré.ergo tunc nil acquiretur, fed a $\mathrm{ctua}-$ bitur, \& perficietur

Pratefca:Inter terminos oppofitos, opporita funt.ergo ab effentia imperfectita ad re motus intcntionis abfaue hoc charitas acquiratur.
Quidd intenditur per hoo, quod charitas minor virtua-
liter remanet in maiori, ficut uezetaium in

$\mathbf{V}_{\text {nisforma intendar,quòd charitas, \& om- }}^{\text {item }}$ tes ifignificabilics, fed fecurndum partes virtuaIes, eo modo quo vegetatiuum eft pars virtua-
lis fenfitiui, , fenfitiuum intelle tui; per ill raqu moduim debei poni, quòd fara intentio formarum, qui faluar aliquam acquiftionem, \& cum hoc formx fimplicitatem; fed ifte mohoc fimplicitatem form $x$, nam vegetatiuum, $\&$ fenfitiuum concurrunt in eādem fimplicitatem fornax, ifue in candem fimplicem formam. ergo aliarum formarum.
Praterea: Si vera effet alịquorum opinio, $\boldsymbol{\phi}$ embrio prius haberet forman mixti, deinde vimateria tranfiret, \& mobilitaretur, conftot, tunc fierer intétio, \& perfectio illius forme, non pcr partes virtuales fignificabiles, fed ifte pro-
ceflus fimilis ef intcntioni forma
go intentio formarum talium fir per iftü modū.
$\%$
tum, vel pet extenfione pellis, quando per traEum, vel pet extenfionem fit maior, fed talis
maioritas nô fit, nifi per tales partes virtuales. ynde bicubita quâtiras continetur in tricubita in virtute ergo fic erit de intentione accidentalium formarum.
Prxterca : Illa,

 vegetatiuum in cadcm anima; vegetatiuū qui- riuo, \& vo-
dcm, \& fenfitiuum virtualiter continentur in, intellectiuo fecidum caufalitatem cffectiuam, ficut calor in fole, quia in talibus continens, \& \&
contentum realitcr diftinguitur, ncc co contentum realiter diftinguútur, ncc co modo,
quo difpofitioncs materix
tranfeuntis cótinen tur aliguo modo virtualiter in effectu, ficut njifcibilia continentur virtualiter in mixto, quod gencratur ex eis, tamquam ex materia tranfect-
re, in talibus quidem continens virtualiter, 2 contcntum realiter diftinguitur, fed virtualiter intelligendo fecundum continentiam formalce, in talibus quidem contialens, $\&$ contencum non
differunt realiter, $\&$ hoc modo vegetatiuü conrinetur in fenfitiuo, 8 : fenfitium in intellcctiuo, fed forma intenfa, \&. remiffa cum funt $f$ -
mul, non diftinguuntur realiter. ergo viderur, quod remifía forma contineatur in intenfa virtualiter, ficuevegctatinum in fenfitiuo.
Qù̀d intenditur per adsentum nous charitatis.
 Vtur per aducntum noux charitatis non\& fir luminofior aer, quàmecharitas in anima, Exemplum intendatur, fed aer fit luminofior per aduentū̆ excritiere in noui luminis, ficut patet quod adueniente lu--
mine vnius candelx acri illufrato per limen al terius candele totum efficitur maius Lumen, $\&$ luminofior redditur aer. ergo \& charitas prior adueniente alia totum compofitum fiet chat
tas maior, \& ita anima reddctur charior. Praterca : Sicut fe haber extenfio ad qu

 go \& intentio qualitatis cuiusliber fiet per ad- qualiuatis. uentum noux partis qualitariux, qux veré fic tur, $\&$ augmentatur per nouam parrem charitatisaducnientis.
Pratcrea: Tutum eft philofophari fccundum Tutēff phi
experichtiam, \& fenfum, 1 在 nos videmus expericptiam, \& Cenfum, fed nos videmus,quòd lofoplini i plumbum per additionem alterius plumbi fit perexperie
ponderofius, \& fimiliter in aduentu noui ignis
tum,, fica compofitum eft candidius. ergo $\&$ in aduen noux charitatis fubiectum erit t charius.
Et f dicatur,quòd tepidum additum t non facit calidius,dicendum, quọd tepidum difeeditur.snde nō additur in cadëm partee materix tepidum tepido, quia fi tepidum vnius par-
tis tollereturab ea, \& poneretur in parte alia tepida, non cf dubium, quin conftitutum ex du plicieffect calidius.
Praxterea: Si aliquid obuiarct huic modo di- Ponit in-
 precedcns charitas, 8 fubfequens vniantur confti

Diftinctio XVII.
431
conftituendum vnitatem formalem, fed nec hoc A fpofitionem. fed maior participatio forme in obltat, vniuntur quidem, non per continuiraté,
fed per quandam homogencitatem. eff enim charitas charitati homegence, ficut aqua aque. ergo viri potucrunt dux partes charitatis ad
vnă charitaté, vt fiat vium homogencum totũ. Pratcrea: Ecclefia non orat proaliquofalio,
Ecclffia no vel imponibili,orant autern exittentes in Eccle
$\qquad$ fia, vt ine eis gratia infundatur in illa oratione.
Gratiam tuă qux funius Domine mentibus nofris infunde, quam quidem non folum peccatores dicumr, inimo $\&$ virif fancti. ergo videtur,
quod dum charitas intenditur, ndua charitas $\underset{\text { infundatur }}{ }$ quòd dum
2wod impoffibile fit charitatic intendi per radication ©́ participationem forms in filibietoo abf-
que acquifitione alicuilifs realis.
$\underset{\text { Refellit fit }}{\text { fir }} \mathrm{S}_{\mathrm{D}}^{\mathrm{E}}$ in oppofituan videtur, quòd forma intentionem fubiecti, nifi habcat in eflentia fua partes, \& gradus . impofibibile eft enim efie nourm motum fine acquitirione noui termini realis, cquiretur, \& faatio ablque eo, qualiquid fier, red fif fiet inrentio per participationem form $x$ in fabicto, motus intecionis erit nouus, abrque oc, quad aimane crat ens, cns autem acquiri,$\&$ fieri non poreft. anfricitio quod cnim fit, non ef, ve patet i. Myic.necac quia partem, \& partem non haber, nec gradum Quia partem, \& partem non haber , nce gradum
in ffe fecundium iftum modum ponedi, nec acquiretur cfic, aur gradus efientix, quia eflientia, $\alpha$ cile, ,vel idem funt,vel faltem etfe eft profric-
tas, $\&$ actiuitas effenrix.vnde intimius fequitur
 ic iftis impotibible, quod deft habeat gradus; 8 intendatur, quin coden modo effentia habeat gradus, x iterum efic videctur habere menfurā, a varictaten, , atque dcterminatione a forma
\& ita non fafcipir varietatem,nifi forma ta; $\&$ infuper effe, de quo hic loquimur efie eft sxifentix, quod non eff, nifif vuum in vno coni-
pofito, s concquitur formam fubfantialem-, qux non intenditur,nec remittitur, \&- per con-
fcquens nec effe effentia. Non poteft aute poni quod acquiratur noua participatio, fen radica
 cfiet abfolntum, \& tunc aliquid abrolutum ha beret partes, \& gradus, non obfante han mph ci.Etiterum imporfibule eff tindiuifibile magis \&minus intimari,feu radicari,fiue participari, \& iterum rclationon fufcipit magis, \& iminus Forma non non potelt, niff intendatur forma participata, poctel ma- - crgo impofitibile cfl ponit, quod charitas augea
gis partici- tur per fui participationemin

to alituid Praterea: : Impofibibile eft formam ampliius,
in fremu, \& magis participari, nifitacto alicuid circa
vel fuix:-

fubrecto non frip proptct fliquid factum in enfer
ta fubiecti. quia non furcipirma gis, ze minus in ficmtia animinance inteditur,dunl charitas ang tiones fubiecti;quia forma magis participetur quia fubsectum magis dif ponitur aut cmim maionis, ita ve porrocer dif pofitiones alterins rat forma intendit difpofitiones aiterius rationis hoc auten cffc non posect, cya cim gradus fin infiniti,intra quamecunque gradum maicrcin, alterius rationis; ;ac magis difponitur prepter ntenionem cialdem uilpofitionis.s. tuic remaintendatur, cum fit forma accij̄̃talis fic enim in fua efientia pari rutione quaxlibet forma accidentalis poterit fic intendi, fivivero per maioprocedeterir in infinitum, \& itcrunn fi forma in iecto difpofifililimo, per ncecefiratem efict for
ina in fummo, cuius oppolitum pate in ina in funnuo, cuius oppofitum parer in aere
quircdditur luminofus in fimmo, \& iterum in rellecuus pofibilis eff fumme difpoftus ad fureptionem actus,\& \& Ipeciei, nec tamen ifta len formé parcicipatio non'eft amplior propter politionemfubiéti.ergo relinquitur quòd fiat per hoc, quoit forma aliquid pe.

Onò dimpofflile eff in aduentu gradus perfectioris
charitatisppimam charitatcin coivimpi.
Wherivs videtur,quod charitas non au rumpatur, \& alia noua perfectio inducatur.int- per hiocur
 liter, quor funt gradus charizatis, inter mifhoré,
 funncrata elfict, ergo non poreft poni, quôd prima totaliter corrimpatur in aduentu fecunde: Ponic infaz
Nec valet fidicatur
 pter hoc, quiod ad inuicent continuantur in to
ta acquifitione, nlon valet inquam:tum quia haberctur intentum, videlicet, guōd forma illx nó effent plures nummero, fed vna, \& pofient contitinuitatem iftan, vel facir fubiectum, quod effe non poreft, quia fecundum hoe dux fcicntix effent continux, qux funt in eadem anima, \& calor, \& ficcitas in eodem corpore exiltentes, \&8,
Iterum vnumquodque difinguitur per illud, quod ef intrintiecuand fibi. . vide fubiectum non apparet, quomodo continct formas, cuin reaili-
tas fuafir cxtrinfeca illi, vel continuita cmill faceret tempus, quod efficion pooeft, iam motus oppofiti continenter f f habentes continuan tur in tempore,vt patet 8. Phylif nec tame pro- s.ribyftex. por hoc funt in eipfis cont ex viitate notus, \& non comactfo. Et iterum operationes angelica poffint effe continuiter fehabentes E cundum iden̄̄̃tera

432 Liber I. Sententarum.
pus continuum, nec interueniētinter castem- A calor autem dum remittitur, d frigore remit pus difcontinuans, nec tamen itfra propter hoc
funt cotinux, $\&$ infuper motu cexfice 1 flante pof Cet Devs intendere charitarem, \& e tunc chari-
continuitatem caufabit conditio formx inten fabe reminix, qux contipuabiles funt, \& tunc
 in fieti, \& pari rationc poneretur in fáco effe Nec ctiam obfirtit, fit dicatur, quòdomnes illx
 bile, quod ponantur infinita, fiquide hoc no vaiet, quia aliquidd dicitur in potentia duplicior in porentia in cntitarem, ilicut formx dicun tionem,ficut partes funt in potentia in com pofitonon quoad entitatem diftinctam, \& \& per oppofitum 1 ddicitur impliciter in actu, quod omnes illa formx, qux infinitx ponuntur fecuin dum iftum modum dicendi habuifient verum efe, \& dininatum, a per confequens fuiflen
titur, \&x pcrucnit ad gradum remiflum, tion eft
dubium, quod contrariazur frigori remitenti.aut ergo inducitur a frigore, $\&$ cunc córra-
rium induce, abfedic calor, ille itum inducat, \& hoe cfic nâ poteft tum quia forma non agit in fubiectum proprium; tum quiaiageret, dum corrumpe corruptio, \& non efle formx abijcientux, eff fi- conducit mul cum effe formx, qux introducitur; tum quia corrumperect feiptam. introducens enim orman vnam, corrumpir reliquam, qua abiz
cituru, aut introduceretur ifubicto, quod minus efle poteft, quia fubiectum non reducit de potentia ad açitum, aut ab ipfamet forma,
\& hoc non, quia idem non conducit $f e$ ad efform aut iccelo, tamquam ab agente viuiurfali, $\boldsymbol{o}$ minus elfe poteft: tum quia magis déet induagens autem vniuerfale femper agit iuxta exi gentiam particularis agentis ; rum quia mifd-
rabile eft recurrece ad coclumifito cnim mode fici poffer, quod agétia particularia nihil age-
rent, inifidipofitiue, fed quöd colum darco ent, nilididitpofitiue, fed quòd calum daret on
nes formas, ficur aliqui diccre voluerunt, quibus Commentator dicit 9 Metaphy. quòd comma non habent cerebrum naturaliter habile ad bo num. ergo cum non reperiatur i quo calor re
mifus pofsir effe inductus, neceffe eft, vt in exi ftar in calore intéfo. Nec valee fidicatur,quò calor remiffus inducitur à frigore pro co, quò illud non cft calefacere, fed eff magis in frigi-
dare. vnde eft motus infrigidationis minus dare. vnde elt motus infrigidationis. minus
enim calidum eff frigidum, in comparatione ad magis calidum, vedicit Commentator in 5 . con Phyfic.fif vique fic dicatur no valet, quiz quo modocumque nominetur, verunt eft tamen
quod forma caloris inducerctur in materia, exrrahercrur de porentia ad actum. quamui trgofrigus positit infrigidar:-primum gradum
coloris abijciendo, non tamen poceft excrahe redc potentia materix alium colorem, allids communicaret materix, quod non habet nec formaliter,nec virtualiter, immo rotun oppo
fitum. vnde hec cuafio nullius eft apparchnix quia quantumcumque frigus polsit infrigida rc, non tamen potelt materix aliquem gradum caloris communicare,\& confirmatur, quia nû-
quam frigus corrumpit, nec abijitit calorem quam frigus corrumpit, ne abijicit calorem
iubiefto, nifi
puatenus exrahiif, e gencrat ali quod in fubiecto, quia nullium agens corrumpit frigus gen per fe, fed per accidens, \& exx confequenti in-
quantum extrahit formam fibi connenientem, quantum extralit formam fibi conuenicntcm,
vtdicit exprefe Commentaror 12 . Metaphy cx. fecundum hoc ergo no corrumperec frigus primum gradum caloris, nifi quatenus extrahi per re, \& directe frigus ind
quod eftomnino abfurdum.
quod extommino ablurdum.
Praterca: Nullum agens vniuocum poren inducere formam alcioris gradus,quim fitip.
fum, quicquid fit de arente $x$ uinece hoc fum, quicquid fit de agente xquiuoce, hoc a tis viiuoci tem pater ex ditto Auicen. 6 . Meraphy ficx, \& irem ratione,quod nullum agens dare, quod non tem motum non continer effectiué virualite

Diftinctio XVII
fed formaliter tantum;nö continet autem gra- A tionis,qux eft mera priuatióquardam verodidum fupcriorem fe in gradu perfectionis, fed.
videmus ad fenfum,quid calor minor augmen tat maiorem.minus enim caliduun poreff fabic quàm habeat ipfum, vnde ferrum ignitum eft calidius, quàm fitignislignorum. ergo impolGibile eft, quìd calor ferri fir vna fimplex for ma $\ddagger$ calore lignorum in vltimo inftanti indu-
$\hat{q}_{a}$, alids forma imperfectior inducerce formã maioris perfectionis, fed oporter quòd graduaiter intendatur calor,qui eff in ferrop per addi-
fofitionis, qux eft habituarioin errore, R-fil
firate, manifeftum eft, quòd fcientia non fufcipit magis, $\&$ minus per admixtionem mpior la enim eft pura negatio, \& non entitas: ens autem non ente mifceri non poteff, nec iten fecundo mododicta, quia ille, qui in Gcome
tria fcit primum librum Euclidis berignorâtiam negationis aliozum librorum fed nou contrarix difpofitionis, manifefum eff, quod poteft intendere fuam Geometriam
addificendo cereros libros, nec tamen propte hoc depurabitur fua fcientia d contrario, cum concrarium immixtum non haberet. ergo eui denter apparer, quod fit formarum intentio perdepurationem.
Prxterea: : In minus albo nihil eff de forma
nigredinis.aut enim effer in aftu, \& formaliter $\$$ hoc effe non poreff, quia tunc duo colvtraria fient fimul, aur in effe fratto, \& virtualiter, $c$
nodo, ouo contraria franguncur in media for ma,qux conflaturex eis, \& fecundum hoc minus album non erit fub fpecie albbdinis, quia media fpecie difierunt $^{2 b}$ extremis, vt patet
sc.Meraphylicx, fed fificret augmentatio per 10.Meraf hylicx, fed fif ficret augmentatio per verfusfonem deperationem a contrario, minus album inclu-
deride de nigredine. ergo illud , quod prius.
Quod non augeatur per extractionemà priori charitate nulla realitate adueniente.
$\qquad$ Exemplum Prxiterea:In facramento aitaris variatisisp
defiztamé ciebuis non remaner corpus Chrifi, fecuudum
 tenfione, \& remifsioue fpecies priores nö funt corruptx, \& alix generatx de nouo.

2atid furum fuum, fed habitus in gradu priori exiftentes
nit. pitur gradus prinus.
Praterea : Nullares corrumpitur in illo in-
in illo inftanti corrumpi, \& nó effefequeretur, quòd ageret, dum non exiffir,fed actus, quie elicitur mediante fecie, vel habitu, intendit habitum, vel fpecies augmentarur, prior gradus fecici,vel habitus,per quem atus augmentās dicitur permanebit, \& per confequens prior

Quod charitas non augeatur per depurationem.
$\mathbf{V}^{\text {Literivs }}$ videtur quòd charitas vel for ma malia augeri non pofsit per depuratio-
nem ̀ fuo concrario. dicis enim Pbilofophus
2. 20pic, 2. eopic. quod dclectationi, qux eft in fciendo quòd vnus plus delectatur in fciendo, quadm alius.ergo intenfio formx non fit per in admixtionem, \& edepurationem if fuo contrario.
 Praterea : Luci nihil oft contrariü. lux enim riun, poifle \& tenebrx non opponuntur contrarie, fed pri-
tuce, rcd be uatiue, red ad fenfum videmus, quod lux inten


Sis, \& mi- vt patct, fed non per admixtionem contrarij vt patct, led non per admixtionem contrari).
cum enime ccientia ${ }^{\text {gigoratix opponatur, igno- }}$ rantia verofit duplex, quxdzmi quidem nega Pet.Aur.fuyer x.Sent.to.1. ${ }^{\text {i }}$
$\mathbf{V}^{\text {LTherivs videtur quòd non augeatur }}$ charitas per extractionem gradus maio
resi minori nulla realitate add ira $-i l l u d$ enim de cuius potentia aliquid extrahitur, habet ra tionem materix refpectu ip fius, fed gradus in
ferior non eft mareria, nec fubiectum fuperio ris.ergo fuperior non extrahirur de potentia illius.
Praterea: : radus eiufdem rationis vnifor- Gradus e
mirer vidètur ducitur per produci,fed charitas prima pro
 Praterea : Impofsibile eft idem extrahi de duplici porentia, alids effer actus duarum PO tentiarum, quad effe non poreff, fed conftar quod gradus quicumque albedinis extrahitu
de porentia fubiecti, cum fitacuus, \& perfettio ipfius fubiecti ergo nón poteft extrahid de po tentia alterius gradus.
Praterea : Eorum qua funt eiufdem ratio- Eorū, que

 ergo non eft vnus in potentia ad alterum.
Praterca : Illud, quot extrahitur ab aliquo, quod extr
 abArahitur de porentia fui ipfius, fed fecun- ide ein eo,
dum and modum dicendi gradus fuperior de porentia illius.
oo
Quod

434: Liber I.Sentenciarum

$\mathbf{V}_{\text {per partes virtuales, }}^{\text {Lita quòd non augeatur }}$ mifus fit in intenfo, ficut vegetatiuum in fen fitit per nuilam potentiam poffunt ab inuicent fefeparari poffunt, etiam per naturam, fed vege-
taciuum, $\&$ fenfitium , \& intellectiuum, qux tatiuum, \& fenfitium, \& intellectiuum, qux
concurrunt in anima vna, ab inuicem feparari non poffunt, etiam per diuinam porentiam fecundum illos, qui ponunt ifum modum licet enim viegetatinum reperiatur fine leniritio in
plantis,
fenfitiuum fine intellectiuo in brutis, vegetatiaum tamen, \& fenfitiuum, qux funt cui intelleetiuo ab eo feparari non poffunt, alits tum, ita vt haberct animam fenfitiuam fine intellectiua, \& deinde in corpus vegetariue aninazuin abfque fenfu, quod fic dicentes non pof funt omnino negare.ergo gradus femiffus non
ficeft in intenfor ficur fenficiuu in inincelle Qux difen Preterea: Qux differunt fola ratione, \& non

 non fe ha- fecundum eos. ergo intenfum, quod continet quue aliquo remiflum, \& a aliqualiter diftinguitur fecundum
godo di- rem ab ipfo, aliads remiflam ab intenfo feparari cut vegeratiuum, \& fenfitiuum Praxterea: Gradis remifus, $\dot{\otimes}$ intenfus fic fe
hat habent, quöd remifus poteft proficere, ve fiat
incenfus, $x$ intenfus deficere, vt fiat remiffus, fed végeratizum numquam poteff fieri fenfitinum, nece conuerfo fenfitinum redire ad vegetatiuum, ergo partes ille, fecundum qua virtuales eo modo, quo vegetatiuum, $\& \&$ fenfitiuum virtualiter in intelletino.
Praterea: Partes virtuales, $\alpha$ partes formapaltes om- ticipant aliqualiter rationem formx; virtuanino diffe. les autem non participant, fed illud, per quiod
auntetur charitas, $\&$ omnis form zugetur charitas, $\&$ omnis forma participat
aliqualiter rationem charitaris \&it ily ergo partes, fecunduinitquas fit augmẹtúm uniformales.

$$
\begin{aligned}
& \text { Quod non augeatur per aduentum noue } \\
& \text { cbaritatios }
\end{aligned}
$$

$V_{\text {aduentün nove videtur, }}^{\text {ETA non angeatarper }}$ forma intē̃a ef porfectior, \& fimpliciàt, quàm fit charitas; \& forma remifla.videmus enim ad enfun,quòd lux'minenfior ef purior ; \& act ma\& $\operatorname{purins,tanto~eff~fimplicius;~vndedicitãađor~}$
 minam albedinis accedir, ranto puriorizalbedie ne a ficicitur, \& tanto candidius afsignazury \}id.
manifeftum eft, quòd ficharitas, \& albedo in
non erit charitas aucta erit mitus fimplex, non erit purior, \& attualior, immo porentiatur hocmodo.
Pratera: Si ifto modo formx intenderear formaliter, intenfa non haberer, nifí vnitatem alicui,quennadmodum plures rami fune vnum
in vno ftipite effedt in vno flipitie. effentenimp plures charitaress in
eadem anima fed toc eft abfonum ergo grofum imaginari. ergoillud, quod prius. as
. . Quod nullo modo augeatur.
$S_{\text {ED }}$ vltimo videtur,quöd charitas per nal- Oppofin ta funt fieri circa idem, ifed charitas diminuif citcat deter non poteft, non quidem per peccatum morta-
le, per quod totaliter tollitur, nec per veniale; quia tunc venialia poffent multiplicari intansum,quòd rollercnt charitatem, \& ita amitteret nullo modo charitas poteff diminui, $\&$ per confequens, nec augeri.
Praterea : Qua ratione charitas poteft au-
geri per vnum gradum, eadem ratione poreft geri per vnum gradum, eadem ratione poreft
in infinitum, quia non limitatur, nec ex parte obiecti, cum Deus in in ininitur diligibilis fit, necex parte fui, cum fit quxdam conformitas,
$\&$ fimilitudo Dei, nec ex parte fubie fcente charitate, creffcat capacitas animx cre go cum non pofsit in infinitum angeri,cí omnium narura conftantium firterminus magni-
tudinis,$~$ tudinis, \& augmenti, ve Philofophus diciti, in
fecundo de anima, viderur quòd non valeat augmentari.
Refonfio ad quaffioncin.

A ${ }^{D}$ quartionem iftam refpondendo hoc or A dine procedetur.
Primò enim difcurretur per doctorumopiniones.
Secun Secundò vero de augméro charitatis\& rit iuxta quan accidentalium, dicendum eTertió quod tidetur. ritatis, quantum ad fuum rermiugmento cha an procedere pofsir in infinitum. quantum ad eidiscctur de augméro charitatis quant filiticer pofsitdiminuinumad eff dininu

ARTICVLVSPRIMVS.: ' opinijS. Tbomafecundafcuide, qi24.artes: Crâ primum ergo confiderädum, quod, opposo s.
 nem charitatis ad charitatem, aut formsad formam, fed per hocfolú magis, ac.magis parlius, co fubdirur ilti, \& reducitar in actumillius, eo quod effe formx rotaliter confifitit in
eo, quod inhxretfufceptibili, s ideo

 gucrindo poten anionibai Reptem fuperius ar gündo.ptimo locoinduatis. Quibus non ob

ADifinctio? XVIII
435
sthantibus quideniiditeniduta ef quòd omnino $A$ nentiam formalem,giiemadimodum diGum of :imporsibilis eA, \&, eius impofsibilitas in folubifiter demonftratur rationibus fuperius ind

## Opinio Goffredi quolibeto 7.quaf.\%.

 peditur. realicas, \& \& nouus gradus charitiatis,fed non po xentes intelligere, quiomodo illud, quod aduenit de charitate polsit tendere in immutabile
identitatem vnius formx, dixerung, quöd tota prima corrumpieur,\& noua alia generatur,pri -mam continens in virtute; pro hac autem.opi-- ione funt rationes 6 .fuperius arguendo focun dum eft, quöd eft opinio imporsibilis, \& cius impofsibiiitaté cuidenter demonfrant rationes, $q$ ux fuperius funt inducte $\varepsilon$ fecundo loco ad
oppofitum arguendo
de vegerariuo; $\&$ fenfitiua, quax continentur
in intellotiuo, $\&$ in primis quidem continen in intelloquion, \& i in primis quidem continen-
tijs virtuaibus differunt realiter continens, $\&$. tijs virtualibus differunt realiter continens, \&
Contentumb, in his vero fecidum rationem; haxc
( autemopinio fulcirí poteilt rationibus quàtuor
fuperius arpuendo quinto loco inducts. Qui fuperius arguendo quinto loco inductis. Quificiens, \& imporsibilis eft, infufficiens quidem per aliquod infignifificabile. non enim declarat quid fifillud.vnde inciditit in opinione illorum, quidicur quò fir additio vigoris, \& perfettio-
nis abfque noua realitate, \& ita dicir exprefsè, quòd non acquirituriranif perfectio; impo(sibibilis vero quantum ad hoc, quod dicit quòd tiuum $\&$ fenfirizum in intellectivo virtualiter continentur, qux famen fola differune ratione, huius autem imporsibilitas oftenfi eft rationibusquinto loco inductis in oppofito arguēdo.
opinio quorsndam alioruma. opinioaliorum-.
 fuo contrario,\& carum poriorem immixtioné
\& fegregarionem ab eo hxc autem \& fegregationem ab eo, hac autem opinio fulciri porct rationibus quatuor fuperius ar-
guendocertioloco indutis, quibus non obftan ribus, dicendum eff, quidd eft omnino impofsirationibus tertioloco inductis fuperius ad op arguendo

Opinio Henrici $\ddagger$ uolibeto $4 . q$. 16
 Litatis alicuius, fed per hoc, quôd efentia magis perficitirl, \& vigoratur, vnde fit fecun-
dum plaralitate partium vigoris, $\&$ trasfertur eadém effentia de minori perfectione ad maio rem, non adueniente noua perfre enfentiali, fed
per hoc quod prima eflentianata eff trahide per hoc quòd prima effentianata eff trahide
imperfecto ad perfedum; hxic autem opinio fulciri poreff rationibus quatuor auper opius arguendo quarto loco induetis, quibus non ob-
tantibus,omnino fare non poteft, $\&$ eius polsibilizas oftenfa eff ex rationibusquartoto co induâis adioppofitum arguendo.:

Opixio Heruciinquolibeco 7.9 .17
opinoher. $\mathrm{F}^{\mathrm{T}}$ ideo dixerunt alij, quid auggmentum
 gnificabiles:ad inuicem, ita. quòd remiffum vir
tualitercontiactur in intefo ficue fenfitiumm
 funt quaddam partes virctaveses eindfem formx,
ficut in forma intenfa coactine ficut in formaintenfa conctineatur plura in vir
tute, ille autem modus continenciz iortuatute, ine :autem:modus continenciz virtuatinentiam formx mixte, ficuri inixtem conaaet mifcibilia ion wirtute, fed focchidum rointio get. Aurifup. it Sent. to. s.
 titas, $\begin{aligned} & \text { vin ex hocr,quiliter aduenis noora charitas, } \\ & \text { expplicaurs, }\end{aligned}$ $\&$ noua forma eiufdem rationis, ifla autem opi nio fulciri porefl quinquie rationibus fuperius
fexto loco indutis arguendo. unamuis auterm ifta opinio veritatem conitinear, $f 1$ bene intelligatur,quòd incelligendo,quid huius pars chaD charitasifed cum aliquo charitas impracile. non haber nibiblominus vericatem ad illum inrellectum, qui currit hodie,feccindum tenentes eam, intellyguntquod charitas illa; quaz addi-
tur fit vere, $\propto$ pracife charitas intelligibilis $2-$ fattibilis,fine prima, quafi ad indiuiduumin clazritatis, quòd autem hoc Git: omnino impofsir
bile,oftenfum eft fuperius fexto locoad oppobile,oftenfum eft fuperius fexto loco ad oppoin hoc primus articulus finitur

ARTICVLVS SECVNDVS
Quid dicêndum feccundum veritatē de modo augmen:${ }^{\text {ti charitatis } \mathcal{E} \text { o omnium accidentaliunz formarum }}$ qemiens, participans fecrifcam rationent illuy
$\qquad$
Cirqea fecundum vero confiderandum, Opinio au

 oportcareceuenire reale aliquod,decilaratum.eft fupra primo loco ad oppofitudm arguendo, \&
 bile ef verificari contradiatoria de predicaformme que intenditur prius fuit intenfa, dein) deremiffa prias ergoremifa realiter, deinde.


## 436 <br> LiberI. Sententarum.

eft, vt aliqua realitas aduenerit fubiecto, non $\AA$ go neceffo ert quòd in albedine fine partes, poteft autem illa realitas effe pars fubiçi, quòd adueniar aliqua pars albedinis in magis quia anima partes non haber, flloquamur de charitate, nec pars difpofitionis, quia aer en
difpofitiuus refpeftu lucis, nec pars effentix aut participationis formx, cam ifta non pof Te eft quod in effentia formatur. ergo necel variatio.
 fiaduenienter relatione aligua perficiete, alio quin materia porfer perfici per nōr realitatem,
$\&$ fecuadum hoc forma non differce realite 2 materia . vnde negans hanc propofitionem ollit viam, qua probatur, quod forma, et ma Ca vere perficitur, \& actuatur, \& intenditur realiter, ergo peceffe eft aduenille nouam rea itatem perficientem liter perfectius femel excedens imperfectio. nem remiflam. ergo imposibile eft quòd penitus fintide. ferens à remiffa.
Alud argu, Praterea: Impolsibile eft viam, $x$ eandem métum ab realitatem effe tantum à quo, \& ad quem tim eft in termino $̀$ quo, \& partim in termi
 ceditad terminum ad quem; recedere autem teff, fed immota intenfionis forma qualitatiaa eft vere to minusiad quem, prout eff inten fa, \& rerminus a quop, proute efl remiffa, ficenim effer alteratio, qux terminatur ad pradicamen tom qualitazis, vt patet 5 . Pbylic. ergo neceff eff, quòd forma intenfa, \& remifa gecunduy
gliquam realitarem difinguantur


 mouetur, ficz, fed conftar, qüdd fubictum exiftens fub forma remiffa vere mouetur ad formande.g
nere qualitacis, \& ad fealitatemaliquamper nere qualitacis, \& \& ad fealitatem aliquamper-
cinentem ad illud genus.ergoneceffe eft,quod aliqua realitas qualitatis illius generis acquiratur, Praterea: Omne illud, in quod elt motus, tur mpuicri neceffe habet partes; quaruma ali que adpenize dicuntiur, \& oppofitz illarum re partes oppoifrt (fuccefsiue recedunt $\ddagger$ Thabieorat ipfopartes gencrati, vnde inge isrecedere bumana perficiatur; ; hocliforma tcipit
 fed mani iféfum eft: qudd minuus albuank fecuip

albo.
Praterea: : impofibile eft terminum motus Impofitieffe fine termino, cum non firad querm via ad le ef, ter-
 effe per motü, fed intentio formarú accident minus realiter a cquiraturiterminus aurē eius
 alteratio effet motus ad pradicamétú relatio-
nis.crgo neceffe eft realitatem aliquam acquinis.crgo neceffe eff realitatem aliquam acqui
fitam fuiffe pertinente ad qualitatem. Quoj vero illa realitas participet rationem fpecifiexhoc, quòd omne, quod perficitur, \& augmen tatur, neceffe eft per fibi fimile perfici,\& angeri. Vnde $\&$ alimentum perficit, \& nutrit fubic
Aum, inquantum fibiaugmentat, Cum, inquantum fol augmentat, tunc etia, perficit quantitatem in quantum, ve paree in sxx. 4n: 4 .
fecundo de anima, fed form $x$ intendend $x$ nulla $\&$ infac realitas fimilis eff, nifi in aliqub modo parti-
cipet illius formx ipecificam rationem ergi cipet illius formx ipecificam rationem. ergo
la realias, per quam forme intenduntur part la realitas, per quam forme intenduntur parti
cipar aliquo modo rationem (pecificam ciuf dem formx,
Prarerea': Nullum perfectibile per realitaté
alterius rationis dicitur alterius rationis icitane illam realicatem, \& perfectionem, \& com poni cume ea,ficut pater de forma refpe $\neq \mathrm{zu}$ ma rerix. non enim dicitur intendi materia, dum
perficitur per formam, \& fimiliter idem pate perficitur per formam, \& fimiliter idem pates
de fubieato omni refpeêua actus, , es perfeatio nis alcerius rationis i perfectibili talia enim
fe habent,ficur modus, $\&$ modificabite f fe habent,ficut modus, \& modificabile, fed rea-
litas, qux formam accidentalem eam perficit,verationem eius intendit, nec ad aliam rationem trahit, nec cum prima compo. nitur,ficut aetus cum potentia,ac anodus cum
modificabili foo. ergo impolsibile eft, guod fis alterins rationis. parricipat ergo fpecificam rationem ipfus.
Onod impoffibite eft realiatem, per quam fit forme inportio exclud fere a fubiedo realitat
eiudtem forma pracedentem.
$\mathrm{S}_{\text {ECVNDA }} \mathrm{verop}$ propofitio eft, 9 realitas
 \& perficitur; imporsibite eft, quod excludat,
fubiedo priorem realitatem eiudem forma, vt quot fant gradus intenfionis, $\propto$ fuerunt muta zaeffe. impofsibice eft enim aliquid perinfin

 ex hoc, quod t tangeret fibi fpatium ita ontriapunda, quas cum peritranfiriet, necer fario pertranfiret per infinitazagnificando, \&
diAtinguendo ea, fed fi maruintéfionis funt in Gnize forma diftinctenumoralitesita quod in quolibec murato e eff ateingaauriviva difineda forma nemeralicerifequieur neceflario,qua Aubiea

438
Liber I. Sententiarum
fophus 6. Phyfic. quòd motus \& tempus divi- A non eft fimile de motu ab vbl, \& de motu ad 6.Pbyf. iex. duñtur fecundum diuifionem forma, in qua fit formam, quia numquam mobile dimittit to-
go. motus.crgo fi ifta mulcitudo eft partium diftin
Garum, \& formarum indiuifibilium diftinisa Garum, $\mathbb{Z}$ formarum indiuifibilium diftinita-
rum, neceffe eft,quòd multitudo indiuifibilium motus, $\&$ temporis fit difcretorū, \& difinctorum in actu, \& per confequens tempus cóponetur ex inftantibus, \& motus ex mutatis effe,
quod eft omnino impofsibile, vnde illa demonftrationes patent ex 6 . Phyfic.
Pbifupra. Prxterea non minus poteft Deus conferuare, quam agens creatum inducere, fed fecundü
negantem hanc propofitionem agens creatum poreft infra vnam horam inducere infinitas for mas.ergo \& Deus poterit eas infimul couferuare, $\&$ fic ett multitudo infinitain actu, quod zgendo de potentia Dei.

Praterea: Plus poteft Deus facere, quadmaliPlus poten quod agens naturale, fed in omnibus inftantiDeus fece- bus, qua funt in hora in potentia, Deus non po-
re, quìma- teft aliquid diftinctum producere, vt euidẽter gens natu- patet : tum quia per:fuam actionem fignaret
pale. omnia inftantia vnius hor $x$, fic refolueretur ho
ra in inftatia, \& diuifibile in indiuifibilia, quod ra in inftatia, \& diuifilie in indinifibilia, quod
eft omino impofsibile : tum quia pofletomnia illa, qux facerer in illis inftantibus conferuare: tum quia totidem faceret in inftantibus vnius enim inftantia diuideret vnum, ficut reliquum. crgo impolsibile ef, quòd agens naturale in ducat indiuifibilem formam.

Praterea: Omnis forma indiuifibilis acquiritur per indiuifibilem mutationé. vnde Com-
mentator dicit 6 . Phyficorum quòd quando forma eft indiuifibilis, manifeftum eft, quòd tranfmutationes funt indiuifibiles,fed fi diftinEta formz acquirantur, \& infinita in vna inten-
tione, \& augmentatione, qualibet de illis fortione, \& augmentatione, quaxibet de illis for-
mis erit indiuifibilis .ergo cuiullbet illarum acquifitio eft per fimplicem mutarioné, \& per confequens exiftunt ibiinfinitx mutationes, 8 zlia inconuenientia, qua fequuntur.

Sùd premiffa propofitio non impeditur ex bis, que ap
parent in motu locali, ${ }^{\text {E }}$ oftenditur, quòd non parent in motu locali, t oftenditur, quid no
pbitatum fuccelfo, fed tranflatio fecun.
dum partes magnitudinis.
En forte ad omnia ifta dicetur, quǒd per Nö funtiq tes diftintz in motu locali, \& tamen manifeftè tanites vifitiq apparet, quòd immo funt manifeftx. non énim cax in mo: durar vna ybitas, nifi per vnicum inftans, nec
tu locali: fecundum fetntum, quia tüc mobile effet plufquam vnum inftans in vno vbi totaliter, \& per confequens nó mouererur, nec fecundü partē, quia illa pars vbitatis vel remaneret in eadem parte mobilis, \& per cófequens illa pars nó effet mora,\& ita nec torú, cú moto toto mouean tur omnes partes, vel ponentur in alia parte,se
fic migrabit de fubiecto infubiectū, quod eltcötra narurã accidêris, ad hoc auté refpondēt jlli, quifunt de s. opinione fuperius recitata, quàd

Diftinctio XVII.
in turre, circa quà fluunt vbitates, \& circum- $A$ fcriptiones paffiux continux, dum ventus mutat aerem concra ipfam: tunc enim turris muta fiue, fecundum quod continétia continue tranfportatur d vento, \& tamen turris non dicica
propter hoc fubiectum motus localis.engo paffiua circumfcriptio nó eft per fe terminus motus,nec perfe acquifitus per motum localem vnum corpus poffet moueri peraliud, alio non cedente, quod itaque elt impolibile fecundum corporibus gloriofis non eft dubium, quòd talia corpora vere,\& localiter mouetur.nam de cor-
poribus Beatorum dicitur Sapien. 3 .quòd tamquam fcintillx in arundineto difcurrent.fed ma circüfcriptionempaffiuam; vnde fi corpus gloriofum moueatur intra filfitudinem cali dam, vel cedentem, nec continentia, fed tantummodo fimultas, \& affiftentia. ergo non eft verum, quòd motus lo-
calis fit effentialiter, \& directe aquifitio vbitatum,\& paffuarum circumfcriptio. motus localis per fe, fed magis quietis non eft formalis terminus, \& directus, qui acquiriturper mof 4.Rityfic.quòd locus continens non eft de neceffitate egendi rem notam per fe, fed eft de neceffitate efferdiguietem naturale. quiefcen-
tia enim in aliquadoconon quiefcunr, nifi propter fimilitudinem continentis, \& quandopriter, \& ideo moueri in continente eft extra naturam.eft enim propter hoc, quigdres mota nonnon in continente, fed circa quiefcensjeft id, cuius motus non eft per accidens, \& extejemecum a natura, \& hac difpofitio corporis roturde cxa-
leftis, vt ex verbi Commétatoris apparet, motui localia accidit paffiua circüfcriptio, neo ordinata eft talis circumfcriptio propter motum localem, fed tantum propter conferua tiomotus localis mouentur ad continentiam ambientis, ve conferuentur, \& propter ignorationem huius dicti errauernnt Auempace, Thevbi fupra. ibidem, quizimaginati, quì̀ motus localis effetdirecte ad vbi circumfcriptionem,\& ad con-tinentiam päfiuam nó potuerunt videre, quomodo phara vitima localiter moueretur. nde non transferretur localiter, fed tantum fecun-
dum fitum, tra verum, vit Commentator fubdit ibidem.er45. go formalis terminus, \& direde acquifitus per
$\times$ notum localem, non poteft effe vbitas, que eft. motum localem, non poteft efle vbitas, quar eft.
paffiua circumferiptio, vel alius refpectus quicumque.

Etidcirco tenendum eft incuntanter, quod motus localis directe in locum, accipiendoper
ipfum non fuperficiem continencis; fed fuperficiem corporis quiefcentis. dicit enim Cónen-
tator 6 . Phyfic exponens illud Philofophi, qudd. tator 6.Phyfic. exponens illud philotophi, quod.
longitudo diuiditur, \& effe id , inquo eft tranfmutatio, quòd fatium, per quod eltpotus in. quòd tranfmutatio, qux eft in vbi numeratyr in quantitate. fimiliter in 4. Phyfic. dicit, quot de tineri,fed moueri fuper quiefcens, \& quia de ra tione motus localis efl, quòd fit fuper magnitu-
dinem, ideo conconitarur motum localem diuerfitàs fitus, \& vafietas commenfurationis mo bilis, \& moti,\& kircüfrip io,f1 magnitudo con menfurationec circumferiptio funt id, in quod recte fuper magnitudinem; vnde fluxus mobilis, dealbatio eft tranfmutatio fecundum diuerfas partes albedinis funt inhxrentes; partes vero
magnitudinis non, $\&$ yinc eft, quod mobile di. citur transferri fuper magnitudinem, 8 non fecundum magis, quia non ithbreret, quod nond dealbatur dicitur fecundum albedinem transfer-
ri, non fuper albedinem.motus ergo localis non eft, nifi iranfmutatiode parte magnitudinis in partem magnitudinis non tranfmytteride parte vitatis, exclua, in omni vbitate, \& circumicri
ptione paffiaa, calum dicitur moueri de oriente in occidens, $\&$ idco Commentator loquens con tra Auicen. dicit 4 Phyficór. quòd aliud eft,mo tueffe fitualen, quia mutatur de fituin fitum, quod ad motum localem bene fequitur variatio fitus, \& vbitatum, fi mobile contineatur ab ter, \& directe tamquam in terminum, in fitum, vel vbitatem.
Patetitaque fatis faciliter, quomodo deficit contínuum, \& tamen, quod vbitares varientur fecundum quodlibet inftans. imponifile enim effet, fi fluxus vbitatum effet motus localis, ita
quòd motus effet formaliter, $\&$ directe ad vbi, 8 diceretur mobile moueri fecundem aliam. quàd \& quin omnia fequerentur, qux a rguendo propofitiont fuperius funt inducta. fed quia fic fer ad jp fum motumitranslationis, ficut forma albedinis, \& alia qualitas, fecundum quam fit mo nim corpus dicitur deabari, quia transfertur de parte albedinis ad aliampartem, ita dicitur. tecaliter moueri, quia transertur de vna parquôd motus localis eft continuus pleqpter conti nuitarem magnitudinis, qux acquiritur fecundum partem, \& partem; vnde fi partes magni-
tudinis effent diftincte, ficut imaginantur alqui. de formis in motu alterationis, imponibile ef. fet motus continuitatem faluari. ofophus dicit in s.Phy fic. quod motus ef in tri fexisention bus pradicamentis, videlicet, quantitate, quai-: litare, \& vbi. non enim intendit, quod fit dire--
ae,\& per fe in vbi, prouteft paffiua circumicriptio; led quia in naturalibus motus localis ordinatur,
dinatür,vt habeatur paffiuz circuifriptio, ideo $\boldsymbol{\Lambda}$ cut translatio fecundum partes formzeff fubie
 Q coreracterur; vnde ficur alteratio prauia gene
rationi dicitur motus in fubbātia, quia forma fubftantialis eft terminus illius alterationis exillam, ficut motus localis in naruralibus ordinatur ad hoc,quòd corpora naturalia mouean-
tur ad fuperficiem ambientis, vt Philofophus
EEffidicaytur vitra, quòd Philofophus negat
motumin tria pradicamenta, quorum vnum eft vid, $\&$ fecundum hoc videtur, quòd motus localis efiet
direate in vbi, \& non ficut alteratio in fubftantiam, dicendum, quòd mutatio, qux eft in forma fubtantiali, haber proprium nomen. eius tio generatio; acquifitio vero vbi, \& e eiusab eetio, non habet aliud nomen a motu locali. 1 cut ergo fi non haberet generatio nomen, dicead fubfantiam, quxdam non, fic dicitur, quàd motuum, quidam terminatur ad vbi, quidamgenda funt verba Commentatoris 3.Phyf. quòd
motus nil aliud eft, quam generatio partis poot aliam illius perfectionis, ad quam tendit, $\varepsilon$ po nit exemplum de vbi. non eff enim fua intentio, quòd in vbi per fe, $\dot{\infty}$ direcefe fit motus, immoop ne, quod ad aliquid eft indiuifibile ; fitus autem eft indiuifibilis, $\&$ ideo in ip ipum non eft motus, Pari ratione concluditur de vbi, cum probain infanti : Nec debet, incuit, moueri ex hoc quòd mobile non eft fubiectum magnitudinis, nec aliquo modo mouieri videtur fuper magnitia, quam habet advam partem, ad prafen tiam,quam habetad alteram partem magnitudinis: hxc autem prafentialitas non eff aliud, quam vbitas; \& ita videtur, quòd motus loc2quidem monere non debet. non eft enim verum quid mounens aliquod corpun fua a atione pri-
Mo, \& per fe moueat de prazentia in prafentia,
vel de fímultate in fimultaré, vel de ta\&u, $\&$ de coniuñitione vnius partis, ad tačume $\&$ coniun Aione cūaltera parte magnitudinis, quia connec funt de pradicamento vbi, cum palfiua cir
cumfcriptio, \& prafentia, \& fimúltas, non funt idem. primum ergo,\& per $f$ f, quod monens im--
mediate inducit, eft translatib fecudum partes magnitudinis, ficut primum, guod inducital erans eft tranfmuzatio fubiectí fecundum partes form $x$. vide de ratione motus eff, quòd fit
iranfmutario mobilis fecundum partescont nuas alicuius, $\&$ in alteratione, quod fecundum partes formz. In motu vero locali partes alicuus diftantix, \& magnitudinis.vnde fe habee di ficut forma refpecuu motus alterationis, $\&$ fil
quafi fecundum partes magnitudinis. Et fi dica tur, quò̀ motus non poreft ab agen Aliz infan
te immediate imprimarur, quod fir materiale in motud dicendum, quour non elf verum in motu locali, qui nö poteff fundari fuper vbitates, ac prafentialita-
 magnitudinis variantur propter impleflionem motus, non deber hrc imaginatiof fallere: tum
quiadificilius ef videre, quia dificilius eft videre, quomodo frefpetus
ad vbitates per prius imprimantur, quafí fundamenta motus localis, quam fit econuerfo; quia fit translatio immediate in mobili induca-
tur, $\&$ fic fequatur refpectus ad vitates: tur, \& fic fequatur refpectus ad vbitates : tum
quia in motu alterationis agens prainducit tranfmutationcm partibus forma. tranfeundo enim indúcit formam.
Et $f$ dicatur vlrerius lam habicudinem haberad imag ginationealis ñil Alia infa quatenus eft partes vbi, \& continui contactus partium;magis dicendum,quòd non habet proenim tranfinutatio fit fecundum alias partes. ita quod motus, \& eflin fubiçoo cranfluutatio quadam, \& eftrefpetau partium aliarum, fecun
dum quam tranfmutari vt calefa dun partes caloris, \& eft ifa habitudo, quam haber motus ad terminū d quo, \& ad terminum ad quem, \& ad medium inter illa, \& talem habet
per fe translatio ad principium magnitudinis per fe translatio ad principium magnitudinis,
tamquam ad terminum à quo, $\&$ ad finem tamquam ad terminum addquem, \& ad partes inter
medias, tamquam ad medium, medias, tamquam ad medium, fecundum quod tia in ifto motu alterationis, nifí quòd forma, $\&$ tranfmutatio fecundum formamf funt in eodem fubiềo in in motu alterationis. in motu verolocandranmutatio eft in mobili; forma vero, fe-
cundum quam fit, no eft in eo fubiectiue, fed extra:\& irem, quöd forma, \& Partes formx, fecun inm quas fit tranfmutatio, neceffario nouiter flunt. fic ergo non eft verum , quòd mobile moueatur de prxfentia ad prafentiam (uper magnitudinem, immo mouctur à principio magni
tudinis vfque ad finem, tamquam à terminol quo ad termiñä ad quem . nullus enim vmquam
 cipium ipfius magnitudinis fe habent, ficuterercipium ipfius magn
mini huis mbetus.
Nec debetetiam quis moueri ex hoc, quàd fü Refponder per magnicuinem difcontinuam, videmus fie- tation ot
ri motum continuum, vt uqando fubmitrat aquam, aqua terram, qux non funt continua, red contigua, nondebet hoc fiquidem fufficit, quòd partes magnitudinis tangant fe in punto. mobile enim in toto fationon attin git punctum per fe, \& difincte, fed tanitum inpotentia, \& quiuniam in finul tangentibus pun
Qa funt fimul in eodem ficu, nec caditit inter cz
diftin
ditantia, mobilic in mouendo poterit attingere
in portentia illa puncta, quia funt vnum in fitu, non eff ibi fitus diuerfus in a $A$ ut ; non fic autem
efferff itota diflantia effer compofita ex punctis. tanc enim effent ibi infinita non fe tangentia, fed tantum fe habentia confequenter, $\&$ inter redifini $\ell$ a in fitu, propter quod impoffibiiie efenfinitasdiftinctas, ve fe contingentes impoifibile effet pertranfire, fi poneretur in vno motus atrerationis, ac intentionis forma accidentalis Apparet ergo, quöd remanent rationes indu-
Exad confirmädum fecundam propofitionem; nec inftantia de motu locali, quantum ad vbicates, qux videntur infinito numero effe, \& di-
ftinct, in aliquo impediunt rationes inductas

2nidd realitas, per quam inteliligizr formaliter loca-
 de non angetur charitas per aduentum charitatis, fed quafi cuiufdam concharitatic


 $\$$ rationem charitatis, per quandam reductionem, vt quafípofitit dicic concharitas. eftenim
reailitas omnino inprefcindibilis, vel re, vel inrealitas ominn in pratcindibilis, vel re, vel in-
rellectu . vnde non eft fatibilis per feetiamper dininamporentiam, fic quod d capiast fire ppracifum,\& demonffratum, nec eft intuitiue intelliigibllettus angelicus non poffer charitatem augmentatam diuidere intuitiue in duas charitates, red femper charitas augetar, occurrit fibi, charitas, \& per cumdem modum intelligendom eftde albedine , \& calore, \& omni forma, '̆quz eliugetar. piuribus apparere.ficut enim in intentionc fornatum reperitur, quarum colitioetf nobis no ta, fic omnia. Ponendum eft in formis, quarum
conditiones fornit ignota nobis. mos enim fuit Arifotelis notificare naturam formx, \& mateix per formas, qux funt de quarta pecie qua qualiter nobis notx, inquantum imaginationi,
2.mfri. .8. \& \& fenfur fant propinqux, \& ideo 8.Metaph. $\& 2$. teria, \& foftria, \& quid non eft qurrenta cau
$f a$ ex vnitate; quam videmus inter ceram, \& f gurzm, \& hinc elf, quod Commentator, \& La pisde intetione, inarialiquida fcindere fine quâtitate aduenien ee; 8 diminuifine quantirate recedente; 8 idcilo rherorice tratibus ehim vtitur hoc exem bentribus difficultatem 2d imaginiandum.fecundum hoc ergotenenduin de intenfione aliarum quafirtam , frcur expetimentaliter reperimus
curua furcipit magis, $\&$ minus, vt fiat curuior $\&$ minus curua, $\&$ fimiliter raritas, \& I lenitas,
$\& \approx$ afperitas, $\&$ fic de dealiis intenduntur, $\&$ remit tuntur; in omnibusautem his non fir augmen- in quarti tum per aduentum realitatis pracife ad illam fincris. Hitas linezs fed ur fizt enuruior ratione duplicis curuitatis, nec alia raritas aeri, ac denfitas ter rx, fed id, quod aducnit, pertinet ad rationem iqua realitas pertiniens ad curruitatem, qua ad dita linea curuior fit, \& fimiliter denfitati non perficita vna defitas,fed aliquid eius actuăs, $\otimes$ perficiens eam. ergo ita erit in charitate, \& cur per aduentü alicuius imprecilix realitatis, vigorantis, \& perficientis formam priorem. Nec valet, fidicatur, quidd a duenit omnino intur prima. non valet inquam, quia conimu nis experientii docet, quòd cum aqua conden fatur, \& dcinde plus condenfatur, nega corrum pitur prior denfitas, fed prior denfita's maiora-
rur, nec incuruans baliftam dicitur curuitate corrumpere, fed fuperaddere, \& perficere, do nec venit ad finem. \& infuper, fieffentinfinitz curuitates, per quas piocederet trahes sineam
incuruando, numquam poffet proceffum confummare, ficiungec mouens punctum per infinita puntaz eiardem linex, cuncta dintincte tangen uitatem immediate confequêtem curuitatem, 2 qua incipit trahere.dicir enim Philorophus 6. rox.89. 90 Phyfic.quod ideo non eft dare primum, in quod non eft dare primam partem continentem pun-
 punca, illa effdiuifibilis in duas partes, quorã ter illa in duas, \& proceditur in infinitum.fi vero effent partes indiuifibiles, $\&$ in actudiftin$A x$, non eff dubium, quin inuenirentur dux con
fequenter fe habentes, $\&$ inueniretur $\overline{\text { puitus }}$ ion equenter fe habentes, \& inuenireturppictus
mediate pofitus iuxta primam.tota enim ratio, quare fecundü veritatem duo punctad non fe habeant confequenter, eff proprer continuitatem
linex intermedix, quòd filinea tolletetur, habe rent fe confequenter, \& poffetaliquid immedia te tranfire de primo puncto ad feciindum, \& ib quiefcere: eodem inquam modo poterit tranf quiefcere, \& de fecunda in tertiam. Hxc autem abfona funt, cum fint inter quemlibet gradum curuitatis minorem, a ham maiorent infinit curuitates in potentia, \& a ahn c patet, quod
curuitas effer alia, vel habens de prima, necef fariolinea per aliquod tempus effer fine curui rate. in toto enim motu erunt dux curuitates ponuntur diftinctx, \& alix numeraliter. line ergo erit fub prima curuitate per vnicū inftans pus internedium inter duo infantia. in illo er go tempiore, vel eff linea fab prima curuitate, 8 hoc nomisquia tranfuite intans, in quo curuitas iillafíit, vel erie fub fecunda, \& hoc non; quia
róndiurreiusinflans adicnit, vel erit fubinter


442 Liber I. Sententiarum

mentat. Phyfic. expreffe dicit, quod idem 2rticulus circuli recipit aliquâdo minorem in-
curuationem, $\&$ aliquando maiorem, quèd in eo fiat aliquid, guod ineo ante ibi non nitur maior aliquando, aliquapdo vero minor.
nefubdit qudd quancunuc partem
 ris, inueries incaruationcm additan in co.
 quantitatis per rarcfatitione, \&: Conmmentaror lationc corporis de parịa quătitare in magnă, gne translationc caliditatis de parua in manem crefcit quantitas, s, augmentantur dime fones abfque hoc, quod dadueniat pars, qux fit
pracife quantitas, aur praxife dimenfio. rarc-
 monftrari pars addita, aut dimenfio, quax ante
non fuit; nec cnim illa cft in fuperficie, ac in non fuit; nec cninn illa eft in fuperficie, acin-
protundo, quia vbiq, reperiuntur dimenfiones, protundo, qual wiq, reperiuntur dimenliones,
qua fucrunt ante, $\&$ onines func augmentatx vade Commentator + . Phy fif.dicit, quod dir rari
tas, $\&$ denfitas fierent ex conftrutione, non tas, \& denfitas fierent ex conftrutione, non
quaxiber pars corporis recepifiet denlitatem, quaribet pars corporis recepiniet denitatem,
\& raritatem,, tamen manifetum eft per.. e , quòd denfum eff denfum fegundum omnes par
tes fuas, $\alpha$ timiliter carum: $\&$ eodem modo pof fumus dicere, quòd in qualiber parte denoftra biil, s fignificibili eft tacta matioratio, \& aug-
mentution nec poteft allignari alia pars dimenfionis, qua aduenerit de nouo. ergo nec in cha
ritate, aut alia forma accidentali fic intentio
 Ac, quafialiquod indiuiduum charitatis.
Prxterca-Síaugmentuin charitatis fierer realitatem, participantem prxcile fpecifican rationem ipfius, impoffrbile effert'quiddauta,
charitas haberet. nimeralem vnitatem. cumenim forma adueniés charitatis facier vnitatem cumprima, ac fieteade cum ip fa fe.tota, ac fecuidum aliquid fui :non potefft aute poni,quod
fe tota fiatomnino idem, nifialtera corrumpi tur. impofifile eft enim, quèd realitas aqux tranfeat per identitatem in aliamineafitatem, fua propria realitate manente: : charitatem au\& fimplicitatem, cum prima eftimponibile, quia Deus $x x$ tuac.fepararenon pofier, ficut nec
idemi fe : poteft autem natura diminucre formam autam,colligendo,quad per augmentum
 qux fecundum fua vitima funtidem, quia febens partemf, ix partem continuatas, in fuis vh Emis continentia idem funt, quorum vitim2.
(97.15. eft diufifibile in partes, quarum quatibet eft hoc aliquid, ve partet 5 . Metaph. fecundum anl-

nes albedines albedo vna ex quo ergo pracc-
dens charitas, z fubfequens non poffunt identitari,\&s fe totis, nec fuis vlimis, patet, quod cha ritas aute tan eratnumeraliter vida: fed manifeftum eft, quod elt vna, \& magis vna, qudm-
ante, suia ens, \& vaum conuerruntur; eftaure ante, quia ens, \& vnum conucreuntur, eltaute
pertentius ens, $\&$ atualius, $\&$ per confequens magis vinum, ergo reclinguiutur, quod realicas, Fer quam augctur charitas, vel albedo non fit cifeppanticipans rationem prectificà charitatis.
Et fif dicatur, quod fuer fubieqii, icantur, quàd fuerit vium ratione Refrondx codé fubieñococx quo inter fe diftantix nṓ vniun tur, ac ex fuis vltimis non refultabit vna forma. Quodivero aligui dicunt propter rationem
hopogencitatis illas partes conuenire ad vit homoge non valet. ncce enim homogena facere pofline vnum, nifi quatenus continuata funt.
 conuenire cuma a lio ad confiturum, ilicut patet,
quod puncuus noon poceft sniri puncto, nec aniquod punctus nou poteft vniri puncto, nec ani-
ma animx, aut angclus angelo,

ua famen long | uad funt. |
| :---: |
| Praterca |

Prectrea: Si realitas intendens realitatem,
effer indiud efier indiuiduun chariratis, per rcalitiatces prx-
cife participans rationem fpecificam charita-
 figendum, quodd efiert infinitx albedines, \& in-
 paret fic.manifeftume eff enim, quid in motu inr
tentionis, quantumcunque modico acquirun-tur infinita partes in potentia.fâta ergozcyui litione remanent adhuc in potentia infimixa. Gi ergo partes illx non concurruntad altam vnita-
tem formalem; non euim vniuntur fotis, nee tem formalem; non enin vniuntur fe totis, nee
fecundum vlima fua; reftat, ve fint ibi infuite formx, quarum quxlibet eft indiuifa in $f \in, \mathrm{E}_{\mathrm{i}} \mathrm{dis}_{5}$ uifa ab alia; $\&$ pcr confequens numeraliter infir
nitx: fed confat, $\&$ inferius demonitrabitur nitx: fed contar, \& inferius demontrabitur,
quodd contradition eft poncre ing act nultitudi nem infinitam. ergo nullo modo augetur chari;
tas per realitaten, de qua pracife poliet pradif cari ratio charitatis.
Praterca:Si tales partes charitatis ponantr ${ }^{\frac{1}{T}}$ turini ipfa augmentata, aut faciunt snam chay ritatcm vnitate compofitionis, quafi viaa fit for
ma, $\&$ reliqua materia, $\&$ hoc abfonum eft, cum ma, \& reliqua materia, \& hoc cabronum eft, cam
finteiufdemrationis, aut vnitate continuitatis; \& hoc eft magis abfonum, cum omne cootinuum fit quärum, aut vitate homogeneitatis, \& hoc eff imponibile, quia homogenea nó vniütur, ni-
fiper continuationem , ficut aqua viitur aqua; vnde animaanimx nó vuitur, quanuis homoge nea fint, ant viitate identitatis, \& omnimodx
Gimplicitatis, \& hoc effe non poreft, quoniam
 gregationis, \& cuiufdam acerui, \& hoc eft horribilius eefer enim ibi aceruus rerum innume-
rabilium, $\&$ multitudinis infinitz: \{cd manirabilium, $\&$ multitudinis infinity : \{edmani-
feflum eft, quod nounpoteft intericas ynitas alia affignari, frponantur partes, quarum qualibet
pracife percipere pofitit charitatis pecificam.


## Diftinctio XVII.

 tio formarū, $q$ realitatets imprecife parti nia poffunt faluari, qux dicuntur circa formarum intentionem. $\alpha$ primò quidem vnitas nù meralis. non eff enim quarenda caufid de realiqateindirtinationis, quomodo faciunt vnum
quia pradicatum clauditur in fubiecto. inditin Gumenim, \& indiuifum eff idem, quod vnum, vt patet 4. Metaph. fi crgo realitas iita fic fe ha-
bet ad pracedentes, quod eft aliquid, non tamen quid diuifum, aut diftinntum ${ }^{2}$ praxedentibus, nec in realitate, nec in ratione fpecifica, fed quid imprecife participans, ita manifeffum eff, mo fin non facit per fevnum, ipfa eft per fe vnum aliquid pracife, cuius oppofitum fupponcbatur
in dito. Et iterum illud eft vnum numero, quod. non continet in fe plura numeraliz, per intellecumn aliquem, tales autem realitates nullas in
telletus poteff fignificare, aut demonftrare diftincte, $\&$ per confequens, nec numerare ; vnde meraliter vnam. Etitenn, quax indiftinda funr, fundanteandem indiftintionem, \& per confequensviitatem; vnde nulla remanet quxftio, fi
per tales realitates fir formarum intentio de vnitate numerali form $x$ intenfx.
$\qquad$ Plex, \& vna res fimplex; ratio quidè fimplex
eft, quòd realitas adueniens, non aufert nouar affert aliquid pertinenis ad rationem nemdem; fed vnde rationem non a pponit, fed rationem perficit, \& intendit;res etiam remanet fimplex, quia quod aduenit, non affert rem, nec apponit, qux $\&$ perficit, nec eff fimile de materia, \& forma, affert enim formaad materiam realitatem alte
 Tertio guoque colligitur 2 itualis rerum inf nitas, quia realitates illx non habentproprios terminos, nec proprias vnitates, fed concurruntad vnam formam indiftinguibilem in plu-
ra numeralia, $\&$ actu indiftinta ; vnde ibi nul12 eftricrum infinitas, ccami nullafitibi pluraliqianiuricumque fubiijiter quidem intellectus, ref, reperiet, nifí vitatem, k vnum.
Quarto autem faluatur motis continujitas avilinas. eft perneceffizan partiam indiftingui non dircontinentur oportet, gioid partes pra fcindantar, \& ab inuicem difcretz fint, $\&$ diOuint ma remiffa intendizur, peiteficitiur, amplius 2 aquarut. illud enim, guod qdupeoit, non aufert ouamrazionem confitacre etgo cum aliquid 5tht
noueri prior ratio, ninif quatenus melioratur intendizur, \& perficiur, $\&$ cum ifta ratio fita cilicear, inecefie elt, vt magis actuetur.
Sexto infuper fatis pater, quomodo fe habet quo ad omnem fuiveralizatem in enim remifia porentia, ficut pàrs potentialis; formaliter nãquc intenfa remiitam cörinet, nec ą̣̂uatam per aduentum rcalitaris perficientis, \& Promouen-
ris. reanitas autem, qux aducnit,eft vitima ; vitimum vero eft in actu, vt Commentator dicit eomm.46. 6. Phyffc. propter quod prior forma remifia eft in potentia, \& non in virtute, ficut intelligunt
illi, qui hos gradus dicunc fc habere adinuicem iili, qui hos gradus dicunc fc habere adinuicem,
ficutfe haber vegetatiumm,,$~$ fenfitiuum in intellectiuo.
Septinù vis
Septinis vero patere poteft, quomodo gra- Gradus in-
dus intenfus, $\&$ remifus poffunt elle terlinini mo eêulus $\&$ re tus. gradusenim remiflus, 8 e gradus intenfus miflus po
 renfus dicat idem, quòd remifus saliquo addito; mo remifis gradas eft in aetu per aliud, quàm gradus intenfus. habet enim alium terminum per confequens eff aliud in actu; vade ficura, ftinguitur non folum priuatiue, fed a atualitatibus fuis ; quoniam vltimum vtriufque eft redumam in a actu per quod diftinguitur, fic dum for erat ante in potentia in forma intenfa:\& fecundum hoc pater, quòd motus intentionis eft inter duos terminos pofitiuos,quia gradus remif-
fus cumaliquid in atu, cuius actualitas tolli tur per motum intenfionis,\& alius terminus inuicitur ; vnde tränsferre corpus de minus albo d magis album eft transferri ipfurn de aliqu Otauò quoque poteff wideri, quid fit tuirm motas intenfiopis.non enim forma remif- Subiedum a, conmactualitas ejus abiiciatur, nec forma fionis
intenfa, cumaqualitaseius introducatur, nec
fit forma totalis, cüm illa non fubiiciatur, fed ma gis conftituatur ex talibus realitatibus indifin vofubiecturn fecuindum eam transferaturiami nus perfecto admagis perfeitum.
Nono etiam videri poteft, quare aliqua for nz non luscipinut magis, $\&$ minus, vtpote fab
ftantiales, $\&$ figurx corporex, \& alicquat talia Lix vero fuffipiunt vt qualitates de prima, $\&$ eetia (pecie, hiuisisfquide equufa eft, quoonian vltimum. figura enim eft terminus quantitatis \& forma fubfraptialis ef terminus materix.ma cria Enim intelligititur, vt quoddả interminatü. antem formx ex fua ratione non fiunt termini nec quid vkrimum, ficut albedo, nigredo, habitus, $\&$ fimilia, $\&$ quiat termino repugnat addi-
tio: ei vero, quod non eft terminus, non repu-


potiiss, quarum formalis ratio terminusefl in- A tum effet extrinfecum effentix charitatis, \& mo tendin non pollunt; ceterx vero intenduntur, \& dus ipfius, \& per confequens non augmentare $\underset{z}{ }$ = curuitate. circularitas enim eft quadam for-
 propter quod vna linea eft curuior alia, \& poniat ad $\notin$ rminü, $\&$ finē, \& efficiatur circularis. Ev $\sqrt{6}$ quatatur, quomodo dignofci poterit, qux forma ex
dicenidum, ratione fit terminus, $\&$ finis, dum eft ad rationem propriam fubiccti, \& fufceptiul illius, \& fi illa interminata eft quodānans, $\&$ finiens illius finitatem, fatim ex terminis propofitum apparebit. quamuis enim fictum, interminatio tamen fuperficicici not non fini-
tur per albedinem, furies figura carens interminata eft, quantumcumque alba ponatur, ine albedine vero termi-
 omnitermino carens, propter quod forma fub-
ftantialis , per quam mazeria trahiturad effe quid,, 8 diftininüun dicitur finis, \& complementuni gencraliter ergo forma , cuius proportio
ad fubieđ̃am eft, ficur completi ad incomple-
 poteft.
Vlimimò vero patere poteft, quòd haceft intentio Philofophi 4. Phyfic. \& Conmentatoris
ibidem. verba quidem Commentatoris funt,
quòd corpustransfertur in exintentione ipflus qualitatis, \& infra : Quando calor a gentis vigorabitur, crefcit calor pa-
tientis. $\alpha$ infra: Inrendebar Ariftoreles quòd ca liditas non crefcitex alia caliditate fecundum.
translationem, fed fecundum alterationem in. debilitate, 8 in vigore.
Sed quia x xrum velle fanare per magis xgrú,
deriforium eft, ficut Commentator irriforie
quitur contra Auicennam 6. Phyfic.qui per falfum, \& difficilius, quadam difficilia niitebatur,
cauendumef, cauendum eft, nedum illa pofitio faluare niti-
tur, qua de augméto charitatis dicuntur, fippeur, qux de augméto charitatis dicuntur, , sip-
fam (aluare non poffit, impoffibilia includendo. videtur enim,quod diftum eft, impoffibilitatem haberce ex tribus.
Primò quidem
poteff dubitari tripliciter.charitas enim eft for ma completa, zt pracifa in anima, habens realitarem abfolluta, alitis nö caufaretur, necin- in
funderetur $\mathfrak{i}$ Deo; fed confat, quod nulla res. prxcifa, \& perféfa poteft per tales coentitates intendi, fed per quid, quod fit $x$ que reale. ergo charitas 2ugeri ion poterit per aliquid tale.
Praxerea: Prarerea:Chariras augetur per creationem,
ficur $\&$ infunditur in principio, fed tale quid im
 quid hubirratum talibus impracilis, aut aliquid
conntiutum ex ipfis, fed non porefldicere ali-
quid fubftratum,quia fecundunim hoc illud addi-
effentiam charitatis, nec poteftdari fecundum,
quaficharitas fitaliquid quaficharitas fit aliquid aggregatū ex talibus
cocntitatibus impraciifs, quia exnon entibus ocititatibus impraciifs, quia ex non entibus
non fir ens, nec ex talibus diminutis poteft con fitui vna forma perfecta creata, \& prixcifa,
qualis eftcharitas. ergo illud, quod prius qualis eft charitas. ergo illud, quod prius.
Secundò vero quod dituun eft videturdifi cultatē habere ex impofibibititate talis realita tis, ex qua poetef argui tribus sis tis.omnis cnim
res, vel eff forma, vel eft materia vel compor res, vel eff forma, vel eft materia, vel compofi-
tum, fed ralis realitas addita charitati non eft forma, alias effeurt ibi dux forma, nec eft mate ria, , , ec eft connpofitum, ficut patet.ergo relin-
quitur, quod fit nihil. quitur,quòd fit nihil.
Prxterca : Nihil
Prxterca: Nihil continetur fub diuifo, quin
contineatur fub aliqua differentia diuifua, fed contineatnr fub aliqua differentia diuifiua, fed
ens diuiditur per actum, \& potentiam; illa vero calitas non citactus, quoniam effet forma, nec eff potentiz,ficut parct.
Praterea:Omne cns efti
alitas ponitune cns eft intelligibile, fed talis realitas ponitur inintelligibilis, \& iqgcapabilis
ab intellectu quocumqe per confecquens nihil.
Tertio quoque,quod diêum eft dubietatem inducit ex impracifione, $\&$ indifinintione hu-
jufmodi entitatis, ex jufmodi entitatis, ex qua poteff argui tribus
viis illud namque, quod poteftelic principium operationis,\& terminus motus, non videpur diccre indiuififibile entititatem, quòd fit quid intel-
ligibile, $\&$ indiftinnum, fed realitas pr ligibile, $\&$ indiftinctum, fed realitas, per quam
forma augmétatur eft terminus motus inretionis , \& ef principium operationis .magis enim calidum poteft in aliguid, in quod non potcet minus calidum. crigo non videtur, q,
le quid indifinguibile acquifitum.
Praterea: Maior eftentitas realitatis, qua,
forma intenditur, quàm fit realitas gradus infeforma intecnditur, quàm fit realitaras gradus infe-
rioris, fed gradusinferior fir rioris, fed gradus inferior fir per fe, \& perma-
netimprxcisū. ergo ita erit de gradu fuperiori. Pratereas:Ens, \& vanum connertunnur, \& per Ens, $\&$ vni
confequens non ens, \& confequens non ens, \& non vurm; fed talis rea- conucriua quens aliqualem diftinctionem . vnde qui imagina tur non vnum, n non diftinctum , imagimatur non ens, \& nihil. quod enim vaum nom non fignifigat, nihil fignificat, vt Philof.dicit 4 Metaph, tox, 2.0 . $\%$ \&per confe
vquidetur.

Refponfo ad inflantias.
$\mathrm{H}_{\text {eft, }}^{\text {Is tamen non obtantibus, dicendum prius. Refponde }}$ Aeft, ficut prius . hoc enim intendebant:
omnes modi, qui pofiti funt ab aliis de in-: omnes modi, qui pofiti funt ab aliis de in-
tenfione, $\&$ augmento formarum , ponens qenfon, o augmento formarum, ponens.
quidem,
ticiodod fieretper forma ampliorem parricipationem abfque aduentit noux effentix,
hoc fugere intendebar, ne ponerecur noup hoc fugere intendebat, ne poneretur noua pars
pracife, participans fpecificx rationem, red nec
 mam intenfam, \& remifiam fpecifice variarihoc autem euitatur faciliter per hunc modum,
guia nec effentia additur, neic forma in fpeciee. variatur, fed prior perficitur, \& promouetur, \& quodammodo maioraitur; ponens vero,quòd
prima abiicitur, \& aliac cotinue generatur pro-
pter incompoffibilitatem terminorum motuls, non aliud intendebat, nifi quòd forma intenfa, quidem per hunc modum faluarur. Ponens veroquudd nulla realitas,, fed tantum perfectio add-
deretur haber intentum fecundum ifü modum deretur, habet intencumicer es noua, modre ponendi.non enimacquiriturres noima res perficitur, $\&$ zugetur; ponens quoque, quöd immo res acquiritur, vtpote charitas, vel albedo habet id, quod intendit. non enim mouetur ob a-
liud, nifí quia no videt, quomodo fier poteff for: ma perfectior, nifi aliquid acquiratur: modus 2utem ifte potelt acquiri realitate aliqua, per vnde fecundum hunc modum non addatur noua efsétia, fed prima perficiatur, ficut omnino vult
 tantum fua actualitate amiffa, proqua opinio fecunda contendit; necporeft addi, nifi perfeAtio, ficut intendunt aliqui, \& ponat addi non
nihil, fed d 1 iquid, pertinens ad effentiam, quo aliqui pugnant, manifettum eft, quod hic modus omnibus aliis faluat'quod quarunt, \& quòd omnes hi dicere intendebant; vnde figni eff veritatis inuentr; quia vero omnia conio-
nant,$\&$ omnes opinantes attingunt in aliquo valent inftantix prxmifx.
dum, quôd charitas fit res aliqua habens praci fam realitatem, quia fecundum hoc conciperetur, vt aliquid habens terminos fux entitatis,
$\&$ p poffet habere conceprum finitiuum, $\&$ determinatiuum fux realitatis, $\&$ per confequens intellectus poffer eam definire per fe, \& cocipere, cidens mente finiri, \& prxcife definiri non pof fir,ve pater feptimo Metaphyf.eft ergo mera afio accidchtalis animx, ficut \& raritas cit all in lineam.vniuerfaliter enimominia a cccidentaia habent entitatem fecundum quid, \& imprexcifam $亠$ fubieqgo. vnde non habent terminos fux antitatis, immo intra eorum realitatem ingregurz ingreditur fuperficies, \& reatitudo linexa;
accidentalia quide conftituuntur per fubietū vt Commentator dicit quarto Metaphy ficano tes huius imprxcifas poffit perfici, \& augeri. Non valet vero fecunda, quia charitas nọ̃d crear creari proprie, eo modo,quo res pracife Ate, quia difindé non eft. creatio vero eft diftin ta productio,qux terminatur ad fubfites.s. ion fit ergocharitas, fed anima fif chara, ficut lux
non firaer, aur rectitudolinea, fed illuftratu ect, \& luminofus fit, \& linea dirigitur, \& fit reta;charitas fiquidem eft quadam rettitudo ani prie non creatur, fed fiaccipiatur creazio pro mni productione, qux incommunicabilis ef returx, ita ent propria foli Deo, fic dici poteft, Pet.Aur.fuper I.Sent.to. I.
vt aer, \&c charitas,ficut lux, nam ficut fol aerern
trahitad lucem, \& tranfmutat ipfum no tranf mutatione adiectiua, fed perfectiua, fic nonimañ
trahit Deusad lumen


Et fi dicatür quòd fecundum hoc charitas
educitur de potentia animx dicendum educitur de potentia animx. dicendum quòd
aliud eff formam de potentia educi; $\alpha$ aliud po tentiam ad formam trahi, \& duci.primumenim exigit alterationem priman, \& multiplicem. ftigari, \& extrahi cum quadam inquifitione venatione de intimis materix, quomodo agens naturale omnes formas educir; fecandum vemononexigit primam alterationem, aut trann tiam potentia trahitur ad perfectionem, ficut ad potentiam folis trahinur aer ad luminofi-
tatem. fecundum hoc ergo charitas citur de potentia animx, led cius potentia immediate ducitur ad complexionem, \& actum. Eff autem anima in potentia ad charitatem, ficur aer ad claritatē.quod ef́godicitur arguen-
do, creatione terminari ad realitatem, per quä augetur charitas; dicendum, quòd noi, eft verü; creationem accipiendo proprie pro diftintacam proo omni productione diuina folitipeoreferuata. vnde fi folus Deus pofferaerem illuftra re, lox der hoc lux haberet diftineam propter hoc dicendy quod realiam productioeft diftintte realitas, ced quedam coentitas, fic non fir diftincte.
Nör valet aurem tertia, quoniam charitas augeter, fed aliquid conflitutum , nec eft irrationale, fillud, quod non eff alind, ;quam qux-
dam qualificatio animx, ficut reatiudo dam qualificatio animx, ficut rectitudo ipfius
linex cx talibus indiftinttis) fonflituatur. vnde videmus de lumine in aere; quòd per tales realitates perficitur, \& ex talibüs confitituitur, \&
idem de curuitate, vt fupra di repugnat charitati,vtconfurgat ex talibus indi tinctis, \&indiuitibilibus abinuicem.
Etfidicatur, quòd ex indiuififilibus nihil có ponitur, vt ex panetis non fit!inea fecundum eft, quia aliud eft effe indiuifibile ab alio, \& omnia indifinincta.
Nec etiam procedit quarta, quia talis realitas eff forma per redưtionem. eff enim aliquid frdi,ex quo confituitur, \& confurgit forma formx. Etper quia talis realitas ef ad qus per reduaionem, cum fir aliquide eius.
Non valer etiam fexta, quia vnumquodque
fic fe habet ad intelligibilita tem, ficur tad tatem, vt dicitur fecundo Metaphyficx, ficut tox. 4 rgo realitates huiufmodi non funt entitates rraciix, fic non funt diftinctax intellequa figni-
ficabiles , fed cointelligibıles tantum. vnde venit in earum notitiam arguitiue intellectus
confiderando enim, quöd albedo manente

## Liber I．Sententiarum


 tuife additam，qua caditinfra nitatem albedi
nis，\＆fhiuinmodi eius fimplicitatem，$R$ ita con cludit，quòd non eft difininta realitas fignifica－ bilis，$\&$ hab fie potentiales terminos vnitatis．
Nec ovbiftifetian feptima：ficttenim huiuf． modi realitates non funt pracifa formx，fed ali－ quid ipinus，fic nec funt precife terminus，nec
princip porius，q！o fubicetum intenditur in albedine nec terninatur pracire ad realitarem，per quă albedo perficitur，fed ad totam albedinem con－
fitutãex albedine remifla，\＆ex realitate adue nicnte，illa fiquidé totalis albedo eff formaliter perictior gradus intenfus，\＆ideo confuetum
eftdici，quod gradus intenfus eft terminus ad citdict，quod gradus intenfus clf terminus ad quem in motu adine ad maiorem ：finilitier autem intel－ ligendum eft，$q^{\text {＂od }}$ totus calor fa fus perfectior
per realitatem iibiadditam eft principium ma－ per realitatem fibiadditam ef principium ma－
ioris caletađtionis，\＆operation is amplioris vi－ goris，non quèd illa realiras fit principium prę－
cife．vniucraliter enim fic fe habent ad enti－ cife．vniucráliter enim fic fé habent ad enti－
tatemL． tatemi．
Necer charitas intendatur，numquanti exceditlimites fux proprix fiecieiefficut fifieret inffinita nigre－
donumquä accederetad fecificam rationea－ donumquä accederet tad fpecificam ratione al－
bedinis，inmo mag is difaret ab ea．Nec oritur erian ex fecundo quia capacitas voluntatis re－保ectu charizatis ell duplex，vana quidem difpo－
 gare in Deum per hoc，，quod homo facit fe de di－
gnumm， x congruum，ve habear charitatem，$\&$ de gnam， ift congruanm，vt habeat charitatem，\＆de ifta capacitate conftat quodd crefcit，quanto am
plius crefcit charitas．vinde ex hac parte chari－ plius crefcit charitas．vinde ex hac parte chari－
tas limitari non labet，immo ea crefcente，cre－ fcit conatus，\＆．tendentia in matuan；alia ve－
rocft capacitas fuficertiua ro cff capacitas fufceptiua，vtpote anima po－
tentia，qux fubiectum eff charitatis；fubiectum autem quantum ex fe，poteft intinitas formas fufcipere fuccelliue，fifintealterius rationis ，ve pater de fuperficie，reípechu figurarum，ita $\mathbf{t}$
dem nodo infinitum recipere，quantum eftex fe，dum ta－ mé formêex fua ratione infinitas nō repugner． ex parte itaque anime non habet charitas，quod
finiatur， 2 limitctur，nec oritur ex termino quia Deus eft infinitex vircutis，nec ex parte fua oritur limitatio creacurx，cum fit fimpliciter infinitus．non apparet ergo，quin charitas pof－
fit in infinitum auterivnoe $\&$ hoc rationale $\ell$ ， cunn fit ignis quidan fpiritualis；de igne namq； cund it innis quidan ipiritualis，de igne namq；
dicit Philotophus in 2．de anima，quid crefce－ ret in infini
infinitum．

Opinio Henrici quolib．5．q．22．
 ftatus．fi ercripoifmpliciter fumatur，cum fit crea zura，$\&$ per confequés certis limuitibus compre－ henia in infinitum procedere non potefl．Si vero
accipiatur fecundum fatum vix $x$ \＆parrix，aut loquimur de operatione，qua eft Deum dilige－ re，aut de fubltantia habitus，$\&$ fiquidem loqui－ mur de fubftantia comparando charitatem via
ad charitatem patrix，charitas vix augeri non ad charitatem patrix，charitas vix augeri non
poteff in infinitum，quin attingeret charitatem patrix，ve fint eiufdem rationis．fi vero fit fer－ node operatione，fic dilestio viẹ prius in infi－
nitum crefceret，quam attingeret feruoren di－ lectionis patrix．funte enim illix dilectiones alte－ rius rationis，$q$ uia vna de obiethoprafenti，$\&$ al
and F quantumcumque intenderetur，ficut angulus contingentix poteft augmentari in infinitum， \＆tamen numquam attingitad quantitatem an guli recti．fic ergo dixerunt iffi，quòd charitas
－dicitur augeri in infinitum fecundum quid，in－ quantum actus vix charitatiuus in infinitum－ procederet，quam dilectionem patrix adxqua－ datur in infinitum． es，quibus gradus iniedditur ad illas，cum rema－ nent in remiffo，\＆quidem fir realititates adinui－ cum omnes fint mutuo indiltinctx．Si vero gra－ men remillus fine intenfo；intenfus vero non， cut nec totum poeteft effe finc partibus，quam－ uis partes pofint feparari a toto．
Necertiam mouere debet vition duplicem negationem includir，ve fuperius di－
cum fuit videlicer diftinđtionem ab alio qua oritur multitudo，$\&$ indiuifioncm in $f_{e}$ ，ex uerfalis diuifibilisin multa．Cum ergo dicitur， quòd omnis res haber vnitatem，\＆quòd cns，
vnum conuertuntur，$\&$ quod nihil eft，quod vnü non eft \＆fimilia，refercndum eft ad hoc，quòd non elt neceffe，quòd omnis res ponat mult in hoc finitur Art．fccundus

ARTIGVEVS TERTIVS．
Vtrumpofit thäritas in infnitum augeri．opinios．
Cİ́ca tertium vero confiderandumeft， ritas quageri poiquidicef in infiniuturuquia fi debeat fibi pratigit turminus，aut hoc eritex parte fui，aut enimpluith efsetialitertubr refppiciat，firepugnat fibi infinitas，necefie eft，vtex aliquo iftorum hr

## Difinctio XVII．

 mobile redire ad punitum，$\&$ fic moveri in infinitumf fecundum lineam non rectam，
 minum ad quem， $\mathbb{\&}$ \＆quo；inter iftos aurê duos mous eite
terminos non pofsir motus continuari in infi－ terminos non pofsir morus continuari in infi－habure
nitum in rectum，eudenter apparet，quod eft
quem． impofsibile motum recumaliquem effic conti－ nuum in infinitum，fed hoc tantum poreft effe in motu circulari，fed manifefum eft，quod fi
charitas，aut forma aliqua poffer crefcere in Charitas，aut forma aligua poflet crectcere in teft flie concinuus in
hoc impolsibile eft．
Prxterea ：Natura non fapit moueri ad ali－Nature no quid，quod attingere non poteft．non nenim in－mouer，；${ }^{\text {at }}$
cipit motum， cipit motum，quem non poteff confumare，cu：－ $\begin{aligned} & \text { atiangere } \\ & \text { ins ratio eft，quia motus ex intrinfeco fuo re－}\end{aligned}$ quefl． quirit rerminũad queme ergoillud poni nó po－ teff in aliqua forma，quo pofofito fequitur，quöd eff pofsibilis motus，qui non habebit terminum
ad quem，fed ficharitas，aut forma aliqua poof ad quem，fed ficharitas，aut forma aliqua pof－
feq intendi in infinitum，
haberer inter fionis noon haberer quantum dfe ex fe effentialem terminín ad quem．nullus enim terminus attu ad gradū
infinitum eff fibi effentialis，cum pofsit virr infinitum edt fibl eficntialis，cum poisit vilra
intendi， porsibilis eft ergo erimpofsibile eft，yt fornaz ali qua intendi polsit in inffinitum
fritum in inilis formis，quarum quatliber eft in lis procef－
 mentator dicit expreffe ，．Thyfic．commen． 68 ． te，$\&$ abfque vllo ordine，funt pofsibilia lecun－ dum illam potentiajomne autem porsibile po－ teft exire in acaun lecundum ordinem pofsibi
litatis fux ficrgo aliqua funt pofsibilia enti alicuivs porentix immediate abfque ordine quodibet immediate poterit induci；cótac au－ tem quid nullum infinitu poteft poni in actu，
idcirco ill $x$ ，quibus eft proceflis in infinitum no funt immediate，\＆fine ordine termini ciuf－ dem potentiz，fed vnum prius，reliquum pofte－ ruus， R bince ef，quòd data linea，eff in porêtias
vt diuidatur in infinitum，quia partes，fecundü guas fit diuifio non funt immedizrx，$\&$ fecun－ dum cundem ordinem in potentia，hunc demon frante primo ordine quodam，\＆fecundum
prius Q pofterins primò enin，diuiditur linea prius，\＆pofterins，primo enim diuidirup linea \＆．fic in infinitū，nec efl linea prima immediãre in potentia ad feccundä diaififoné，fed mediante prima diuifione，per quä medietas primx lineॄ
fit in aftu，queeft fubietü fecundx diuifioniss additio vero omnium quantitatum，frue bipe－ dalium，fiue centül fiue mille pedü refpicite pri－ oporter，quòd dartytinex eriam addatur primò quantitas centum pedum．fic ergo tota linea，\＆ ad oculù demonftrata eft in potentiaad diui－
 nuatitatis eft in poretria immitiate,$\&$ abfque quatitatise ef in potetia immediate，$\&$ abque tiotripedalis quätitatis，ficut bipedalis，\＆mille

Opinio
quorumdi。
YXERVNT quoque alij，quòd charitas
haber fimpliciter recminos，infra quos ＿an
 de Chrifto： ：uod non est datusus cijpiritus ad menf $/$ R－
ram Ex ram．Ex quo comigitur quo non poteft；confar autem quòd charitas cius finita，eft，\＆per confequens deueniri poteft ad valet intendi．A priori vero poreft talis procef－ fus impofsibilitas declarari：tu quia proceffus
ad cit 3．Phyfic．tum quia nulla ，creara quantitas
haber in natura contantiú pofitus fic finis magnitudi－ nis \＆angmenti：tum quia capaciras and
poteft in aduentu charitatis，quia fecundü hoc faceret oppofirume cius，ad quod darur．datur
enim charitas ad perficiendum，$\&$ complendü capacitatem，fi autem augeatur magis，inue－ nietur impertea，
per $i m p o s s i b i l e ~ p o n e r e t u r ~ c h a r i t a s ~ i n f i n i r a ; ~ e f-~$ fet etiam capacitas in infinitum aucta，$\&$ fecu
dum hoc actus， ta，fcilicet charitas，\＆\＆charitas，ac porentia ad furceptionem infnite．erelinq impofibilis proceflus in infinum in aug－ mento charitatis．

Quid dicendum fecundum quòd videtur．
 quam vera
pormamanaliquam in in in initum intendi fimplici－
ter，efimpofsibile，vedicio opinio immediate
 demonfrationibus cuidenter haberi．vnde hu－ iufmodi quafiti
buś innotefcit．
Qudd nulla forma poteft intendi in infnitum，immo cf darengltimum fue perfectionis，© $n$ plcenditur in
quibus eft pofibilis procefus in infunitum． P Rimaf fiquidem generalis，quòd nulla for－ reflin infinitum，immoquasliber forma haber motus requis fic continuus in infinitum，ficut
4ax．63． ftrationes Philofophi nullinus funn momenti， tinuus in ininititum viide Commentator in eo－ aut quañtï̈até，aut fubftantiā effe continuàm
Iés decinarauiz paulopof dicit，quòd Ariftote－ lės decilirauit；gqòd nullus motuum reCorum
eft continuís， 2 perpernus，$\alpha$ fine teftimonio efic continuus，\＆perpernus，\＆ Hábet tererininüd quó，\＆terminúad qués inter dros aute terminos，imposisile ell cocinue ininitan Pet．Aur．fuper I．Sent．to．s．

## situm． 68

 mo，quia formalis ratio charitatis fumitur ex448
Liber I. Sentenciarum
pedum, ficut vnius pedis. vnde fine ordine eft A quo,nifif fir talis conditionis,quòd cum generaprioris, is pofterioris ad diuifionem non ett ergo mirum,fin on ceffar diuifio, fed imporsibi-

 bilis, nifit tur ad eandem potentiaun immediare abfque v1-
omnii2 por lo ordine, fed manifeftum eft, quod fif forma ali-
 cancur ad nitum,dato quodd charitas in aligua anima effet
cidem po-
centiam. in portentia modiediate, \& abfqne vllo ordine
ad omnem modur additionis. $x$ qux enim Deus
poffer infundereimed poffer infundere immediate gradum: mille permillium, ficur mille, \& fic de omnibuis add itio nibus. non eft enim charitas in potentia ad fecundam additionem mediante prima, nec ad mille fimam mediante centefima, fed ad omnes vin gradibus charitatis , aut forma alicuius pofsit fieri additio in infinitum.vnde pofletrano inc formari, per quam int endit Arifteteles crefcere in infinitum, niff fit pofsibilis aliqua magnitudo infinita ina $氏 u$.poteft inquä formai clarius, vt dicatur omnis porêtia immediata additionem, eff immediare ad omnem modum dditionis, porentia vero, qux eft ad diuifione, non elt immediata ad omnem,fed ad unä prius, quantitas, fine fir qualitas, qux fiet immedia re,vel pofter fieri addirio infinite in actu - vnde cum nulla forma pofsit effe infnita in acu, imPrisibie eft, quod intendatur in infinitum.
Praterea: In nulla re elt porsibilis procef in infiuitum, qux ex fuii natura noon habet afü liquid eius exit in actum per necefsitat, quod quiritur noua porentia exui illius actus. vnde otếizino binario, flation eft quaternarius in trnarius, \& pofito quaternario, ftarim fextenarius eft in potentia, quia radix eiuseft qua- $E$ ameris, in fitur proceffus in infinitum in partes, fatim oritur noua pro, qued ill media pars elt in potentia, vt diuidatur in duas alias gencratur noua porentia, id idirco non eft pofsi ille, vt ceffet talis proceflus. in illo enim actu porentiaad alium aftum, \& per confequens po renriaiad proceffum,fimilititer eciam eft de tentpore;quia eft palsio motus circularis, motus au larem, in illa uero magnitudine, dum mobile actu artingit nouam partem, generatur nouz potentia, quiza pars ila, quam relinquit eftia aliquam circuili porticnem; non eft.autem. fic in motu recto, \& hincelt, quöd in motu circu-
 ne concinui, $\propto$ in numcrissition autem in alis mur nouus atus, Fencretur nouo potentia, \&
hace eft mens Philofophi 3 . Phyfic.quod non eft proceffus, nifi vbieft aqus permixtus potetic,
fed manifefte apparet, quodd dum acquiritur aliquis gradus formx, non ex hoc generatur noua potétia ad alium gradum, quia immediate gradus prinus fuit in potentia ad omnem
gradum.habens enim gradunn vnius perfécionis, xque potef recipere gradum mille perfe.
tionum, incur inte,qui haber graduun dece per--
fettionum.ergo impofsibile ofl, quoud in inten-tione formarum fir proceflus in inifuititum.
ter Prxterca: : Proceffus verfus finem, \& comple Procefus
mentum, impolsibile eft, quod fit infinitus, $\&$ vercul mentum, imporsibice eft, quod int ininitus, \& verfusfan ad finem, \& complementum, motus quidemad mentínon finem eft, vt finiatur, \& ad complementum, vt compleatur, fed intentio formarum eft procef fus a finem, \& complementum.
cefsitarent finitus eft de fui ratione.
Praterea: Proceflus in infinitum eft femper Proceflu mentaror dicir 3. Phyfic. \& apparer cuidenter renipet e mexemplo de linea, cuius curuitas dinidi poteft infinitum, procedendo in minus, \& ramen quỉ ada in maius terminum habent. ficuruior ftation vnde in cmnbus, in quibus eft proceflus ad im perfectius, \& potentialius videmus proceflum in infinitum effe pofsiblem, \& ideo magnitutes, ad quas proceditur funt pofsibiliores totis, d quibus dividuntur, \& fimiliter in in ininitú procedit, quia multitucoo Includit iniperfectio
nem. cadit enim abactualicare, quam impor nem. cate en indiatualitate, quam impor-
tat vnitas, \&s indiuifilitas, \& hac eft ratio, quam afsignat Commentator 3. Phyficorum, fed manifeflum ef, quòd intentio formarumell
fecundum procefum ad perféius, fecundim proceflum ad perfeatius, \& actua lius, non perfectius.ergo form $a$ non poffunt in infinitum intendi, licer pofsint iᄀ infinitum di

Quod in feciale charitati repugnat intendi
ininfnitum
$S_{\text {tevida }}^{\mathrm{Ecva}}$ vero propofitio eft de charita- In fiecial
 probetur, quòd repugnet proprio aituit cius, intendi in Hion pofsit in infinitum crefcere, fatis patet.ion possibile:eft enim,vt procedat, $\&$ intendatur, wf fiat terminus, qui inquirat proceffum ad effe
Deum, fed proceflusin dilectione Dein inf. nitum, ef proceffus ad effe Deume .niliz enim dileaiodei eff infinita; nifiilila, qux Deus eft, jus ratio eft quia daquarer efter. Devs, cu tus ratio eniht, guia adem adquaret obietumenat miuus. ergo impofsibile eff,vtin dile $\theta$ ione it proceflus in infuitum.EE Cuam eft dare ralem diletionem intiod num. tinc efiet $D$ eus, non valet, conaretur quidery

# 450 Liber I. Sententiarum 

in infinitum; quià oppofitum huius determi- A prauif funt a Deo attingibiles a quocumques inconueniens, fi vno impolifibilid dato, aliud femo Phyfic.combuftibile'autcem apponi in infinitum, impolfibile eit, propter quod fillud datur, pollibile, videlicet, quòd isnis crefcat in in ininpolifibie, videlicet, quod ignis crefcat in infini-
tum. vel dicendum, quod Philofophus valt declarare, quòd ignis ex fua propria rationere non deererninat fibiltatum, ed tantum ex ratione
gencrali, qua omnis creatura, \& ideofic combugencrali, qua omnis creatura, \&ideolit combufringeretur regula generalis, quòd creaturz in in iuntum creatura eft, repugnat illimitatio,
necremanent ex parte ignis aliqua ratio, quanec renanentex ex parte ignis aliqua ratio, qua-
re non poffer in infinitum augeri.


 aliquo modo non poreft, zr de actu quidem, nut-
lump eft dubium, quod non poreft, quia funt alterius rationis feciei . actus cnim charitatis vix,
eft amor defideri, Ctu obiecti abfentis, qui amor concicitar deliderium, \& mot:um volutaris; actus vero parrix eft complacentia vltimara fuper obiéćunh habitū, tatis imaginaria,quam vocant aliqui abfractiuam, \& intuitiuan eiufdem Deitatis; vnde ficue forma grauis eft principinin motus reffeetu cen-
tri nor habiri; quietis vero refpectu centri prafenci, ita eadem charitas eft principium amoris vix, \& amoris patrix, \& funt ifx dux dilectiones alterius fpecieii, charitas vero habitualis eft
eadem. ficergo atus vix, cum fit inferior $\int(-$ eadem. . ic ergo ataus vix, cum frit inferior cundum totam faam feciem, teftad a Ctum glorix quietantem. De habitu vero, vtrum polfir $x$ quari, Cciendumeft, quàd cha
ritas, licernon poffit in in initum intendi, haber tamen latitudinem fummam; -intantum, quòd multi gradus funt, ad quos non poffer homo me ritorie in hac vita pertingere, \& fif mundus du-
raret per mille millia annorum, homo continue raret per mille millia annorum, homo continue
viverer, $\&$ die noctuq. atus virtuofiffimos exer cerer; ; non eft ênim dubium, quòd charitas, qux eft in Chrifto,non poffer cadere fub aliquo meri
to, quia fiquis per prafatum tempus viueret to, quia fi quis per prafatum tempus vitieret,
non attingeret millefimam partem charitatis, -que eft in Chrifo, \& fimiliter qua muis milto inferius de chartace collata beatx Virgini,
fic etiam de multis gradibus charitatis, vnde ilii, qui poffunt cadere fub merito hominis quan tumlibet fedifonétis,nullius quantitatis funt, aut monnenti in comparatione ad gradus polfi-
bites in latitudine charitat is propter breuiraté vitx humana, qux fieflet mille millium annorū, $\&$ non pertingeret ad aliquid notabilisquatitatis; $\&$ hinc eft, quòd confurgit imaginatio,\&
vera, quòd charitas in flatu uix poteft crefce re in infinitum, etiam fitot annis viueret, quot firre $\operatorname{irtx}$ aqux in mari, \& a arenx in littore; for
fitan autem ficut eft, quòd ounnes gradus, qui
homine, quantumcưque debear viuere funt in-
feriores minimo feriores minimo grada, quadm decuit confrerre
pro fata patrix, x ideo tota látitudo acquifiProftatu patrix, \&ideo tota atitudo acquifinidum hoc imporfibilie eft, quòd charitas vix $x$ quetur charitati patrix, quantum ad habitum,
menfurando tempus viti human, forfitan fcenderet vfque ad mille annos, \& hac videtur intentio Chrilti Mateh. I I vbi dicit, quöd inter natos mulierum non furrexit maior loanne Bapriita; qui aurem minor fuerit in regno cxlo-
rum, maior eft illo. fecundum hoc ergodicendum viderur, quod charitas vix in fola beata Virgine, \& in Chritto, qux non cecidir fub eo-
rum merito excelfit charitatem cuiusliber Bea ti; aliorum a 1 tem omnium non videtur, quod charitas attingit ad gradum illius, qui minor eff in regno cxlogum $\&$ in hoc tertius Arcicu-

ARTICVLVS QVARTVS.

[^1]
## Diftinctio XVII

pofirum commilsio venialium fit remifsio cha- A re abfque hoc, quod non tran fat ritaris: tum quia amicitia acquifita diminui fpeciem. conftat enim quòd intenfio caloris potell.

opinio communis.

 vere poffer corräpere,nec valer refliponfio alio-
rum dicentium, quod poft venialia necefsitaetur homo ad qua poit mortalirer, non v let inquam : tum quia peccata venialia non in-
ducuntrecefsiarem ad peccandum per giorià inanem, poftquam ergo inanis gloria charitatê diminuir vfque ad vltimum'gradum, poffer homo peccare venialiter in verbo ociofo, \& fecu vel fi nil ageret, nec aliquod veniale poter agere ad charitatis diminutionem : tum quia videtur irrationale, quòd homo per venialia te noftra non funt primi motus. vnde quantū cuinque quis venialiter peccauerit primi moperuentum fuerit percatenialia mortale, ita dum peruentum fuaritatis primi motus illum gradú in rumpent, quod eft abiurdum : tum quia peccarum veniale no viderur excedere fuum genus, mortalis : rum quia dari poteft alicui minimus gradus charitatis; conftar autem quòd talis po niale in illo corrumper gradum minimum charitatis. Quod aute charitas ex fua ratione habeat quàd nón porsit diminui per veniale ex hoc, is; charitas antem refpicit fyem dircali f deo non opponitur deordinatio venialis or dini charitatict, $\&$ iterū minimus gradus chari is peccati. vnde iniquum videtur offenfa tam modica Deus hominem priuare anto bono .

## Quid dicendum fecundum veritatem

Opinion Au $\mathbf{R}_{\text {Est }}^{\text {Estat }}$ Trgo nunc dicere, quod videtur, toiis ex- $\mathrm{R}_{\text {\& }}^{\text {\& dicendum cum opinione communi, }}$ ritas patere poceff ex tribus propofitionibus.
 que multiplicentur non auferunt huiufródili bertatem, quin venialiter pofsit peccare. non
eft enim magis difpofitus ad mortale, qui exisit in multis venialibus,quadm qui exiftit in pec cato mortali, (ed exiftentes in peccato mortaverbumleue, \& omnis fubita deordinatio effet peccatum mortale in eis, quod nullo modo dicendum eff. ergo exiftentes in venialibus qui

bufcumque poffunt peccare venialiter.
Secunda vero eft,quod veniate peccatí non
precasun ninutioné ex exhoc, quòd nulla forma nata eft aliam dimi inutione exhoc, quod nulla forma nata, eft aliam dimicorrumperet frigus,noninducendo rationem alicuius altérius fpeciei, fed omnes cöcedune, quiplicatio non poteft corrumpere charitate, ni ${ }^{6}$ in inducat peccatialterius rationem, videlicet mortalis. crgovenialia fecunqum propriam ra Et 0 int charitatem.
excedit aliud.accipiatur ergọ veniale excedếs in feptuplum, zut veniale illud, quod exceffum ponatur, , quod diminuat partem centefimam
alicuius charitatis, , equeretur neceffario quod excedens totam corriumperer charitatem. Tertia quoque propofitıo eft, quòd ideo ve
niale charitatem non diminuit, quod nitur actui cius. dictum eft enim fupra, quò actus charitatis non eft inducere delectationē, nec feruorem,aur aliquid aliud tale; fed ad hoc adiuuat voluntarem ; peniale vero peccatum
nullam ex iftis circumftantij
tollit, quas diuinum beneplacitum nqceffario exigit ibi effe quia fitalis aliqua tonleretur, fatim effer pecvulc hominem obnixe velle.opponiture niale peccatum charitati acquifitzz, qux inducit feruorem, \&delectatione, $\&$ illam diminuit, vnoo, efficzciter intantum poref incendi ad fubftractionem charitatis infufx
Nec valent motiua primx opinigniis. Primú Refponde
fiquidem non,quia feruide diligere ex motione ${ }_{\text {prima }}^{\text {ar motin }}$
quidem feruore, quem Spiritus fancuús exigit
peccatum veniale non poteft hominem impe dire, quämuis feruorem illum diminuat, $q$ qual oriebarur ex habitibus
Nec fecundum vale
lis difpofitiue dicitur venenare charitatem,nó quia adimat aliquem gradum eius.
Necobitar tertium, quia veniale fic eft difo etiam indifponit ad charitatem, quod iplá E nondiminuit.

Nećquarrumimpedit quia exiftens inver li $x q u x$ diftinguitur a Deo, dum tamen habea charitatem xqualem,cum hoc tamen, quòd ip fum Deus diligit, punire intendit \& corripere,
 nem filium, quem recipit.
ana quintum obeft, quia fecundum le es amititur, nec tamen amor diminuivur pro prer leuem offenfam
Nec etiam valet fextum, quia propter ceffa amicor commotio, qux fit per clongationem feruor, © deletatio, qua funt de rationc 2 mi citiz acquifita; per uenialc ueronon tollitu aliqua circumfantia, quam obnixè Spiritus rix, \& in his aiticulus quartus finitur .

## Liber I. Sententiarum

Ad primöobieta in oppofitum.
 forma non obftantibus salibus realiteatibusim pracififr remaner uere fimplex, \& una, nec eius Ifecifica ratio uariarur proeo, quidd non adue 1 lam perficiens, 8 interdens.
Ad fecundum dicendum, quid formx in ab-
fracto Foflumt dici miores , feu perfectiores. unde maior ialtritia poteff effe in uno homine,
culm in alibedo, fed magis, $\&$ minus aduerbialiter non dicuntur,quia taiai inharentiam pradicatidecatum ineft fuo inferiori, fed magis ucl minus, $\&$ ratio taziat fuit in quuxtione de unizate primi principiji, dum inquirerectur, an poficnt
feri duxiz formx fecificx in $x$ quali igradu perferi dux fo
fectionis.
Ad tertium.dicendum,quìd realitates,fecun
 fipecilic, nec numatice, nec aliquo modo prec partes continui, de quibus magis uides.Di cuntur autem difiningui in potentia,i,inquantum minor gradus potefiem manerc excluffry realizate
aducnienteilla tamen prxcife, nec effence inrelligi poreft.
 fubiectum motus incencionis,quia non furcipip pradum fuperiorem, uel inferiorem per modū
fubffracti, fe habect fe ad omnes realitates, fecundum quas friaugmentum per modum côfitertiex xest.folum ergof oubicetum dicitur iniextalibus realitaribus pro eo, quòd fubiiciciur illif formx, \&omnss rcalitates ille funt perfe-
Ad quinum dicendum , oport tha e eits. de agerc, ¿̀uirtitre,, effe,, effíntia:tum quia
 agere, uidclice fubiectum dif manente eadem uirture, actio poteff intendi,
uel remiti, nó fic autem de effe, manente iden uet remitrtino
titare effrnix.
tur materix miedian quidem mediantibus fusceptiue quia forman no primo fufipiür difpofitiones, \& deinde ma pribilitzem materix, quia ad aprant ad formz̈ ablque hoc, quòd afferant nouum fufceptibile, aut nouam furceptibilitaten, nihilominus fe-
cundum dif materix nó participatur magis,uel minus forma,nifif fuefrti in le perfectior, \& maior.unde dí fpofitio fubiettifacir ad ho, ut agens perfefit $x$ qualis frabiettid difpofirio, nec intendir, nec remirtii, luce quidem exiftente xquali in aere, xqualiter eff luminofus, fiue denfus fuerit, fifue
rarusiucrum eft tamen, quod raritas ad hoc cit, quod fol imprimat pcrfectiorem lucem.

Ad feptimum dicendum; quòd intentio fuit Philofophi, quòd form $x$ non fufcipiupr magis:
$\&$ minusin fe, prxdicata.una enim albedo non eft magis albe do, quadm alia nominaliter tamen una êt maior,priuor,\& \& erffectior alia, refpectiu uero fub-
iecti dicitur nagis, $\&$ minus, tum eft albius alrcro, hax c quidem eft conditio magis,\& minus aduerbialiter fumpti, quod nō notar inhrrentiam predicati ad fubiectunn, ma ior autem,uel minor non pradicat inhar rentia alicuius alterius, fed proprium fignifcarum,
nüc autem, fic eft,quöd ratio albedinis non ma gis ineft maiori albedini, quàm minori, nec perfectius inctt ratio albed inis,quamuis perfeipfum magis perfecit, quanto maior, \& perfe-
Cuod autem additur dc Commentatore di- Refond del
Onod au
 transfertur aliqua portio agentis in paflum, 8 m
negat hoc generaliter, dicens quòd actioagen tis in paflum non eff fecundum tranflationem, aut fecundum additioncm unius portionis,ques addatur pafio, ficut pars toti, led eff fecundum
vigorationem uirtutis agentis in pafum ; non negat autē ex hoc, quin forpix exifenti in paffo aliqua realizas acquiratur educta de poren tia materix.

Ad fecundo obitta?:
$A^{D}$ ea uero,qur fecundario inducuntur,di Aa intenfa, er remifla haber alium terminum actualem, qux quidem corrumpitur, \& rema-
netota realizas remifor net tota 2 calleas reminx, potentiaiter intenfa.
unde ficut diuidens continuum reducit partes in aqu,quarum actualitatem tollit, qui partes coniungit, ific diminuens albedinem reducit in at u gradum remiflum, qui crat in potẽtia; in-
tendens autem tollit ipfius actualitatem, $\&$ fetundü hoc patet, quomodo êt alteratio inter. terminos pofitiuos, \& i dubicto in fubiectum, $\&$ fimilia, patet etiam, quomodo contrarium
poteft diminuere fuum cörrarium. potctlenim potencere ad proprium terminum, \& adactum
reduct diftinfionis, non inducendo realitatem, oppofiram, \& ideo ignis educit de mixto quatuor elementa, quamuis aquater
enim contrarium exifens realiter in aliquo abfque propria diftinctione, \&aqualitzte ad
actum diftinctionis reduccrcialiud ucragun actum lo realiter non inef ipfum caufarc; \& primum quidem potef unưm contrarium refpectu alterius, fecundem ucro non potef. ${ }^{\text {F }}$
Ad fecundum dicendum,quöd m
Ad fecundun dicendum,quìd motus localis eft propric ad locum. unde 1tz nominatur, ad
ubi uero no eft per fe,fiper ubiaccipiatur paf
fitis fua circumfcriptrio.ablati cnimea, idem mo-
tus maneret, aut fiper ubinctlig tus maneret, aut fi per ubi intelligarur compa-
ratiò ad fpacium, aut prefentializas aut conta Cus, nam hxc omnia funtrelationes, \& foquun tur motū localem, nec matus localis eff in eo. unde fi diméfiones, aut diftantia alid poffent po

## Diftinctio XVII.

453
diftantiam illam profecenns, diceretur motum $\mathbf{A}$ uum dicitur mifecri cum reḋo. mens ergo phe diftantiam illam procedens, diceretur motum $\mathbf{A}$ unm dicitur mifceri cum reado. mens ergo Phiz
localiter, ficut imaginatur pofibile, qui dicüt,
lofophin non eft, quòd aliquod album realitericör
vbifuerra: quodd motus fieri poffer in vacuo, hoc quidem non oritur ex alio, inifi quia imaginantur vacuum efie longum, latum, \& profundum abfque
hoc omni corpore exitente. Secindum hoc ergo, quòd magnitudo,fuper quam fit notus non
exigitad motum localem, ad hoc, vt mobile fibi exigit ad motum localem, ad hoc, vt mobile fibi gat, fed ad hoc, vt habeatur quadam longitudofi in diftantia, fecundum quam mobile procedar:hac autem longitudo non poreffeffie pete quibus penerraretur mobile. eft ergo fuccelliua : talis autem fucceffiua diftinatio, aut diftinAiua fucceffio, non eft aliud, quàm motus locaimmediate in mobili fecúdum aliquam magnitudinem quiefcentem, non fecundum aliquam commenfurationem, aut pratentiam, aut con decurfum menfuratü per eam. \& hinc eft; quòd addiuifionem magnitudinis diuiditur motus 10 C
cit, quòd omne, quod mouetur in loco, neceffe ef, vt mutet locum, aut per fe, \&\& fecudum for nam tantum, ficut mutat fphara, \& omne mo mam, \& fubietsum, \& ita per fe, \& per accidens, ficut eff in illis, quee mouentur motu reato. \& remifa fuis actualitatibus differunt. vnde po teff inter eas effc comparatio relatiun. vnde $\mathrm{P}^{\circ}{ }_{D}$ Ad quartund dicendum, quod minus album dicitur quartum dicendum, quod minus abbum fir fibi, fed per minorem difantiam formalem minus enim accepita nigro.
Ad quintum dicendum, quàd in formis fub motuin, loquendo de formis ciurdem fpeciei motum, loquendo de formis ciurdem rpeciei;
nde anima van appinintenditur, aut perficitur, quemadmodĭ̈alkedo perficicidicitur, , intend
vel dicendum, quod forma fubfantialis non fu vel dicendum, quodd forma fubfantialisnon fu-
fcipit magis, -8 minus, nec habet huiufmodi gradus ellentialiter, ficut forma accidentalis roce, quòd haber rationem finis, \& termini, Ad fextum eft dicendum, quòdaliter elt de orma intenfa, \& remiffa, $\&$ de fenfitiuo, \& vecratiao: tom quia ilis realitates einidem ra nec funt realitates in intelle ediuq, nec eiuldem ationis fecundum iftos, qui fic arguunt, quam-
atur in fequndo tue perficitur, vt fiat fenfitiuum fecundum eofdem.

## Refonfioad tertiò obieta.

A D ea ergo, qux fuperius tertiò indicīA tur dicendqum eft. Ad primum quidem, bus modis. primer quidem realitef, ficut elementa mi entur in mixto
Secundò vero per acceffium, ficut minus cur-
 effer minus album, fed effer forma mera, $\&$ al-
terius fecieb terius fpeciei, iuxtaillud, , quod diuerfificitur
fecundum magis, $\&$ minūs, fed quod diuerfificatur fecundum formam, \& qualitatem, quonis, pallidum non differt ab albo fecundū marent eiurdem fpeciei . inrelligit ergó Philofophus illude effe albius ;quod eft nigro impermixtius, hoc eft, quad eft nigro permixtius, di-
fantius, $\&$ magis recedens, ficut linea eft curuior, qux amplius diftata d retitudine. Et per hoc patetéd fecundum; contrarietas namque magis, \& minus cocomitantur fe, quia piunt magis, \& minus dicuntur magis, minusue difare. Et per idem paret ad tertium. Ad quartum dicendum,quid cupiditas mordifpofitiue : non intenditur autem charitas ex hoc, quòd cupiditata excludautur,fed charitas in primogradu habitus cupiditate mortalem ex-
cludit, quanto vero amplius intenditur tanto excludit amplius cupiditate venialem, ficut vnum opp ${ }^{\text {fittum excludit illud, qued difponit ad }}$ aliud, \& hace eft mens Auguftini, non quad cupi vbi supra.
ditas, \& charitas formaliter mifceantur

> Ad quartò obiectia.
 Aus dument. Adp prinum quideren, tudid frit cundum, quia non fufcipit ipfum mufceptiue,
fed magis ex realitate gradufir vnum conftitutiue fubicctum. ergo to tide conflituti,feu gradus intenfi dicitur moueride gradu in gracum, eacfe in potcntia ad $v-1$
trumque, 10 antem gradus ad gradum. Ad fecundum dicendum, qued con eft formam perfectiorem fieri realiter a auialio rem, nifi adueniente realitate aliqua, Faluatur pracife, participantes fpecificam rationem, entitatem formxillius, , qux intenditar, vidi-
tumeft in quaftione. Ad tertiudione. creatura enim, qux fuit ${ }^{2}$ quòd falfum affumi ia obiectiue, in tempore acquifiuit totam - Ad quartum di
ad perfectum poteft qum, quòd ab imperfę ine acquifitione realitatis effe motus, fed non Aum realiter perficiatur.


A ca verö, qux quintò indu cuntur, dicentendunt, per quod remifinum, dum eft in intenfo differat fola ratione, ficut vegetatiuum, \& fen-
fitiuum,$~ \& ~ q u o ̈ a ̆ i t i b i q u a d a m ~ c o n t i n e ̄ t i a ~ v i r ~$ tualis, ficut fenfitiui, $\&$ intellectiui : hoc autem not eft verum, quia in forma intenfa eff reali

454 Liber I. Sententiarum
tiuum antem,\& fenfitiuum non fe habent, ficut A dici non poteff departibus charitatis; aut albè realitas, \& realitas apud fic arguentes, fed funt
duo conceptus de cadem re fimplici formati, \& iterum ficiut realitates ifte, per quas fit formarü cundum intellectum. vnde non eft fimile de vegetatiuo, $\&$ fenfitiuo; quomodo autem fe ha-
beant vegetatiuum, fenfitiuum, $\&$ intelletiuü in anima rationali, in fecundo dicetur.

Reffonfo ad fexto obieta. A ca vero,qux fexto inducuntur dicendū
ditur in ad pre primura quider hoc, quided lumenen non intentur, fed per hoc , quod primum per aduentum eft vnum formaliter, $\& \&$ praxife, fed aliquid habens indiftinstum. vnde in aere
lumina in fimul, fed vnum lumen
Iumina in fumul,
Ad fecundum dicendum; quiǹd quantitas non fit maior per aduentym noux dimenfionis in atuo difingubinis, aut praciie, ed tannum per quantitatem.
Ad tertium dicendup, quòd additio plumbi ad plumbum,vt totum compofitum fit pondero
fiuseft additioad vnitaté continuitatis. partes enim plumbi funt vnum per continuitaté, quod
dinis, aut alterius qualitatis. Ad quartum dicendū, quöd homogenea funt illa, qua eividem ipeciei, \& rationis funt; talia
vero non habeantex fe, \& per rationem homo geneitatis, quòd polfint facere vnum, aliàs vnü
faceret anima cum anima, faccereanila ergo anima,punctus cum puncto. habent hoc ratione continuiratis, vt parer de ligno,quod continua tur alteri ligno; non habent poffunt contineri non homogenais, licut pater de argento,* auro.-

$$
\mathcal{A d} \text { obiecta in oppofitum. }
$$

$A^{D}$ ea vero, qux inoppofitum inducuntur, veritatem concludunt vfque ad fepducuntur, cta, ad quorum primum dicendum, quòd ritas diminui poteft quanturn eft ex forma, \& ex natura fua : quod autem non reducatur ad a-
Ctum huiufmodi potentia hoc fir propter de tum alicuius, quod diminutionena poffit mereri, quia nec mortale, nec veniale deméretur Ad fecundum dicendum, quòd charitas
Al finitum augeri non poreft, propter demonfinationes indutas in corpore quaftionis.

Diftinatio empore datus eft nobis, \& \&ita videtur, quad rocefsit,vt donatum abxzerno,dicendú quà um, velut donabile, fed vtriarus; cius namqu procefsio er natiuitas, non donatio, Spiritas Sectindam dabitationem mouetibi : Et andum dicens quòd cum filius accipiat à patre nafcendo, ion folü,ví ffius fit,fed immovrom filioprocedendo num fir, immo quòd omnino fir, merito quarirur, vtrum accepcrit quod fibhâatia fit exhoc, ctur, nifi extempore acciperer fuam nub dan iam, \& quòd omnino effer, \&\& ideo hoc núac epitex hac, quòd detir,fed per aternamiproterinam.
ertiam quoque dubitationem mouet ibi icc oritur quaftio :dicens quòd ff filius nafcendo spicis finanian, velientian deitatis, aut hiuseo fit effentia, guo nafcitur, \& fecundum hoc filios natiuitate erit efsétia, \& Spiritus $\mathrm{S}_{\mathrm{an}}$ us procefsiqne, quod negat penitus. Auguift
 lione, $\mathbb{\&}$ ideo dicendum eft, quòd procefsio, \& natiuitas poflune notare habitudinē originis, quinc verum eft,quòd filius accepit tuarcendo, ccepit hoc; vel habitudinem caufx formalis, tunc eft erum, quod filius fit Deus natiuita , $\&$ Spiritus lanctus procefsione. ex ijs,qux pradicta funt in hac diftinetione cöfirnat quadam fupradicia. Etcirca hoc tria fa ater Primo enim ilia confirmat dicens,quòdiam procefsione Spiritus fancti, vna aterna, $\propto$ alia emporali;ex hoc quò̀d hic diatū eft, quòd Spis tus fanntus donum er abxternos datum vero cefsionem xternam dicitur donum, \& fecundü temporalem donatum ! Secundò ibi: Et fecundumboc. Magifter infert quoddam dicés, quò refertur ad eos, quibus datur $\&$ ad eum, kui itēdit,, hinc efl,quòd Spiritus fantus dicitur no uet quandam dubitationem Masitter, ditens, quòd cum filius datus fit nobis, licut \& f(ipiritus, merito quari poreft, an polsit dici nofterficut r piritus dicitur nofter, \& refpondet, quöd po
teft dici Redemptor nofter, \& panis notter, nō tamen filius nofter, ne ex hoc fallus infurgerèe irellectus, quo crederetur generazus a nobis. rem, dquogenitusef.
Poltmodum ibi: Poost boc quaritur. mouet Ma gifter vitimann quanfionem, an fcilicet Spiri-
tus fantus ad feiplum referatur widewr uod fcc,quia duturà refornue vero victur enin
refertar ad enam; quidae ; remietit
gitter hanc:quaftionern foluendam dift. ©8: c
vitimo, vt patebit hxc fententia.
Vitrum Donum fit proprictas consitutiua

Edoni, Maginter hic agit de proprietate càtinuatio
donum fir propricras coniftitutiua Spiritus fah
Cti $\&$ videtur quad non, ied efle donum of coin mune tribas perfonis. ©uaxiber dnum eft com mune tribas perfonis. quaxibet dnim perfona
datur,immo $\&$ diuina elfentia darur iuxtz illud
 de Trin.dicir, quòd pater facramenta natiui- Trioogi, tatis imperitiur filio, ve confitendas fit in glo- aium tia Dei paitris,qué ex fe in fua forma gencraiz ergo videtur, quòd donum non Gr proprietas spiritus fancti conftitutiua.
Praterea : illud, quod comperit filio non eft
propitium, $\&$ conflitutiuum Spiritus lancti, fed onum, comperit filio. dicitur enim lfaix 9:
 ret.ergo donum non eft proprietas conftitutip ua Spiritus faniti
Praterea:Nullu
fonam Spiritus fancti,fed donum importat re- Ens rasto lationem rationis ad eos, quibus datur. ergo ans non continon poteft perfonä Spiritus finnti conflituere.
Proterea: Nullum temporale eft proprieras confitutua Spiritus iañ̃i, fed donum eftaliquiod temporale.ergo illud, quod prius. PFazterca: Nullanin includens creaturam eft
proprieras conflituens diuinam perfonam, fed donum in creaturis includitur, quibus datur faltem per nodum ternini ergo non eft pro priefas spiritus fancti conltitutiua. ua proprictas, féd perfona Spiritus fancii, qux $f$ nite vin vnixcum confticuicur propriate procefsionis, e:taz Fro qux alia eft à dono, quia dicit, Auguftinus is. piritas.
de Trin.quòd Spiritus fancus intazrum do nuen
cap.tg. Dciêf,inquantū datur eis, quibus datur a pud fe, cumm Deus eit, \& fí nemini datur. crgo do num non elt proprieras ipfius.
Priuz Spiritus fanci, eius emanation pon tio 2ppellarit, ficut $\&$ emanatio genitit dicticur gencratio,fed Auguff.dicitit de Trin. quòd Spiri cap. 18 ritus fanctus fit, evel quòd fubtantia fir hoc foo quod procedit, per hoc innuens, quöd emana to spiritus fantat ion eff datio, fed procefsio ergo non confit
prieatem doni.
Praxerea:Spiritus fanctus non refertior ad $f$ fua proprictare perfonalij fed ineoóquidd datus eferturad $f c$, cum decur a feipfo, vtisiagigi tiua iffings.
Praterea: Nulla perfona haber inte prietarcm oppofitam fuo confirutive. + ?
enim non haber filiationem, nec filiui pate


456 eft proprietas. Propreceas: ponir diftincionem, quia quod conftituit, $a b$ alio difinguit, fed donum diftinctionem non
 fum,ficut Deus. ergo donum non eft proprie-
confitatia
Quod dorum fit proprietas cenflitutinas
Spiritusfanci.

 de Trin. quod relatic Spiritus fandtiad. Patre
$\$ \&$ ad filium non apparet in hoc nomine Ppiri \& ad Filium non apparet in hoc nomine /piri-
tus, féd in hoc vocabulo donum . ergo donum
 donum, \& proceffioi i.iem funt. eo enim dicitur firitius,quo donum, quo procedens,vt Ma-
gifter dicit in littera . ergo proprictas doni gitter dicit in litera. ergo
conflituit Spiritum fantum.

## Refionfio ad quastionem:

Explican- $A_{\text {ar }}^{\text {D }}$ quaftionem intam reffondendo hoc or atorum $\mathcal{P r}^{\text {dine procedetur. }}$
cendi DoĘorum. Waftionem refpondebitur
Secundö vero iuxtrunllod vero ad quidetur. Tertiò quoque aliqua dubia mouebuntur, \&:

ARTICVLVS PRIMVS.
opinio s.Tbomeparte prima q.38.art. I. ev 2 :
Caliquidicere voluerunt, nomen doni effe
procedit,vt amor;amor autem habetrationem primi doni, per quod omnia dona gratuita dan quo volumus ei bonum, \& quia donum eft dadatur intétione retriburionis, fed omninogratuite,proprijisime Spiritui fancto competit, , $^{\text {P }}$ it donum; de ratione namque doni videtur ef tat quòd fit aliquo modo cius, vel fecundúoriginem, vel fecundum poreftatem poffefforis; perfona vero diuina non eft alterius perfonx cundum originem, \& ita donum originem im portar, \&eft aliquid perfonale, competens Spiitui Hxc autem pofitio ftare nō poreff: tum quia
eo, quòd probatuméff fupra,quòd Spiritus fan Cus nó procedit formaliter,vt amor, alioquin ex vi procefsionis, \& inquantum firituse effer fet beatus, eo quòd fpiritus, \& per confequens
fupra difinint.io. funt induta: tum quia paulo
ante in quaftione de amore ille pofitiones diante in quaxtione de amore illx pofitiones di cedit,vt amor,fed vt imprefsio, fcu attentio re amatz, proueniens in amãte ex co, quòd amat de non videntur verba corcorditer effe prolà ta,nec confequenter dita a: tum quia amor cl fentialis eff illud, quo omnia dona donantur, vt
amor importatus per Spiritum fantum, alio B quin perfona Spiritus fancti haberer fpecia
lem caufalitatem fuper creaturas in ration lem caufalitarem. iffer creaturas
efficientis, quod eff non poeff.
opinio Heruei quolibeto 6. quef.?
 dem tone doni funt tres cöditiones. Prima qu dat. Secunda uero, vo det fine intentione zetr butionis. Tertio quoque, vtilla res, qua datur apra fit ad donadum, vt enccnium, vel aliquid
talc; haberc autem dominium poteft coningere dupliciter; quia vel fecundum autoritatem originivs, vel fecundum autoririarc̄ voluntaratis. fic ergo fid donum accipiatur, quod eft aprum
dari liberaliter ab habente dominium uolunta tis, fic donum eff eficntiale, quia tora Trinitas poreft dare fua uoluntate fripfam.Si veroacci piantur tres conditioncsitita aptum natum d
riliberaliter,** originari, tunc eft propriü Spi ritui fancto, licet originetur Filius, non tamen per modum voluntatis, aut liberalis donatio iis, ficut Spiritus fanctus.
omodo Spiritus prxambu fanecus procedat per modum voluntaris, fcien uinarum eff tria confiderare, perficonarum di- quxf dict dinem virtutis actiux ad a cum eliciendum, Siergoproductionem Spidinem emanationü. remus ad vim fpiritatiuam, पus eff pincompa- Tripliciet ic non emanae ent principium coipparaur per modum voluntatis, vel liberalis donationis, led tantum per modum naturx, quia deter minatur ad producere necefsitate naturx, ne eff in poteftare eius agere, \& non agere, ficut
eft in poteftate voluntatis, prour diuiditur có tra agentia naturalia; fivero confideremus fecundum, videlicet fuppofita agentia,tunc Sp . ritus fancti productio habet aliquem moduf
voluntazis.quod enim duo agentia aque perfe Ge producta, immo vnum $x$ que perfecte produ cens,ficut ambo,non videntur ad idern produ nec citius ambo producant, quàm vnum cum tamen fint eiurdem ordinis, hac inquam no videntur concurrere in rebus creatis, nifi in agentibus per voluntatem, qux quidem ex ad cendo obferuare. propter iftam ergo fimilitudinem Pater, \& Filius videntur Spiritum fan ro confideremus tertiegum uolunatis. Si ue duftionum,fic ctiam aliquo modo procedit per

Diftinctio XVIII

Oplnio
Hentice
penditur
 aus.Proeder
à
${ }_{2}$ duobess

Profedere Praterea : Procedere ${ }^{\text {à a dupbus principijs }}$ pintipiis
vniformi-
vioniformiter niuxta fimifiticudinem extrinfecam, in qua cit nicduan tet, fed fectitratuol iberalis donationis, vt pabitertasia. rum dida fpiritus fanclus dicitur donum, quia procedit.per modum liberalis donationis.ergo proceflus $\frac{1}{}$ duobus principijs uniformiter fir donum, vel quond procedar per nooium vo luntatis.
Prraerea:Si ex fimilitudine fpiritus fandi di
cirur per modum yoluntatis proceler citur per modum voluntatis procedere, \& per
modum doni,oportet,quod in a gentibus volun tarijs, \&e creatis modus fimilis reperiatur, fed numquam in agentibus voluntarijs \& creatis hocreperitur, quiod eadem a tione, \& eadem porctnia, \& eadem virtute ab vno communica
ta alteri a gant ad eundenne effectum, ficut eft in diwinis.ergo talis concurfus, cui fimififs sciam reperitur in creazuris, quo id agentia volunta
ria non facit, guoud firitus fanque procedat per modum voluntatis.

Prxterea:Pater producit filium per modum
natura, $x$ piritum landum per modum volun
tatis, \& ii per imposibite procederer 1 filio, adhac complete procederet
 2gentium daret huiuffodi productioni volun
tarij rationem ergoillud poni non poreft tarij rationem. ergoillud poni non potefl.
Praterea $:$ Si propter talem concurfum vin formirer producentium firiticus fanctus dice-
recur produci per modū liberalis donacionis, Pet.Aur.fup. I, Sent. to. I, 2turam inreclicctualem eft prima emanatio quia fecondum noftrum modum incellige 8 infa Deum,qui eft intellectualis natura prima manatio eft perionx verbi; /ecunda vero fpir uòd firitusfaneus proceditper modum vo luntatis, \& liberalis donationis, \& itz fibi comperit nomen doni.
Sed hac opinio,
 gis donú, quàm fimia, vel pitura, vel pigmeus militudinem \& apparentiam abfque exiften fanticlamant, quòd fpiritus fanctus propri donum eft, \& zque proprie, icat filius verbum tate non dicitert verbum Dei,nig filius, fic nee Arwim. 1 s. ${ }^{\text {at }}$ donum Dei, nifif firicus fanetus,\& Magifter 26
 tus dicitur proprie donum Dei, \& non fimilitu
dinarie,ficut fīmia, vel piatur dicitur go non apparert tutum,nec cóforme ditis is 7 an corum, ,ưod propter huiufmodi extrinfecas
fimilitudines firiritus fancuus dicatur vide cum talis concurfus producentium non detrationem liberalis donationis, ve diçum eft, led tantum quandam accidentalem fimilifufficiat ad hoc.quòd vere, \& proprie doni ra tio ideo fiririul afcribatur, Secundó vero defi cit, quia productionem iffam fpiritus farictid
cit effic per modum voluntatis, \& liberalis secrudns
defectus
hius oplcit efie per modum voluntatis, $\&$ liberalis do quia vidclicet eff feccunda productio intra in telle tualem naturam; inta vero fimilitudo ef maliter rationé liberalis donationis vnde no magis propric fpiritus erit donum propter h infmodi ordinem productionum, quatm Dcus
iftleo propter magnamiter fit leo propter magnanimitaté $\& \&$ flos propte
munditiam, \& pecra propter refiftentiam in omnibus enim intis inutenitur extrinfeca: qua dam fimilitudo, qiux Deopoteft adaptarii. vnd nomen doni a ssignari dèbet non inter propria
fed inter nomina tranlatiua, fi ifta fir vera, fed conflat de oppofito fecundum omnia diat fanctorum. ergo id fare non poreft.
Praterea Infra intelle Praterea : Infra intellectualem natură pro
dutio odij, veltimoris, vel pei actibus volunratis eft fecundaria, \& fequiry apprehenfionem intellectiuam, ficut \& amo risproductio.ergo fieffe productionem fecun rituif fancto, quòd procedarjer madum ris, \& liberalis donationis, pariter fibi dabit, quòd procedar per modum odij, \& timoris, ficut paret.

Opinio Durandi in r.fent.diffir 8 quaff.I
T ${ }^{T}$ motertoctixame
$\mathrm{E}_{\text {men doper }}^{\text {T proni poteft accipi fimul fecundum }}$ Durand rationem rationis generalem vel fecundum expl quod ex intentione nomenillud ad aliquid ap modo, nec êtr effentiale, nec perfonale, cu us ratio eft, quia nominis fignificatum, ratio non mutatur propter materiam - cun
enim ratio,qua fignificar nomé fit fuadictio, dicitur 4 Metaph.donum vero definiatur, $q$ eft 4 . Met. tert
$45^{8}$ Liber I. Sententiarum
fee patet, quòd cumbos, feu equus liberaliter A bi poreft competere, liberalis communicatio, alteri tribuatur,non minuitur ratio doni, quin
dicatur vtrumque donum, nec propter hoc di citur donú fignificare equam, vel bouem, fi abin generali fumpta, neceft notianalis, nec eff ef fentialis; fi vero nomé doni accipitur pro fubie Ctis, de quibus illa ratiopprace de pradicatur, an fcilicet efientiale fit, vel notionale, fecundum hoc currere debet intêtio quaxfionis, quamuis inepte communiter proponagendo nihilominus fecundo modo, tria dicenda funt, primum quidem, quod in diuinis refpe tionnec effencialis,nec notionalis quia illud, $q$ nec:communicatur libere alteri, non haber ra tionem doni; in diuinis autem nihil eft, quod naturx, \& ideo nihilquod ibi fit habect ratione
doni; fecundum vero quia refpettu creaturarū
Rete doni
Reffectar

creaturaü ratio donimuenitur in diuinis zque proprie cuius ratio eft, quia nihil diuinum communi| reperizur |
| :---: |
| in |
| dibiais. | catur liberaliter creaturx, ve habeatur ab ea

fubieftiue, fed tantummodo obicéiue, ve cognitum, \& amatum,feu per modum reftoris,\& directoris, confar auter,quad iccundum huc gniti, \& © ámati, \& influentis donum gratix, $\mathbb{\&}$ glorix, nec illud eff perfonx alicui feciale. Tertium quoque quod donum appropriate ma
sime coupctir firitui fancto, $\&$ ratio huius eff,quia omnis liberalis communicatio,quę ad donum exigitar procedit ex radice amoris,
 tuor, quax proponir. Primò quidem, quòd ait, quì̀d ratio doni in Trari. quamuis enim de nominibus fignifican-
tibus determinatam paliter, quòd eorum fignificatum ratem princi materias variari, pro eo quod earum ratio repario manete, \& cerufa, nihilominus non eft hoc verü
par de illis somminibus, qux non fignificant principaliser aliquam determinatan rationeme enim quòd nihil determinate fignificant principaliter, coincidút in determinatas rationes, quibus applicantur, no per modum participan conftat, quod donum non importat in principali fignificato aliquam determinaram rê, aut rationem,quam anser ex definitione doni . donotatum, $\propto$ hoc patet ex definitione donion
num enim eft id , cui competit dari dationc in reddibili, hoc eft datione gratuita, non intendendo retributionem, ${ }_{\text {minatum ponitur per modum principalis } f i}$ gnificati,fed indeterminatequodcumque id $\mathfrak{G}$
bi poteft competere, liberalis communicatio,
nec liberaliter communicari eft fignificatum donum, fed id, cui hoc competit, quod omnino
indeterminatum eff. ergo optime quari poteft indeterminatum eff. ergo optime quari poteft de principali fignificato doni, prour aptatur ad quid perfonale, an dinina effertia. vnde fi do cipam importarec aliquam rationem,qux participaretur in diuinis, \& in creaturis, optime
curreret imaginatio toraliter opinatium,quia principale fignificacum doni,nec e effer notiona
le,neceffentiale, fed effer ratio abftrahens, $\&$ ie, nece.effentiale, fed effer ratio abltrahens, \&
communis, fed hoc veruma non eft : tum quia ommunis, fed hoc verum non eft: tum turis, \& participaretur ì Deo, \& d crearura formaliter, cuius oppofitum ifit volunt, \& ve-
rumn eft: tum quia donum non fignificat communicari liberaliter, fed id, cui competit taliter conmunicari,quodcumque fir illud, \&. cuiufcumque rationis, ideo dicioportet, quod do numad diuina tranflatum habeat proprinci-
pali fignificato effentam, vcl perfonam . non enim comperit perfonx, quòd cominuuicetur hberaliter frer aliguam rationeai mediantem,
qua donum appellarur, fed perpropriam $\mathrm{ra-}$ qua dom.
tionem.
 enfe ratione nl liberalis donationis refpectu in-
trinfecorum pro eo quöd quicquid emanar trinfecorum pro eo, qued quicquid cmanat
in diuinis, procedir necefsitate naturx, hoc quidem flare non poreft, quia id, quod necef fitate in murabilis complacentix dicitur ema-
nare, emanat, ve donum immuabile $\&$ vt innare, cmanat, vt donum immutabile, \& vt in?-
mutabilis liberalitas non dubium cnimn quöd Deusimmutabilis, immutabilicer complace $n$ fe, \&e liberrima dileGione fe amar, nec dubiunn fecundum mentem Philfophantiii, quin
intelligentix morrices orbium liberrime amét frimum principium, \& moucant in ration amantis,, tamen immutabiliter, \& necefsitate complacentix, vt Commentator dicitin fe- Conm. ..ert tabilitate mouere, \& moucre modo naturx quomodo agentia naturalia dicuntur nouerc, fed manifeftu eft,quod firititus in diuinis ema
nat per modum complacentix immutabilis nat per modum complacentix immutabilis,
ficut dictum ef fupra.ergo aliquid eft in diuinis, cui poteft comperere ratio doni in refpe Euv intrinifecorum. Terriò vero deficit in hoc, quèd ain toti Tri-
nitati efie commune, quöd donum fit refpectu creaturarum.ficutenim Aug. dicir 1 j.de Trin. cap. 16 xque proprium eft firitui fanto, tquòd doprime quod fit pater, fed cuidenter pater,quò
 commune tribus, immor feciali modo compe--
tic filio, quod fir verbun tit filio, quòd fir verbun, \& primx perfonx
quòd fit pater.ergo idem erit de dono refpe $A u$ quod fir parer..rrgo idem eritted dono reipctuu ne effe toti Trin. vt detur in rationc amati, 8 cogniti, cui hoc fit commune, aliter tamen
dicitur, quid Spiritus fancusd darct creaturis, quia funt termini xternx dationis, vt fupcrius dictum fuir mientioncm Aug. qui dicit 5 . de Trinit. quöd spiritus fancuus, qui nó eft Trinitas,red in Tri-
 jpfa relatio non apparet in hoc nomine ; appa-
ret aute, cum dicitur donum, fed manifeflum
 iitus fan- icicitur ad patrem, \& filitum, elf propria nibit \&
tusdiciur non appropriata doni.crgo donum, quod illam ${ }_{\&}^{2 d p}$ Fintem, fl relationem importar fecundū Aug.vr fupra nō

opinio aliorum.

 nat per rodum am amoris fpirati, fecundam vero
habirudincmi iuportaz ad creaturā in ratione habirudinem ipportat ad creaturà in ratione
donab:ilitaris, hre autem principaliter fignifio donabintatis, harc auten principalitec fignifi-
cat, quia abitha nomend oni importatur.Cum ergo queritur an ratio doni fit proprietas con-
fturiuz périoux Spiritus fanti, fi loquimur freatiaz perioux spiritus fanti, fif loquimur
de de prima natitudine fon ent habitudine, puta de dopatilitare,dicendum eft, quod nec ett confi tutiuis proprieras,nec, inclualain ea, quod pater ex hoc,circumficripta per pofsibile, vel impof-
fibic omni habitudine ad creaturam, adhuc perfona diuinatemanct conftituta in effe perfonali, $义$ ircrum refpectu donablititatis eft po-
ferior proprictate côt ituriua, quiz terminus herior proprictare conitutiua, quiar terminus
eft pofterior termino, puta creatura eft polierior periona diuina, \& rurfus donabilitas eft Donabili-- refpectus rationis, $\&$ per confequés non vide-
zasel
and Hexinx, \& adhuc Spiritus sietus cff perfona fim ad parrem, \& filium non funt exdem habitudi-
nes, \& per confequens non poreft onfituif for nes, \& per confequens non poreft conflituif for
naxiter per verumquic. haber ergo fe refpe\&us donabilitatis per modum affequentis ad proprietatem originis, qua contitituitur Spiritus
fancuus,ex hoc nãque quòd procedit, ve amor habet apticudinem, ve donecur. Jed hre opinio videtur irrationalis in duonabuls. Cus, primoo quiden, quòd ait,quòd Spiritus fan ratus . probatumélt enim fupra, quòd nullus amor porelt firari, \& quòd nulla pertétio fim plicitci poteft reduci, ed communicari tantū, ficur effentia, fiquidem produaum, \& non pro-
duutun realiter diftinguutur, fed in diuinis ef quidam amor improdütus, puta effentialis, $\&$ quidam a mor producus fecundum fic ponentes, videlicer fipiritus. ergoduo amores diftin-
Eti realiter func in Deo, $\&$ maxime in perfona Spirizus fancti erunt duo amores, \& dux habitudines, qux omnino imporsibilia funt. Omnis 2-. Pratrerca: Omnis a mor diuinus eff formali-
mor duil- rer infinitus, fed perfona firistus fiter mor diui- ter infinitus, fed perfona firitus fancii per
nus iff for
maliter in- fuam propriam racione nece ef formaliter infi-

te perfonali non eft amor fpiraztus
Secūdò vero videtur irrationalis, proprieratem doni non includi in connficuriuo firitusu faniti. illud enim videtur concludi in proprietate firitus fancti, quo fua proce fio
differt formaliter à filij procefsione, fed manifefum eff, quöd differt ex hoc, quòd procefsio fua eff per modū doni, \& daci, quxta illud Aug.

 fit nà it naicedo, \& exiuir,vrgenitus, acper hoc clu-
cefcit, yt fpiritus fanctus non fit filius.crgo fecundum auctoritates fanctorum dicendum videtur, quod ratio doni pertinear intriniece ad lus primus finitur.
articvivs secvndvs.
Quid dicendum fecundum reritatem, é premittitur doni distinctio.

Chuiusquarandum confiderandum, quòd Oplinlo au nibus poterit apparere. Prima quidé quòd do. num fumitur multis modis. quandoque enim explicaur donum dicitur toturn, quod in alterius poffef-
fionem transferri porelt realirer, zhoc modo fionem transferri poreet realiter, 8 hoc modo
omnispofiefa res dicitur donabilis, 2 donum, quia poteft in alterius dominium rransferri; quoniam vero dicitur donum illud, i quapropo-
 quod confuetum eft dici,quòd talis dedit mihi amorem fuit. Quando vero fumitur protranfa confuetum eft dici, $q$ a mans dedit illi fpiritum fuum, \& yitâ,\& cor fium. Er hoc contingit ad - Donnm de hur dupliciter. poreft enim accipi donum, vel pliciecrac-
pro ipfo mante int pro ipro amainte in ralis effie donato pofito, vel quidicirur datus denominariue, exphoc $q$ pofitus eft in tali cflic daro. Si ergo primo modio acnum inquañtum aliguo modo dicitur pofsideriab ijs,quid diligunt eam, quia amicuseft quxdam poffersio, iuxta illud Eccl. $\sigma$. Crriptum: Si pofides amicum, in tentatione po 0 fide illuh. \& per iftū
modum filius dicitur datus in fratrem, (ocium, \&: Magifrum ratione humaniratis aflumptx, Iimiliter fif fecundo modō donū accipiatur,cōdando amorem fuum dat feipfum, cü tota Trinitas fite effentialis amor fecundum illud. Io. 4. Ioan.4 deus charitaseff. fi vero donum accipitur pro quodam effe in eo, \& communiczante pofito co, in nobis quidem intentionaliter, $\&$ votiue,quia lecundum conatum, ac defiderium,ac otum amantis; in-Deo vero realiter, cuius omnia vota implentur, fic vtique accipiendo,
effe donum eft proprium foiritus fañti, immo


Oq 2 quid

## Liber I. Sententiarum.

- quid eft in patré pofitum in effe dato, \& com- A in Deoverdffecundín totú realiter ad impletur. municato, ita quod illud effe datum non fit fo-
lum fecundum votum, \& conatum, ficut in nobis eff, immo realiter,\& vere. fic ergo accipien do donum, pater quomodo eft proprietas fpiri tus fanefi xque vere, \& proprie, fic
bum eft proprietas Filij in diuinis.

idem, quod firititus, c- per confequens
riditipfum elt, quod firrri.

 thb. is. de \& hac quidem eft exprefí fentétia Aug.\& Magilitri ententiaru.fi eninn proprietas doni effet
 ritus fanctus eo dicatur fpiritus, quo donum, squod co dicaturdoní, quo fpiratio, vel proce-
dens, fed Magittry in pratentidift.cap. Donum vero ponit hanc propofitionem,eo dicitur ipi-
ritus, quo donū, $\begin{aligned} & \text { eo donū, quo procedes. ergo }\end{aligned}$ cadem ef proprietas,fipiratio, \& datio xterna. Prxterca:Aug.dicite expreffe + .de Trin-quòd cep.
Spirituida
and ficur natum effe eft Filio a Patre effe, ita firiri-
rui fancto donum Deieficie a Patre, Filioproi cedere, fred manifeftum eff, guòd Filium effe 2
Patre, $\&$ filium natum effe, eft vna, \& cadé proprictas, non enim eitid Patre, nifinafcendo, \&
idem eft nafci i Patre, quod effé patre ergo non eft aliad fpiritum procedere i patre, $\& \mathrm{Fi}$ lio, quàm darii Patre, \&\& Filio, \& effe donum 1 Dei,, per confequ.
cefsio idem funt.
Preterea:Differentia diftinguens procefsionem filij à procefsionie fpiritus fancti, non eft Filiif nec eft à Ipiratione pafsiua ex parte f firi tus !ancii, fed procefsio Filij, \& f firitus fancii in hoo dififrunt, quòd per vnam procedit da-
sus, $\&$ donum, $\&$ per aliam natus $\&$ yerbim tus, $\&$ donum, , per aliam natus verbum fc -
cundum Aug. 5 de Trin ergo ficut na Ci , cun-aliud, quàm Filij procefsio, fic dari non eft aliud, quàm fpiritus fancti procefsio. Prxterea:Inter firitum fanatum, is Patré, \&. te firicus, nifif firatio palsiua, fed Aug.expref
$\qquad$
 renens ex lium refertur firitus fanctus apparet, cum di-
parte Spiri citur donu patris, \& filij er eroillud, quod prius.

 quia tunc no apparerct in nomine doni mago
quimin in nomine , $p$ iritus ifta relatio, nus, $\alpha$ iterū donü, prout eft firitus fanetipropriü nó reffertur ad datorē, eo modo quo munu
fculü,velres liberaliter data, fed co nodo, quo amantis vita \& anima, \& quicquid eft ineo, ${ }_{-}$nitur in efie lato, $\alpha$ in effe dato, \& in infe communi, ac muneris, recurri dicitur ad fic emitentem, $\begin{aligned} & \text { tandem,qux,quidem relatio eft ma- } \\ & \text { nifefte originis, innobis quidem fecundum no- }\end{aligned}$. men tanteummodo,qừd realiter nó impletur;

Prexereà: : Magifter in tota ifta difinction
probar-ifam conclufione ex dietis Aug. vnd in c.Donū expreffedicit, quòd proprietas,qux firitus fanctus,vel donü dicitur, procefsio ip
 femper fuerit donum, non foth, quia donabilis, quia fic filius eflet donü, quia femper donabilis
 B euidèeer,cocludit quòd ficut eft duplex proce $\begin{aligned} & \text { ab nuroque }\end{aligned}$ fio,vna aterna, \& alia tēporalis, fic ef duplex
datio vna aterna,\& alia téporalis. vide abin datio vna aterna,\& \& alia réporalis. vide ab in

 no.Ad cuiruseuide cludir quandā operationcia refpiciètem duos terminos, s: vnŭ fubicetum; pro fubiecto quidem illud, quod datur; pro ter
 a mäs pofitum in effe condonato, terminus ilic ia quo donum cömunicatur habet principij ra-
tionem, $x$ emittentis renin rionem,x emittentis remin tail elfe dynaro,
fecuidum hoc apparet,quöd firiatio oi calis à tio ideml funt, quia de ratione fpirationis fume eadem tria, videcilicet illud, quode emitcisur, $x$ ponitur in talis cise, sad id a quo cmittitur, mens anantis emifa yocans ad amatum lipiri${ }^{\text {tus }}$ appellatur, \& fimiliter munus maximū eit, \& immenfum, inmo menfura omnis muncris,
non eft mirabile fi ipiratio, $\&$, emifio fivitus amantis, lit eadem prëpprectas cum datione, ita ve donum, \& firiritus omnino fint idem. Elt auten fciendū vterius, , titur, \& firiarur non eft primo, st per fealiud, , iftius datio quain diuina effentia, in qua cöplacet fuo amore eflentiali Deus, iftã autemirerminump participat immurabifict ab xicfno omnis creara
eflentia, \& rationes virtutū; ex rempore vcro participat huius termumum dationis rational is anima, per hoc quò in ferccipir uircurum, \&
 lius termini,erga quen firiticus fanctus cmitti tur ab aterno per lecudarium, \& partcipatio-
nem primi termini,quief efinciadiuina, Ce nemprim hoc paret, quod darioremporalision addit aliquid ex parte fpirtus fancti, aut dationis xternx, fed tâtum nouam participationemt termini, non quide primarij, Fed illius, qui
participat terminum primū, 2 fimiliccrdonabalicas non ponit refpectū inter aliquid aliud exparte 'firitus fancti, fed refpectum aptitudinalem ex parte termini, videlicer participa-
bilitaté, $\alpha$ hinceft, quöd decipiuntur imaginan tes,quòd donū fí alia proprictas rclatiun d $f_{\mathrm{p}} \mathrm{i}$ ratione passiua fundata luper spiritu fancto, ac fifecundü origine rationis prius intelliggeretur
firitus fanctus produci, \& deinde dari, ficut miritus, quod primo fit \& \& exiftit antequam deturinō eftautem ita, fed fipiratio efl quxdam

## Difinctio XVIII

461



 citur dari ex tempore propter nouitatén dationis , fed propter nooarm particicipatione tre
mini zternz donationis, fictut dé procefsione fuperias diaum fuit, idem quippe eft procefenod dorum eff proppritas confitusixe

 liquum; fed côfrat,quòd amantê erga amatuu bet illi donare, \& totum illud amato donari,nil aliud eft,quàm illud fipirari, \& per confequpus
fpirari, \& donari idem funt. ergo cum fpiritus fantus conflituatur in effe tali per fpirari, manifefte apparet, quòd in eodeni conftituetur perdonari. ficut cnim verbum ; nil aliud eft,
quam decitas pofita in effe formato, ficf(firitus dato, $\&$,vt fape dietū eft, eft Dens pofitus in e fina, \& proprietas, $\&$ fuus modus proprius fubfict ftendi; vnaqueque autem perfona in diuinisi proprium modum exiftendi pofsider fecúdum Riccardum 4.de Trin, in multis capitulis.
prout ef firitus fan\&ti proprictas accipitur Pulchrum pro communicatione charitatis, aut gratix,
confideran ant aut participatione parsiua corum ab anima;il-
$l_{\text {a nanque dicitur datio temporalis, qux nó eft }}$ noua datio, fed xternx dationis participatio exparre termini, qui de nouo habet participa poralitas addat nouman draionem, fed nouitate ex parte termini, \& ad hoc attendêtes pofito

 cata ad animam, propter participationem no-
nam xterni termini illus dationis dixerunt, fpiritus fañaus procedit, quomodo datus, 8
quod eft donum ex viprocefsionis, ficut $\&$ foiritus, immoidem ef donu hoc finitur articulus fecundus.

> ARTICVLVS TERTIVS.
Vbimonentur mülte dificicllates circa pradita.
$\underset{\substack{\text { Plures diff } \\ \text { ficulcres }}}{\text { Irca rertium autem confiderandum, } \mathrm{S}}$ runt.Impofsibile namque videtur, quod aliqua
creatura fit terminus $x$ ternx
procefsionis $l$ pi
 anctit; vt creatura ratione termini, quazomnia luntabfona, ve videtur.
pet.Aur.fup. . Sent. to. 1

Praterea : Videtar impofsibile, quòd fpiriunf fanctus retpiciar effentiam per modiumter mini;quia fecuindom hoc effer donum Patrisis, Filij in effentia, aut patris in Filium, vel Filijiz in
$P_{\text {atre }}$, cuius oppofitū Magifer diciv in litrera Patre,cuius oppofitu Magifer dicit in litrera:
Praterea:Imporsibile videtur quòd datio fit〔piratio, vel procefsio fpiritus fancti, quaia fecü tione accepit, quod effer ppiritus s. Dens, ficut ifta procedendoazcicepit: Mägifter Butem hoc expreffe negat in litteraf fecinidum
 non prius daretur, quàm effet cuidaretur. Pratrea : Videtur irrationale' quidd Spiri-
tus fanđti proceffio fir donatio nion dicitur datum fe,vt alteri, puta amico ans autem idem diligit $f$ e, non dicitur feipfum; fibi diare, quia iam ante erat. cum ergo in diuinis و ibi locum habeat hiuffmodidstion videtur Praterea:Videtur irrationale, quòd foiritus fancus fit Deus egrediens viamoris, quia feemanationis foiritus fan $\forall i$ i, \& erine produ Ctiones elicitrx, cuius oppoftum diatú cin frpe. Praterca: Videtur irrationale, quod totum. enim; quod non'ropeame egreditur ad amatum, quantum eft ex conatu, ex voto, fen ductu amorispimmo etiam feiptransfert, quantum eft ex eadem formam fe transfre, पuantum ent ex eodem voto. fi ergo
itta in diuinis implentur, neceffe eft, vt Pater, qui vi amoris feipfum dat, \& econuerfotranfeat in quandam identitatem, ita ve fpiritus fit' lium, vt fiat vna perfona ex cis communis, ex quo votu amatiuu impletur toraliter in diuinis Prxterea:Quod idem exeat a fe, ant extraz ic
irrationale, \& impofsibile effe viderne proter quod ef contradittio, quòd vorum amantium impleatur in quacumque natura, etiam in diuldiationem admitrit vt Ang dicits Praterea : Impolsibile effe videtur, quòd fit eadem relatio inter duos terminos, $\&$ vnicum fundamentum; creatura vero eft vnus Pater vero'; $\&$ Filius funt terminus firationis quia ab eis piratur. no ergo videtur, quòd ea qus refpicit cum relatione foraraionis dum quam refertur ad Patrem, \& Filium, tam Declaratio ifarum diffcultatue
$S_{\text {cut }}^{\mathrm{ED}}$ ifisis non obftantibus dicendum eff, fi Scut prius, nec illx difficultates concl udunt. Sifficulta pro prima quidem confiderandum eff, quòd
ficur fe habet diuinum intelligere, \& effentia vt intelligibilis ad creaturā, fic diuinum com placere, \& diuina effentia, inquantum diligibi if fic diuninum intelligere, ve fit quaxdam fub Le fic diuinum intelligere, vt fit quidam fub-
fitens comprehenfio omnis creaturx ex hoc ip , quod comprehenfio effentix diuinx e effencreaturam, y G Gtintelligibilitas obie Aina omis creaturxi, \&é fécundurr hoc diumum intelliere eft comprehenfio fux effentix, \& per conquens comprehenio omnis cteaterx, no tra ve creatury fint terminus intuitus diuini, redfola effentia ter minat diuinum intuitum,\& ominariue, plum ad hoc de vifione obiectiua formata in. ra peculum, qux terminat mentis afpectum, d differt 1 reuifa intentionaliter tantum, quia effer reale, realiter differret, \& tameri non eftdu bium,quodd atuus vifionis ad huiuu modi imagire, \& videre, immo \& ipfum oculum, ita vt illa vifio fit directiva ad faciem continendü, \& ad operandum circaillam, ac f fivio dircete ter--
minarecur ad ipfam; ergo fi quis imaginarezur, quòd eadem effer vifio obie ctiua floris, \& realiter ab illis, ficut qui concipitinrelligibile notitiam obiectiuam omnium creaturarum ha bet diuiname eflentiam, \& fic patet, quoud intel fuper omnium rerum notitiam obieftiuam, \& per confequens diuinum inrelligere So, quad eit comprehen crearurx, abfive hoc quòd fuus intuitus ad creaturam aliquam terminetur, fed de hoc agetur magis inferius, cu oftendetur, quod Deus nim inteligit extra re nulla lateat creatura, quin circa ipfam porsit Operariinteliectus per actu inteliectionis fux. dens fuper Deieflentiam qux eft omnium rerum notiria obiectiua dicitur omnem rem artingere, \& in omnibus complacere, quoniam
aquas voluntatis non attingit obieetiue, nifiré habetem effe cognitum obiectiue. terminus er nectamen ẹx hoc eft, quin participatiuce, \& dediumin in-
entia, qux intuitiua participatione denominatur cognita omni creazura, \& quia Spiritus lacentia torminaur diuina vero effentia eft le terminus,vt diatum eft,neceffe eft,quọd ipi ritus ergadiuinam effentiam, tamquam erga oc creatura non eft terminus emisfionis Spiitus fañit, nifi participatiue tantum; partici pant aute immutabiliter effentix creaturaru,
perfectiones virtutum ; mutabiliter vero in ellectuales naturx, \& per accidens, inquantū perfetiones virtutum ipfis communicantur.
Non procedit ergo difficultas primò indueta, quia effentix creatr, \& perffectiones virtutum piritus fanai, nifíquia denominantes com-
placentes ex hoc, quòd diaina effentia eft com placentix zerminus, nec propter hoc Spiritus \& quia participantia terminum alicuius produationis non funt neceffaria illi produationi, nec ab illis productio dependet, aut ipfis ind get, fed tantummodo termino formaniter. Et ${ }^{\text {Infantia }}$ non erunt vere amate, nec vere terminus proo $\%$ eius cefsionis firitus fancti, quia quod denominatiue dicitur tale, non eft vere tale, dicendum
quodd aliquid dicitur vere amari, vel quia ef obiectum, \& terminus amoris, \& fecüdum hoc
 obicctum amoris, non efters, vel quia eft id, ; E.bici.c. de quo formatur noriiia obiectiua, quo eft amoris terminus, \& ifto modo res exteriores dicuntur amari a nobis, non quia ipfe fir imceprus, quif formatur de eis, vel quia ralis noritia obiectina non eff formata de e eis, fed magis ipfi formantur fecundum illam obiectiuam
notifian, \& exemplantur ab ea, \& fic omnes crearurx dicuntur vere amarià Deo, quia diuina complaentia terminarur ad effentiam, pofitam in ellic formato, qux quidem eft notimo \& oninis creaturx. ficut ergo res exteriores vere dicūtur anari ¿ nobis, licect non fine terminus intrinfecus amoris fub effe exrrinfe-
co, \& reali, fed fub effe intrinfeco, $\&$ intentionali, fic dicimus vere a mari $\ddagger$ Dco, quamuis non fit terminus amorisipfius fub che fuo plari, quod habent in Deo. vnde creacurx nullum cfie habent ab aterno in ratione termini incuiti, aut termini diftincti, fed inquantum terminus intuitus, \& dile $\in u s$, qui cff di-
uina effentia, dat cis, quod vere fint cogniuina effentia, dat eis, quod vere fint cogni-
$t x, \&$ amatx co modo, quo dituin eft, $\&$ dice. tur perfeatius in tratata de inrellectu, \&. voluntate Dei.

 niai firiratio, leu impulfus amoris refpicit termi
nü,non tamquà cui fit datio, aut cuif fit firitus


 tre, vnde Hierony.concedit lipect Pfalm.quìd
Spiritus fañus eft amor Patris in Filium, $\& e^{2}$ conuerfa, \& fimiliter dici poteft, quòd eff do-
num Parris in Filium, vel guxdam cmifsio er F ga ipfum .
Etfidicatur, quòd in humanis conceditur, łnfantitb quòd amans eff datus anato, \& pertonfequës $\otimes$ cius hoc deber in diuinis concedi, dicendum eff, $Q$ cundum effe reale, quod hàbet ex hoc, quöd emitrir donum feipfum, vidẹlicet in effc intcanrionali. vnde illud tale efldonum, quo amans
donatur amato, confimiliter concedi poreft, $q$ donatur amato, confimiliter conced poteft 9
pater amore dat fe Filio, \& \& conuerfo, fed do ${ }_{\mathrm{p}}^{\mathrm{p}} \mathrm{mm,quoledar,eft}$ Spiritus ianđus, $\&$ ille pro

Diftinctio XVIII
prie non dicitur datus, vel dicendum,quòd Spi- A terque remaneat, ife, vtamans, \& ille vt 3 m citer; vno modo per modum poffeflionis , \& fic cikeri no modoper modum poliefiionis, 8 fic
dicitur dari creazurx rationali, inquantum pof
Gidetern Gdetterminum dationis, qui iff chariras. Allo
modo per modum citur datus Filio, hoceft, quòd Filiús eff terminus dationis, non quòd infit Filius Spiritui fan-
ao per nodum inhxrentis,vel quod fir poffeffio eius, \& fic Magifiternon negat, quin Spiritus fan quod Spiritus fir donum in effentia, ficut Filius ef verbum de effentia. ficut enim verbum afpicit effentiam,ve habitudinem, vt de qua colligitar, feu formatur, fic Spiritus fanetus refpicit fpirator.
Pro tertia verod difficultate, dicendum,quòd eff, quadin impenfio amorofa, qua; Pater dat fe Filio, $\alpha$ econuerfo; tali inquam impenfatione capit vere, quòd Deus fit, \& quòd firitus fit.
Inmmo nil aliud eff eff fpiritum,qudm per hunc modum impenfum;loquendo vero de temporalidatione, qux addit ad xternam participatiocflverum, quòd tali datione actionali, non Yancus, quod fit, $\&$ hoc Augufinus intendit
negare. Pro quarta vero difficultate dicendum eft, adilla amorofe procedir, \& feipfum impendit fic complacens in feipfo, non dubium, quodd fibi
ipfititcrum fe impendit, immo de talibus tum eff dici, quodd parum dant fe aliis, $\&$ mul tum fibiip fis .vnde ficut incelletus per ineclletionem vilra realcm identitatem capit, vt fit ris capit amans, vt recuruetur in feipfumo ob hoc fuperfluo fe amantes dicuntur ad feipfos reflexi.
Pro quinta vero dicendum ef, quòd amares
formaliter differt
d f bitudines, quartais fundententur in eadem re abergo proferuncur inta verba, quod haber viamo ris, quòd procedar, aut verbum per vim intelle itonis, referri debent ad abfolutū a moris, proadd abfolutum incellestion is portat firiare, bitudinen, quam importat dicere, feu forma re; non antem fub habitudine a moris, vel intelrare, $\&$ de importato tit declaratum, quòd non funt elicita ab abfolu nis, furper quibus fundantur,$\&$ idcirco cum diim, non aliter debet intellis viamoris impen fpirare impenfum,nec propter hoc conceditur, uid fpirare fit quidelicirum.
totum votum àmantium impletedum eft,quò 2mans fic fe impenditamato fecundum vorum quin optet ab eo diftingui perfonaliter, fed quia quicquid eft in eo, vult alteri communicanomnibus effe idem, retento tamen, quìd $v$
tus. fecundīhoc ergo Spiritus fanctuseft quic
-uid ef in Pazre, \& \& quicquid eft in Filio fubfiens per modum donil
fitum exire à fuppofito, noì eft, quòd fuppoquicquid ens coexire, $\alpha$, poni in efledato da poff bile eft imaginari, \& oprari ex virtute amoris quidem intentionaliter tantum; in Deo vero realiter, ficicur dititunc eff fape.
Proofaua quoque dicen Pro otava quoque dicendum eff; quòd do-
num, $\&$ firatio non funt dux relaciones aliqui imaginantur, fed eft vna relation donare
 rio exigit fpiratum, \& terminum, erga quẹ̃.
fpiratur, \& fimiliter donum exigità \& cuid datur. vnde ficut motus eff à termino in terminum, ita firiritus, quie emittitur refpicit
emittentem, vtà quo; \& aliquem emittentem, vt iquo, \& aliquem terminum; fpicit, vtà quo, afpicit, tamquam principium originans, propter quod diftinguitur ab eo;ter-
minum vero, qui eft diuina effentia emittitur, non afpicit, vt originans, nec vid quodifinguatur. Ouod ergo dicitur camdem cendunn, quòd verum non eft monerminos, dicit inotorcm, \& terminum, ad quem enima afpi bile mouer.

Refponfio ad obicta.
A D ea crgo, qux fuperius inducuntur, didonum ondume ficut. Ad primum quidem, quàd res, qux rransfertur in artertins aliquale vel fomi-
nium, eft tommune tribus perfonis fod effe, eo modo, quo fpiritus am effe condonaro nullic conpectit in diupinis, nifin lis Spirituil \{antoo, qui eft Deo fubfiftens per dum muneris, \& doni. \& per idem patet ad fe-
cundum cundum.
Ad tertiu
fiuc impēfio amorond , emifilo fpiritus erga illud, quilaod amad eftrur, eft
realis relatio exiftens inter ip fum donum emanatio in diuinis donum vero, \& illos, quibus datar non eff relatermini oo modo raqiis, fed tantum connotatio non relatiue, fed connotatiue exemplay dicitur exemplar creaturx per aliquam relationé íca fecundum quia Deus ad creaturam non refertur, ne fcripto omni intellectu arionis, quia circuif nem huiufmodi, Deus dicitur exemplar crearux. vnde ficut verbum connotat creaturam. notat id, cui datur, nee dicitur relatine ad illud Et eff aduertendum, quòd ficurdictio verb fine, \& adid ad de quo eft verbum \& \& verbum paf notatiue, fic doni emiflio eff d dante atiue, \& erminatur ad donnm, quafi paffine, \& tendit habitus amatumes, connotatiue; vnde non funt duz
$\because$ T. tera inte
 Adquartum dicendum, quòddonum non ef rempore includir aliquap nouitatem ex parte dantis, vel doni, vel dationis, fed tantum ex pa Ad termini, quintum dicendam, , quoudd donum non con
Ad nqtar per modum termini intrinfece, in quem tendit, nec diainameficntiam, prout pofita ef nefle, vofic eft terminus divina complacentiz hunc antem terminum participant immutabiliter creaturarum efferitix; 82 virtutum perfe
tiones ; erfetiones vero virtutum participät Ctiones; perfetiones vororationales creaturx.
mutabiliter ; \& ex repore fic ergo nulla creatura includitur per modum. cermini in datione xterna, fed omnes participant finem illum, quxdam quidem immutabifeci termini, fpiritus dicitur femper donum; do nabilis antem appellatuŕ, non quòd aptitudo fed tantü circa illud, quod mutatur poteftparticipare virtutis perfectionem, qux immutabi iter participatprimum termi,

Diftinetio. IXIX
dofuntin ztecmitate zquales, \& ideodecharan- $\mathbf{A}$ intrize eff in fe inuicem; ficut originans in origie dume eft, quidd fint zquales in magnitudine;hoc nato,\& originatum in originante. diuina non oft maior in Patre; quaim in Filio, modum, quo filius eftin patre, dicenss:In princiintecin duobus fimul fumptis, quam fitin van for pio erar verbum, fed ille modus, quem exprilz perfona. tocte enim effentia eftin qualiber, ita ve fitt pertectus Deus Pater, \& Filius
fetas , \& fimiliter Spiritus fanitus. Peftmodum ibi: Etidem eff. Infertex bis,que dieta funt, quod vna immanfiue, \& per circum + reffionem, hoc eff per circularem fedfionem, feu
feffionem, $\&$ mutuam manfionem, dicens, quod
Toan. 18. quia tota effentia, qua eff in Patre, eft in Filio, erat in Patre, \& Pater in en eo. \& a d declarandü inducit quattuor auctoritates.
caf. 1. puidicit, quod, propter vnitatem naturx totus
insipio.. Secundà vero Hilarij 3 .de-Trin. dicētis, quòd Patrem in Filio, \& Filliumiń Patreeffe facit ple nitudo Deitatis in vtroque. quod enim in $\mathrm{P} 2-$
ure eft, hoc $\&$ in Filio eft.
ono - Tertiä quoque eiufdem Hilarij 7 .de Trin.qui dicit, quod no per vnitiuam capaciores fint na nàturam, fed per naturx vnitiuam fimilitudi-
nem; fed tamen res Dei non regenerat, natiuitas tamen non aliud ex Deo; quam Deus nalcitur, dum omnia ifta Faluantur in diuinis, fequitur, quod Pater fit in
Filio, $\&$ Filius in Patre. Quartam deinde inducit Ambrofij fuper fecundam epifolam ad Corinth. quidicit,' quòd
per hoc intelligitur Pater in Filio, \& Filius in per hoc intelligitur Pater in Fino, $\alpha$ Filus in fententia.
Vtrum vna perfona fit in alia immanfiue per zizan
Seffionem, quid vna perfona fitit in alia,
ficut originatum in orizinatre,
originatum in oria
ET quia Magifter hic agit de matua infiften:endum occurrit, vtrum vna perfona fit in alia immanfidé:

Quòd vna perfora eff ìralia, ficxut contentum in con-
tinente,
hoc hatione partis.
E $\frac{\text { I videtur, qued vio perfona fitin in alia, fi- }}{}$ enim 4 Phy phice.enum in prodans modectos effendi in aliquo, dicit, quidd vnus eoram eft, ficut res in fuo titasinter producenss, \& priductum in dininis quad in inter rem;'\& fuum agens in creazuris. ergo multo fortius vna perfoniz eft in alia, ficur produtumin producente, vel originatum in
originante ; quam in creaturis res fit in flio ${ }^{2}$ agente: Praterea
Przterea : Quandocumque origo non eftad extra, effe originatum eft propric inoriginante red procecfio verbi ita tenendum norigelinad ex tra; fed in ipformer dicentes inivertion étiam con thietur quicquid dicitur verbogiergoperfonz
induinis quicquid in quibus originatioeft:ad
mit, non ef alius, quim ille, quazorigina-
tum ent in originante tum eft in originante. ceft enim fenfus, In principio erat verbum, quòd in principio crat, prin
cipiatum.ergo vna perfona eff in alia per hunc modum.:
VIterius
Vlterius videtar, quod.perfonx fint in fe inui cem per modum,
gentered fimo contentum eft in conti-
vent verius, videlicet cife, quamuis non fir impolibiper fecontinens, $\dot{x}$ contentum, ficut PhilofoPhus inducit 4. Phyfic.quòd fívinü eff in ampho tro r2, \& amphora in vino, tamen impolibilic ef: \& aliam partem, quamuis enim auis fit in $12-$ qneo fecundumpedem, non tamenlaqueus eft in aue, quia pes non eft pars laquei, fed tamen fi:
darentur duo mioftra habencia eumdem vnum efiet in alio; \& econuerfo, ratione pedis, fed conftat, quòd in diuinis vna perfona eft ins: alia, \& econuerfo anece tamen qualibeteftin fe-
ipfa. ergo erit vna in alia per hor idem per aliquam partem fui, videlicet per: cficntiam.
Przterea:Perfone funt in fe innicer ratione re:
lationis fentia, aut ratione efsétix folius, quax tota in per fona qualiber córinetur, fed nō ratione relatio-
 \&f non fit aliud côftituto; tüc xque primo, \&-
per fe effer paternitas; neic ratione totius coftituti,quia fir otū confticurü primo, \& per fe e efiee in alio conftituto,tūc xque primo,\& per fe effet.
paternitas in filio, ficut $\&$ Deitas, $\&$ denomina retur formaliter pater;ficut \& Deus,quod falsü: eft, tunc iterum illud, quod continct aliud $f$ e-
cundumaliquid cundumaliquid fuii eft extra illud, \& ambitip-:
fum totum, aut conftiturum non poreft ambire fum totum, aut confliturum non potef ambire beraliquid, quad fit extra ipfurr.alst Et infuper
nihil eftab alio prius parte nihil eft ab alio prius parte, $\&$ econuerfo'alits
idem signeretfe; $\&$ pari ratione videtur, idinilirinalio primo, \& per fe, \& econuerfo, at: liäs fequeretur, quod idem effet in fe. relinquitur ergo, quod vna perfona fiti in alia propter continentiam effentix in vtroque.
Praterea: Ouando ocumque aliquid eff fundac, mentum plouium relationum, vnum, $\& \&$ idem: maners Pioudàmentum, illud eft caufa, quòd v-: num relatiuum fit in alio, cuius ratio eff, quiaz
relatio féquitur fundamentum ifi ergo fundamentum eff fub vina relatione, neceflario erit; \& alia relatio, ${ }^{\text {in }}$. per confequens relatiuum erie
in relatiuo. Et poteft declarari in duobus on exemplis.
Primum quidem de tribus hominibus, qua rum duoalb, $\approx$ tertius niger niec efténim duor
 rit fimilitudorefpeedu nigri, \& itã infinull erieq diffimitudo
Secundum
 intellectus eft in voluntare, $\&$ voluntas in initellectu, ffd manifeftum elf, quid effentia in diuiergo ipfa erit caufa, quòd pater contineazur in ergo ip 12 ecit caura, qued
filio, $\&$ filius in patre.
Qù̀ vna perfona fit inalia , ficut contentum in ratio
ne effentie, fed contitines fontimnation
sotius confituti.
 neantur ratione effentix, quamuis contiquo aliquid deber excedere, debectefe in plus,
quam illud, quod eft in ipfo; fed pater ratione quàm illud, quod eft in ipfo; fed pater ratione
totius conflituti fe habetaliquo modo in plus, quam filius ratione folius effentix $\& \&$ fimiliter conuerfo. ergo perfonz continentur ratione totius conf
tix folius. Prxter na non eft tin rabea; fed relationes funt quufz difinguiperfona ab alia diftinguitur, ergo relatio nó ef rgo, quod yna perfona fir in alia - relinquitur Prgo, quòd huius ratio fite effentia fola. rationem oppofitam, fed perfonx diuinx font oppofitz per relationes. ergo vian non eft in a lia per relationes, fed per flientam folam. refpectu fuppofitorum poteff effer ratio,quod v- $D$ num fuppoitum fitin alio, fed effientia diuinahabet fe per modum naturx ad fuppofitum, vel
quaff pecies, vnde eft in fuppofitis, ficut fpecies in indiuiduis, vel quafi genus in ficeciebus. ergo eritratio, quod vnum fuppofitum fit
lio, maxime cum fit eadem numeraliter.

Quòd vna perfona fit in alia per intimama prafentiam
fecundum $f$ e totam.
Opinio 2- $V_{\text {Ltexivs }}$ videtur, quòd tota perfona

 fentizm in
timam.
Ind eft in illo, $\&$ alind eritit in eo. ficuit enim fe haber ccaufa, fic fe debet habere caufatum, fed
effentia eft in filio formaliter, ita va filus vere effentia eff in filio formaliter, ita vt filius vere
fit Deus ${ }^{\text {pazer }}$, vt filius vere fit pater. ergo effentia in filio non eff ratio, quod patēr fitin co.
․ Praterea:1112 proprietas,qux conuenitefen petit fuppofitis in diuinis, quod patet per fuam eonuerfam.quod enim competir fuppofitis, ve incommunicabilia funt, vtpote generare, tel ge
nerarai, non competiteffentix diainx, vt pater,
 eft tommuinicabilis compentic, quod fitioc, tribuis
perfonis. etto ex hoc non competeteribus fopperfonis etgo ex hoc non competet tribus fap-
pofitis,quod
Praterea : Quandocumque aliqua fic fe hai
quif fundatur fuper vnitatem qualitatis, \& cumin, hocexigit diftintionem, quia idem non poteft effe fimile fibi, ficut praffentia intima eft quida
refpecuus fundarus fuper vnitate in refpecuus. fundatus fuper vnitate intima: ali-
quorum, $\&$ diftinctione eorum, fed manifefum quorum, \& diftinctione eorum, fed manifettum
elt, quod perfonx diuina adeo vnum funit quod
non non pofunt abinuicem feparari., vnde habent
intimam vitatem efientix cum difingione perfonarum. ergo vna erit in alia per intimam B grx .fentiam.

## Qù̀d una perfona nullo modoef in alia.

$\mathbf{S}_{\text {do in oppofitum videtur, quòd nullomo }}^{\text {Ed }}$ uinis eft excludenda omnis confufio fe enim da hind Athanafij: Neque confundentes perfonas,' in s jmbide. Yed fivna perfona eft in duabus, $\&$ du $x$ in vinajai ponénduoriri confufo. ergo illud non videtur ponèndum.
praterea Praterea : Impofiibile videtur, quòd oppofi-
ta fimul fint, fed diuinx perfonx funt relatio
 tio, \& \& firatio, ille videtur effe pater, \& filius, \& Spiritus fanctus, fed fipater fit in filio, \& fimi liter f piritus fanctus in eo, erunt paternitas, fi-
liatio, $\&$ firatio. ergo idem erit pater fliss
 non eft illud ponendum.

A ${ }_{\text {dine }}$ quafionem iftam refpondendo,hoc or Primò namquedetir. dircurretur per opiniones do Secundò vero, iuxra illud, quod videtur, in quiretur ratio inexiffertix vnius perfonx in alia cilicertinitima prxfentia , vel continentia, ve quis alius

ARTICVLVS PRIMVS.

## opinio quorumdam.

Calin primum ergo confiderandum,què aliqui dicere voluerunti; quèd vnam perfo- ouprumd nā effe inalia poteft triplici via declarari,iuxta piticaur. effentia, ori inine, \& quelatione pex parte enim. effentix patet,quod via perfona eft in alia.cum nim pater communicet filio totam fuam effen iam, neceffe eft, quòd in filio fit pater, $\&$ fimi-
iter, cumm filius fit fuaz effentia, neceffe eff, ve fit in'patre; \& hoc eft, quod Hilar.dicit 5 .de Trio fecundnom mentem fuam, vt ita dicam, fequiur indemutabilis Deus, immutabilie Deumgiiensnec naturam Luam deferite ex indenutabi-
 mus,cimin Deo Dens infit,nesprxter cumpqui Déas, ôipeg Dens.

Exparte vero relationum idem potefl decla- A

 ceflio verbi inteliligibilis non eft ad etira, fed
manet in dicente, id etiam, quod verbo dicitur, in verbo continetur, $\&$ finiliter eltede (piritu fancoo. Addunt autem inti Doctores,quòd hu ulfmodi inexifentiaperfonarim reducitur ad ita aliquiddicitur effe in principio originante, nifi quaddeeft vnitas eflentiz in rebus creatis intrap principium; \& pricipiatum. ikc $2 u t e m$ arguendo primolocoinduytis. Quibus non obfantibus videtur irrationalis guoad triaz: nemi, quare filius fitin parte, faciendo orlè dedustionem, effentia filije eft in patre; filius eft fua effentia. ergo filius eft in patre.conitat er-
vbi fupra. fubfiltente, fecundum illud Hilarij 5 .de Trin.di-
In hymin, Deus iniit, $\&$ illud Ambrofij, in patre totus fi-
qui diciuur hius, 8 totus in verbo pater . \& illud Auguft de

 tre, ficut fubfifiens in fubbiftente, fed ficur natuhoc,quod eff fua effentia. Preterea:Effentia filij eft in filio, filius eft fua
effentia. ergo filius eft in filio, apparect, quòd nō fequitur, \& parai ratione nec confequentia tene
bit, quod fit in patre, exhoc, quod deff fua bit,
effentia
Prat
Puer enk
Guacsictin.
Praterea:Pater eff fua effentia, filius ef in pa
tre. ergo filius eft in eflentia; confequentia rener. ergo nec illa .
Secundò vero irrationalis in hoc, quòd dicit, uum eftin alio. pater enim, $k$ filius, inquantum referuntur ad Piritum fanctum, funt vnunn; vntor reruntur ad ipfum, inquantum vnus fpirafed conftat, quòd funt in fpiritu fancto fecundum fuam totam perfonalifatem; vnde eflin in
Deo pater cum parernitate fuit, efilius cum
 fa, quòd pater, \& filius fuerit in fipiritu fanto. Duplex eft
habiudo, fun quòdvnum relatuiuumsticatur ad aliud. ergo nó eft ratio, quòd vium fiti in alio.
ua, quodd effe corum firt in alio effe, fed ad aliud
fe haberce. fe habere.
Prxterea:Inter patrem,, filium in creaturis
eft verifima relatio eft veriflima relatio paternitatis, $\&$ filiationis,
fed propter hoc in creaturis, ne, quia ille eft filius, $\&$ inte pater. ergo id
quod reius. ${ }^{\text {quaperen }}$
coopponitur, relatione contineatiry ectiam fecundum modum intelligendi, fed tann summodo terminat, \& finit.none ergo poteff effe
ratio inexiftedi vnă perfonä in alia, vt videtur.

Etff dicatur, quòd vnume eorrelatiuum eft in
alio, quia dam vnum intelifigtar, cointelligit tur 2 liud par modum tratelinititar, cointelligit dum inexiftentis, quod multume eft extraneum ${ }_{3}$ ab illovero
indiuins.
Tertiò quoque videtnrirrationabilisionhoc, quod dicirdic origine . dicit egim Compmentat
 res ef in fuoprincipio agente fece mompuem quo filius eft in patre, \& vnaperfone eftinatis, latur illi, quo pripcipiatumaen inprincigion.
 cat partem efse in toto, \& totum reciproce in,
partibus, $\&$ fimiliter genus in fpecie , \&\& fecies partibus, \& fimiliter genus in fpecie, \&s fpecies quld eft in fuo principio $;$ quàd non di die reciproce principium efse in principiato, fed idin die
uinis eft reciprocatio infiftentix, \& circuitus uinis elt reciprocatio infiftentix, \& circuitus
feffionis. ergo ille modus non eft fecundum. quod originatum eft in originante.
Etfidicacur, quìd in creaturiseft, quòd in-
ter principium, $\&$ principiatum non eftunizas er principium, \& principiatum non eft vinitas
efsentix, nọ valet, quia illud intenditallignà re rres rationes, quarum vuam affignat identitatem efsentix ; alteram vero conditionem.re: oporter, quòd quaxibet per fefumpta fitratio huius incxiftentix.
frateres : Ip pis dicunt, quod pater in verbo, red fecundum Auguftinum de cognitione verx Augut, et
vitx, Deus totam formam mundi verbo fue di- cegnitione xit, \& fecit.ergo fecundum hoc toramundi for jorat wize. ma erit in verbo co modo, quo pater eft in eó, fi illa ratio fit fufficiens

Opinio Henrici in Summa dijf.19.q.2.E Varronis
lib. I. diflis.
$\mathbf{P}_{\text {perferen dixerunt aliqui, quod vina }}^{\text {Rop }}$ porton affin alia per modum continentix;
non poteflautem effe, quod fe toris primo fint in feipfis , nec etiam per partem, nifiefsercom mus, quod vium poteft dici in alio, \& econuerrent indef fiduo homines a cingulo, \& infra habe fonx diftintz, dici pofset, quòdvaz efset inat lia, \&ecōuerfo ratione partis cómunis. ergo fic intelligendum eft in diuinis, quod ratione com, maxc autem opinio fulciri potefre econueffo. bus fuperius arguendo fecundo loco induetis. Quibus non obflantibus farc noco potetut, Guan partem, totum noo dicitur in alio vere, ; x p 5 . ${ }^{\circ}-$ pric, fed tantum denominatiue in exemplo. af fignar ab cis, quia vra exilis perfonis non effict nominatiue, quia pars cius effer in ea: : fed mani: teftum elt fecundum doatrinam Sätorum, quòd totus pater eff in filio, \& econnerfo, perfectio
in perfecto ergo non poteft illa via mutur man in perfecto ergo non poteft illa via mutux man
fionis intelligi, quod effentiafit communis in trique.

fuboriri, quia fecundum hoc pater magis cft A fuam perfonalitatē formalem,\& actualem.ergo infilio, «e econuerío, quàm ambo fint in ipiri-: id, quod prius. fentix, $\dot{\text { c }}$ ratione fpiration is aqtiux, in qua ambo funt vnum. vade cum aetiva fipiratio, nec effe pofire, nec intelligi ine paternitate, $\&$ filiatione , vt iuplius viletum fuit , pater intel-
ligitur effe in filio ex vi ipffus, $\&$ filius in patre; 2 mbo vero ratione folius effentix effic intelligun
tur in piritu faño, \& firitusfanaus in eis:fed tuiendú ad hoc, quod tota perfonalitas filij claudit in fe effentian, \& duplicem proprictatem, 8. fimiliter tota perfonalitas patris ; perfonaproprietate, \& idcirco quooperatorindifinproprietate, \& idcirco quooperatur inditin-
atioffentia, in vnitate proprietatis in piritu fanco hoc operatur indifininetio eiufdem effen-
tix, \& duplicis proprietatis in filio, $\&$ in patix, \& duplicis proprietatis in filio, \& in pa-
tre,propter quod perfonalitas patris non eft in filio propter foia indifintionem effentix $\mathfrak{i}$ parernitate, aut d fola fpiratione, aut firationis
i paternicate,fed propter vnicam indiftin i paternirate, fed propter vicam indiftinctio-
nem effentiz $亠$ duplici proprietate, $\&$ propter eandem indiftinctionem eff in fipiritu fancto. vn de patet, quòd non eff bis in filio, nec amplius,
2ut perfectius, vel rationibus pluribus, quam 2ut perfectius, vel rationious pluribus, quam
in ipfo firitu fanto. $\&$ in hoc finitur articulus fecundus.

ARTICVLVS TERTIVS.
2ualis modus exifendi in alio fit circuminfeffio,
primo, quod non efloriginalis continentia.
CIrcs tertium autem confiderandum. due eximen qǜd licer fit valde difficile videre, qualis fit circum- na perfona in alia dicitur effec poteritenihilomi nus apparcere ex duplici propofitione.
Prima quidem, quid ille modus non poteft effe originalis continentia, eo modo, quo pro-
ductum in producente principio continetur, fed nec continentia ambientis eo modo, quo pars exiftitin toto, dicit quod ambitur in ambiente, fednec prxfentia intima eo modo, quo
Deus eft intimiflime in qualibet creatura; $h \mathrm{hxc}$ autem propofítio fatis pater ex praceedentibus, dum arguererur contra opiniones, \& porefn niPrimò quidem, quòd effée non poffit continentia originalis co modo, quo productum dicirur effrin in principio productuo.perfonarux enim ficut enim pater eft in filio, $\&$ filius eft in patre, fed continentia originalis principij non eft murua, necc conuertibilis. principium enim conti-
net principiatum, fed non net principiacia,
iufmodi continentia non eff illa inexiftentiz murua, quam exprimit circuminceffio perfonarum
 Praterea : Vbicumque eft continentia fimi-
lisilliqua produatum
per modum ambientis. quandoc enim aliququaiadper modumianbernic, quand vnum adzquazt 2liud, necexceditur, aut excedir, impombiles vnum fit in alio, ficurcontentum in. ambiente, \& continente. fenpper enim ambi-
amp ens excellir contēntum, fed manifeftume eft
quòd perfonalitas parris, \& perfonalitas fiquòd perfonalitas patris, \& perfonalitas fi-
lij mutuo adxquantur, ficut fubfifens $x$ quat fubfiftenti, \& torum conflitutum ex effentia, $x$ proprietate alteri totali conflituto- non enim
filius minuitur , aut coartatur, vt intra perfonalitatem patris valeat recipi, nec perfonalitas patris conftringitur, vt infra finum filij coapretor, fed fecundum toralem perfo-
nalitatem, vnus in alio fubifitit. ergo huiuf nalitatem, , nus in alio lubiftit - ergo hecun-
modi inexiftentia non potect intelligi fecundum ambitum̆ continentis.
Prxterea quandocumquic aliqua duo dicun-
tur fe mutuo continere er modun tur fe mutuo continere per modum ambien-
tis, in quoliber oporter effic aliquid, quod fir extra aliud, quod dicatur ambirc, vr fuperius
dicebarer, fed parec nit habe dicebatur, fed parter nil haber, quod non firt in
filio,nec filius aliguid ficur clamant autoritates fanctormm. ergo id, quod prius. Tertio quoque patere poteft,
quòd nec fir prafentialitas interna -refpectus quòd nec fir prafentialitas interna. refpectus
enim prafentialitatis non daz pratientibus, ve vno noto, de neceflitate aliud cognofcatur;
angelus namque poteft effe prxfentialiifimus, 2licui corpori, \& corpus cognofcetur, \& tamé
angelus a vidente corpus non viderctur, fed mutua inexiftentia perfonarum hoc tribuir, ve vna nota, de neceffitate alia cognofcarur fecundum illad Saluatoris Ioan. It: Philippe
qui videt me, videt © patrem. \& fubdit caufann
 inceffio perfonarum non eft idem, qudd prxfentialitas intima.
Praterea:
fentiazverum : videtcturalterí quodammodo inferi intima pre \& internari, fed ifta negar Hilar.. diuinins per- fenmir pria
fonis. feptimo de Trinitate, dicens, quid non eft pater in filio, aut filius in parre per vnitiuam fubfantix capacioris narurant. ergo inti nopr Ioged
ma prafentia non eftid, quod va perfona eft in find litri. aliz . Sic ergo tota perionalitas fili, In perfona
litate fpiritus fancti, ita debet inteltizi, vt vna non contineat aliam, fed totaliter coxquentur, nec vaa illabatur alteri, aut prafentiali-ter intimetur, ne per hoc concipiatirefficntia-
liter diftincta, aut non vniri identitate in aliqua re fimpliciter vna hoc enim videtur habere refpectus prafentialitatis.
> int modus effendid non est aliud, quam identi-
> tas, fiue connexio fuppofitorum in qua
dam fubfantia re indifitygubi--
> liabillis omnibus, vel
re,uel intelctu.
> $S \begin{aligned} & \text { EcvNDA vero propofitio dt, quòd hac } \\ & \text { inexiftentia nil aliud ch, quizm quadam }\end{aligned}$
> Piritualis identitas fuppoftrorund diuinorum,
Eft enim couliderandü,quod didentitas,quxda realiter, \& formaliter calorem, fed tantum
virtualiter:fed manifefum eft, quod vna perfona non eft in alia virtualiter,, fed fecundum
eft plurium difintorum, nec conuenientium,
in aliqua vna re numerali
eo modo, quo Sortes, \& Plato dicuntur fpecifice idem! quaxdam vero eff plurium fecundum rationem exiftentium $v$ -
num feciudum rem numeralem, ficur Sortes eft idem fibi ipfi,cum concipitur, veduo per intellectum ; quedam vero eft diftinctorum realiter quxdam omnino funt vnum in quadam fumma
re; qux habent effe, \&ce cxiftere, $\&$ qux quidem res non poreft effe, nec inrelligi, nifi in omnibus illis, $\&$ talis identitas non reperitur alicubi, nifin in perfonis diuinis, ficur declaratum eft fupra. tia perfonarum, , nifi identitas earum, qux fe diftintex funt in quadam re indiftinguibili abip quem vna perfona alreri inexiftit non fit idem quö̀ ${ }^{\text {habitudo identitatis, videtur ex hoc,quòd }}$ circuinceffio idem eff, quòd circulariter vnam perfonamin fecundum quod Dionyf. dicit fecundo de
caf.2. diuin.nomin.quod manfo plurium perfonarum in re inuiccin, \& oollocatio toraliter femper vrium inexiltentia in domo vna, \& tota infe inuicem, totis funt dilisibilitatem ad fe niuicem habentes difiretionem: ed manifecuum eft aliguo alio federe eft idem illi effe . ergo vnam perfonam effe in alia, non eft vnam alteri effe iden, \& per confequens non eff cadem habitu-
Ife in ali. do identitatis, \& circumincelfionis.
Praterea $:$ Effe in 1 altuto, \& effe idem illi nec
gito \& effe omnino funt idem, fed circuminceflio dicit effe

 idê formaliter,ficut dictum eff fupra, quòd vnitasperfonara in quadam
fa quod vna perfona inelligitur efe
alt ergo vnitas illa eff eadem habitudo cum hac inexiftentia.
 non pofint,quado ftatim intelligitur tempus, cū
motus in ipfo non funt idé formaliter, vt patet
in fine lib. 4 . Phyfic.confinuiliter, \& licet talis idétitasperincelligarur jin altera, non ramequin itatim vaa lis inexiftentia videtur idem effe cum vnitate.
Refpondet Ar if
spondet At iftis non obftantibus dicendum eft, ficue
opinionemi prius : nam vnam quidem perfonam federe,
confrmat aut mancre, vel in alia effe intelligi poreft tripliciter. Primò quidem inclufiue, $\&$ ifte intelleaus
eft tomnino eft omnino impofibilis. vna enim perfona equa vel claudi.
pora gloriofa erunt in perfona manet in alia
Tertiò quoque potef intelligi identitatiue,
 zatem eft eadem illi; $\&$ fi intelligatur, debet concipi, vr idem illi, z hoc modo conceditur, vna PN: PetAur fiper Sen ac federc fecun-

Pet.Aur.fiper $1 . S e n t . t o . I_{1}$.
dum Sanctoś, \& Scripturam diuinam.
Quòd tamen vitcrius attendendum
. na perfona effe vitcrius attendendum, quàd $v$ teff tripliciter.
Primo quiden
Primo quidem vnitate fimilitudinis, quomo
do Sortes, $\&$ Plato natura humana, \& flato fimilitudinarie vnum in. Secundò vero yuitrat connimimoda in ambobus.
Tertiò vortes idem eff fibi ipfi . Tertio vero vnitate indiuifionis in vnica re diftinationes ecorum, quax funt vnum in talị re indiuifa, \& primo modo vna perfona non ent
identitate alià , idèntitate fcilicet fimilitudinis folius, quemadnodum Ioachim intellexit, tr fupra declaratư fuit.Nec ectia fecundo modo,
dentitate fcilicer omnimodx indiftinctionis quafi perfonq adinuiceni cómaffentur, $\&$ confiun antur, ficut intelicxir Sabellius:fed tertio mo tionibus eorumdem intelligantur idem in dam funmar re indiftincta, qu:x dar eis effe fimpliciter, \& breniter omnia capiunt ab ea exce hocergo vana crit in alia realiter, \&ecunduan tiue, $k$ mancuir, ac fedebit in alia manfione dentitatis non continux, aut prafentix, vel
illapfas, \& eft diftinctum in diftincto fubs flens in fubfiftenti : exffentia vero identitatis, $\&$ ita manifentum cft, quòd perfonarum mmanfio non eft aliud, quàn carum iden ${ }_{\text {idem }}^{\text {Hoc autem }}$ poteft multipliciter declarari. Ego \& nis ro.cumer vnum fumus, fcriptum Ioan- 10. 1 eft, quodd fcribitur loannis decimo pater in me apparet de duobus, quax Saluator infert. Primum quidem, qui nouit filium, nouit parem, \& econuerfo
Secundun vero, quòd pater manens in filio,
ipfe facitopera : hoc autem ex alio non fequiiple facit opera : hoc autem ex alio non fequi-
tur, nifi quia pater , $\&$ filius vnum funt; 'vnde expreffe innuit Saluator, quòd patrem effe in
filio, $\&$ filium in patre non eft aliud ambos vium effe fed conftar, quòd funt vnum in omnibus faluatis fuis diffinctionibus, \& per-
fonalitatibus difcrctis, ac perfeitatibus priis, vt dictum eft fxpe. ergo habituda, pro importat circuminceflio, eadem eft cum habitudine vniratis,\& identitatis,que fingularis eft in diamis. $\breve{\text { Praterea }: ~ H i l a r i u s ~ i n ~ t e r t i o ~ d e ~ T r i n i t a t e ~}$ ait, quòd parrem effe in filio, \& filiumin in pa- librio tre, non eff aliud, quim hoceffe in filio, quod eftin patre, ve fít alter ab altero, \& vertumque
vnum, non dúo vnus, fed alius inalio, quia nonaliud in vtroque, \& concludit eandem er go in vtroqu eDeitatis plenitudinem confite mur, quia Veritas dicit Ioann. I4. Ego in pa-
trie, $\&$ patert in me eft. omnia enim filius actre, \& pater in
cepir $\ddagger$ patre.
Ex iftis verbis Hilarij culdèter apparet, quò̀ non eft aliud vnam perfonam effe in alia, infin
quicquid ef in vna, eff in alia, ita vt alter firin altero, non ve fint vnus, fed ve fint vnuntit fed omat, quadhoc nonenet, nifi quia circum

472 Liber I. Sententiarum
inceffio, \& illa circularis identitas funt eadem A piente obiefiue manets; fed alia eft circumin- Varbe mad habituo. ergo vna perfona eft in aliz identita-
 tc, quòd pater ef in iniot feptimo ode Trinitanem, fed per naturx vnitam fimilitudinem,dum res non differt, dum non aliquidex Deo, quam
Deus nâciutur: fed manifeftum eft, quid hac verba non fonnant, vnam perfonam effe in alia, ni
fi identitatiue. ergo hoc eft, quod importatur per circumfeffionem. Praterea: Damarcenus dicititibro r. quòd fer
mo Domini dicentis:Ego in parre, $\&$ pater in. me eft, innuitnec differentiam voluntatis, vel mentis, vel operationis, vel virtutis, vel alterius alicuius, qua naturalem, $\&$ per totum dihoceffe non poteft, nififermo ille, Ego in patre , \& pater in me eft, declararet illamidentiergo id, qued prius.
enim, \& fecunda falfuperius inducta. Prima quod fitaliud vna perfona manere, federe, aut effe in alia, quàm identitatiue in ip fa manere,
quafi immaneat, vt contenta, vel fe intimās per illap fum, hoc verum non eff, ficut patet. perfona fítidétitatiue per omnia, \& per tocum faluata perfeitate, \& fua difcretione, ortum habet ex illa vnitate, quòddiuina effentia eft omnimode indititincta tribus proprietatibus, \& fio, qua vna periona eft in alia, noneft formaliter idem cum vnitate, à qua oritur, vt diceba-

Quomodo appropriate perbum dicitur apud Patrem,
$\mathrm{E}^{\mathrm{ST} \text { autem confiderandum viterius,quòd } \mathrm{f}-}$ Ioan. r. pad patrem Ioan. 1. non propter hab Pulchr ex quòd pater fit apud verbum, uel in finu, vtetià plicario lo- de fpiritu fancto; vnde non eft hac habitudo efrialis dentitus, ledineft verbo ex fuoprodiuinis fit paternus conceptuss fubfiffens vere realiter; conceptus autem fit apud concipien-
tem, $\boldsymbol{\varepsilon}$ foucatur in mente eius bbiectiue, nabiliter dicitur, quòd verbum eff apunp patrēe,
$\&$ in finu parris. vide illud apud \& effe in, non aliud defignat, nif habitudinem, quam habet no ritia obie 8 iua, $\&$ conceptus formatus ad ip fum formar.

## Refponfio ad obietta.

A ea ergo, qua fuperius iuducuntur, diperfona diuina non ceft virtualititer in alia perrincipiatum eff in principio pro ${ }^{\text {dutino }}$ net in ipfo dicente, ficut conceptus-in conci
 to.\& per idem patet ad tertium.

> Refponfio ad fecundò obietta.
ceppus in
copcipich-
te
A D ea vero, qux fecundariò inducuntur,di vna cerfona non eft in alia, ficut contentum in vna perfona non eft in alia, ficut contentum in
continente, $f$ fed ficut idem in codem, $\&$ cum di-citur, quod hoc efl de ratione efientix, \& de ra-
tione propictatum, quarum conditio ef, ve tione proprietatum, quarum conditioo elt, ve
fundenteres vinitates cum cadem effentia, quarum quidem vnitatum quaxibet fit in altera, quod codem modo qualibet fift in altera identitate cuiuldam rei ion habentis propriam vni-
tatem. Nec ex hoc fequitur, fiitarum vnitatunn quaxibet eff in altera, quòd eodem modo qualibet fit in fripfaper confinilem modum.
identitatis,
in
ingularis ifla identitas exigit rilla, qux funteadem, retineant proprias per fe vnitates, nec identitentur, nifi in aliquo indi finincto, quodno
vnitaten!.
Et per idem patet ad fecundum , \& tertium.
Refponfio ad tertiò obicita.
$A^{D} \begin{aligned} & \text { ea vero, qux tertiò inducuntur, dicen- } \\ & \text { dum eff. Ad primum quidem, ex falfa }\end{aligned}$ imaginatione procedit affumens, quad perfo-
na, in qua exiftit alia debeat excedere, aur efna, in qua exiftit alia debeat excedere, aut ef-
fe in plus, quafi vna perfona efser in alia contentiue.

Ad fecundum dicendĩ, quòd de rationc iftius manfionis identitate duo lunt, vnum quidem, quod taliter immanétia fit diftincta, \& idcirco ita identitas fundatur fuper toram perfonam ex relatione, \& efsentia confitutam; vnde nec
proprietatum diffinctio, nec corumden oppoproprietatumdiftinctio, nec corumdenio oppo
fitio impedit identitatem huiufinodi immanfiuam, vel immanfionem idenciratam, qua reci
roce perfonx in feipfis exiftunt. \& per idcm proce perfonx
tetad tertium.
Ad quarrum dicendum, quòd efsentia diuina Efrentia d
prccife pracife non eft caufa, quod vnum fuppofitum uina nö el fir in alio, fed indiffinctio proptietatuma abef- caufz, rentia, \& \& econuerfo eft caufa, quod tres viita
tes difinge , \& difcrete funt inle inuicem identitaite, \&ita fuppofitum in fuppofito, $\&$ perfo na in perfona.

Ad quarrò obięta.
$A$ Dea vero,qux quarto inducuntur, dicenquòd veritarem concludunt, quia efsentia fol quod verirarem concludunt, quia efsentia oi na, fubqua difincta exiftens,\& perfeitate iftius fona in quadä re indiftincta. vnde indiuiduitas diftinntorum, qualis ef viitas indiuidue Trini-
tatiseft quxdam identitas fingularis, habess pro tatis eft quxdam identitas ingularis, habes
fundamento totam perfonam, $\&$ oritur ex hoc quìd proprietas, \&\& efsentia fundant penitus canden vnitatem.
Adtertium dicendum, quòd nullo modore

Diftinctio XIX.
ciproca mäfiomius perfonx in alia intima pre-
fentialitas dici iotert, fed gularis propter rationes iam tactas.

## $\mathcal{A}$ obiefata in oppofitum.

## $A_{\text {dicendum eft. Ad primum }}^{\text {D eavinducuntur }}$ Andicendum eft. Ad primum quidem, \& feonem, quia faluat vnicam dificretionem, nec dicit diftinga, \&\& difcreta effé indiuidaz in quaiam re abiplis indifininga; hoc autem nullam. Ad tertium dicendum, quìd pater, \& pater itas eft in filio, inguantumindiftincta funt àre ila fumma, a qua filiatioose filius nullatenus, di ttinguitur, nec propter hoc fequitur, quod pa- cernitas fit filiatio, aut pater fit filius, quia alí qua poffunt effe eadem per indifinctionem, $\&$ tamen non crunt in fe eadem, vt aliads often-

SECVNDA PARS.
Ad id, quod cœeperat redit, fcilicet, vt alium non fuperet.

Expofitio textus.
Exilicicio
ficidr rer
fisdit. 19.


 litatem, in hac parte ortendit,
quod divina xqualitas excluditomnem totalitatem, $\&$ ra-

> tionem partis. \& circa hoc duofacit. Drimin gralis, \&s fecundos rationem totius votius intelecuada ibi:Hic adjijciendum eft. Dicitit itaque priquod per fon propoitum redeudo, tenēdum e凡, ne, \&s ex hoc excluditur ratio partis mignitudiquia perfonx non funt partes Dci, vel divinax efIentix, fed quaxibet eff plenus Deus, \&efientia guftini contra Maximum lib. 3 . \& pater auto ritas in littera.
primò, quò odi:Hic adyciendum ef.Dicit itaq; primo, quad dad propofitum remouet Magifter facit hoc.ffecundò obiicie contra fe ex diêtis Da mafceni. fecunda ibi: His autem videtur. Circas Primò namque oftend
na non pradicatur de tribus perfonis, fiadiuinus de feciebus,dicens, quod tanta eff xqualitaseris d dium, quad excluditur omn ratio genus pradicatur in plurali de fuis fpeciebus
gen cum dicitur, quöd homo, ic equus fint duo anis, quòd fint tres dij, aut tres efientrizus periobabet fe Deus, vel diuina effentia, ficut gerus. Secundò ibi: Si vero dicunt. probat, quod nec
Pce: Aur.fupert r.Sent.to I .
ctiam pater, ve feccies; \& hoe dupliciter. indiuiduis, vt dicatur, quod Abraham, Ifar in Iacob, funt tres homines. $A$. Secundò vero,quòd indiuidua non predicanturde fepcie adieda vnitate, dicendo videlicer, quod ynushomo fit tria indiuidna, ficne
dicitur, quod vaz effencia eft tres perfonx. Addit autem, quòd nece ententia poteftefíc genus propter hoc, quidtrics perfonx non pof-
funt effe fpecies. vna enjum effentia pecies
 ${ }_{f x}^{\text {fter, quadd nec pradicatur in habitudine cau- }}$ quia genus viderur haberfenis, \& tationemi materia facit
diciter dicit ergo, , quòd tres perfonz non ita dicunnuli, aut ex codem are tres farm auro tres antur, plus enimeft de auro in duobus annalis, quàm in vno, $\&$ in tribus, quàm in duobus in illa autem effentia Trinitatis, nullo modo fic nem Deitatis. Magiter, quöd nec effentia predicatur fendit Magitter, quòd nec effentia prodicatur fecundum rationem fimilitudinis. dicens, quodd non $\&$ tres hoinines vnius complexionis, vel vnius
animalis fexus qualitas, $\dot{z}$ diucrfitas naturaraum,quod non ef in diuinis perfonis.
Poftmodum ibi: His autem videntur. Arguit hoctria facit. Primò namque inducit duas auctoritates $\mathrm{Da}_{2}$ marceni, in quarum prima dicitur, quod diro, fiuc perfonx funt particularia In fecunda verodicitur, quöd Deus eff fpe cies, ficut homo, \& quòd pater, \& filius, \& $\underset{\&}{ }$ Ppiritus In tertia etiam dicitur, quòd perfonx numeodifferunt, $\propto$ numeraliter diftinguuncur. Secundò ibi : Hec antem, quar hic diruntur- Sol-
uit Magifter , \& exponir dictum Dama coni quantumad hoc, quòd dixit, diuinam fubtantiam effe vniuerfale, vel fecciem; ; perfonas ve-ro- particularia, vel indinidua. $\&$ ait Magi-
fter, quòd licet verba Damafceni fuperficietenus videanturaliena à damalceni fuperficie piam tamen intellectorem effagitatant. non enim intellexit, quod diuina effentia fir proprie vniuerfale, vel nem, inquantum de plyribus diftinctis realiter pradicatur; qualibetivero perfona eff fimilis particulari, vel indiuiduo, quia pradicatur de Tertio.
Tertio ibi : Dì̀d autem Ioannes. Magifter exponit dittum Damafceni, quaad hoc, quod dixit perfonas numero differre, dicenis, quòd differre
numero poteft intelligi duobus modis, vno dem realitate numerali tantum, quòd nulla rea Plato, india eft in eis .ficur differunte Sortes, \& Plato,
diunis.
$\mathrm{Rr}_{3}$ Alio

## 474

## Liber I. Sententiarum

Alio modo fecundum computationem diftin $A$ tiam, fic zqualitas ad identitateem, fed in diui
 fecundum intellettum cöcedi poteft, quòd perfonz numeraliter diftinguuntur, hoc eft numeraliter, quia ponlun
Hze eft Sententia.

Vtrum perfone diuina fint omnino coaquales.
$\mathrm{E}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{T}}$ quia Magifter hic agit de perfonarum tius, \&quartis ab eis ; idcirco inquirendum oc, les. Et videtur, quod non. Impoffibile eft enim paffionem reperiri extra fuum fubiedum, fed zqualitas eft palfio quantitatis, vt Philofophus
dicit in pradicamentis; quantitas autem non habet locum in diunisis, immo Deus dicitur fine qualitate bonus, \& fine quantitate magnus cap. 2. nas non porefte effe $x$ qualitas. Pręterea:Vbi eft auçoritas,\&f fubauctoritas, ibinon viderur effe xqualitas', fed Hilarius di-
cit nono de trinitate, quod donantis auctori-
tate parer maior eft maior cnim donans eff.
ergo vt videtur.
vt videtur:
Praterea:Illa non vidétur effe zqualia, quorum vnum habetplutes perfeationes, quam a-
liud, fed fpiritus fanctus non habet, nifívnam proprietatem, fcilicer fípirari; pater autem ha proprietatem, videlicer firare, \& generare \& fimi-
ber duas
lirer filius alizs duas erge iiter filius alias duas. ergo
inequales firitui fanto.
Praterea: Impofibile eft plura alcerius rationis effe in eodem gradu perfectionis,ve fuperius ditum fuit, fed perfonx diuinx alterius ra
tionis funt, cum proprietates, quibus diftinguü tionis funt,cum proprietares, quibs dionis. patet. ergo impolitibile eft, ve fint in xquali gradu perfeationis. bius produato, fed generari, \& \& generare xqui-
uoca funt, quia pertinent ad diuerfa prxdical menta, vtpote generare ad pradicamentum affionis, generare infert gencrari,vt fuperius ditum fuit: ergo generare cft nobilius,quàm ge nerari, \& per confequens pater,quì: filius.
Praterea:Vicumque eff ratio generis, $\&$ ply rium fpecierü, ibieft aliqua inxqualitas, quia duarum frecicerum, femper vna eft habitus, re-
 rari, \&\& firari fub producione palfua. ergo rari, \& Ppirari
id,quodprius.
Praterea: A
tiz. $x$ quale enim eff fuo $x q u a l i z q u$ ande

sfp.ro. de Trinitate, dicentis, quòd filius patrixqua lis eff, quia imago fi pertecte implet illud, cuius
 Prratecea:Sicut fe haber magnitudo ad effen
cit $6:$ :de Trinit.ergo 2 axqualitas tranfit in it
titatem. non eft ergo in diuinis $x$ qualitas. Praterea: Sicut in diuinis eff xqualitas, ita
\& fimilitudo : fed fimilitudo non eftaliud, quadm a. fmilitudo: fed fimilitudo non ert aliud, quad
identitas. ergo nec $x q u a l i t a s ~ a l i u d ~ e r i t . ~$ dentitas.ergo nec xqualitas shiud erit. fe multiplicatiopluriü ciudem rationis, crum
 perfonis, quiliber habcret fuam xqualitatem, cum relationes multiplicentur fecundum fur-

> Qù̀dperfone fint cooquales.
$S^{E D}$ in oppofitum videtur, quod A thanafius Sdicit in Symbolo, tres perfonas coxternas Perfonzd
 editur, nec excedri comprata, vel duabus. el tribus, nec exceditur, nec excedit omnin in ali
Refponfio ad questionem.

A ${ }^{\mathrm{D}}$ quxftionem intam refpondendo,hoc orPrinoe procedetur. xqualitatem impediar defectus quantitatis. Secundò inquirenur, an impediat pofitio auTertiò, an ip ipam impediat pluralitas proTertio, an ipam impeciat pluralitas pro
prietatum in vno fuppofito o \& paucitas in

Quartò, an ipfam impediat fuppofitorum $f(p$ Quintò, vtrum ipfam impediat totius vniQuinto, vtruu
uerfalis pofitio.
Sexto an
Sexto, an impediat defectus conuerfiux 2 dr
ARTICVIVS PRIMVS
opinio 5.Thoma parte 1.quaf. 43.art. 1.EO Herreciim arte I .quafl. 42.
I. Sent.dif. 19.
Crian primum ergo confiderandum, quòd xquales, pro eo, quod $x$ qualitas exigit pro fundamento,non folum quantitatem dimenfiuam,
immo fufficit quantitas perfectionis, $\&$ virtutis, quix attenditur in tribus.
tis, qux attenditur in tribus.
rimo fiquidem in radice, hoc eft in ipfa
perfectione naturx, perfectione naturx, vel formx, fecundum quo nem, ¥ perfectionem, de qua ma gnitudine dicit Auguftinus fexto de Trinit.quöd in his, qux cap.0. non mole
Secundò vero ex hoc, quòd immediate fuit $\grave{1}$ forma fux effentix; hoc autem eff fuum effe, nam omnis res habet effeper fuam formam. Tertiò veroin hoc, quod effluat à forma, red
mediate videlicet in operatione, nä omne agés nem effentie,, durationem efientiz, \& magni-
tudinem porentix ad agendum .cum ergo reperiantur ifta in perfonis diuinis, apparet,,$T$ ibi eft quantitas virtualis, qux eff fundamen
tum xqualitatis.Requirit autem litás negationé maioris,\& minotis,quia zqua le dicitur negatiue fecundum Philofophunn 1o. term commenfuratio. . icete ergo in diuinis per-
fonis non fit commenfer magnitudinis: tum quia non funt plures quantitates,fed vna tantum in tribus:tum quia quà-
titas, feu magnitudo diuina eft ta, \& ideo commenfurari non poreft : tum quia eff prima menfura , \& ideo méfurari nô potef nihilominus ibi eff quantitas virtualis cum
pritatione maioris, $\&$ minoris, $\alpha$ idcirco eft in perfonis diuinis quicquid requirirur ad zqua itatem perfectionis, $\alpha$ virturis;eft autem viterius attendendum, quod identitas, $x$ qualitras,
 - Praterea : Si fimiltitudo dillinguütur inter $f e, \&$ ab idencitate fund proven Similitudo

 difsimile, xquale, vel in quuale, non facit tunc, fed quòd proprium zqualitatis fecundum eam
fimile,vel difsimile dici, fecundüm fuinatitaré vero aquale, vel inzquale . er go fimilitido, $\&$ xqualitas, prout fundartur in fubftantia non
differunt abidentizar difterunt ab identitate
Praterea:
cit, quòd affectio,\& difoofiniondicamentis di qualis non multum dicitur, fed fimilis, $\&$ in albū
 tenditur, penes gradumalbedinum; \& cuiuntiber qualitatis non dicitur proprie aqualitas,
fundatur fuper voitrem effentix identitas fuper vnitatem fubftantiz,ve aliqui imaginanqur.àbedo enim, $\&$ omnis effentia quantumcūque accidentalis potefl fundare identitatem.
ficut enim fortes idé ef fibi ipfi, ita $\&$ albedo Similitudo autem fundatur fuper $x$ qualitatem, aluata diuerfiraze habentium illam; $x$ quali uantitas molis, fite quantits viatis, fiue fit quantitas mois, fine quantitas virtualis: $p$ per
fone isquantum communicant in vna forma Deita que perfeac intanum excluatatur error Eunomiji, $\dot{\text { per fer fecundum er }}$ or Arrianorum.fic ergo pater,quòd in diuinis
fir $x$ qualitas, $\ddot{\sim}$ fimilitudo. fed niagis fimilitudo, \& fimiliter Philolophus
10. Meraphyficz, \& Comment 10. Metaphy ficx, \& Commentator ibidem po-
nunt plares modos mus eft participantium eandem qualitatem fe cundum magis, \& minus, ${ }^{2}$ in eodem gradu; Se cundus vero participantiom eandem qualita quòd inxqualitas eft minol fimilitudo; per feeta autem fimilitudo includit $x$ qualitatem hoc autem non effet, if $x$ qualitas; \& fimilitudo
effent dux habitudines, prout fund andur eadem effentia .ergo identitas, fimilitudo, $\&$ xqualitas, prout fundantur faper codem no
 rei maioris, \& minoris ablque commenfuratio ne. ficut enim fe habet commenfurari ad coz quari, fic commenuratioad $x$ qualitarem, fed vel commenfurari, nifilineam linea cozquari \& effe coxqualem .ergo nil aliud eft commen furatio, qualm xqualitas.
pracerca. Aequaliras eft quadam habitudo
nius quantitatisad alian itatis,\& mitatisad aliam, fed negario maio efl habitutat, nifíaliquaz alatis habirudinem non impor do vius per quantitatem fecundumo fuax fundatur fu- ad alizm tionernidem fir, quöd menfura; habituido ve roimenfurx ad menfuram non videtur effe ali fecundum propriam rationem menfurx, nif eft quod fit quadam commenfuratio Pryterea: Sicut quantitas finita furatur finitx, $\&$ fic infinita aquatur infini tx, fic $\&$ commen furatur. vnde non plus efl de ione zqualitatis,aut cozquationis. non ergo propter hoc oporter dicere, quòd ad quàmiliratio qued infinira fip ore irur commen lia, non tamen commenfurabilia , eodem quidem modo commenfurarentur, \& cỡquaren-
tur, vt pazet.
10.Mat.an.



 ri fuper quantitate virtutis. hoc enim non vi-
detur habere veritatem. ficur enim fe haber fiintudo ad identitatem,fic \& $x$ qualitas fe vifuper effencia, ficur , vbi aqualitas fundatur onftar, quòd fimilitudi fuper effentiam idem funt. Sortes enim, \& plafont aliteriles effentialiter, \& fant idem, nec
generis, \& fipecies determinat de confideratio he fiminitudinis innuens,quidd non eft aliud ta-
 indiuiduorum fimilitudinem, \& ponit ez vnam niueríalibu generis, vel fpeciei, $\&$ fic de aliis fpe'cifica non eft,nifí quadam fimilitude ergo
 milieudo, \& quxdam identitas.
Fundamentum, fic fe habet fundamentum ad fundamentum, fic fe videtur habere habitudo
ad habirudinem, fed fundamentum identitacis eft effentia; xqualitatis vero gradus effentix;
 efalfur : lis, inta non eft alia vero perfectionalis, que eft tantam incedens,e non fft alind, quadm gra dus intrinfecus cuiunibet ennitatis.Prima quidem fundat per fe equalitatem.vnde due linex per fef fumpta zes yel inzquales. Secunda vero non fun dat, iifi quatenus eft in aliquo fubftituto. vnde duoalbidicuntur aqualia in albedine, qux eft iurdem gradus,gradus veroper $\mathcal{f e}$ non fundát
tantum inzqualitarem, quia ergo in diunis ef fapientia in codem gradu, $\&$ bonitas, $\&$ ceecer perfectiones, \& fimiliter Deitas, idcirco tres perfonx differuntidentitas, fimilizudo \& $x$ x qualitas. identitas enim dicitur refpecta effentix; fimilitudo vero reppectuperfetioná,qua funt, zlijs perfectionibus Gimpliciter: xqualitas ve to eft refpectu gradus intrinfeci omnis, qui eft infinitassquamuis autem iftx tres habirudi ges non hat toalitrin dinis idem eriam ex fimilitudo, \& identitas, quàm xqualitas diftin-
$\qquad$ pes simpli- - uatur ab cis, cuius ratio eft, quia pertectiones
 mentifinit iia, qua eff fundamentum identizatis, quim
Jitudisis din
gradus intrinfecuseffentix, vel perfeationum,
 e.vnde is intinfecus rei nandiferr abipfa indiuinis. Si autasem quarratur verrum in diuinis ntplures zqualitates, dicendūu,quàd fic. quo nam fapientia habet fuam propriam infinitaem, \& fimiititer inficia, ditur ad infinita, fecandum illud Prophetz: $S_{a}$
Pfal, 546 . pientize eius non est numerus - \&f fimiliter iuftitia, quia iultitia Domini plena eft eerra, 8 iterum tionein fundamentis effentiz, non effer magis nfinita, quam Feliztiones perfonales, $\mathbb{Q}$ iterum perfeationes fimpliciter rant in creaturis fecun Deo quaxibet fecundum fuam propriam rationem fir fumma, vnde fin non effer in Deo, nififi fo la \{apieutia, adhucilla effet infinita. relinquirur ergo $q$ tot funt infinitares, quat funt perfennde perfona alia aqualitate funt xquales, vt Sapientia, $\&$ alia, vt iuftitia; $\&$ fic de cereris.
Sed hac opinio vltra hoc,quad dicit cum ip Sed hac opinio vlura hoc,quad dict cum ip
fa, quòd identitas,fimilitudo, \& $\boldsymbol{q}$ qualitas non
opi ficere in duous Pudines in diuinis, viderur de titatem pradicamentalem per fe fumptampo zo in aliquo fubfratoo; fiquidem nec pradica menralis, nec virtralis poteff, nifin in fubfrato
illud enim , quod partes non habet zqualitaté
titas reparata partes non haber, fed eft parti-
bilitas puifance
ancedensvnquam, fed eft quo alisquid formaliter er extenditur, nec eftlongum
fed id,quo alitid eft longum erg
 re fumpta aqualitarem, vel inzqualitatem fun centes.imagininntur.enim, quòd dux inex flepa rata fint, quafiduo longa, \& quantitas, quafif ha
bens partes, cum tamen quantitas non fit, nif pura partibilitas habens fe ficicad partes, ficut fymitas ad fymü, \& fimiliter linea fitequo aliud eft longum, ficur reftitudo, quo aliide eff reetü.
Pregereas:iscundum quantitatem fubffitura dicuntur equalia, vel inaqualia.vnde vinunı $!i-$ quandiante gnum eft $x$ quale alteri in ligncitare, vel inxquale, C hoc eft, quod Philofophus dicit in precundum eam zquale, vel inzquale dici.cum er go non dicat, quòd fit proprium quantitaris xqualem, vel inxqualem dici, fed fecundū cam eft, quod quantitas per fe fumpta none eft fundamentum xqualitaris, fed eft ratio, quò $\downarrow$ al erii infir, ,te fubiecto.
Secundo vero
xqualitares effe, quot funt perfectiones fir tot $S$ secunu, xqualitares effe, quot funt perfeetiones fimpli
citer. quandocumque enim aliqua funt idem penitus, $\&$ re, $\&$ ratione in fe, difting guntur au otatis talia non habent plures equalizares, coed declargzum eft fupra,quod perfétionos fimpli citer coincidunt in deitatem fecundum rem, $\&$ rationem, \& folum differunt in fubiectis, fiue
terminis connotatis, inquantum fapicntia dicit deitaré, prout illi font omnia in prof pectu, $\&$ iufitia dicicie eam, prour reddit vincenique,
quod fuum eft $\&$ fic de cetcris atributis. quod funm eft, $\&$ fic ce cetcris attributis.ergo
in diunis non funt plures $x$ qualitates, nec plu res infinitates intrinfece, quamuis extrinffece connotentur plura, \& infinita, inquantum mi-
fericordia cönotatinfinitos modos fubucrien fericordia conotatinfinitos modos fubuenien
di, fimiliter fapientia infinitos modos, $\alpha$ inf nitas partes magnitudinis fcibiles, \& fic do Ealis ccibilibus intinitis, vnde nonalitcr ficitur in feiprifa enim non dicit rem, ncec rationem alisin reipra enim nondicit rem,nce rationem aili-
quam, nifi ip mam, \&ं finceram,non addita formalitace, aut inqua ratione, nec ea,quxiliti adducunt, aiaz
 caituas, er rqualitas, ev fimilitudo
$\mathrm{R}^{\text {Essata ergo nunc dicere, quad videtur Opti, Au- }}$ Rùd ifte tres habitudines omnino funt idem quam vera in diuinis. Eft enim confiderandum quòd quxdam. eft qualitas fundata fuper quantitate dif uanritas dimenfius, \& in talibus alis habicu do eft aqualita 5 , \& alia identitas; quxdam ve oeft quantitas, qux non differt id fubfriato, $f$,

Diflinetio: XX
ipfa fpecifica ratione, vit fupra probatumfuit, $\boldsymbol{A}$ tur ratione diftingui. dicendum enim, quòd

 non eft enim aliud $x$ gualitas, quim identitas
Jpecifica . non eft enim aliud $x$ qualitas fundata pecifica. non eft enim aliud $x$ qualitas fundata
fuper gradualitaze perfetionis, quam vnicas Quid fr gradus perfectionis; vnitas autem gradus eft
 feca perfectio, \& ipfamet perfectio eflipfa fpe-
cifica ratio, \& \&ideirco vnitas rationis fpecifi. cx, qux eft identitas, eft vnitas gradus per-
 titare, ibi eff aliud $q$ qualitas, $\&$ fimilitudo, ficut in ligno albo; vbi vero quantitas non differt a qualitate, tibl immilitudo, is $x$ qualitas funt ead tet,quòd duo participantes albedinem in diuer fis gradibus,ficur dicuntur inxquales in albed ne, fic dicuntur difsimiles; participantes vero
in codem gradu dicuntur fimiles.vnde in codem gradu dicuntur fimiles.vnde xquali-
tis non eft noua relatio, $\overline{\text { ed }}$
intentio fimilitudi nis, ficut \& gradus non eft noua quantitas, fed nas poceft comparariad fuilinder, \&ident nim $x$ qualitas differt ab eflentia, ibi fimilitudo $\$$ identitas diftinguutur, ficut pater in Sorte in Puatione, quifunt vero anpecie, x diissimiles ialiter, fic differentia dicit quale effentiale ibi idèm efl effe fimile, quòd effe idem. Ad propofitum crgo, quod in diuinis perfe-
aiones finpliciter s qua uidentur qualicatiue dici coincidunt, \& re, \& ratione in rationédei In dulu- tatis, $\&$ per confequens nulla eft ibi qualitas, ni is nulla fiplamet forma, \& effintia deitatis, neceflo
 as ditz- derat, Trimitatem habere eandem bonitatem, Dis. identitartem, fimiliter cum in divininis nô fita alia quantitas, quam gradus perfeAionis, quadei-
tas importat: Deitas autem non eft quxdä por
 eff, quòd vnitas trium perfonizum in deitate, qux vocatur identita as firiden, quòd vitas in
tota entitate, $\&$ in magnitudine,
quę effentia fecundum Auguftinum, neceffario
idem eft $x$ qualitas, $\&$ identitas, \& ita pater al umpta propofitio, quod illeq tres habitudines funt in diuinis.
Nec deber quis permoueri,qpeffentia, prout detur ratione differre:\& qualis, \& quanti, vi. militudo, idéentitas differene ratione, dicendü quidem,quòd hoc ent impofsibile.enientia enim
ficut tres perfonas $q u i d d i f i c a r$, fic $\&$ eas reddit Aequall- immenfas, quoniam fub ratione deiratis eft to as impor- ta entitas, \& per conlequens immenfitas, \& cat corqui magnitudo,
cionem,
Necudebe
muitudo Nec deber moueri etiam _quòd xqualitas im conformaz- portar coxquationem, \& commen firationem;
tionem.
fimilitudo vero contormationem,
zqualitas conformitatem in quantitate, \& ideo vbi quantitas, qualitas, \& quidditas idem funt recandum rem, $\&$ rationem, ibi non eff triplex creaturis, vbi diftinata realiferen nocum habente aliquam vinitatem, nific conformitatis; in diuinis tionis vndetres perfonx habentcopformein identitatem, aut qualitatem, feu quantitatem,
fed funt indiftin $\alpha x$ in iffis, $\&$ quia ita duric in idem re a fittis, \& quia ifta coinciidcirco non eft in cis, nifí vnica indiftinctio, \&s per confequens idem funt idenritas, $x q u a l i t a s, ~$

## Quod tres perfona verijzme funt equales.



 tas, \&x qualizenerfinilitudo quoque, identi portat qualitatis,quidditatis,\& quantitatis in difinatione al, quatinduni importat folam con bitudines idem funt, ncc importina res ha tarem,fed omnimodam diftinctionem ereso per co Ex confequens perfecaisime funt xquales. ef enim aliud, quadm diftinctorum, puta a firorum indiftinetio in quadam re omnimod identitas fecundú quàm yna perfona dicirur teri idétice immanere.fecídum hoc circumin cefsio,\& equalitas idem funt,propter quod M2 gifer in prx fentidifitinitione,cū egit de xqua nde qui concipit indiuiduàm Trinitatem, reir Trinitatem diftinctam in quodam indiftingui rant omnes habiruditemne illud, quod impo tur perfonarum $x q u a l i t a s$ propter defectum quantitatis, quoniam nó entibi aqualitas ciurdem rationis cum illa, qua eft propria paisio quantitatis,led ilia qux, cinciat cum ident articulus terminatur:

ARTICVLVS SECVNDVS
Quod auctoritas, đ Jubaultoritas non impediuns equalitatem perfonarimim in diuinis.
Conca fecundum autem confiderandum Loeus: $\mathrm{H}_{\mathrm{L}}$ Corita quod aliquidicere voluerunt, quòd au larij explif filio magis authenticus in diuinis non nat xqualitati perfonarum propter hoc of in \& fibzuta filio non eff fubautoritas, inec filius eft minor, uin

quòd licer maior fit, donans auctoritate donan
militer Aug.dicit 4 .de Trin.c.vlr. $q$ nō ideo mi
nor eff filius,quia miffus eft patre, fed dicitur hoc propter auçoritate principij commendan da.lic ergo anctoritas,qua parri atrribuicur no
tolilit zqualitatem proper hoc,quòd filius non eft minor, nec habens fubauctoritatem, vnde in diuinis recipitur ratio totalitatas, \& auzarita fed ratio partis, \& fubauctoritatis non eft ibi propter imperfectionem, qux in Iftis rationiSus importatur.
dus dicendi fare nó potef quia Refellitur impolsibile eft, vnum relatiuum feparari) a fuo
spinio.
correlatiuo; autoritas antem, \& fubauctori tas correlatiua funt. ergo fipater habet aucto ritatem refpeçu patris.
Praterea:Si auftoritas recipitur quia dignitatem importat; fubautoritas vero non pro prer indignitate. tunc faltem pater refpectu fi
lij dignior eft $\&$ dignitatem habebit, fed hoc eff impofsibile ergo nec auttoritas dignitatê importat, nec fubautoritas indignitatem.
Propierca dicendum eff, quad auctoritas, fropactoritas duplex eff. quadam enimeras, fundarur fuper diuerfa conditione poreftatis, dignitatis, inquantum ille, qui haber altiogui inferiorem poteftaté habet, habere dicitur fubautoritatem, \& hoc modo nec auctoritas, nec fubauctoritas in diuinisrecipitur, cum fit mininoeade poteftas in tribus perfonis; qux di eandem poteffatem in numero, vt cum aliquis habet potelatem aliquam a are; alius vero abet penitus candè ab alio, \& $\&$ fic parer in dihius vero 2 patre.auctoritas ergo, $\&$ fubautto ritas primo modo fumptx importat perfectio
nem, $\&$ imperfectioné,fecundo vero modo fum prę norant diuerfíatem originis, $\begin{gathered}\text { non gradū } \\ \text { nin }\end{gathered}$ pren notant diuerfitatem originis, \& no gradu
perfetionis, $\&$ ita patet,quod filius agit fubau Coritate,ficur \& pater autooritate, non difin-
guendo poteflatem, fed ad originem referen nens ipfe facitopera. \& Ioann. 5. Non potefl flizy alis ergo auctorinizud viderit patrem facientem. edir perfona ba Hilarij, quia nec autcoritas in patre ponit zutooritatem, nec minoritatem fubauctoritas nfilio, fed accipitur maioritas pro prioritate luerunt tamen aliguidicere, quòd pater dicifur maior verc realiter, licer filiusnon fit miquod habeat aliquam dignitazem: mivero aliquis dici minor, iön fufficic, quòd careatilla dignitate, fed oportet, quod includat indigni atem;nunc autempater dignitatem haberpr gitate, nullam tamen indignitatem importat
$\&$ ita
filus $n o n i$ eft minor, licet pater fit maior
ficut fonant verba Hilarij. Sed hic modus dicendideficir;tum quia aitem inta vera effer, pa filius vero minus dignus:tum quia eft,quod aliquis fit naior alio, $\&$ ille non fit mi nor;nam relatiuum fuppofitionis requirit terminum fibi fupponi. vnde non poteff poni Do
minus line fervo, nec maior fine minori. Propter quod aliqui idicere voluerunt, loquendo fecundum rem pater non cit naior Liorum. di. in agenribus enim vniwo modum intelligen eft nobilior natura in patre, quàm in filio, fed
dis. in and fantum modonobiliori haber eam pater, quam filius, inquantū natura filij depēde dè na natura pa
tris .vnde tenetur filius ad obedientuan, p . rentiam, \& honorem impendendum patri; In diuinis auteni natura in patre, $s$ in in filo eft ea den numero, \&ideo aque nobilis, \& quo ad ra
tionem natura, quoad modum hatedi, non dependet . non enim competir fibi produ ci, fce tantum conmunicariguantum veroad notris arsimizuan intelligencia, quia pater in di detur quèd natura fí in pacre fecundum modü effendin nobiliorem, $\&$ it ita poteft pater dici maior filio quo ad modum habendi naturam,non concipiendi, fed necille modus dicendi fuff cit: tum quia eft vere productus quomodocuque fit de natura, \& ita faltem in effe fuppofiti ter,fi ratio illa procederet: tum quia pater $b$ a bet naturam à fefifilus vero à patre, \& ita mo dus hapendi naturam clf nobilior,fed illud ex dud dit tum quia dependentia natura, \& pro-
dutio ponit ignobilitatem in natura, fed habe re ab alio ponit ignobilitaté in modo effendi. Quapropter dicendum eft, ficut prius, quòd Habere $n$.
habere naturam d fe nó ponit dignitatem, nec turiz ir maiorisaté, fed intantum penit autoritatě, $q$ diuinis no habens a fexque potefl naturaj; \& quicquid ope pane dige alio, intantum andoritate ciec; habens veroab tatem habet, quòd non poreft eam ateribucr fini ipfi,quafi habeat eam $d$ fe, nec quòd opere nobis fermonis circum tantia, quo femprimit batur in euangelijs Chrifus, duan de diuini perfectionibus loqueretur. quafi enim omnia culus fecundus finitur

ARTICVLVSTERTIVS.

## Anpluralitas proprietatum in ona perfona impediat



CIrca tertium vero confiderãdum, quòd Opin.quo Cecundum aliquos perfona,qua habcc plui- fundinind
 elatiue nec dicunt perfectionem, necimperfe autem
autem pater,quia finitum, \& infinitum funt par $A$ eft perfeetio fimpliciter, fed intelleequs, velfa-
fiones quantitatis,vt Philofophus dicit 1 . Phy-
pientia, \&e hinc eft, quidd fuperius definiebatur ficorum; nunc autem relationi non competi nec quantitas molis,nec quantitas virtupis, cil non fit principiü actionis, quare relatio fecunpumg genus fuum non eft capax finitatisis, zur infed minusfecundum fuam formalem rationem, dicamentis, \& per confequens nec finitatem Erinfuper firelationes effent infinitz formaliter, fequeretur, quod perfonx effent formaliter infinita,$\&$ ita effent tres infiniti indi immenfi, fed vaus imméfus, \& ad huc effent plu res res infinitz $x$, cum tamen non pofsint effe plu nieniens fequeretur, quia $\&$ perfonx diuinz ef ent finitx, \& aliquid limitatum effet in Deo, \& fint finita, nec infinitx proprietates relatina \& per confequens non eft perfecior perfona, qux plures proprictates habet.

## opinio aliorum.

 Punt, iì ress, \& bonum, \& verum conuertuntur nec tumen properer hoc vna perfona eff perfeefientiam, qux eadem ef in tribus. illud enim fufficere 10 vonidetur, quia licer rranfirent in fictinan liam, \& ita retinent fuas proprietrates quare fiq qualibet perfectionem importar,iequi tur necelfario, quod via fir perfecior alia, ve pote plures habens perfectiones

Quiddicendum fecundum veritatem, © primò quod ationcs diuinu perfectioncm fimplicitier
imponant, quamuis prima facie alique relationes rideantur importare.
$\therefore$ PRoprerea dicendum.quod videtur fub clationes divinx, qux funt prop quidem, $q$ relationes diuinx, quzfunt proprietates per
fonaies non dicunt perfectionem fimplicicer quamuis not fiti irrazionale, quod aliqux rela tum prima facie videntur, \& primporter,quan patecter rationem communem, qux demon tratiue concludit, quia fiproprietares relari ux perfectionem dicerent, , uulla perfona effes qua proprietatenono eff autem fimplicicer per:
fetum, cuidefici ali
s. Man, ar. liber generis.,vic Philouid de pertectione cuiul
 Null res quin quxiber perfona fip perfecta fimpliciter
cut proprie ergo proprietares perfonales nullam perfe-
perfetio tionem Ifmpliciter important.
Praxerea:Nullar resent
cubration Prxterea:Nulla res eft proprie perfetio fim

 perfectio fimpliciter, quòd dicit cōceptum in determinatum, \& re, \& ratione acceptum a ce
to connotato, \& ratio huiuseft, quia fi idiceret zut rem, aut rationem determinatam,non po fer vnicuique adaptari, ita quod effer melius ii ii effe tale; quad fuum oppofitum, fed manife-
 uinis, nec connotar aliquid fubiectum, ficut $f$ fa-
pientia, \& iuftitia, \& huiuf fod pientia, \& iuftitia, \& huiufmodi. ergo paterni-
tas perfectionem fimpliciter non imporrat. Eft rego confiderandum proregula genera-
 nicabile omni rei, \& rationi fecundum illam
definitionem Anfel.monol. 15 dicentis, quòd id, manel.s, quod ent melius in vnoquatiotue eiprim, quàm non
ip ipfum eff perffetio oimplicititer, , id antem, quod
eff fic communicabile, int ef fic communicabile, inpoofsibile ef, quò
aliquam remdeterminatam, auc rationem im portet.
Et fidicatur, quàd fecundum hocress deita- Infantia,
tis non eft perfectio fimpliciter, dicendum, tis non eft perfectio fimpliciter, dicendum, $\boldsymbol{\phi}$ \& cial
fecundum hoc perfectiodicitur, quòd ineam lutio. coincidunt omnes conceptus pertéctionales ve fuperius diatum fuit ;in paternitate vero,auc
filiationcoillus talis
con filiatione nilius talis conceptus perfectionalis
concidit, ficut patet.Secundum vero quòd .ci concidit, ficut patet.Secundum vero quod. Cci -
licectaliquix fint relationes, perfectionem fim-
 Auguflinus dicit, quod $x$ qualitas in in 2 qualitati
iure preponitur, \& ficut philof. iure preponitur, \& ficut Philof. 12. Metaphyf. 15. Str, Rex
dicit, vnde ordinatum eff fimpliciter melius, quadm
inordinatum, i ita videtir,quòd ordo inordinatum, $\&$ jita videtur,quòd ordo, \& $x$ qua itas fint perfectiones fimpliciter.
Sed dicendum eft,quòd nulla rat perfectionem fimpliciter: tum quimpor-- Relationó exprefie illud determinans dicit, quòd Anfel. corum, qux relatiue dicuntur fignificar ali, quid tale, quod fit fimpliciter melius: rum quia mexoh is, fecundum hoc in diuinis deberent poni omines tales relationes perfectionem importantes.v,
de ibi efer relatio E tis.cum tamen Deus fit extraomuctordia \& $x$ quiualitas perfonarum non fit relatio, fed in dintio effencialis magnitudinis, ve fupra diãū eft,$\&$ dicetur inferius dift. 35 . tum quia nulla
relatio connotat fubiegionem taliunt termi norum, ex quibus oriatur perfectio, co modo quo fcientia connotac omnia fribilia Deitat tar intelligere, aut firc in nobis, non pertine ad fapienriam, prour cft perfectio fimpliciter: tum quia ordo non eft nelius in vnoquioque, quam non ordo, fed in rebus ordinabilibus.vy-
de dicendum eft, quòd nulla ralatio perfçit dicendum eft, quod nulla relatio perfictio
nem fimpliciter inportat, fed tantummodo illx res, vel rationes, quibus
funtapplicabiles cóceptus in-,

notato aflumpti, de
quibus dictur
eft $f$ fpe.

2wod relationes diuine, funs infunite, eq quod on
relatiofifitireseff finita,pel infinita.
Perfonales $S_{\text {tiones perfonales funt formaliter infinite }}^{\mathrm{Ec} \text { v d a vero }}$ relationes, quamuis non fint perfectiones fimpliciter, imfunf forma
maliter
in
mo $\& \&$ omnes relationes, fit tamen in rerum nafnitr. tura dint,neceffe eft,quod vel finitx, vel infinitx fint. Et primum, quidem patet,quòd verbum
infiniorum eft neceflario infinitum, fub rationem,qua verbum elt, verbum namque duoram maius eft, quàm vinius, \& triúamplius eft duotum, led diuinum verbumin eft verbum formatü de ficibilibus in finitis, cum pater, $\&$ effentiam dixerit verbo fuo coxterno fecundunand factibile ergo cum non fit dubium, quòd fcibilia fint inf nita.neceffe eft,vt verbum fub ratione, qua ver bum fit formaliter infinitum; proprietas aute verbi, \&f filiationis idem funt,quia filiatio infi-
nita erit, $\&$ per confequens parernitas, rx proprietates.Secundum vero pater, $q$ nulla res poteff poni,quin dicar aliquem gradum entitatis, $\alpha$ aliquam atualiratem; illa autē âtua
litas neceffario vel eff finita, vel infinita.ers neceffe, quòd relatio vbicumque ponatur, vt res fit finita, vel infinita.
Praterca: Licet non omnis res fic finita, vel
infinita dimenfione, frahit ab omini dimenfione, nec etiam virtualiter, \& actiue, quia non omnis res eft principiú agendi, omne tamen quad eft, initu eft, vel \& limitatum.vt omnis creatura.ergo omnis relatiovbi ponitur, res erit finita, vel infinita. Praterea: :Illud fecundum quod genus fuum genus fuum furcipit finitatem, vel infinitatem fed tale eft relario. inuenitur enim fimilitudo maior, \& minor, \& fumma, \& fimiliter propinquitas $\begin{aligned} & \text { reperitur fumma.ergogen } \\ & \text { fufcipi finitarem, } \& \text { infinitatem. }\end{aligned}$
Sed an fir aliqua relatio infinita in aau in dem gradu fimiles funt in fummo $\& G$ bibevnius diminuartor in duplo, tüc fuerunt fimilio res in duplo, quàmfint; tres fivero in triplo,fiüt fimiliores in rriplo, fivero in centiplo, funt $G i$ miliores in centupio, \& fic de ommbus ipecie-
bus numerorum. illa ergo fimilitudo eft infinita, qua aliqua funt fimilia abrque omni numero.numeri enim in potentia funt infiniti. fic er
go aliqua funt plus fimilia in infinitum, go aliqua funt plus fimilia in infinitun, \& \& per
confequens, $\&$ pluribus modis, quam fint pofsibiles numeri illa videntur actu fimilia in infinitum, $\&$ per confequens fimilifudo viderur infi-
nira, fed ita probatum eft effe de fimillimis in codem gradu. ergo $\&$ fimilitudo poteft effe infi nita, \& eft dare propinquitarem infinitam, \& fic de alijs relationibus, vt videtur, hoc auten eft.eodem enim modo poreft probari de quali bermagnitudinc ;quz fí 2 ttu infinita, quia pof funt relecari ab ea partes minores in infinitut,
$\&$ fecüdunn onnem numerum,\& fimilier qux
libec forma diminui poteft in infinitum, faltem
per diuinam potentiam, per diuinam potentiam, quamuis fit dare pri-
mam partem elie pofsibilem. eft enim dare minimum ignem, \& minimam partem albedihis, ve Philofophus dicit, \& Commentator expreffe
 quod fic excedit fecundum omnem numerum, quia fecundum omnem numerum poreft fieri minor nunuero, eo quòd finitum, vr dicume eft, quamuis ergo nulla creata relatio fir actu infinita, diuinę ramen relationes fine formaliter
infinitx, cum ibi fit patcrnitas tora form qua nilaliud eft, quim actiua yerbi conceptio, \&ux ib fit verbum formatum de fibilibus infi-
nitis, 2 per confequas nitis, \& per confequens verbiratio infinita.
Nec valeñit motiua prime fiquidem non, quatial licet relanioni quàtitas ino Refellit no lis, aut virtutis noin congruar, compectit fibi ta- oppuions. men gradus, \& quantitas entitatis. vnde nece?
fario vel habet entitarem limitataim, vel illimiCario vel habet entitatem limitatam, vel illimiverum, quivd retlatiam fuccipipatum, guia non ett
tangis, $\&$ minus tantumn:ocioper fundanentum, quia fecurdū hoc albilimi in fummo gradu efienr finitio-
res oudm di:o minus albi conflite gradu:vrde paret, quöd fecunduin intentioné albedinis non :utenditur; fimili tudo vero ali-
quarido intenditur fecunden quanido intenditur fecundum remifsionem al-
bedinis, vepote cum magis donec ad gracum minus albi.Nec eriamertriū valer, quia quatiber periona eft infinira perfobisnec tannen propter hoc abfolute poteft concedi, quòd tres perfonx fint tria infinita fimpli citer, (ed femper cum additione, quod fune rres infinirz perfonaliares, vel guod verbum diuirum donum, w pater cit infinitus dicens, \&r tio huius efl, quia ti abiolutc concederctur,,$~$
funt tres infiniti, intelligate funt tres infinuti, intellig cretur, quod fune rre
dij, vepore quia abfolure, fimpliciter infinit dij, vepore quitaicien Athanafius divit immenfi, fed vnus inmenfus, vel dicendum, $q$ tionum finpliciter, \& declaratum eff fupra pliciter non importanr.
Quod non oblante pluralitate proprietatum perfone
dixina jint coaquales.
$T_{\text {Eranz diuina furr coxqualies eft, quòd per }}^{\text {Ertin }}$ quod in vna perfona fint plures propriatrates quam in alia, quarum qux plibeter infinitita fitrateces,
dum propriam rationem dum propriam rationem, immo ratio tota fub-
fiftens. $x$ qualitas enim; $\AA$ in $x$ qualitas , de qua Gitens. xqualitas enim; $\dot{\text { in }}$ in $x$ qualitas, de qua nes fimpliciter. nec enime effer melius patri, $\Phi$ haberet proprictates filij, quia ex hoc amitte-
ret effe patrem , nec fimiliter cfler melior filo fi haberet proprictares fpiritus $\mathrm{c}_{\text {melio }}$ filio tris. ergo perfonz coxquales funt, $\&$ fimpliciter perfecte eadem perfectione.Hic tamen duo

Diftinctio XIX.
48 I
dubiz oriuntur. Primum quidem, quòd fi pro- $A$ ferentix dintin $\not \subset i u x$ fint alterius rationis, viprietates infinitx funt formaliter, quòd omne dentur, quafi fiecifice diftingui. infinitum fit perfectum fimpliciter, erunt fimfaltem fint perfeqiones alique, immo perfectio nes infinitz, videbitur, quod penes eas aliqua
inxqualitas attenditur.
Refpondet
ad a agumé finitum formaliter, \& perfecte fond eflicider fifenim tota quidditas albedinis poneretur fub citer, \& tamen effer formaliter infinita Ad fecundum vero dicendum, quòd ad per-
fonalitatem perfectam patris proprietares cum effentia, vt fueprius ditum fuit, ideo ad perfonalitatem fpiritus fancti,
fufficit vna proprictas cumeffenias parfonalitas patris eft perfectior perfonalitate fipiritus fancti, pro eo, quod de ratione pane fpiritus, quòd conffituatur illo modo. quäuis enim in creaturis aliquando plura concurrunt ad contititutionem vnius,quàm ad conftitutionem alterius, dum tamen conftitutum
zquxperféú fit, pluralitas nihil facirinunc au : tem partis perfonalitas eff xque perffega per-
fonalitaš, ficut fpiritus fanci, $\&$ econuerfo; vrrum autem $x$ qualitas perfonarum attendacundum perlonalitates, in 6. articulo locum habet; pro nunc vero fufficiar,quòd proprietzfinitur tertius articulus.
articvivs gyartvs.
An impediatur «qualitas ex boc, quod perfona fint perfone diuins, quafi fpecie
distinguantur.
 fpecie,non videtur difficile, quomodo in eis fal I uetur $x$ qualizas, proeo, qued indiuidua par-
ticipant eundem graduan fpecificx perfectioniss fivero fint, quadif focies fub genere, vet fint alterius rationis, difficile eft aqualitatem fal-
uare, cum fupradiequm fuerit, quod impofsibile eft, duas fpecies fieri, vel poni in eodem gradu perfectionis.
 Dixeruat ergo aliqui, quód perfonx funt al-
terius rationis, \&\&unt quaff fpecies fub generefis hocationtem poiteft multipliciter declarari -
rill cifice, ve paree 10. Metaphytica, f. fed diuine
perfonx diferuntin hoc, quod efl formale in eis proprictates enim perfonas conftituunt,
 perlonalitates determinant, \& trahunts hx au-
tem videntur effe proprietates formx, $\&$ differentix formales, diffinguere, conflituere, contrahere, ac determinare .ergo perfonx di-

Pet.Aur.fup. I. Sent. to. 1,

Prdzerea: Quz conueniunt in eo, quod fetionem potentialis, \& differunt in his, qua concipiuntur, ve aetus, talia videntur : $q$ qua conucnire in genere, \& quafif pecifice ditingui; genus vero habet modum potentialis, \&
quafi materix, vt patet 5 . Metaphyficx, fed in fut uibi perfonx diuinx conueniunt in effentia, qux concipitur per modum cuiufdam potentialis, proprietatibus, qux concipiuntur per modum proprietatious, qux concipinetur per modum
aduenientium; $\&$ atuantium, $\&$ videntur qua figenere conuenire , \& fpecie differre. Prxterea : Nullum eiuflem rationis vide- Nulla etur
tur plurificabile in diuinis, alioquin crit ibi dérationit
 ergo non fint eeiuffem rationis, ve videtur. cuin
Praterea : Si perfonx effent ciufdem rationis pater filium generarer generatione vniuocas hoc autem non videtur; quia vniuoca generatio non eff, nifi ad confetuationem fpe ciei. ergo perfor $x$ indinis non funt ciufdem - Pratcrea : Produdiones alterius rationis rerminantur ad producta alterius rationis, cie, $\&$ funt alterius rationis ergo filius, \& \& fi $\mathrm{i}-$ ritus, quaff fpecie diftinguuntur. Praterea : Multiplicatio plurium eiufdem
fpeciei fit per materiam, accidens, nec quafi per fe intenta, quia poD reft procedcre in infinitum, fed manifeftum
eft, quod hoc non congrit dinit erso non funt plura ciufdem rationis, immo diltinguuntur, quafi f fecifice

Opinio aliorum quòd diftinguuntur, quafa
indiuidua fub fecie , © funt
dividua fub fectie, ev
eiufdem rationis.
D
Trxivx autem alit, quid mais affopinuai
 difinguuntur proprietatibus hypoftaticis, \&
indiuidualibus, \& conueniunt in ratione quid ditatiua, talita licer dentur effe eiuddem fpe-
ciei,$\&$ quafi indiuidun differre, fed tres per ciei, \& quafi indiuidua differre, fed tres per-
fonx conueniunt in eo, quòd eft ratio quid ditatiua in is is, videlicet in in effential. qualibet
dent enim perfona eft quidditatiue Deus; differunt autem in proprietatibus, quasi hypoftaticis,
$\&$ indiuidualibus vnde dicit Damafcenus lib. primo, quiòd folü hypoftaticis proprietatibus. F adinuicem differunt effetres hypoftafes, non rum propric indiuifibiltiter funt druifa. ergo perfonz, ve videtur funter quafi indiuidua fub Ppecie difinincta.
lius eft produtto producens xquiuocum nob obilior product .ergo nonfunt xquiuocx aut alterius rationis, $\&$ per coniéquens nondi-


## 482

## Liber I. Sentenciarum

Preterez: Damarc. dicit lib. 3 . quòd nume--
o, \& non natura differunt beatx hypoftafes deoque nec differunt ab inuicem fecundum cubtzantiam, led fecundum accidentia, gue funt characteriftica, ideft defignantia hypoftafis, tia, qua fub eadem funt feccie perfonarum, quafi manecifice, non dicerentur diftingui fol pumero, nec folis accidentalibus proprietati prius.

Quid dicendumfecundum veritatem, do primo quod

numero efondi iixfdem rei.

${ }_{\substack{\text { qupin } \\ \text { explicatur. } \\ \text { fec }}}$
Prima quidem opefropereriicene nodum alium, recundum quetn perfonx diuina fe habentad
effentiam. non enim funt fub Deo, quafifpecies fab genere, aut indiuidua fub fpecie, fed quafit tres modi exiftendi, \& fabfiftendi eiufdé
cii. vnde non debetdici, quad fint tres perfo rei. vnde non debet dici, quòd fint tres perfo-
nz eiufdem rationis, vel tria fuppofita, red potius, , quòd eft eadem ratio, vtpote idem Deus triplici modo exiftens, feu trine fubfiffensshoc
autem patet à fimili in onni nutura rationa autem patet $\frac{1}{2}$ fimili in omni natura rationa-
i, in vna, \& eadem in numero exiftens fub. fiftit in fe , vt confpiciens antero $f$ e, virtens conf ficua per amorem impenfa, vt fupra di\&upula, \& non intellectualis poref infuper omnis natura Endi, vtpore in anima effe confpicuum, $\&$ forfunt dua res, fed vna tantum, fecundüd duos ho dos effendi. fecundum hoc ergo eft reperire pluralitatem aliquorum difincorum conue in genere, \& aliquorum conuenientium, ficut indiuidua in fpecic, \& tertio aliquorum conuenientium, ficut diftincti modi effendi in re exittit. cum crgo increaturisille tertinsmo dus reperiatir intentionaliter, nullum of inconveniens, vt exciafo primo, \& Feculudo, hic faimperfectione, quamintentionaliter impor tat,\& adietta conditione realitatis. vnde quazrenti, zn hac'-fuppofita fint alterius rationis, ri oportet, quòd nec 'hoc, nec illud quia rarionis identitas, ac diuerfitas refertur non ad nodum exiftendi, fed ad naturam, que exiftit, Dens autem idem eff, qui fecundum modos al-
terrus rationis fubfifir;
 nec fecies eff diuina eflientia,, p prriona indinon dicitur vnus homo, Abrathan, Ifaqc, \&
non itaque fecundum vna effe tres perfone; non itaque fecundum genus, aut fpeciem diquòd non dicimus Deum fecciem effe ex hypoquod non dicimus Deum peciem effe ex hypo
ftafibus, fed in hypofafibus effe. vnus enim
vere Deus eft pater, vere Deus eft pater, \& verbum, \& foiritus
fanctus.
Nec va

Nec valent motiua primx opinionis. Prima fiquidem non, quia perfons non dif- Referelitiores ferunt in forma, immo funt vna forma Deit.
tis, ficut in nobis eft vna anima intentionali $B$ ter fubfiftens. Erguod additur de proprieta tibus, quòd diffinguunt, confituunt, \& conrrahunt effentiam, dicendum quòd diftinguunt modos exiftendi, non tamen ipfum exiffens modo exiftit, \& quia Deus fub illo modo tripli ci habet tres per fe vnitates, \& perfeitates ter
tij modi, idcirco dicitur tres haberc fubuter tij modi, idcirco dicitur tres haberc fubluten,
tias, \& perfonalita $e s$, licce tit vnus terminus.
 ciem, diftinguit effentiam, $\&$ rationem quid-
ditatiuan ditatiuam, $x$ non folum modum effendi, pro-
pter quod ratio (pecificadicunt in nulio competit proprietatibus diuinis.
Nec valeteriam fecundum.patet enim,quò rofa pofita in effe confpicuo, non fazit com-
pofitionem cum illo effe, nec rof fic pofitionem cum illo e efle, nec rofa fic polita et
diuifibilis in duo, cum fit vnus conceptus fimplex, nec haber ic rofa ad illud efie per mo-
dum fubftiouti repeciul ipfius fed per dum fubfticuti refpeciu ip fius, fed per modum
fubfiftentis, \& exifentis fecunum rale efic vnde rolia in effe formato fubfiftic, non illi elfe
 dum eft de Deo verbo, s multo pertsitius. lis fit, aur fubfituta proprietati, , momo off fub fiftens fecundum illam proprietatem, illa cuip pe proprietates non funt, nifí quid
ftendi relaciui, vt dictum eft trpe
Non valee quoque tertium, quia qüod eft
cufdem rationis non eft ibi plurificarum, inmoomnino idem, habens ranien rres modo abilltendi aliterius rationis; quomiodo autem tatis communiter, infra dicerur nec genera tione vniuoca, nec equiuoca, cum agerur d perfonn
Nec
Nec etiam quartum valet, quia pater ge. Effentiano nerat flium, nec feneratione vniuoca, nec
xquiunca, cummeflentia non fit formalis ter minus generationis, vt fupra diftum fuir.com- nur gionit per modum formx fymbolz, \& communis. Et ex eodem deficit quintum. Productio nes cnim arguunt, quòd proprictates confti-
tutiur fint alcerius rationis fed ex parte modi effendi, verum quidem erit, quod cadem res fubfiftic fecundum modos ali. terius rationis, non propter hoc tamen fe ha-
ber ficutduerfa fpecies, quia diuer bet, ficur diuerfx fipecies, quia diuucritas fipe-
cificz non eft fecundum modos effendi, Ped fecundum diucrfas effentias, \& rationes quid-
diratiuas diratiuss
Nec ya
Nec valet etiam fextum proeo, quod in di

Diftinatio XIX
483
uinis non eft multiplicatio eiufdem, immo idē a fubfifit à modo verbi, \& videtur quoddam exi eft, quiod fecundum diucrios modos fubfifit,
necifiti modi funt in infinitum multiplicabiles,
quafi a actiuus, alius, quafi pafsiuus, aut quòd necitiondintin rinarium reducuntur ex ratione in- modi funt alterius rationis,\& ita de necefsitatellectuali . natura enilin comperit ter fubfiftere per hunc modum.
Motiua quoque fecund $x$ opinionis procedere non videntur. Primum fíquidem non procedit, quia proprietates indiuiduales deter-
minant, $\&$ numerant naturam;
 prictates hypoftaticx non fe tenent folum ex parte modi cxiftendi, immo ex parte effentix numeralis; proprietates autem diuinx tenent
e.6. effentia fubbiftit. vnde dicit Damifcenus lib. 3. quod fubfantia fecundum feip
fitiefed non in hypofaribus contemplatur . cum ergo vocar Dama fecens proprietates ifitas cara-
 proprietates funt notiones, quibus diftincte
cognof cuntur, \& nominantur perfonr. Secun- C dum ctiann non procedit, quia iam dictum elt, quòd pater non eff producens, nec generans vniuocum, aut xquiuocum, quia diuinamı ef-
fentiam per modum termininon attingit. Terfentiamper modum termini non attingir. Ter-
tium ctiam non procedit, quia Damafcenus intelligit,perfonas numero difingui, hoc eft
numeralicer, quia pofliunt numerari diftincte, čum habeant prop̃ias vnitates, \&fic exponit Magiter.
Quod modus effendialteriusrationis non impe
dis equalitatem perfonarum.
 fonis diuinis, non impediunt $x$ qualitatemea-
rum : oppofitum tamen videreturex tribus. Primó quidem, quia fubfiftere per modum spiritus anorofid dicitur effe nobilius,quadm per modum verbiconfpicui, \& formati.
extra exiftunt, videtur nobitius, quam fubfiftere illo modo, quo funt in mentee biceciule. Tertiò quoque quia propriecates funt altenerare, alix quafi parsiux , vt generari, \& \& fi rari. pater ergo qui fubffiftit per modum gene-
rantis, \& quafi extra exifentis, videtur nobiliorem modum porsidere, gulm filius, qui exi-
fit per modum geniti, \& effe obiectivi.
Opla, Au- His tamen non obftantibus, dicendum eft
con-ficurprias, \& poteft fami ratio, quod anim
quam in alio, nifí quatenus vnus eft realis, \& duo intentionales, puta cum ponitur, vt con ejpta,\& cam ponitur,vt pirata, propter quod dem fitfecundum iftos tres modos reales fub fiftens , $x$ qualis crit nobilitas in omnibus iftis iodis.
Non valet. ergo quod primo dicitur, modū, quo piritus fubfifit nobiliorem effe modo,


ARTICVLVS QVINTVS.
Quod totalitatio rátio non impedit perfo$\cdots$ narum equalitatem.
CIr in quintuim vero confiderapdum eff, tur ex ratione totalitatis conflat enimp quòd ibi non eft totum effentiale, quafíperfona conftiruatur ex effentia, \& proprietare,vt ex duobus effentijs, quarum wna potentialis fit, \& re-
liqua a Aualis .ficut enim de mareria, \& forma determinatū eft enim, ${ }^{\text {Gp }}$ proprietas non eft, nifiquidam modus exiftendi relatiuus, ficutroam exifere per modum cuiuldam verbicon-
picui, \& formati, uon eff nifi modus exiftenpicui, \& formati, non eff,nifi modus exiften-
di intentionalis. fienim effer realis, non effer, nifi modus exifiendirealis; forma autē, \&\& materia nóveffe habent,ficut res, \& modus exiften dirci. vnde manifeflum eft, quòd per fona non Perfona nd
eft totum eflentiale ; conflatetiam, quòd non eft neque
 gralispofiunt faltem per intellectum praffin
diab inuicem, nec qualibet dicit totum; mo dus autem in exiftendi, quem importat pro prietas in diuinis, non potert prafcindiab ef Sentia, nec econuerro. vnde non fe habent per grale conftitutum; conflat etiam,quod ibi no eft totum perfectionale, quafi diuina effentia fit ex multis perfectionibus confituta, multis tionem, quia fupra probatum eft quòd omnes perfectiones coincidunt \& re, \& ratione in propriam rationem deitatis. vnde multa po ter, vt determinatum eft fupra ; conftat etiam quòd ibi non eft totum vniuerfale, compa ando effentiam ad perfonas, vel Deum ad pa cuim vniuerfale conftituitur ex inferioribus tamquam aliquod confufum ex particularibus
 re vnus nobilior alio, fíquidem hac non yalet, quia fecus ent derealitaribus, quax habent ef
fe pracifum, fecus de realitatibus indiftinctis, qua funt modi effendi eiardem rei, \& confor mantur nobilitati illius rei, nec comperite eis oc, quod ineft alijs realitatibus alterius rapracifx, fed modi effendi ciuldem rei; tales zutem funt modi exiftendi, qui competunt
diuinist perfonis. vnde exiftere per modum diuinis perfonis. vnde exifere per modum
verbi, el fpiritus, non minus nobile, quam exifere per modum dicentis, $\&$ f firantis, $\mathrm{r}^{-}$
 confpiciens, \& ante fe confpicua, \&s extra fe
fpirata exifitit in nobiliori modo, aut ignobiliori exifitit, nifí quatenus duo funt intentio. nales . Et in hoc quartus articulus terminetur.
:
$\qquad$

484 Liber I. Sententiarum.
conftitutum ; prout indifinnte continentur in A tio, \& per confequens, quòd vna fecies fit tiv. $\begin{array}{ll}\text { eo ; nunc autem Deus diftincte, } \& \text { idem in nu- } \\ \text { mero fubfiftit fecundum triplicem modum pa- } & \begin{array}{l}\text { bitualis refpectu alcerius, } \& \text { nobilior ; alter2 } \\ \text { vero quafi priuatiua, ficut fuperius extitit de- }\end{array}\end{array}$

 fi in tribus difininctis, vt alias fuit diftum, fed communis conceptus, \& ibi eft maior difficultas.

Opinio Durandi I.fent.dif. 19.queff. 1
 Oin. rationem vniuerialis: tum quia quicquid eft tij omne, quod eff ideo eft ro eft : tum quia fi diuinum aliquod poneretur vinuerfale, illud effer effentia, quod effe non catione, \& Potels, quia cius vnitas non eff rationis, fed quicquid eft in perfona, quia relationem includit fuppofitis. vnde importat fuppofitum inquid eft in perfona, quia relationem cludit, qux eft conflitutiua perfon $x$, vel ea, qux in diuinis tint confiderari poffunt fecun-
dum effe, quod habent in anima, $\&$ fic non eft Deo relatio in vniuerfalis reperiri in turhabererationem totius vniuerfalis ad paternizarem, 8 filiationem, \& Ipirationema ait urem, \& filium, \& f firitum fanctum, cuius ratiof fumi poteft ex ratione vniuerfalis; vniuerfale namque eff, quod dicitur de multis per fe,
$\&$ e plurificatur realiter in cis, \& dicit sp plurificam naturam fingularium, fedmani feftum eft, quod hoc comperit perfonx refpeAu trium fuppofitorum, $\&$ fimiliter relationi in comman. acgo tam perfonà, quàm relario in communi habentrationem vniuerfalis.

Quid dicendum fecundum veritatem.
 flicury: non aliter eft commune refpecturtium perfonarum effe fuppofitun, vel pcrfonam, quàm
fit commurie Sorti, vel Platoni effe primá fubftantiã, vel effe per fe tertio modo, vel efic aliquem hominem, de quibus conftat, quod non habencrazionere dum tratabitur de periona. Quantum veroad id, quod tangic relationem in communi, eriam non eft vcrum, quodra ra
tio vniuerfalis polsit fibi atribui, nec tio vniuenalispter
diuinis proprieta diumis proprietatibus posist communis con-
ceptùs relazionis abfirahi, qui labeat ratione vinuerfalis; hoc autem poreft multiplicitier de-
clarari omnis namque ratio generis per diffeclarari :omnis namque ratio generis per difite-
rentizs diuifa, neceflario exigit, vtaileradiffercntiarum fit habitus, \& alcera quali priua-
nobilior altera, ergo non abfrahitur ab cis
tio in communi, qu fe habeat, ficur genus. Preqterea: Si talis ratio abflrahitibihs effer, tunc perfonales proprictates cfient in pradicamento relationis,fed Auguftdicit s.de TriB nit. quòd nullum decem pradicamentorumlo${ }^{B}$ cum iftingtione octaua, 'quod ex verbis Auguftini apparet prxdicamenta artis dialecticx diuinx cunt modum duorum prxdicamentorum,puta fubtantix, \& relationis reperiri indininis, i: nullo modo ipfa pradicamenta; relatio ctiam
pradicamentalis eft accidens; nullum autem accidens locum haber in Deo.ergo talis communis conceptus relationis non poreft abftrahi i proprietaribus perfonalibus in diuinis. Praterea: Abadione; ; : palisione non po-
teft in creaturis abltrahicommuniscöceptus, alioquin non effent actio, \& parsio duo couceprus genceralifsimialitisimi primi, cuius oppo- mentriscicic 5. Meraphyficx, vbi enumicrat ca inter decem paficione. 5. Metaphyficx, vbi enumcrat ea intce decem
pradicamenta, fed proprictas parris, fixe ct generare, \& proprietas filij, qux elty ycuerari rare, \& firiari. ergo ab eis no:a pereit abftra-
 quòd verum eflde ie ffis prodictionibus,de rel.
tionibus concludi, dicendum, quòi non valer, quia relationes nö differune à produâionibuy $\sin$ diuinis faltem realiten) ne,q hoc non dicendu quia no porctl ab cis abri, quare proprietates diuinx, fiue concipiantur per modum productionum, fiue per monec poreft ab eis communis ratio abftrahi, aut aliquis conceptus vniuerfalis hoc eft, quöd vt ditum eff fxpe, effentia diuina eft de conceptu, \&inteelligibilitate ipfarunt, \& econucr--
fo. vnde non poflunt ab inuicem prafcindi. fi fo.vide non poflunt ab inuicem prafcindi. fi
ergo ab eis abftraheretur aliquis communis conceptus,non explicite,nec diltinate, fed confufe, \& vniuerfaliter importaret duinam effen tte eam includeret, \& proprietates includeret diftincte, fivero nullo modo deitatem includeret, nce proprierates clauderet in feip-
fo, cum claudi non poosint abfyue eflentia, manifeftum eft, quid divina effentia non poo telt concipi in vniuerfali. non enim fub ratione fubtantix ,vt declaratum fuit fupra difltin-
ctione octaua, nec fuppofitione Deitatis comctione octaua, nec fuppolitione Deitratis com-
nunis, cum fit dcitatis ratio fubfiftens. ergo nec proprietates pofiunt habere cōmunem cōccprum.vndc qualibet earumn eflt tota ratio fua fubhiftens, ve non pofsit conceprus fpecificus
abficihiab aliquaillarum; clauduntectiam in fua uileelligibilitate diuinam effientiam, à qua

Diftinctio - XIX.
nulla ratio abfrahi poteft, fed femper conci:
pitur; vt determinata, \& per confeguens fem-
 ligi, nec poffunt concipi vniuerfaliter, vel. con-
fufe. Cuod vero dicitur in recitata opinione ee lationem in communi acceptam pradicaride huiufmodi proprietatibus, dicendum quòd fic qui imaginantur, decipiuntur de hoc, , qquam-
diu fumus in via de proprietatibus diuinis loquinur, ficutde alijs relationibus, \& de diuina effentia, quafi de vna alia quidditare nó enim propter quod \& 1 diuina eflentia putamus nos abofraticre communem aliquam rationem, \& à proprietaribus illis, fed qui cófiderat earum
conditiones, vider hoc effe impofsible, \& hic articulusquintus finitur.

Articvive sextvs
An aqualiatem impediat, quid inter patrem, c' fo m non videtur effe equatio verfiua op
nios.Thomep par. 1.9 .4 -art.I.

Opinio S. ${ }_{\text {Tho expli }}$ Irca fextum autem confiderandum, op milititiquinem dicere voluerunt, aqualitiatem, \&finariin diuinis, pernomina, wper verbanfecindum ergo quad
periomina fignificaur, dicitur mutuaguali. ${ }_{\text {tas }, \&} \&$ fimilitudo in diuinis perfonis.filius crim eftioqualis, \& fimilis patri, $\&$ econuerfo, $\&$ hoc ideo,quia per verba xqualitas fignificatur importarur xqualitas cum motu, \& licet morus in diuinis, non fit, eft tamen ibiaccipere naturam, 8 maaccipir ì patre, \& non cconuerfo quiz ergo xqualitatem d patrefilius accipit, \&̀ non econ uerfopropter hoc dicimus, quod filius coxqua
tur pärri, fed non econuerfo ef nis $x$ qualitas, \& mutua diverfificatio na, non tamen eft jbi cozquatio, cum fignif. catur per verba:Sed hic modus dicendinoin vi
detur poffe cirur verbaliter, quòd vua squatur alteri, cur quod fit aqualis nominaliter pronunciando, fed conilat, quod vina linca ab alia xqualitatem non accipit. ergonō eff de ratione eius,
quòd alteri verbaliter coxquatur, quòd $x$ qualitatenn abillo a ccipiat.
Praterea: Quamuis coxquari $x$ qualitatem bum, non tamen fignificar , fieri, ficut ver citur cozquariisqualitacem accipiat, ficut nec
f aliquid dicier fi aliquid dicitur lucere, propter hoc dicitur,
quòd luccun accipiat. vnde fidux nes cozquantur, non propter hoc fenfic ef quöd vna ab alia aliquid fumat . confuetum eft cnim dicide duobus fimilibus, quòd vnusalfigi, quòd vnus ab alio fimilitudinem datur intelergopari ratione poterit dici pater arsimilari filiop vel coxquari abfque hoc, qừd ab illo aliquid accipiat

Pet.Âar.fup eft cozquari, nifí actus Pet.Âur.fup.r. Sent. to.,
primus xqualitatis, ficut lucere eft actus pri:
mus lucis. vnde lucere eft lux pofita in atu, in exercitio, $\&$ in $v$ fu lucendi, ve fupra ditum eft de effe, \& effentia, fed manifeftum, eft quöd pater eft in aftu, \& in exercitio coxquandi, in potentia, \& habitu, fed in a quu \& in coxquandi. ergo non folum poterf dici, quòd a filio coxquatur.
Prarerea: Auguftinus primo de Doatrina Chrittriana dicit, quod proprietas filij eft aquanon verbaliter.
opinio aliorum.
PRopteren dixerunt alij, quòd fimili- Opinquo: habere per ordinem. addit enim xidualitur fe pumdia plicaturfimilitudinem priuationem intentionis, $\&$ remilsionis, ficut $x$ qualiter funt alba , $\&$ remilsonis, ficut xqualiter funt alba, qux par-
ticipant aibedinem non fecundum magis, $\& z$ minus, adxquatio addir fuper xqualitatem raeft ad effe' imazinem. Ex his ergo patet quir in diuinis equalitas eft courerfio,quia equalitas eff rilatio xquiparantix. vnde vbicumque eff, mutuz eff $\&$ conuerfiua, fed non eft in diuitio eft alicuius fe be babentis adal aliud per moduaimaginis ad exemplar, ficur imago Herculis, coxquatur Herculi, tamquan fuo exemplari,
fed manifeftum eft, quòd in diuinis flius imitatur patrem, \& non econuerfo, cum fit imagoiprus, \& fimiliter fpiritus fanctus imitazur parrent, \& filium.ergo filus coxquatur parri,
fed non econuerfo, \& $\&$ non econuerfo.
Sed nec hic dicendi modus videtur conue- Hic modas
niens ; adxquatio nam niens; adxquatio namque ad æqualitatem ex dicendi im
vi fermonis non addicinit mus, quòd linea linex ad adxquatur, cozqua- za autore tur, \& xquatur, nec ctamen eft eius imago, $\&$ pater fit exemplar refpectu filij, quia exempater fit exemplar refpectu filij, quia exem-
plar, \& exemplatum fe debent habere, ficut mentiura ad menfuratum ; menfura vero de fui ratione importar primifatem, \& dignitatem
refpectu menfurati dici, quòd parer fit exemplar filij, praferciim cum relationes tertij modi modo menfurati, \& menfurx non ponantur fecundum perfonas

Quid dicendxm fecundum peritatem.

$\boldsymbol{F}^{T}$ idcircodicendum eft, quòd ficut fimi- Opinio au Elitudo dicitur efientialiter, \& perfonaliter foris poeft quadam fre $x$ qualitas ; fimilitudo quidem ${ }^{1}$ quam pater dicitur fimmilis filio, \& econuer lo proprer identitarem effentix; ro fumitur pro perfonali proprierate filij, inquantum filius dicitur imago, \& fimilitu-
do patris do patris. tunc enim fimilitudonon eft aliud,

## Liber.I. Sentenciaruim

quàm proprietas verbi, cum verbam fit fimilli $A$ mum frientix, de qua nafcitur fecundum Aug. gnitudinem effentix diuinx, qux eadem eft \& ecônuerfo; quädoque vero refpicit propric tatem filij perfonalem; emanat namque filius
 fif fuerit perfeçum,ficut oportet, quòd fit fimi limun,immo nil aliud eff efle fimillimum,nifi per quò d ina fiperfeta fit in her. cuius ef imago. fic ergo $x$ qualitas eft proprieras perfo-
nalis filij, ficur imago, $\&$ fimilitudo, $\&$ verbum
saf. 14. vnde 15.de Trin.c. 14 .dicit Aug. quòd verbum non enim feipfum integre perfecteque dixiffet, fi aliquid minus, aut amplius effet in eius ver bo, quàm in feippo. Cum ergo inquiritur an in ter pand eft,quòd fic, loquendo de equalitate
cendum effentiali, quia refpicit omnem perfectionem, fiue perveratar vnde pater eft xqualis filio \& coxquatur filio in omni perfectione; fi vero loquamur de aqualitateperfonali, quę nil aliua eft,quam verbi picitur conuerfiue filiusenim eftimago,fimilitudo, \& xqualitas patris non
ap. 11. Conuerfo, \& ideo dicit Aug. 1. de Doct. Chrift quöd imago coxquatur illi, cuius imago eft, nō illud imagini fux. fic ergo non impeditxqualitatem patris,\& filij inad qquatio ifta;adx $x$ quatur\&amque conuer iniue zquatitur in omni perfectione,fed nöequa licate, aut fimilitudine perfonali, ficut nec in effe imaginem, aut verbum. \& fic finitur arti culus fextus.

Refponfio ad obiecta:
$A D$ ea,qux fuperius inducuntur dicendum eft indiuifum,eft illa,qux eff pafsio quâtitatis, immonec eff reláaiorealis, aut rationis, fed ma gisvnitas, ne trigefima prima amplius apparebir. - Ad fecundum dicêdum,quòd auctoritas, eft in patre, non réfibi, qux eft Deus,omniad fe habens, $\&$ non $a b$ alio; filius vero non eft Dominus a fe, nec
 hoc notatur in eo fubauctoritas; talis autem
auftoritas, \&fubauctoritas non inducititimpietatem;aut in $x$ qualitatem, fed difinguit origi-
nis habitudinem,, ideo dicit Augutinus contra Maxim.lib, 3. quod talis quaflic eft origi-
nis, $x$ non $\begin{aligned} & \text { qqualitatis, notat enim,quis de qua }\end{aligned}$ fit, \& non qualis, aut quantus fit.
Ad tertium dicendum, quòd pluralitas protem, vtvifum eft in corpore quaflionis.

Ad quartum dicendum; quèd proprietates non funt fic alterius rationis,quod continean--
tur fub aliqua ratione communi, que diaidi tur in eas per differenrias, quarum vna fit ha bitus, \& reliqua priuatio, \& ideo non oportet, quòd vna fit alia perfectior, aut nobilior. non generat generationexguiuoca, aut vniuo ca, quiz effentia non accipitur per modum ter mini, fed transfunditur per modum cuiufda fymboli, \& communis.
Ad fextum dicendum,quòd generare, \& \& fpira
renon funt fpecies contenta lub aliqua ratio
 declaratum eft.
diuinis,prout efl proprict , quòd $x$ qualitas in diuinis,prout et, proprictas perfonalis verbu,
ficut fimilitudo, $\&$ imago ad patrem dicitu relatiuc, $\&$ non cconuerfo, fed $x$ qualicas efící naisdicitur conucrfiue litudo \& identitas idem funtin in diuinins. vnde finimititude cedem habitudines funt, fip ponantur reclatio- $\$$ inietiras
nes, ficut aligui volunt, vel eadem ind iftinctio idem funt nes, ficut aliquir volunt, vel eademind
non ponatur, quòd funt vnitas indiftinctionis, tamen conformitatis, quod verius eft, vt inferius apparebir. Er per idem patet adnonum

TERTIA PARS.
Quòd vna perfona non eft maior alia, nec tres fimul quàm vna, \& hocratione oftendir catholica

## Expofitio textus.



Ciend ymigitur eftedec. Pointquam Magifter probaiuit equa
litatem perfonarum ex vnita
cift
catu te effentix, \& ormiom attri-
then ter
butalium perfectionü. In hac
parte ciali attributo, quod eft viitas, $\&$ vnum. Et
riexpli 13. part
ro, quo
facir.
circa hoc tria facit. -
Primò enim refumit conclufionem, videns tantum effe xqualitatem, vt non folum vater non fit maior, quidm filius, fed nec pater, $\&$ Glius fimul fumptri int maius aliquid, quadm firitus fancus, aut tota Trinitas, quadm fingula quxque.
Secund Secundo ibi : Quod ibi magnum dicitur. Indu-
cit rationem, dicens magnum, quàm efle verum, vnde aliquid ve-
 ad effentiam, quod xque veréeft effein vna, fi-
cutin altera, nec habet plas veritatis.vna per-
 gnx, \& per confequiens coaquales. fter quandam conclufionem dicens ioùdex fter quandam conclutionem dicens i, quod ex
hoceft,quod confitemur Deumerinum, \& tamen non triplice,,q耳iia arriplicitisisimportare vi - detur quanda totalitate ex partibus conntinu-

Difinctio XIX.
487

Shlum numerum, \& ad difcretionem naturatem. vide in diuinis eft Trinitas, quia trinariuus difin. narius magnorum, aut quantorü,quia zque ma gaus eff folus filius; ficir Trinitas tota, vnde propitie dicitur Deesustrinus, \& nullo modo con
cedendumieft, qued fit triplex. huce fer ferctiz

Vtrum veritas fecundum fuam formelem ratio-
nem fit in anima, vel in rebus.
$\mathrm{E}_{\text {narum, }}^{\mathrm{T} \text { quagifter hic agit de veritate perfo- }}$ $\mathrm{E}_{\text {narum, }}^{\text {detendens, quod non haber vna plus }}$ de deitate, quàm a liazi,idcirico inquirendum oc-
currit, verrum veritas fecundum fuam formalem -rationem fit in anima, vel in rebus.

> Quòd veritas fitin rebus.
 documque enim aliquid ineft duobus, vni tam-
 ia caloris in omnibus calidiss, idcirco per prius,
\& principalius dicitur calidus fcu
8.ute, 84 . lofophum 2 . Met. fed veritas rei caufa eft veritatis in intellétu, \& in oratione, vt Philofophus dicit in Pradicam: quod ab eo, quod res eff, vel
non eft, oratio vera, vel falfadicitur, $\&$ fimiliter opinio,\& intellectus. ergo veritas principalius, ,8 formalius, eft in rebus. Praterea: Quandocumque aliqua conuer-
tunnur, verum eft principalius fed ens,\& verum conuertuntur, $\&$ entitas principalius cft in rebus.ergo \& ueritas.
 Pofter.fed res extra funt prima obiecta intellectus,non fecies, aut actus, alioquinomnis cognitiochetrehexiua.ergo veritas prius, \& prin Prxterea: Quandocumque aliquidateribuitarp per, modum, egni, \& cuiulaat conformi\& cuiufdam conformati ini tiderunificati, formalius, \& principalius, ficut paret de fanitatefqueateribuitar anman per modu fignifica-
 di conformitatisad ré extra, quia veritas intel lequsnon effalind, quim ad $x$ guatio,\& conformipas, eius ad rem, feciundum vulgatam ipfius
definitionemitego fornalius, $\&$ principalius eft in regodminintellectu:
Pteteres, AMEjifinus dicit te. de Trinit. quòd
idem ett magnitidot maius eff, quod verius eft:fed conftat, quòd ma gnitudo eft in rebusergo \& veritas.
Piburtereal, quod conmuncatir d Deoom-
i.Ler.t.4. fophus dicit $\because$ :Meiaph.qudd primum principiü eff cauifamnibus entitatis; $\alpha$, veritatais, $\&$ haergo verticas efl in rebus, Praveré 2 Verumi, \& maniffefatiuum fui vi-:
eentar effeidem: fed conftat; quò̀dres fe mani eptant per fuas actualitates, quod enim eft in
potentian ignoume eft, \& quodeft in actu, in

Qudd $f i t$ in insellectu principaliter, \&' formaliter.
V lrerivs videtur, quèd veritas fitio in in- Quomodo
 Bed res extra, prout capiunt effe in anima, hiax
bent rationem obiefti intellettus. in hoc enim differt voluntas ab intellectu, quò d volūtas mo uetur ad res;res vero mounenturad inteclececum.
vide non completur ratio obiedi incelle nde no completerr ratio obieat intellectus
donec res capit effe in intelletu. ergo veritas eft inchoatiue in re extra, fed completiue in in
telleatu. tellequ. Praxterea: Quandocumque aliquid refpicit
duo, vnum tamquam effectiuum, $\&$ aliud tamquam fubiectum, principalius, \& \&ormalius ef in illo, quod refpicir,tamquam fubiectum, fed fpicit rem per modum effeetiui. .res enim habêt effectiue feipfas manifeftari. .refficit enim in-
 lius eff in intellettu, ac completiue, fedipic inchoatiue.
Praxterea:
Praterea: Verum, \& falfun fic funt inani-
ma, ficutbonum, $\&$ maiū in reextra fecindur Philofophumin in 6 Metaph. fed bonum eft in re, 6, Met. 7.4 completiue, \& ab anima motiue, \& inclinatiuci re, \& completine in intellectu.
2uod veritas fit formaliter refitudo pratici intelle tus in ressfecundum quod. operantur adip-
$V_{\text {turadres }}^{\text {Ludetur, quò veritas defiue }}$ namque eft principaliterveritas, per cuiusal fecutionem, \& conformitaté res dicunturverz led manifeftum eft,quòd veritas attribuitur re
bus in ordine ad practicü intelletum artificiales dicuntur vera, fecundum quod affe quantur formam artis, qua eft in mente artifi cis, res vero naturales, proutaffequuntur fim dicitur namque lapis verus, qui afequituria pidem verum, \& totam naturam ipfusprace ptãab intellectu diuino. ergo veritas per prius Praterea : Anfelmus dicit in libro de verita- cap. 12 tc, quòd veritas eft reaitudo fola mente percepribilis : nam rectum eft, quòd principio cócor Cticus ef principium rerum, dininús quidem naturalium videtur, \& artificialium, ergo veritas proprius eff in intelleatupratico, \& ab ip-
fo deriuatur ad res, fecundum quod compirn tur ad ipfum.
Praterea:Aug. de vera religione dicit, quòd cap; $; 6$.
veritas eff fumma fimilitudo principij, quold
ne vllad
veritasis eft fumma fimilitudo principij, qua fi-
ne vlla diftimilitudine eff

## Liber I. Sententiarum

prius.
prat Praterea : Vefitas videtur conffere in ra-
tione menfurati, $x$ menfurx. rum,quod conformatur fux menfure,nec exce-
vbi Juprac e, quòd dicie Anfelmus in libello de veritabenr: : fed manifeftum eft, quòd intellectus praticus eff menfura rerum . ergo omnia funt venellectum.
Qừd peritas fit rêlitudo cuiuslibetactus intelleitus naliter tam.jpectlatiui, quàm praticici;
caufaliter vero in rebus.
 veritas enmm videtur principalius importare
manifeftationem eius, quod eft tuxta illud
vbi furra guft. de vera religioee, dicentis, quòd veritas ait, quod verum efl declaratin, fatinum effe : fed confart, maxime in intellectu fpeculatiuo. ergo veritas maxime pertinet ad intellettum ipeculatiuum. relationemfurati ad menfurann, fed incelie fus peculatiuus menfuratur ri rebus. crgo rectitu-
po actus fpeculatiui intellectus, viderur eff veritas.
Prater
inteleetum, $\&$ aliter intelle ${ }^{2}$ us verus nontuf citur, nifi quia eft apprehéfiuus veri obiecti;res
extra etiam vera non dicitur fecundam illud ef. e, quod habetextra, nifi quia nata eft apud intellectum caufare a apprehenfionem conformemi
fuxe entitaty, $\alpha$ falla per oppofitum. ergo ratio veri \& printo, \& \& principaliter reperitur in re, prour eft cognita,$\&$ fecundum quod eft in ani-
ma obiectiue.
Praterea:Ita fe videntur habere verum, $\&$ fal fum, ficut genus, \& fpecies \& cetcra vniuerfaconfequentes rem, prout eft cognita, $\&$ habet e $\int$ fe obiectiumum in anima ergo veritas eft in ani-
ma principaliterobie ma principaliter obiectiue.
Quod fit tanti ambitus fiubiectiue, quanti eft ens, \&o
$S_{\text {fir in rebus, }}^{\mathrm{ED} \cdot \text { in oppofitum videtur, quàd veritas \& } \& ~}$ Jitr in rebus, \& fitin intellectu, \& vniuerfatitatis. .ns senim, \& \& verum conuertuntur, \& fi-
cur fe haber res ad entitatem itad werite vt Philofophus dicit 2. Metaph. fed entitas repe ritur in rebus extra, $\&$ in intellectu obiectiue \& in aliquibuchediminute ergo \& veritas res rietur vbique.
Prxterea: Intellectus, \&f frientia funt vero- Intellee.us rum : fed fientia effe poteft de aetibus intelle-
tus, $\&$ de re extra $\&$ de fecundisintentionibu \& de aliis quibufcumque; omnia namque funt inrelligibilia , \& cognofibilia . ergo yerita eft vbique.
Praterea: Anfelmus in libro de veritate, o- in multit
ftendit veritatem eff in enunciatione capp. 2. \& capiuktis in opinione. cap. 3.8 in voluntate. cap. 4.8 in $2-$ ctione.cap. 5 \& \& in fenfibus. c. $6 . \&$ in effentiis rerum . cap. $7 . \&$ fummam veritatem' effe in Deo
cap. ro. \& finaliter concludit, quod vna fit ve ritas in omnibus veris.cap. 1 . fed hoc non effer cum ente. ergoid,quod prius.
E Przterea Anfelmus vbique in libroillo,often pli fupra: dit,quid non eft aliind effe verum, quàm effe id, quod vnumquodque effe deber. vnde actio eft ve ra, quando $x q u a l i s$ eft, $\&$ fimiliter intellectus
eft velus, quando affequitur in effendoillud, quod eb ber effe, $x$ eodem modolapis eft verus, cum dff talis, qualis effe deber, \& ex hoc elicit. Anitudo eius rei, in qua eft, qux perceptibilis en fola : fed manifeftum eft gudd rectitudo rei cuiuslibet eft in ipfa, \& efle fecundum debitun
eft in qualiberre,qux fic eft, ficutdebet ergo ve ritas oft in omnibus, in quibus effe \& \& entitas reperitur

## Refponfio ad quastionem:

A D quaftionem iftam refpondendo,hoc or $\mathrm{A}_{\text {Primò namque difcurretur per opiniones }}$ Dotorum. Secundò verodicetur ad quaxtionem,iuxta il. lud, quod videtur. .

# Diftinctio XIX. <br> 489 

## Tertiò quoque ea, qux <br> diuinum intelleđuna, a quo omnis retitudo

ARTICVLVS PRIMVS.

## opinio quorúmdam.

 formaliter effein rebus, \& ex rebus deriuari ad 2 ttingit veritatem, qux eft in re , $\&$ orationem verimex hoc,quodillam exprimit. HxE autem
opinio fulciri potet opinio fulciri potefl rationibus feptem fupe-
rus argucndo primo loco inductis.

Opinio S.Thome prima parte q. 16 .art. I.

 cut enim bonum ef in rebus fornaliter, \& $\&$ com
pletiue, \& ex hoc pletiue, \& ex hocappetitus tendens in iplum di
citur bonus,quia eit refpectu boni, fic per oppo
fitum vcritas ctlinin intellectu, nihilominus quia fitum vcritas cll in intellectu, nihilominus quia
res, prout intelliguntur funt in cognofcente, vt res, prout inteliliguntur funt in cognoicente , ,
cognitio fit motus rciad intellectum, ratio veri
cole attribuitur ipfis
ri in intellectu.
Eftautcon duplex intellectus vnus quidem, iquo res dependent, ficur domus depender ab
intellectua artificis, \& hoc modo abintellectu diuino dependentomnes res naturalessalius. ve
roeft, àquo res efsentialiter nou dependent, vt $D$ intellictus nofter fpeculatiuus, $\alpha$ in ordine,
ad ipfum intelletuim, \& quia iudicium de re non eff fecuidum id, quod alpicit peraccidens, fed fecundum id, quodent intellettum noftrum prafticum, quia dum affequuntur formamartis, qux eft in mente artificis; resveronacurales verz dicuntur in ordine
ad intellectum diuinum, quia dum a fequunrur idxas $q$ qux fant in mente diuina. fic ergo veritas elt principaliter in inteliectu, tam peculati uo, quam praticentecuidario vero êt in rebus, ${ }_{\text {fpecuilatiuum, fed fecuindum ordinem ad prafti- }}$ cum H Hzc autem opinio fulciri poteftrationibus tribus, fuperius arguendo fecundo loco inductis, \& rationibus quatuor, tertio loco
induis.

> opinio Goffr.quolib. 2. q.6.
 teir vero, eft cautatiliter quidè in rebus; formalitert vero, \& efsentialiter in intellefuuad euiden accipitur.
Vno modo pro rectitudine cuiusibetrei, fe cundu quod vnaquxq; res dicitur veri, inquan-
tum haber quicquid habere deber, $\&$ quia vnūquodq; habet, quod debet, cū conformatur fü caufx, ita vt habeat formaliter illud, quod virtualiter eff in caufa, ideo fecundū iftum modum
omanizi vera dicuntur per comparationem $a d$

Alio modo veritas áccipitur fpecialiter, quatione rei, \& intelfequs, $\&$ fic veritas eff for maliter, \& effentialiter in intellectu,fed caufal ter in re.ordo enim ille con formita tis copletur potus, \& dieta dicuntur fana, completur in ani mali. \&idcirco veritas formaliter eft in intelleCtu, ficut fanitas in animali.
Et fidicenur?
 Eicq res $\mathbf{x}$ quatur paffiue, $\&$ f fecundum hoc vi-
nus
der deretur, quod veritas non efset formaliter in dicendữ fecundưm iftos, quòd in intellectu pratico eft duplex conformitas ad rem artificiale, vna quidem fecundum effe cognitum, \& fecun-
dum hoc intellectus praticus dicirur $\&$ conformari rei ; alia vero fecundum efie reaIe, \& fic res artificiales dicuntur cōformari praciro intellectui, \& quia veritas proprie, 8 , fpe
cialiter diza attendirur penes effeconalum criliter dieta attenditur penes effe cognitum;
idcirco veritas confiftit formaliter in practico
 vero in re, large tamen dita inuenitur in omni-
bus rebus. hecautem opinio fulciri poreftrationibus quatuor fuperius quarto locoarguen do inductis.
Opinio Herueiquolibeto 3. quaf. 1. .é Durandi. 1.
Sent. diti. 19.9 .6 .
 ctiuc. dicunt enim, quòd res poteff confideratii liorium ex in fe, \& \& prout eff intelleeta; ; ipfa vero, vit intelle ta poref fund difformitatis, prout habet effe in intellestu, ad feipfam, prout habet effe extra; prout autem. ur falfa, quapropter veritas no eftilins, dicirefpectus conformitatis rei, ficut intellecta ef d feip fam, vt habet effe extra, hic autem refpeitentio ficut genus \& s racionis, \& fecunda alicubi fubiective, fed tantunimodo obiectiue \& conifequitur obiectum, prout habet effe ap prehenfum per intellectum componentem, $\mathbb{Z}$ d
uidentem. onnem rem cognitam, fiue apprehendatur per
fubiectum, fueperinterllectum. illam enim con
formitater formitatem intelligit, \& apprehendir tantum raccipiaturveritas, non folum proutc.cogno fcitur, aut dicitur, ant enunciazur, fictantummodopertinet ad intellectum enumerabilium
cognitiuum; potef tamen dici, quödeftyeritas
 fra, fedprout habet effe in in intellectuo obieetiue. $t x$ ratione generis, aut feciei, fic attribuit fibirationem conformitatis, autdifformitatis in ordine ad feip fam, proute extra exiftit , \& fecun
dum hoc veritas ef in re intell

## Difinctio XIX.

491

490

## Liber I. Sententiarum

fed nec ipfa res, nee veritas, quax eft in ea habêt A. ARTICVLV S SECVNDVS.
in intellectu effe aliquod, 1 ifí tantummodo obie ctiuum, hac autem opinio fulciri poreft ratiodiuam, haxc autem opinio fulciri poreft ratio-
nibus quatuor fuperius arguendo fextoloco indućtis.
Opinio Alexandride Alex. i. Sent. diff. ig. Ef Ale-
$V$ bireffondetur ad quastionem ikxta id, quod vide-
tur . $\mathbf{c}$.primo, quod veritas conffit formaliter

 aliquis refpectus.
 ritas eft in omni re. vnde, $\&$ in actu intelleco modo eft ibi veritas, quo entitas. Ad cuius nii aliud eft, quim indiuifio effe, \&ceius, quod eft, poteft autem accipi per effe,vel effe quiddiratiunu, $\&$ formale, $\&$ fecundum hoc vnaqueque res dicitur vera, dum affequitur fuum effo indiftans a fua quidditate, vel poteft accipi effe pro actu puro, $\&$ e effe fubfiftendi, cuiufmodi elt res, \& fecundum hoc indiuifio omnis rei, qux
eft adillud effe diuinum, dicitur veritas.vnaquxque enim res dicitur vera, inquantum concipi pro effe diminuto rei, quod haber in intel-
lectu, -fecundum hoc indiuifio rei extra ab effe huiufmodi diminuto, ueritas appellatur, ve fic res fit vera, prout conformiter apprehenditur,
\& apprehenfio fit vera per huiuf tztem. quia ergo prima, \& fecunda indiuifio oft in rebus abfque opere intellectus. Tertia vero effobieatiue ing intellectu, idcirco veritas pri-
mo,a fecundo mododiea in rebus eft fed tio modo fumpta eft in intellectu. Hac aute opi-nio fulciri poteft rationibus quat
induđis ad oppofitum arguendo.

## Intentio pradiëarum opinionum in fumma.

A Ppanet autem, quod pradiaarum opi-7 fere in virtute manifeftatiua. \&e quia vnaquxque res per fuam actualitaté fe maniteffat, ideo per confequés veritas eft in rebus, \& hxceftopi nio prima.
Quxdam vero ponit, veritatem confiftere in
quadam conformitate, $\&$ ifta quadam conformitate, \& ifta tripliciter. iftam in rebus effe in ordine ad intelletum diui num; in intellectu vero noftro fecundum ordinem,quem habectidres
in ađtu intellectus tam fpeculatiui, quim efra aici in ordine ad res ip fas, nec eft refpectu men frarzi, fedtantummodo conformitatis fub raQuarta vero dicit, iftam
fe in fe, prout eft cognita ad feipfam, proutex. tra. Quedam veroopinio ponit, vcritatem latione, fed in vitate, $\&$ indiquinta opinione. in hoc articulus f. finitur
-

Ir ca fecundum vero confide
quòd huiufmodi quafitiverit
profitionibus poterit apparcre.
Prima quidem poterit apparcre. ca ratione confin sillatis intentio in vni busprop auraliquis refpectus.Ouod erim in confifit, patere ex hoc, quòd verum, $\alpha$ vnū funt de rranfcendentibus, 8 conuertibilibus cum en te. ficut ergo eft de vno, ita videtur effe de vero,
fed vnum in omni, cui attribuitur, habet attribui fecundum vnam rationem, vt videtur per ra tionem indiuifionis,continuum quidem cef vnü, quia indiuifum in quantitatec; indiuiduum vero,
$\alpha$ fpecies funt vnum, quia indiuifa in concertu, \& fic de omnibus aliis, qui participant yffitatem. conftat enim,quòd inquantum participip $2 t$
indiuifionem, intantum habent vnitarem indiuifionem, intantum habent vnitarcm. ergo
$\&$ verum dicetur fecundum vnam aliquam rationem participatam in eis.
Praterea: Illa eftratio formalis alicuius,per
cuius participationem omne, quod eft rale, dicuius participationem omne, quod eft rale, di-
cirur tale; ratio namque albedinis confifitio difgregare, quia omne, quod difgregzr, dicitur
 $m x$, quad coicamque ineftdefinitio, $\&$ defini-
tum,$\&$ econuerfo; fed reperiri poteff aliqua_ vna ratio, per cuius participationē, \& formalem inexiffentiz̈zquicquid ef verum, dicitur ve-
rum ; difcurrendo namque per rem extra intelrum; difcurrendo namque per rem extra intel-
lectum, $\&$ orationem inuenimus, quodd res exlectum, \& orationem inuenimus, quòd res ex-
tra dicuntur verx, per hoc, quòd a ffequururur id, quod debent haberef fecundum proprizm natu,
r2m vnde diciturl apis falfus, vel alfurn aurü quòd naturam auri, \& lapidis non attingit; \& per oppofitum res, qua attingitf feciem auri, per oppoitum res, qua attingit fecciem auri,
dicitur verum aurum, fimiliter, quia natura 0 -
rationis, rationis, \& finis cius confifitit in fignificando,ve
ra efto oratio, qux fignificat id, quod debet, $\&$ falfa, qux aliter fignificat,quam debet. intelle-
asetiam, cuiu nanura confinit Cusetiam, cuius natura confifiti in artingendo
res, fiattingat rem, ficutdebet, dicitur verus
 nifeftum eft, vt videtur, quòd omnia vera dicuin tur fecundum vnamaliqam rationem,quxcon Pratere: tur veritatem in oration in lib.de veritate vena- enp.2.3. ${ }^{\text {. }}$
 in omnibus reperit unicam rention veritat, $\&$ quãnóneft aliud, quàm rectitudoillius rei, vel effe rem fecundum id, quod debet, fed hoc non effer, nifi omnia vera dicerentur fecundum par ticipationem vaius rationis, in qua confiftat
veritas ergo veritas videtur confiterc in vaza aliqua ratione.
Exhispatet,
que
Exhispatet, quòd nulla eft diftinctio aliquo-
rum qua fupara funt

-mni reatitudine; aliquando vero fpecialiter, A reiudicatur, an vera fit, vel falfa, non propte -prout refpicit intellectum fecundum illam ra- conformitate ad aliquid aliud, red ex hoc folo, bus rebus.ficut enim omnis res vera eft,cym at- qum; non autem quia attingat formaliter, aut tingitillud,quod eff fibi debitum fecidum pro- fimilitudinarie. ergoveritas non confifitin ali priam naturam, fic intelligere, \& effe, \& cogno 9 uo refpettu, aut conformitate dum fuam naturam attingit; debetur autem fidum fuam naturam attingit; debetur autemintum, propter hoc dum non attingit, icut attin gere deber, fed aliter fallus eft intellectus; verus autem, cum attingit, vt debet.apparctergo
quöd non plus variarur ratio veri,dum applicatur ad intelleefum, quim ratio trianguli, dum coaptatur ad diuerfas materias.
 tum quia de bono dicit Philofo. I. Ethicor.quìd co,quod reperitur in decem pradicamentis, $\&$ ita videtur idem effe de vero: tum quia veritas non eft in oratione, niff tamquam in figuo, nec autem fanitas non dicitur fecundum vnam rationem de fanitate, qux eff in figno, $\&$ de fanita enignificata, qux eft in animali. Dicendum ad
 num, quoniam $x q u a t u r ~ v n i, ~ \& ~ f i g n i f i c a t ~ D e u m ~$ no, iqua fumitur, ficut vnum dicitur rabindiuifione non enim diato multiplex, immo vnicam rationem importat. quod ergo dicitur, quòd dicitur multiplex fecundum Philo quop bonum ferri debetad fuppofita, cuius veri ratio a pplicatur. Qiod autem additur, orationem effe vetura eius eft effe fignum, dum eft tale fignü, ,qua effe deber, dicitur verum, propter quod rationem veri participat formaliter in hoc, quòd eft tale fignum, if icut congruit, \& effe debet; fignum vero anitatis non participat formaliter rinita,
tem per hoc, quod eam fignificat, ficut dicitur, \& proprer hoc fimile non procedit, \& ratio huius eft,quia verum eff de tranfcędentibus, quotet ergo pars prima propofitionis. Oubd vero oratio illa, in qua confifirit veritas, paree ex hoc, quòd Hilarius dicir 6.de Trinita re, quòd Deus ef veritas fubfiftens, fed manifc-
flum eft, quodd con Cus fubfiftere non poreft, vt Comment dicit
2me. 42. Metaph dicitenim de gencre relatiuorum.
Prxterea : Nulla perfe tat conformitatem, aut alionent ficiter impor cum. Ieparat enim Anfelm. Monol 1 s.quidicic ed veritas eft perfecter habitudines relatiuas, que re, melius eff effeverumiciter:in omni nãmelius eft uerus lapis,quim falfus. ergo veritas in tali conformitate, aut refpectu nö confifit quo inconcepto, nec confiderato iudicatur de ligno, an fit verum, vel non verum; fed de omni

Ex his patct, quòd res non dicuntur verżex onformitate ad intellectum diuinum, ficutop non fumitur necefliario ratio veritatis in rebus, quo non confiderato, adhuc coteft circa res ve-
ritas apprchendi : fed manifeftum eff, quod inconfiderato aliquo ordine ad intellectum diui*: num, adhuc iudicari poteffde rebus, an fint vera, vel falfx.non enim argentarius dum iudicat,
an argentum fic verum, vel falfum, vel de aliquo, aut lapis preciofus, vel uirrum, uel de auro,an fit uerum, uel fallum recurrit ad idxas., quec funt in mente diuina. nec enim eas nouit, Ethic. loquens contra Platoné, dicit, quòd non in finfe.c. magis eff miles, qui idxam contemplatus eft, non dirigunt attiuitatem in operando, aut in di Ctando .ergo ueritas non confiftit in hoc, quod res conformantur ad intellctum diuinum. Perterea:Mathematicus, omnis icies con-
fiderat uerizatem in conclufionibus propriis: fed maniffefum eft, quòd ueritatem non indicat zunc ex ordine ad intellectum diuinu, alias omPraterea:Impófibile ef nō ignorare conformitaté aliquorum conformium, nifi cognofcan tur conformia,qux funt extrema conformitais idxx, qux funt in Dco, i nobis non cognofcuntur. ergo nullus poreft iudicare, utrum aliqua
res illi intellectui fit conformis, quens nullus fciet aliquarm ueritatem ex purij Expradiotis eriam patet, quòd veritas noni eff conformitas actus inrellectus ad rem extra, ritas eft perfectio fimpliciter, \& quivd attribuitur primoprincipio in fummo, fed hoc non atue refectus ratione ancuius conformitatis, $\mathrm{fl}^{-}$ latio realis non eft, nec ectiam rationis, quia từ circumfcripto actu intellectus ueritas in iplo in conformirate intelletus ad rem, nifi fortes illa ueritas, qux refpicit intelleAum,quoniam. intelligerc conucnit ad id, quod debetur fecundum propriam naturam, fer hoc quod rei contis infit intellectui propter conformitatem, red quèd hac fit ratio ueritatis fimpliciter, impoffibile eft.
Prxterea:Illud, quo non confiderato inuenitur ueritas in multis rebus non inducitur in ra-
tione uerita bus lapidibus quis uerior fit, non ar ficitad intelleçus conformitaté ergo in huiufriodi conformitatem non
tatis fimpliciter.
Etfidicatur, quòd res funt no filit per hoc, qừd funtapta nata non reciferc innreciferc in-
tellectum

# 492 Liber I. Sententiarum 

telleefum, dicendum, quòd non habito refpectu A opinio prima dicit. non enim iudicatur vnum si intelletuun res iudicantur verx per hoc,
cuòd aflequuntur naturam propriam, $\&$ falfx,
dum non dum non affequuntur.
 prouteft intelletta ad feipfam, vr eftextra, ficut opinio quarta dicit. nulla enim intentio frcundz eff perfectio fimplicitice, quiz tatilis non-
effet, fed manifeftum eft quord veritase Aio fimpliciter. ergo non eft intertio fecunda Prxrerea: Non efier Deus veritas fubfiftens,
cum intentiones fecuide cum intentiones fecund $x$ no n fubififant, hoc eft
expreffe contra Hilarium. ergo id
 naruram atringit, nec demonftratio, qux concludit illud effie manifeftabile intelloǵtui, fed abfolute ita effe; Auguflinus ctiam dicit in lib. de vera religione; quìd omnia intantuim vera
funt, inquantum funt ; non dicit autemin cum apta nata funt manifeftare fe ipfa inqua ficergo pater, quòd generalis ratio Deitaris in aliquo ftit, ficut prima propofitio afiumeban cond

Où̀d generalis sratio veritatis confifit in fegregatio-
ne cuisslibet ab omni fifie extraneo pofit bet ab omni fibi extra
tiuro,pel priuatiuo. cundam intentionem, nec ipfa eft in rebua, cir-
cumfcripto attu intellegus, cumfrripto aetu intelleetus, nec aliqua habitu-
do ad ippam, nifi quòd eft in potentia, do ad iplam, nifi quòd eff in potentia, ficut v-
niuerfale dicitur in rebus in potentia, fed hoc niuerfale dicitur in rebus in potentia, fed hoc
cff fallim, , quin in Deo fir veritas prxter omne
actum inteliectus. ergo veritas in rebus per efactum intellectus. ergo ver
fe intellectus non confiftic.
Prxterea: Quandocumque aliquid ineft alicui formaliter,aliis non atrribuitur, nifiper cōpararionemadiplum, ficut paret de fanitate,
qux non ineft alicui, nifi in nitatem animalis, vtpote, quia cam caufat, vel fignifical, vel conferuat : fed manifeftum eft, quod null refpectu habito ad re,prout eft intel leadi, indicatur dc aliquo, \& fentit verum, vel
falfum per hoc, quod a fequitur naturam fuam, noneff fibi, quod deber ineffe. ergo veritas fe-
 feipfam, prout eflextra.
Et fidicatur, quod non
Er fidicatur, quod non iudicamus de reḅus, vtrum fint verx, vel falf $x$, nifi per hoc, quöd daf
.feguuntur naturam fpecificam, $\&$ rationé quidditativam ; hoc antem non haber effe, nifí in intellectu, dicendum eft, quòd quidditatiua ratio hir tamen ab effe in anima in re extra;abfraefie vnum , vel mulfa, \& vniuerfaliter ab omni, quod eftextra fuam rationem formalem fecun dum Auicennam 5 Meraph. fecundx vero inten
tiones non abftahuint abeffe in anima, immo femper concernunt rem, prout eff in anima objeftiue, $\&$ ita pater, quod iudicans de veritati-
bus rerum non recurrit ad ens rerum non recurrit ad quididitatem, prout
eftin nima, fed ad quiddititare firpliciciter ab-
ftrahentem, fietiam dicerer eftin anima, fed ad quiddirate fimpliciter ab-
ftrahentem, fietian dicerer, quod veritaspo-
teftefleperfeatio fimplicieter, ficute \& incommu
 fed connotant Deitatctin, vutconceptam modo effe, \& effentix cum necerfaria connexione, \& habitudine vtriufque; \& ita patet idem dici de co quod de formali ratione veritatis intellectus oporter eam attribuere alicui, non eft cogno-
fcere intelleftualiter rem aliquam intelle fed rantummodo affequi propriam naturam. Eriterum veritas atrribuitur Deo formaliter, vidicatur, quod eft circumficipto omni
atu confideratiuo verus, ficut vnus, $\&$ trinus. Ex eindemeriamparter, quided veritas \& non con
fifitin in refpectu actiux manifeftabilitatis, yt
$S_{\text {Ecvis ma vero propofitio eft, quòd veri- }}^{\text {Etation }}$ ne cuiusliber ab omini fibi extranco pofitiuo,licutratio vnius confiftit in quadam indiuifione;
hoc autem poeff hoc autem poteft multipliciter decclarari.Ratio
enim fignificata per nomen alicuod maxinic enim fignificata per nomen aliquod, maxinic po
teft colligi e vo vu loquetium a trribuitur rebus propter ligeregationem, $\&$ depurationeab om-
ni extraneo pofitiuo, $\&$ priuatio ni extraneo pofitiuo, \& priuatiuu.. pater enim,
quòd lapisi iudicatur alio verior cxho, quod lapis iudicatur alio verior cx hoc, quòd
depuraur ì contrariis accidentibus, \& fifint duo lapidcs preciofi abfque omni contratio accidente, dicerur, quòd nuus eft alionverior, per
hoc $\mathbf{c}$ uod d minus priuatur gre hoc.quòd minus priuatur gradu fibi debito fo-
cunduminaturam; videmus eriam, quid veritas humana naturx dicitur natura fegregara ab omnilfubflantia extranea. vnde radicalis có
plexio, quam puer extraxitab vterodicitur ve plexio, quam puer extraxitab vtero, dicitur ve
ritashumana naturx,
ci cuandum Magifrum; dici etiam confuenit, quod fubtfätia alicuius negotiis, quodef veritas talis facti fuperfluis cōqua natura nil habés admixixum, fatim dicerctur de ea, quode elset verifilimum quid tale, vel tur.ergorationbitlamum, cui nihil mifcequadam puritate, \& fegregatione, \& impermixtione cuiuslibet extranci.
Praterca: Aequipollentia idem fignificant,
\& eadem eft corum ratio,
 enim eff dietu de auro aliquor , quod d eft purifi-
mumi 2 f fincerifimuni, ac mimaz $\&$ fincerifimunn, ac fi diceretur, quìd
eftautum uerifimum concipere, \& finceritaté alicuius naturx, non eft aliud, quam ueritatem illius concipere fccundum communem modum
loquendi, unde $\&$ Aug 8 de Trinit dic tresperfonx non funt.aliquid maius in esfe, quidd nec uerius funt, per hoc innuens, quòd ue,
ritasestentix ritas efsentix non eft aliud dudm puritas, \& fin
ceritas ceritas
do rem finitam, cum ergo dicitur excludere dicenuidetur, quòd dicendo rem efse ueram, idem. uidetur, quad
excludarur. tur uerus confroptur, quia homo pitus non dicitur uerus propter priuatione vitr, qux effex-
tranea naturx hominis, \& fimiliter una albedo
tanto eft tanto eft uerior alia, quanto excluditur imperfe
Atio ab ca . unde illa culucridina tioab ea. unde illa citt
perfetio cft admixta.

Prate-

## Diftinctio XIX.

Praterec: : Illa eft generalis ratio veritatis, A la autem alia res ef veritas fubfiftens, quia fecundum quam accipiuntur gradus in veritamütur fecundum fegregationis rationem, $\&$ de purationem ab omni extraneo,pofitione, \& pri uatione.res enim, cui in effendo nulla res elt an-
nexa, annexa, nceceft poffibilis annecti, eft vera in fum mo, \& talis eft naturadeitatis. vnde dectas eft quid veriffimum, propter omnimodam fince-
ritatem, quia nihil eft, nií Deitas fincer2 \&s pura, fegregata abomni alio; confequento dicitur rei veritas, quoniam accipitur prxcife abfque onini extraneo.
Et fi ponerectur humanitas, aut quxuis a-
tia quidditas fic exiftere fincere in rebus abfque omni accidente, \& diminutione fui, illa talis diceretur vera humanitas ; confequen-
ter vero res cxiftentes, quanto plus particiter vero res exiftentes, quanto plus partici-
pant de huiufnodi veritate, $\&$ quidditate, to dicuntur veriores". vnde quia quidditatiua ratio actus cogniti confifitit in apprehen-
fione rerum, quanto magis participat a\&us fione rerum, quanto magis participat actus
cognitiuus' de actuatione fei, tanto verior eff, \& quanto minus attingit, tanto eft mi-
nus verus, $s$ finonatingit , ficiur filus nus verus, \& fin non attingit, dicitur fallus.
Et ita patet, quod ratio veritatis limpliciter inuenitur in effe increato, propter ra-
 \& ratione, qux non fir Deitas, in infentiis ve-
ro creatis veritas maxime reperitur, prout ro creatis veritas maxime reperitur, prout
habet effe concretum, quia tunc quidditas non eft, nifi quidditas tancum, \& idem eft de veritate prophetica, prour eft in intellectu,
quia , vt fic concipitur illa veritas tantum quia, vt fic concipirur , illa veritas tantum-
abfque omni fuperfluo, aut extraneo; confe quenter vero inuenitur veritas in effentiis re rum, prout exittunt extra, $\&$ ibi reperitur fe
cundum magis $\varepsilon$ in plus, minusve de neceffitate effentix, $\& \in x-$ clufione rationis extranex, 8 \% hoc non folum reperitur in rebus fenfifilibus, immo in inteli--
ligibilibus, $\&$ in aqu intellectus, $\&$ in fpecie $\&$ in oratione $\& \&$ in omnibus, qua participant. veritatem ergo manifefte apparet, quòd ratio veritatis connilitit in fegregatione om nis extranex rationis
Sicergo intelligend
de vnitate, vtdicit Philofophus decimo Meta-
 phyfice vnitas namque cum cus decimo Metauifibili, non poreft reperiri fubfiftens fecun-
dum rationem dum rationem indiuifionis, quia pura priui-
tio fubbifter nọ iporeft.inuenirur ergo femper in aliquo fubftrato,\& in quolibet genere reperi
tur aliquod fumme indiuifum, quod cü menfura eft minimum aliorü. vnde \& in genere fub flantix illud indiuifum eff primus motor, fiue primum principium, vt patet ibidem; confimiliter ergo egregatio omnis extranex ratio-
nis fubfitere non poteft, cum fit pura negatio, propter quod reperitur femper inaliquo
fubftrato. illa crgo idem fegregatiliona omni ratione extranea eft verilima, \& ta lis eft ratio Dextatis, cui nihil extraneum mifceri poteff, nec pofitiuum, ner priuati-
num. vide ipfa eftexifens, \& fubfifes

Pct.Aur.fuper I.Sent.to.I.
non fubfifitia fegregara ab omni extranca ratione naturx ; etiam Deus aliquam creaturam fic facere poteft, quia necellario fem-
per faceret naturam particuiarem, \& finguparem; particularitas vero eft ratio, qux accidit qpidditati. vnde in folo intelle $A$ potert
effe $x q u i n t a s, ~ f u x ~ f i t ~$
quinitas effe xquinitas, qux fit $x$ quinitas tantum, \&
humanitas tantum , \& fic de omni natura, humanitas tantum, \& fic de ommi natura,
$\&$ ita pater, quodd veritas, \& finceritas verorum non eft nifi apud intellectum, \& hinc eft, quòd dicitur intellefus cffic verorum,
$\&$ quôd verum eft obiectum intellectus. res enim pofita in effe formato dicitur veritas, qux eff obictum intellectus, \& per cuius par-
ticipationenem iudicar intellectus de indiaiduis exiftentibus extra, vtpote de argento vel auro, vtrum fir verum, vel fallum, \& fí talis quidditas effer fubfiftens idxas, ficut po
nebat Plato tunc illa effer veritas human natu rx, aut naturx equi, \& fic de aliis, fed quia nullo modo fubfittens eft, ideo dicimus, quò eff fincera veritas, quam ápicit intellectus, \& rationes xeternx, quas intellectus concipit fecundum Auguftinum, de quo dicetur am- pbi fupra plius in tractaru de intellectu diuino. iter verum dicit, inquantum ponit cm in intellectu obiéctiue, quamuis deficia in quatuor.
Primò dicit, quòd ueritas eft conformitas rei, vt intellecta eft ad feipfam, ve haber ef-
fe extra intellectum, fed eft ipfamer res intelleqa, qux fegregata, \& depurafa eft ab ompellatur
Secundò vero, quia dicit, veritatem effe fecundam intentionem. clarum eft enim, quod fint naturx purx, \& fincerx, fegregatx abomni accidentali ratione ; nullus autem dicir, quod quidditates fint lecundx intentiones,imfunt primx intentiones. Tertio vero deficit,quia dicit,quò res intel tra, cum per oppofitum res extra dicantur vetiones, qux non habent effe purum, \& fegreQuat , in prout habentere in intellectu. quatam rationem, \& gencralem omnis ueritatis, dicendo, quod veritas eft in intellectu fed fi datur participans emm jeveraliseft fed fi datur participans eam, generanse
tio veritatis, $\&$ ell depuratio abomil accidentali ratione, qux quidem comperit Deo, prout exifit, \& \& omni creaturx, prout
concipiur, $\&$ ita res concepta, non oncipitur, \& ita res concepta, no
diciturveritas adxquate, quafi fit tota ratio veritatis, fed quia participat ra
tionem fegregationis,
purita
ind Purita
ris.

## 494 Liber I. Sententiarúm

Plures definitiones de veritate.
 Eerivas a appellecur, rationalititer omnis res dicitur vera ex hoc,quod affequitur fuam quidd
tatem, $\&$ fuam propriam rationem, hoc dantur decem definitiones de vero, \& veritates.
Prima
$\underset{\text { Pep. 12. }}{\text { Prima quidem ab Anfelmo in libro de verit }}$
intio veition teperceptiblis. per reetitudinem namque no eft intelligendum aliud, quimem quidditariiun
ratio, quan nec plus, nec minus, nec aliquid ex trancum includit: talis autem eft perceptibilis fola mente, \&R ita definitur hxc veritás fecundū fuam generalem rationem, prour artribuitur lis, non pro effe obiectalit tantum, quod habet res in mente, fed pro effe reali non fenfibili. fic nim competit etiam Deitati. eff enim quxtum eft Deitas prxcife, nec eft aliquid deuians a Deitate, tappquam cxtraneum, aut acciden-

.Secunda vero definitio datur ab Augurtino in libro primo Soliiloquiorum. dicit enim,quòd tio gencralis eft, nec importatur aliud, rif nex. $\&$ accidentalis. nil enim aliud eff id, quod eff, nifi non effe plus, vel minus, aut aliquid extraneum, \& hoc quidem compectit Deitati
fubfiftenti; effentiis vero creatis, prout funt in intellectu,vnde poffet exponi, verum eff id, quod $D$
 Tertia veri definitio datur ab Auiccuna pri-
mo Metaphyficx, quidicit,quòd veritas vniuf cuinfque reief proprieras effe fui, quod ftabilitum ei eft, \& finilititer hax definitio generalis
eft, $\&$ idemimportat eft, \& idem importat,quòd dux alix. effe enim
ftabilitum, immobile, \& fincerum,non ef aliud, quàm quidditas ipfa. Quarta verodefnitio Magifralis eft, \&2an-
riqua, quod verum eft indiuifio efie, \& eius, quod eft: hac autem definitio non datur de veritate, fed de vero. fi enim quidditas depurara, veritas appellatur, res,qux participant hu-
iufmodi quidditarem dicuntur verc to magis diftunguuntur, \& minus difcedunt $̀$ ratione quidditatiua, tanto magis funt verx,
$\&$ hoc denotatur, cum dicitur ind ideft quidditatis, \& eius, quodeft, uidelicer fuppofiti exiftentis.
taribus verita deibuitiones dantur de particularibus veritatibus; onnes namque creaturz Cus vero cogniti in fpeciali funt fimilitudines obiectorum exiftentium extra obiecta, etiam. prout habent effe cognitum alimilantur fibiip creaturx funt quadam fimilitudines Dei, idcirco fecundum altiorem confiderationem, vl tra hoc, quòd dicuntur verx, quia affequun-
rur quidditatiuam rationem, dicutur fe verx in ordine ad primum principium, pro
A.eo, quodd tamipfre, quadm corum quidditätes funt exemplatzì Deo. Auguftino in libroc de verar quinta definitio ab Quinas ritas cft fumma fimilitudo; de actibus vero cognitis in ordine ad obiecta datur definitio fe-
xta ab Ifaia in libro de definition Boetio, quòd veritas ef adx aquatio rei,$\&$ rellectus, \& eodem modo poteft dici rei,$\&$ fenfus.
De obiectis vero, prout habent effe cognitum pater, quèd eorumn natura cont cfife cogni-
claratione obictorum, pter quod dantur quatuar qua funt extra, pro-
competunt Prima quidem ab Augunt
loq. verume ff, quod ita eft.
Seciunda vero ab eodem, \& in eodem libro,
Verum eft, quod fic fe haber Verum eft
videtur. Tertia veroab Hilario:Verum eft manifeftaQuarts decro ratiuum effe. Quarta vero ab Auguftino in libro de ve- cap.;
ra religione : Verum eft, quo oftenditur id quod eft.
Quid veritas non eff aliud, quàm reiquidditas, nec tem, fue in Deo, fue in in creaturis fenfibilititus fee intelligibilibus, feu in actiburs cognitituis, fou
in entibus rationis , fo ita perita in entibus rationis, ef ita peritas off in omnibus
 in Deo.
 ritas rei nilaliud cft, quàm eius quid-
ditas, nec eff verum eft aliud, quàm afsequi propriam quidditatem: hoc antem pater, procifione omnis extranex rationis : fed quid ditas dicit naturam rei pracife cum exclufio-
ne omnis extranex rationis. ergo quiddita cu ne omnis extranex rationis. ergo quidditas cu-
iuslibet non eft veritas naturx illius ; verum autem eif, quod veritatem attingit. crgo na-
quaquet res quxque 'res exiftens in rerum natura tanto ve-
rior eft, quanto magis artingit fur rior eft, quanto magis artingit fuam quiddi-
tatiuam rationem, fiue illa fit res extra fenfibilis, \& corporalis, fiue fit fubfantia fpiritualis, fiue fit actus cognitiuus, fiue fit ens
rationis. omnia enim intranto yer rationis. omnia enim intantum vera funt, in-
quantum fuum effe quidditatiuum attingunt \& ita ens, \& vnum dicuntur conuerti. Ex his pater, quòd vbi fit fecundum fuam. que pura fecundum efse cxiftentix fi in folo Deo, nifi quidditas Deitatis puriffime fubfifit, vt fupradeclaratum fuit; nuilla, bens, nifi in intellectu obiective , proper quod nulla veritas pura, \& fincera eff, niff in intellettu obieftiue, exxcepta prima verita-
te $;$ verum autem te ; verum autem, quod participar verita-
tem exifiti in omnibus rebus; omnes namque participantaliquam quidditatem, 8 perconrequens
$\&$ entes.

Diftinctio XIX.
495 - Sed huic obuiare videtur ; quòdfi quidditas;' a veritasidem formt; filiter, fequitur quod verum 8 ens erunt idem formaliter; ; hoc autem eft
falfum. non enim funt idem formaliter, quamfalfum. non enim funt idem formaliter, quam-
uis conuertantur fubiectiue. ergo illud flare non potef. Prxterea. : Superius dum ageretur de intui-
tiva noritia, ditum fuit, quod falfa vifio, scintelle,tio funt infra fpeciem vifionis, $\&$ intelle ationis, fed non dubium, quòd dicuntur falquòd affequuntur fpecificam, $\&$ quidditatiuam rationem.
Prxterea: Superius diChum fuit, dum agererellectui fe manifeflat, \& veritas, qua quis fe manifeftat, fed hoc noneffet, nifi ratio verita is importaret rationem manifertabilitatis a ff rationem veritatis non confifterein refpectu adinrellectum.
Prxterea: Superius dietum eft, cum agerecur de attributis, quod attributa non dicunt ra-
tiones neceffarias, fed connotat eas : fed manifeftum eft, quòd fegregatio ab extranea ratiocertquaill conflitit in illa
dum omnes; fed ratio boni videtur confiftere in hoc, quòd dexcluditur omne extraneura po-
fitiuum, tur prinatio extranea, nifi, quatenus ponitur omne; quod pertinerad rei perfetionem; po-
fitio vero talium eft ratio perfectionis, $\&$ boni. ergo ratio veritatis confiftitin talif fegregatione.
Prate
Praterea: Philofophus expreffe dicit, quòd malum in rebus 6 . Metaph. fed hoc non effet, fif
f. fare non potef.
ftare non poteff. intellectu fimplici erit magis veritas, quam in intellectu componente, \& diuidente; fed hoc
eft contra non poteff. 8. Prius. eff enim intentio Anfelminin libro de veram , dum afequitur id ,quod fibicompetit fecundum fuam naturam, \& fimiliter cogitationem ver2m, quax putat, quod debet, $\&$ quxeft cum affequitur re\&itudinem, quam habere cumaflequitur receitudinem, quam haberer
debet, \& per oppofitum de Diabolo dicitur Ioannis 8 . quòd in veritate non fretit, \& \& ge-
neraliter dicendum cum Anfelm, quod tan neraliter dicendum cum Anfelmo, quod tam
in attione, qualm in fenfibilibusrebus veritas attenditur per hoc, quôd affequuntur id, quod debent; hoc autem non eft aliud, quàm affequi propriam quidditatem, \& fic pater, quòd rei
quidditas eft veritas, \& affequi
cam, veritatem.
Eefponder
Nec procedunt inftantix. Prima fiquidem
veritater Pct.Aur.fuper r.Sent.to. .
dunt in idem, non tamendicuntur fecundum. eandem rationem; humanitas namque dicitur Effentia abfolute, inginantum per, eam habet tur autem veritas, inquantum prafcindit ab om ni alio, quodeft homo. vade veritas humana non eff aliud, quàm natura ho \& depurata ab extraneo omni.
eetio fumi poffunt, vel inquantumim, $\&$ intelnquantum fimilitudines expreffiux \&ifecundă quuntur expreffiui, \&f fuyntur exprefiui, \& fimilitudinis rationem, vifiones verx ; quò̀d afiequuntur fictesificam ral ionem, non tamen funt expreffiones verx, \& propter hoc
in oratione, $\&$ in omnibus lib.de veritate, quọ̀d
caf tur dupliciter veritas gnificationes funt.
Nec etiam tertia rebuspoteft accipi dupliciter veritas. Primò quidem, prout res funt, \& fic in eis fu-
mitur veritas ex affequutione proprix quidditatis.
Secundò vero, vt fui manifeftatiux funtomnibus potentiis cognitiuis, \& dum affequuntur
illud manifeftare, dicuncur verx; dum autem fophifticx funt, \& occultx per apparentias extraneas, dicunturf fallx, \& fophificicx, \& fic femper dicuntur verx p
debitam rationem. Nec valeteriam quarta; ; quia ficicut vnitas nó
dicif formailer induifionen, fed fubfratum
ind indiuifionidicitur vnum, \&i idem. vnde oritur,
quôd indiuifio dicitur vnitas, vt alids diáum fuit, fic quidditas fubftrata, fegregationi, \& depurationi dicitur vera, \& quia ex fua propria ratione oritur, vtpofirit taliter fegregari,
pro eo, quod per rationem propriam diftinguipro eo, quod per rationem propriam
turab omniting extraneo, $\&$ eft perceptibilis idxax,
 vide non eft illa fegregatio veritas propter hoc, Ia, a qua oritur dicitur veritas propter hoc, pra dicebatur de vnitate.
Nec valet etiam quinta. aliud enim eft excludere dici, \& a aliud aboppofita pofitione. Li-
cet enim priuatio excludatur per hlabitu, nihilo cet enim priautio excludarar per habitu,
minus aliud eft fecundum rationem pofitio habitus, \& aliud exclufiop priuationis . de ratio-
ne ergo boni, $\&$ perfecti eft, quòd includatur omne, quiod eft debitum; de rationc vero veritatis, quod excludatur omne extraneum, $\&$ fi priuatio eft extranca, exclufio ipfus ad ve-
ritatem pertinet, pofitio vero habitus oppofiti perriner ad rationem bonitatis.: Nec valctetiam fexta, quod verumr, \& falrum, de quibas sepus entium intentiona- vbi fupra primunt quoddam genus entium intention-
lium, qux habent effe in anima obiettiue. res enim habent duplex effe, vnum extria, quod di-citur reale, \& aliud in anima, quod dicitur ob-
ieetiuum, $\&$ intentionale, \& illud appellatir verum, inquantum funt res depuratx, \& prxciverum, inquantum funt fes deparaz,
fe fumptrx fecudum fuas proprias rations. .vel
dicendum, quod Arift, loquitur de fe fignificato dicendum, quòd Arift. loquitur de fignificat

## Liber I. Sententiarum

entis, quod fumitur verbaliter, ,dicendo, Sortes
eft vel Sortes eft homo tale eniminignificat ibi
verum, \&e eft in anima verum, \& eft in anima obicftite:
Nec valet etiam vltima, quia veritas eftob-
iectiue, $\&$ in intelledu fimplici, ,\& in intellectu complexo; fed enunciare aliquid offe verum ,
 cundus arr.finitur.

ARTICVLVS TERTIVS.

$$
\begin{aligned}
& V b i \text { que de veritate ditiana } f_{5} \\
& a d i d \text { diuina. }
\end{aligned}
$$

 buituripifi Deo, \& hoc porerit apparere ex triiplici propofitione
prima
tas, \& effe verum, quod in Def veritaf fiden veri-
fumma fiftens,, 8 fumma, hoc fiquidem torum patet, fic confidcere-
tur, quod idemeft Deus, $\&$ Deiter tur,quod idem eff Deus, \& Deitas, nec eft Deus,
nec fubfiftens quidditas, \& quod fux naturx fin. cerita eft in effectu, cum excluditur omnis extranex rationis non folum in intellectu. Secunda vero propofitio eft,quod Deus eff pu
ra veritas, $\&$ menfura omnis alterius veritatis ex quo enim Deus eft tota entitas fubfiftens, i. qua omnis entitas exaratur, \& tranfcribitur,
vtdeclaratumef in neceffe eft, vt omnes quidditates, intantum fint verx quidditates, inquantum aflequuntur fimi-
litudinem totius litudinem totius quidditatiux entitatis, emiquens, fiqquidditates rerum funt veritates naturarum omnium rerum, neceffe eft, vt ille ordo confideretur widelicet, quòd res particulaprias quidditates; quiddirates vero funt vera. inquantum confequuntur fimilitudinem illius totius quidditatiux entitatis, qux Deus eft, \&: furans omnem veritatem eft quidditas diuina, qux eft veritas, \& ideo dicit Anfelmus de veritate, quöd ficut tempus eft vnum menfurans nes veritates.
Sed eft confiderandum, quod res exteriores
indicantur verper firit intellequas iudicium qaturale.ex hoc enim,
quod intecllectus connoncir quiddita tionem immutabiliter effe talem, indicat de
indiuiduis mutabilibus indiuiduis mutabilibus, \& imparticipantibus Sed fiquareretur, qua les, inuenire non poreft ex puris naturalibus, ve Augunfinus dicitinitibro de vera religione, $\&$ - rantem, poffer reddere, propter quid quiddita cap.34. tes rerum funt tales, $\&$ ad hoc forre a fpexit opi nio fecunda, cumait, res dici veras in ordines
ad intellectum diuinü, deficit tamen in duobus. Primò quidem,quodd dimififi immediaras ve ritates, qux funt quidditates rerum, \& propofitiones imnurabiles exiftetes in intelicetur pc
culatiuo dbictiue, fecundum quarum
$\&$ quoad effe quiddita veriuum, $\&$ quo funt eftre
quan pofitum.
Secundò vero, quia dicit hic tria vera in orquidditates dicūtur verx in ordine ad primam quidd ditatem habentem rationcm reritatis men
furantis, per hoc, quodd eft omnis entizas eminenter fubfiftens,vnde $\&$ quidd itates creatz dicuntur in fe formaliter habere rationem veriB tatis, inquantum pirc, \& fincere rei naturam adhuc earum puritas,\& ratio fegregationis teft reduci in priorem aliam veritatem, vt diEum eff.
Tertia
Tertia vero propofitio eft, quòd perfonx di uinx participant penitus eandem veritatem.
quia eandem quidditatem Deitatis, nec fince rius, nec verius eff Deitas in tribus, quame in
van fola, propter quod funt Magifer corcludit. Etfiquxratur, an fir in cis veritas perfonain numerumad quod proprictates non ponun non afferunt entitatem, nec veritatem, nec bo nitatem. vnde cum tota effientialit in qualibet perfona, vna non addit diffinteam veritatem ad aliam, fic vna veritas diuerfimode fubfi-
ftens, ficut $\ddot{\alpha}$ vna Deitas. $\&$ in hoc tertius articulus tcrminetur.

## Reffonfio ad obicta.

A
A cea ergo, qux fuperius inducuntur, di- Refron. ad quantum probant, quod veritas fit in rebus par-
ticipatiue, fed quod fincera ratio veritatis in rebus frit, non ve, re concludunt, quoniam rerum quidditares habent effe obiective in intellectu. Et iterum deficiunt, inquantum excludunt actum intelletione formali ipfius veritatis, $\&$ ad participaquòd rebus rationem veritatis attribuunt propere vim manifeftratiuam fui . non enim ex hoc verx funt tantummodo, immo ex hoc, quòd
aflequuntur fuas proprias quiditates, affequunt
ctum eft.

Refponfio ad fecundò obictla.
$A^{\text {D ea vero, qux fecundariò inducuntur, di Ref fono. ad }}$ Auantum ad hof, quod quod veritatence conclurdunt pebicicta fe in a atu intellectus, \& in iebus, ex hoc, quod non concludint, immo omis res, feul fit intelle-
Etio, fue $f$ rites $t \begin{aligned} & \text { tur propriam quidditatem. } \\ & \text { Et périd }\end{aligned}$

Etper idem patet ad tertiò obiecta.

## sd quariò obiecta.

A D ea vero, qux quartò inducuntur, di- Refpm, ad Axcepto, quöd ' intuntur formalem rationcul
veritatis excludere ab omni alio, quod non_ A fitobie tiuy in intelleatu, qua quidem rei veri, eft verum, videclaratum eft, nec rationes hoc- tas, \& finceritas appellatur, fed in hoc, quò probant.

Reßponfo ad quinto obicia.
Refponfo $A$ D ea vero, qux quintò inducuntur,dicenAderm eft. Adprimum quiden, quìd veriprobant, veritatem efle fecundam intentionem,
$\&$ dicere refpeetum conformitatis, $\&$ fimilia, $\otimes<$ in hoc, quòd probare nituntur, hanc effe rationem generalem omnis veritatis, non proce--
dunt, vopatetex his, quadita funt in corpore dunt, vtpate
quaffionis.

OSTENSO, QVOD ALIQ'VA PERSONARVM aliam non fuperat magnitudine, nunc oftendit, quòd

> alia non cxcellit aliam potentia.

## $D I S T I N C T I O \quad X X$.

 Secundo probationes indacit, ibi : Nil inquit.
Dicit itaquc primo , quod nunc reftat oftendere, quomodo vna perfona a liam in porentia non
 tior pater,quam filius, aut vna per fona, quan
alia, nec iterum dux; vel tres finul Tumptax porentiores fiunt, quim fingula figillatim acceptr.
um ibi:Nil inquit. Probationes inducit \& ponit tres probationes. fecunda ibi $:$ tem
alio modo. rertiaibi Hoc autem perf imiiitudinem
Circa primumin tria facit Circa primuin tria acit.
Primónamque inducit
it rationem, gux talis

17. Bot pater, mea fint. fed non omnia effient fua, ni-
fi haber et potentiam, quam habet pater. crgo fi haber et potentian, quam haber patcr
xquales funt in potentia filins, $8:$ pater. $x$ xuales funt in potentia hinins, pater.
Securido ibi : Cum autem hoc de potentia . Po Magifter euafionem hareticic concedentis,quòd filius habet patris potentiam, Red nidio fe habe
porentior cft pater.filius enim non dicie potentior ctivater.filuser in eodem gridu.cont tra iftam crgo cuafinonem inducit replicatione, Auguftinin, dicentis, omnia, qux habet pater, ha
bect filius, pater habet omnipotentiam. ergo filius habet omanipotentian.

- Tertiò ibi : Animal inquit. Ponir fecundameuafionem hareti, Iius impotentior patre, quia flius accepit $\grave{2}$ pa tre potentiam ; pater aurem à nemine, \& refelIit intam euafionem, concedendo, quòd filius po tentiam accepit, fed negando; quòd ex hoc non
fequitur flium efie minorcm in potentia, quia eandem omnipotentiam accepit.

Poftmodum ibi:Ltem alio mpodo. Ponit fecundam natenten, $\stackrel{\text { nipotentem gencrare no potuit, aut p }}{\square}$

B non voiuit; fed non poteft dici, quòd non po:
tuit, quia infirmus effet, nec cuodd potuerit tuit, quia infirmus effer, nec quid potuerit,
foct noluerit, quia in intelfectu eflict. ergo pofet nomerit, quia in intellectu effer. ergo po-
cuit, \&z voluict; \& per confequens filium genuit omniporentem.
Poltmodum ibi : Hocautem per fimilitudinem. Ponit tertiam rationcm, dicens,quòd in huma-
nis ita videnus, quod fipoliet pater $\begin{aligned} & \text { qualem fi- }\end{aligned}$ nis ita vidennus, quod fipolet pater xqualem fi-
lium generare ytiq; gencraret, immo \& meliorem, $\&$ maiorem feiplo, fi poflet:confat autem,
quod Deís non potuit maius, vel melius feipquogencrare : rclincuicur ergo,quòd genuit fibi aqualem.
Nec valet
Nec valet, fi dicatur, quàd ideo maior eft pa
ter filio auia ter filio, quia genitus eft de nullo. genitum e-
nim , vel ingenitum indicant ordinen originis, nim, vel ingenitum indicant ordinen originis,
quo vnus fite alito, $R$ non sradum cxcellentix
alicuius poteflatis. hxc eff fententia.

Vtrum potentia generandi fub omnipotentiax
T T quia Magiter in prafenti difinctiones i, inquirit, an perfonx fint xquales in porenpediri, ex toc, quod pater gencrare poreft; filius vero non pozef, idciitco inquirendum occurrit, verumpo
fuib omnifotentia

Quid non cluudatur fiub omnipotentia filï pro co, quòd contraiictionem includit.
E T videtur, quòd ex hoc non includitur inEtra omniporcntiam filij, guòd contradictionem implicat refpecuip ipfis of fotentia eeff, quìd hoo eft impofibilie, quòd conrradi-
etionemincludit. crofo cum potentia generantionem includit. ergo cum potentia generan-
di contradietioncm implicer refpeitu filij. nön enim poteft generare feipfum, cum idem non gencret fe,neque alium filiunf, cum alius poffi-
bilis non fit , neceffic eft, quod non pertineatad omnipotentiam, ve eftin filio.
Prxterea:Potentia peccandinon pertinet ad
Dei omnipotentia, Dei omnipotentià,pro eo,quìd fibi nō cógruit,
immo repugaat, \& contradicit, $\&$ fimiliter de

polsibilitas,vel imporsibilitas
Ce, \& nullatenus penesagens
Seculd
$\qquad$ tiam generandi non pertinere ad omnipoten aim orsibilis illi ef incolong ilis a pliciter, Isd omnipotentia eff perfectior, fim pliciter, \& ad eam pertinet, ve in patre potentia generandi. ergo aliqua perfectio fimpliciconfequens non eft perfectus fimpliciter. Prxterea : Quandocumque aliqua duo fic fe tiabent ad omnius plura claudititin in fe; quid omnipotentia alterius, illa non funt paria in omniporentia, fed pater, \&i filius funt coomnipotentes, 8 ,
pares in omnipotentia . ergo impofsibile eft pares in omnipotentia . ergo impofsibile ef omnipotētia patris.s. Praterea: OMnipotentia defribitur, quòd
eft talis potentia,quod atringit onne polsibieft talis potentia, quod atringi: omne pofsibifum eft,quòd hra ncui implicatio cotradictionis fumitur abfolutc, \& non per comparatio-
nem ad ageis, alioquin celum efier ommipores, $\approx$ fimiliter omne agens. porcht enim in omne illua, quod naturx fux congruir, \& nen repugnaf, aut contradicit fibi, Vnde frisus poteft facere repugnati fibi, «x per confequens eft om nipotens, inllud habcat veritatem, ergo relingere omne, quod aboflute, \& in fe non implicat illud non valer.

 fibili, clauidendo intra poisibile natarani, vel claudendo fuppofitum relatiuum, \& primo mo-
do eft potenia ad producendúaliquid; vero ad producēdum aliqué mafculine; pocentia itaque generandi non coriprehendirur fub producibilis, inimo talis eft conmen on nibus tribus perfonis. nullann enim naturam potefl produccre vna perfona, quin alia pro-
ducere poifit, fed comprchéditur lub omiliporentia,firefficiaraliquem per modum produ
 pater hoc modo dici potcit omnipotens, quia quem; filius vero \& fi omncatiquid polisit pro ducere, non tamen omne aliquem, mhinilominus non propter hoc redditur imperfectus,quia re-
 ryus argucndo fecundo loco inductis. nalis. fiue cnim producens produca 2 alicitidid $f_{1-}$ ue aliquem,potêtia illa, qua producit eftuiliqua
potétia, \& pofie aliquem producre eff vicque
poffe, fed manifeftum eff, quò dilli non funt pay res in potentia, in quorum altero eff potentia,
 de fide ad Per.dicentem, quòd nullus rrium in diuinis prxcedit alium $x$ ternirate, aut cxcedit magnitudine, aut fiperat poteflate
Prxterea $:$ Si potention
producendi ponitur commune tribus tinatiter fir porentior alio, multo fortius deber poni po Bentiadaliquem producendum efie commuquid, qualis efl lapis vnus, fed manifeftum eft quod primum. ergo a fecundum ve videtur. line, ita verbum dicituraliquid s, aqiens maf Cu tralicer,fed potentia generandi non'foftim of ad filium, inmo \& ad verbum. ergo non fohnm


 tia atiua per compatationem a agare, aut producere aliud ab iplo producente, quodi it
Iius aliquod agere, quod rcalicer agentis, tale agere non refpicitur d porantia ve reattiua,nec cadir fub omni potentia; ralc aucem eft genere in diwinis refpectu parris, , quia
gencrare, \& efí patrem eft ommo idem rca gencrare, \& effe patremeft ommo idem rcaguit in filio imporentia, fic non pofic ycuerare non arguit in co impotentiam vllam, vel diminutionem potentix; hacc autem opinio filciri
poteft duabus rationibus fup tertio loco inductis.
Quibus non obfantibus dicendument, quòd
manifefte contradi ionacm incluis manifeft contradifioncm inclusit poncudo, fum agens. nulla enim res feipfam producit.ve fir,nec eft principium productiuü refpectu fui
 nerationis actiue.dicunt enim diff. 7 . quèd porentia generandi eft verc potentia produutiua hile ent vere rationem principiji ergo imporsi iquo elicitur, vel cum porentia gencrandi, eft principium eliciendi. vnde itta duo flare no pollunt. Primum quidem porchicia gencratiua fecundum rationem verx potentix, focuduan autem quod tale agerc conftituat fuppofitum patris, \& quèd fit id ipfum realiter cump patre,
ac cum porentia sencrand , pif for poflet dari, videlicer guòd idem realiter fit principium fui ipfís.

Opinio s.Tbona par. primuq.: 2.ar.;
 2 potentia, qua pater gencrat, s: filius Thoocxpe latione pr divinis. haber ergo eandem poicut

Ditinctio XX.
filius, quam pater, fed cam alia relatione, quia A tet, quia paternitas, $\&$ vere realiter conftitur pater habec eam, vedans, \& hoc fignificatur, cum dicitur, quòd potelt generari; hxccaytem opinio fulciri poteff duabus rationibus supe-
rius argucndo, quarto loco inductis. Sed nec ifta pofitio fare poreft impofsibile eff enim, quöd porentia actiua, \& pa fsiuar fint exdern for
maliter, fed sencrace, $\&$ generari fe habent in maliter,fed generare, $\&$ generari fe habent in diwinis, quafia aque, \& pafsiue. crgo porentia
ad generare, \& ad generari non funt exdem ad gencrare
fornaliter.
Praterea:Ad acius genere differentes, neeffic eff atsignare potentias genere difieren
tes, fed gencrare, \& generari funt a\&us omfaino alterius, \& differentes. crgo porentia ad.generare ef
Prxterea: Effe generantem, \& effe genitum non eft ofic idem. ergo pafic gencrare non eft dem poffe, $\&$, per conlequens nec porentia
ctunt cadem. Prextere2 : Poffe generare eft habere diwina effentianin per nodum dantis ; polie vero gene-
rari ffl hatbere zam per modumaccipientis, ve crgopolic gencrare, \& pofie gencrarinon finnt
idem. Et fidicatur non funt idem relatiue, ied ene quo abftractun, \& abfolurum, non valet, quia pofic gencrare fed ablolutum in ordine ad generare ; non videtur autem efic eadem habitudo ad gencrare, \& ad generari, cum refpectu
opinio quorundam.
Vocirca aliqui dicere volucrunt, $\varphi$ rclatio nil ponit quantú ad rationé fux
Yuidditatis, fed rantum quantum ad efle; quantum autem ad effe tantum fir in fubflan位 nibus quantum ad id, quod ponit fiue ergo potentia dicat cifentiam,fiue rclationem; manife flum ett, quod erir communis tribus perfonis, tre, \& filio. Hxc autch opinio fulciri poteft ra tionibus duas.
co inductis.
bftantibus dicěndum ef, quòd icit in duobus. re fecundum quod ait, relationem nil pone enim Secunduou fiam rationem quidditativa nil ponit, non eft aliquid pofitiuum formaliter, ncgatio, eu priuatio eft, alias non efler de dcrclatio nihil poorit diuinis fecundum fuam quiditatem, $\sim$ pred nil poteft quidditatiue, nihil eft, quia vnumquodque tormaliter eff per
2. taphylicx. ergo non eft verum, quèd fecundum rationcm fux quidditatis ponat nihil.
uis ponaraliquid fecundum rationcm,
patrem, \& vere pater reali generatione produit filium. vnde oportet, quòd ibi fit realis ge aliquid realiter fecundum rationem quiddita tis fux.Secundö verodeficit, quia dicit, quòd porentia relationem porte, eaden eritom cunduim rem trànfit relatio in effenriam, qua eff in patre, $\&$ in filio eadem, hoc quidem ftare non poreft, , quia fecundum hoc fllus crit om la, in quam tranfit potentia, non tamen effet in coomnipotentia quidditatiue, \& formaliter quia non eft in co relatioq qua mportat poten unm rationcm, fed manifeftum eft-quòd filius non folū eff rcealiter omnipotés, immo \& quid ditatiae. ergo non folumen oopotentiai itatiuam rationem, quax vtique eff formaliter clatina,

Opinio Scotsi i.ent.difl. 20.q. pnica

Q
Apropter dixerunt alij, quod.om- Opin.Soo. Qentati, vel pro omni porsibil,fi primo modo intelligzter, yuafi omnes potentias formalite claudens,fic Dens non dicitur omnipotēs,quia non eft in eo ommis porentia, alias effer in eo tatiua, immo fic intelligendo non eft in Deo, ni
fool potentia .Secundò vero modoaccipiendo omniporentiam, prout eff vna fimpley po-
tentiz, cadens fuper omne pofsibile, fic Deus citur ominipotens.porentia enim generandi ca dit fub omnipotentia primo modo diéta. eft enim aliqua potentia productua, fed non ton pra, quia non refponder fibi aliquod pofsibile pro obiecto; filius namque non eft potsibile effe, led neceffe efle; hax autem opinio tulciri po cundoloco induatis. detur enim repugnantiam implicare ponendo, generatiuam poentiam, Coo;potentia namque, ${ }^{\text {B }}$ polsibile dicürur correlatiuc, fed vnum correlatioorum non poreft poni fine alio. ergo fin patre eft potentia, nepofsibile obieftive non eft, nifídenominatio ca dens fuper terminum porentix produatiux.nó enim diciur terminus positensia producentis cadit fuper ipfum, aut cadere poreft
Praterea: Filium produci vel eft pofsibile, vel imporsibile, quia fựt contradiçoria, led eft porsibile, $\&$ per confequens filius pofsibilis eft.

Prxteréa: : Aut per poôsibilc intelligitur cótingens, \& rcundurn hoc,non eft verum, quàd
tingens.

502 Liber I. Sententiarum
ungens; quia daro,quod Deus necefsitate nagentes non effert, $\&$ tamen potentia productiaa, per quam Deus eam produceret fub omniotetia clauderetur. Et iterum multa funt nequx quodammodo produciurur faltem per acceffens nof verum, quin filius fitur hofsibilis, fed potentia cadens fuper tale pofsibile adhuc ad mnipotentizm , quia non eft refpectu alicuPrxterea : dignitatem, fed producere neceffarium videur argucre potetiam nöbiliorem ; quam pro-
 maxime ad omnipotentiam pertinebit. Praterea : Illi non funt pares in potentia, in
quorum altero eft aliqua porentia produtiua, qua non exiftit in altero, fed quantumcumgue eneratina potentia non fit refpectu porsibilis, drefffetu neceffarijeef tamen quxdam procotria, quaznon eft in filio,\& per confequens nō crunt in porentia pares. vnde ille modus dius primusfinitur.

ARTICVLVS SECVNDVS.
Ponuntur opiniones concedentium, quod poten
tia generandi cadat fub omnipotentia. opinio quorundami.
Opin.quo- Circaifecundum vero confiderandum, $q$ plicaur. - tentia loqui poffumus dupliciter.

Primo quidem quantum eff ex virtute vocatia generandi, communitatis funt omnes res, \& porentia; ens autem, $\&$ res funt aliquid commune ad rem ablolutam, \& relatiuam, \& per confequens omnilutam, \& potentia relatiua continetur fub potentia generandi: tum quia generare eft aliquid, cui non repugnat effe, quare fin in aliquo non fit virtus ad poffe generare, illud no pore-
rit dici omniporens, cum fua potentia non $f e$ extendat ad omne pofsibile, $\&$ omne, cui non ${ }^{\text {repugnat effe. }}$ Secundo ver
Secando vero poflumus loqui de potētia ${ }_{2}$--
cundum vfum vocabuli, \& acception rum, $x$ fic nonincludit, nifi potofiam refpectu porsibilium ad exrra, \& perconfequess non in-
cludit potentiam gencrand cludit potentiam generandi. Quod autem fan lium ad exrra,patcer ex hoc, quèd dicic Ambro. lib.4.defide. ait enim quòd generatio non ad fertur naturx, nam fi ideo omnipotens pater, quia filium habet, omnipotennior deplicitere ef If potuit, ip piares haberet. ueniens eft, quòd pater ffcundumurei yecitan-

Gitpotentior filio, aut habeat plures porentias,
quam filius, fed fecundum iftum niodum dicen Quam filius, fed fecundum iftum modum dicen
di pater eft potentior, \& habens plures pocen-
tias, quadm filius in rei veritare, erfino tias,quam filius in rei veritate, erfi non fecun-
dum iftum modum loquendi. ergo ditum il lud flare non potef
Praterea: $1 l l a$ perfona, in qua eft virtus ad
omnia, quibus nó repugnatern omnia, quibus nō repugnat effe, viderur virtuo-
fior illa perfona, cui deficit vircuofus refpeçu alicuius, cuius effe nō repugnat, fed in perfona Patris eft virtus ad generare, de qua conf tat,, lo modo can ralis virtus fecundunn hund modü dicendi ergo perfona patris erit virtuofior fecundum veritatem, quicquid fit de modo lo

Opinio aliorum.
 2pater non fit potentior filio. Ent tamen con- phicau fiderandum, quòd dotentia poteft accipi dupli
 contra poffe,videlicet cxire in actü,verbi gratia, ignis in corde terrx exiftens dicitur fimplifum, cum fit formaliter leuis, potef moueri furexire in attum,impeditus pondere terrz; eft an rem fic quòd ignis exitens in corde terrx eft pariter leuis, \& aqualiter potens furfum ferri, icut ille ignis, qui non impeditus a atu furfum
Fertur; fimiliter ctiam in patre, $\&$ in filio eft eadem potentia generandi, videlicet Deitas,qux eft, \& profluit generare, in flio impeditur, , ne polsit in attumprorumpere, pro co, quöd eft tamen propter hoc fequitur, quin pater , \& fiIius fint pares in omnipotentia, $\&$ in omnidi-
Sed nec ifta pofitio fare poteff in hoc, quiod ponit in filio potentiam impeditam in diuinis
enim quicquid eft possibile,eff in a $t u$, nec potentia feparatur ab aliquo actu. quia in perpe-
tuis nond if tuis non diftat effe a poffe;ve pater in 3. Phyficic. paulopof ini
fed manifeflum eft, quodd flius $a$ Etu non rat.ergo non habet porentian generandi impeditam.
Praterea: Habens potentiam impeditam di
citur impotens, fed filius eft omnipotens, $\&$ nul citur impotens, /ed filius eft omnipotens,\& nul generandi impeditam . vnde \& ignis,qui eft in Prxterca : Nullum violentum fur fum. aper confequens nullum tale locum habet in toto, fed porentia imped ita violentra effe videretur, nec habere, quod fibi con híuit fecundū
naturam, cum impediatur ab actu fibi nazuraraliter comperenti. ergo in filio non eft poten tia fecundum fuam formalem rationcm aliunde impeditam, ne egrediatur in atcum. actum pofsibilem vbicumque ergo efl potentia gencrādifirimpliciter, \& abfolute impedita,
ne pofsit exire in actum, ibi eft aliquod pofsi-

Diftinctio XX
503
bile produci fimpliciter, \& abfolute quambis A fed ad repugnantiam ad ipfum generare, quod non producatur ex aliquo impedimento,fed in incladit extrinfece porentia generandi. filio eft potentia generan ni, ilicet nōporsit exire in a acum.ergo aliquis filius eft posibilis fim
pliciter, \& abifolure in Deo, licet impediatur fecundum quid, \& ex aliqua caufa, \& fecondum hoc eft aliquid pófsibile effe Deus fimpliciter, kabfolute, quod ad
nino dici non poreft.
орівіо нeruai.quol. 4.q. 5.
 cludens in fua ratione, quod patet:tum quia po tentia ef in fecunda feecie qualitatis, \& per alias pradicamenta non effent impermixta:tû́ relationis producétis ad produâu, vt parere 3 . Phyfic. \&. 5 . Metaphy ficx; nunc autem relatio
non potefteffe fundamentum relationis, $\&$ per confequens porcntia relatione formalifer non inclucet: tum quia; potentia eft per le formale
principium aliciuius rclationis; relatio vero no cff formalis terminus, aut principium adionis, \&ita dici nō poteft, quòd de intrinfeca ratione porctix 1 ir relatio, extrinfece tamen, $\&$ in
obliquo atus ad ne ipfius. ordinatur enim porentia ad actum,, $\mathcal{L}$ dat ipfum intelligi in obliquo. fecundum hoc ergo potentia generandi non includit forma-
liter aliguam relationem, $\&$ intrinfece fed diit ordinem eflentialē,qux poteff ita effe,quòd habet rationem pofsibilis ficti, vel producis \& per confequens diuina effentia eft omnipoten-
tia cum ergo in patre, $x$ filio, \& fpiritu fanato fit eadem eflentia, neceffeeft, quod fit cadem omnipotentia.
Eft autem vilcrius animaduertendum,quàd polsit. non enim dicitur filius generarenô por fe,proco quòd fibi deficiar aliqqua potetita, aut aiquod poffe,cum omnis a atus, \& omnis poten lio,fed ex hoc, quòd haber eandem potentiam cum oppofita relatione;poffe namque generace includir generare in obliquo,,$\&$ extrinfece,
cui opponitur filiatio, \& propter hoc in filio no eft pofie generare in obliquo, eft tamen in eo, nquantum includit poffe, \&\& fecundum hoc pa-
ret, quomodo fi pater non generarer, non diceretur omnipotens;poffe namque generare repugnare poteft alicui, vel ratione eius,quod dim
cit in obliquo, vtpore quod haber relationem oppofitzam ad generare, \& fic repugnat filio, vel ratione eius; quod dicit abofoluce, \& in inceAto,vipote potentix,\& fic repugnaret patri, fí
non poffer generare. non enim fibi repugnaret ratione eius,quod dicitit in obliquo, cum nö
 de paret,quod potentia generand pertinet ad
ominipotentiam patris ;ita quòd non effet omnipotens,fig enerare non poffer, quia hoc ineffet fibi ex defectu potentix; $; \mathrm{ad}$ filium vero omimpotentix prouenit, vt generare non pofsit,

Sed hic modus dicendi videtur deftruere feipfum. quandocumqua enim aliquid, vlraz hoc quod dicit intrinfece, \& in recto, importat
aliud in obliquo, ita quod verumquead ratione ipfius, vnum quidem intrinffece, \& aliud extrinIece, ,ed fi contingat alterum illorum deficery;
tolleretur ratio illius, ve verbi gratia q̆iuia finti tas importat concauitarem in recto; $\&$ nands
in obliguo, fi tollatur concauitas $\&$ rem in obliquo, fi tollatur concauitas, \& remanear
nafus, tollitur fimitas, \& fimiliter nafus, non tol
 aufertur.Sed potentia generandi itecundú iffos
includit in reAo, intrinece aliquid abfoluincludit in recto, \& intrinfece aliquid abfolu-
tum; ${ }^{\text {generare }}$ vero extrinfece, $\&$ in obliquo.er tum; generare vero extrinfece, 8 in obiqqo.er
go cum in filio tollatur generare propter relationem oppofitam,quam filius includit, necefario aufertur d filio ratio gencratiux porêtie; generare extrinfece, \& in obliquo.
Praterea: Ratio omniporentix formaliter, $\&$ fidisat diuinam effentian, nihilominus adratione addit efentix ordinem ad omnia porsi
bilia fieri, vel produci,quoniam productionem onnium importat extrinfece, \& in obliquo, fecundum fif ponentes. ibi ergo hon erit Dei$\&$ in obliquo non importat productionemom\&in obliquo non importat productionem,om-
nium produci, porsibiliem, fed marifeftum eft quòd, prour eff in filio Deitas non refpicit geproduci, cilicet filij, immo ve eft in filio illud fibi repugnat, vt pofitio dicit . ergo Deitas, vs eff infilio non habet rationem omnipotentiz, dus ille dicendi faluat quidem identitatem ef fentix in patre, \& in filio, fed non identitatem emptonotentix finb ratione, qua omnipotentia cife, fed eflentiam, prout importat extrinfece in obliquo productionem omnium pofsibiliú, cideo tonirur rario omnipotentix per quod-
cumque,quiaimpedit, ne talis produetioimpor returin obliquo, propter quod porentia generandi per repugnantiam relationis oppofita, noo fecundum fuam formalem rationem, vr fit dicatur,quòd formalis ratio abfolute remance in filio, \& fi non quod extrinfece importatur, non valet, immohoc diaum fecipfum deftruit, quia ad hoc, quid illud abfolutum habeat ra tur in obliquo, ficut ficoncauitas debet habe re rationem fimitatis, neceflarium eft, $q$ nalus extrinfece imp

ARTICVLVS TERTIVS
Quil dicendum fecundum veritatem, $\cup$ primì quòd
impofibile eff euadere buiufmodidifificulta-
$=$ semquad potentia generandi pona-
tur potentia elicitiza.


Chuius queqfiti veritas poterit ex tribus pro: ner
pofitio
 rare effe elicitum in diuinis, \&quọd porentia clicitiuam, aut potentiam produetiqam. erit enim in parte virtus nobilifima, \& nobilior quàm fit virtus cauatiau, tamen generare Dei nes opiniones prodị̂tax, qux tenent, quòd eft mpolsibile reperiri, luppofito, quàd potontia encerandi fit aliquod principiam elicitiuum, claratam extifit multiplici ratione,

randi fitpotentiza entitatina,
agere, fed ad efe.
Secund If $\boldsymbol{S}_{\text {contion }}^{\text {EcVND vero eft,quòd hanc difficultaté }}$ porentia generandi eft porentia entitatiua, \& porentia generande elf porentia entitatiua, \&
non eft ad aliquid elicere,fed ad aliguiid effe.Ad cuius euidentiam confiderandum eft, quòd po Primò quidem pro porentiz
cut dicimus,quòd ignis poreft calefacere. Secundò vero proporentia receptiua, icimus,quòd aer potefl infrigidari. cut dicimus, quod homo poteft effe animal, non poteft efficirrationale. Cum ergo Deusd citur omnipotens, non fumitur omnipotentia effe omnia,\& ita leo, vel capra,nec fumitur pro mnipotentia furceptiua, alias poffet omnibus nefibi repugnat fumitur ergopro potentia productiua, inquantum omnis potentia produ cuiua continetur in vnica Dei potentia eminêergo potentia generandi in parte non eft port tia productiua,fed tamen entitatiua; poffe năque genere non elt pole elicere generationem, manifefte parer,quòd non clauditur fub omniporentia, nec filius eft minus potens, quäm paYer attiux,quamuis non fit idem porens entitatiue, aliids poffer effe pater. vnde nec pater ef effe filius, nec potelt pater generari in potentia entitariua non eft enim aliud, quadm filium
 viderur effe ad agere,cum creatio actio fit ide ${ }_{\text {e }}$ quod Deus, ficur generare eft ide, quod pater. Ynde ficutpotentiageneratiua non videtur ef fe lịitizia generationis, fic nec potentia crea Deus, fed eff elicitiue creatura, fed hoc nó obtante potencia creatiua clayidrurfubomnipo - fub omnipotentia eadem ratione Secundum vero,quòd faltem poffe produce-
refilium eft potentia prodưtiua refictu flij,

fe namque generare Filium, non eft poffe effer $f$
lium, $\&$ per confequens non eft tatiua, ped eft producere, \& ita eft potectia productiua, fed omnis porentia productiua cadis fub omnipotentia continetur.
Tertiu quoque, quia ficut tres perfonx funt coomnipotentes, fic efie debent omnia produ pertinere omnia producere, quim omnia po é producere, cum actus fit nobilior, quàm po tentia, fed ifte modus dicendi non faluar, quò
filus fic omnia producens ergo inconueniens non euadi Ouartum nats
 cunduquid.quando enim aliqua fic fe habent ex fe, alind vero habetex fe ; non videntur effic fqualia fecundum modum habendi potêtiam, red filius habet potentiam d paire. ergo fecun
dum ifum modum habendi poten tiam xquales, \& ita habent inxqualitatem fecundu quid, \& equalitatem fimpliciter,ve videtur. Sed his non obitantibus dicendum eff, ficur Refponfo prius. Nec valet prima inftantia, quia creatio
attioeft vere realis atto, qux non cftin Dea abiectiue, ed in creatura; alioquin effet ater na, $\otimes$ per confequens crearum efier xternumi produtionem fiue producto. Cum ergodici urr,quìd creatio aftio idem eft, quòd Deus, no intelligiturde ipfo velle,\& intelligere,que funt
concurrentia ad acuum creationis per modun dirigentis, \& imperantus fecundum modum communem dicendi.
Necetiam procedit fecunda, quoniam poffe
producere filium, fum producere;âtus namqua produetionis no potuit diuidi in potentiam, $\&$ actum, alids pro cederet in infinitum; nunc antem in patre el purum generare abfque porentia elicitiua ip
fius, $\&$ ob hoc filius non dicitur poffsibilis gene rari, loquendode pofsibilitate, qua reffondet porérix productiux, quinimmo fic cemper actu enerari dicitur, quamuis dici pofsit pofsibi pugnantia terminorym, vnde non eff potentia productiva poffe filium generare, fed eft actu nerare filium, non eft porcutia entititatiua reffe tup parris, qui filius efie non potef, dicendum quod verum eft, quia refpectu filij non eft entitatiua potentia, eft tamen refpectu ipfius gene
trare, $x$ propterea fenfus eft pater poteft gene, rare, quod poreft effe genitor, fuc ipfummet generare.
Non
pr
Non procedit etiazm tertium, verum eft,,$\underline{q}$ filius non eft omni producens, alioquin effeg tg fer oms, fed tamen catholicrens dicineceffe ect, $\Phi$ etrione, quàmuis fecundum diminueret, cu cit producentem vnde atotuare non ponit ali? quam perfectionem
Nec valer etiam quartum, xqualitas enim as.

Dittinctio XXI.
otentix menfuratur fecundum potentiam, \& A vt filius omnipotens non effet non per habere 1 fe, aut ab a lio; ignis namque
genitus gignenti xuqualis eff in calore, quarmuis valet, quod dicitur de contradietiones
ad omnipotentizm eninı feetar quicquid efl enitus gignenti xqualis eft in calore, quamuis
alorem accipiat ab eo. vnde nullo modo concedi debet, quòd pater, \&\& filius fine aquales impliciter, \& inxquales fecundum quid, ficut aliquibus vifum fuir, immo nullus modus inxnus exprefle dicit contra Maximinum lib. decino, quòd ideo non eft maior pater filio, quia
zqualem denuit. Origenis enim eft ifta queftio, zqualem genuit. Origenis cnim eff ifta quętio


苙d fecundum hunc modam euadunt Saniti prafa
tam diffickltatem.
TErtia quoque propofitio eft, quòd fecundum ittum modū Sancti euaccuant proxgenerare non eft liquia potentia, qua fuboin nipotectria débeat comprehendi, \& hoc pater. C nipotentria debeat co upacritate Ambrofijl lib
Primó quidem ex
nd aff;- 4.de fide.dicentis,quod generationo ad fublim
 ationon eskigit potentiam aliquam, quaḿ $f$ xigeret, conitat, quòd efiet valde fublimis, fed generatio ipfa eft quxdam proprietas naturaxigens in potentia.
Sccundo veroex autoritate Auguflini Iib. 3. contra Maxim.dicentis, quàd abit, vt ideo ${ }^{\text {cha }}$
ter fit potentior filio, quia creatorem genuir; fiius autem creatorem non genuit.nec enim non otuit, 位 non oportuit, ac no 2perte sicat, ho fbilitas, aut terminorum repugnantia fuit, nō oportuitas in diuinisisidem eft, quod non conruum, \& non congruum, idem quod impofifibie.fi ergo non poffe generare in hio non efrimin patre eft productiua potentia, fedneceffitas quadam.
Tertióquoque ex intentione Magiftri fupra quod non genuir, fed ci non connenit, ficitut Deus filius non eff pater; nec tamen hocex impotentia fui eft, eed ex natiuitatis proprietate, effe Deum patrem, nulla eff impotentia, fed ent mpofibilitias, fic non poffe generare eft impofeft necefficas; \& non produatiua potentia. $\&$ in oc ter tius art.terminctur.

Refponfio ad primò obietta.
A ca eargo, qux fuperins inducuntar, diA cendum eft Ad primum quidem, quod po tentia generans. fequeretur enim, quòd fua omnipotentia ad plura fe extenderet, \&e maiortis la titudinis effet, quim potentia $i$ ilij, , \&fiperti
neret in patre, , pertineret vitique in filio, ita neret in parre, pertineret vitique in
 tentia fimpiniciter non effet in flilo, fed filinis ef
fet quoddam pofibile ret quoddam poffibile prodnci,loquendo de po
fibili, quod refponder potentiz productiux Eriil, quod refpondet potentix prodintiux. minum libro 3 . dicit, quod fi pater filitumpro-
ducere non potit ducere non potuit, infirmus fuit, dicendumb cuius erat intentio, quòd potentia genericand effet produatiua potentia, ex quo inferebat quòd filius effer ominipotens, non êfe proptet pater eft opminipotengs, immo infirmus, fiom adpotentem non potuir generare.
Ad fecundum dicendum, quoे Ad fecundum dicéndum, quòd poffe peccare non cadit fub omnipotentia, non propter ho
quod non congruit Deo, fed ob id, qiodd non fra tarad aliquam potentiam produtiuam, fed ef
Refponfo ad ferundò obiecaa.
$A^{D}$ ca vero, quarfecundariò inducuntur, di rentia productiua a licuius má fuline non app2 ret, cur perfectionem non importet, etiam am pliorem, quam potentia creatiua, qua produtalis filius, fi importat perfectionem fimpliciter, quia conftituitur per relationem, dicenduu, quòd nec etiaia lapis , vel angelus fecundiciter, \& tamen creatiua porentia, qux term natur ad eos, pertiner ad perfeetionemí. Ad fecundum dicendum, quòd potentia proad terminum diftinctum realiter fola relatio ne,nece eff fimile de potêtia tranfmutatiua, quia per necefitatem efam tranimutationis, quia

## Refponfioad tertio obietta.

A ea vero, qux tertiò inducuntur, difigenerare fit quid elicititum, neceffario porenomniporentiz comprchenfa, quantumcumqu. generare conflitueret fuppofitum agens:hoct uum \& qued contruat Ad fecundum dicendum, quòd in Deo none er F Potentia intelletina, aut volitiua, cum
pertineret ad omnipoten

voluntasnón fun
potentiz proda
potentix predu
. Aivi, red
recepti-
ux.
$\mathbf{V} \mathbf{u} \quad$ dquar-

Rd quartò obicicta.
A $\begin{gathered}\text { Den vero, qux quarto inducuntur, di- } \\ \text { cendum eft, quod } \\ \text { nullo motentia generandi }\end{gathered}$ nullo modo eadem effet potentia, , qua pater po
tuit generaze, \& filius generari, ve probatum tuit generare, \& filius senerari, ve probatum
eft in corporequeltionis; fed quia potentia hu iufmod non eftaliud, quadm neceffitas : eadem $2 u t e m$ neceffitate, qua pater eft patef, \& fi-
lins eff filius, habendo a pectum adeffentiam, quz eadem neceffitate fibi determinat vtramque proprietatem, generare videlicet, \& generantial

Reffonfio ad quintò obictia.


#### Abstract

$\mathbf{A}^{\mathrm{D} \text { e2 vero, qux quintò inducuntur, dicen }} \begin{aligned} & \text { dum eft. Ad primum quidem, quòd non }\end{aligned}$ eff verum, quin porentia generandi, qe vniuer- faliter omnis relatio aliquid ponat fecudum faliter omnis relatio aliguid ponat fecundum fuam quidditatiuam rationem.vnde fiporentia generandi effet elicitiua , $\&$ importaret ordinem ad generare, nullo orodo effet in filio fecun dum iftam ordinem, $\&$ eoden modo non effet dum iftum ordinem, $\&$ eodem modo non effet


QV
AERITVR, QVOMODO POSSIT DICI folus Pater, vel folus Filius, uel $S$ piritus fanctus, cum fint infeparabiles.
DISTINCTIO XXI.
Expofitio rextas.
omnipotentia.
Ad fecundum
Ad fecundurn dicendum, quòd ideo vna perquia non habet potentiama aliquam refpectual-
Refponfioad fextòobicita

Refponfio ad fextò obictla.
$A^{D}$ ea vero, qux fextò inducuntur, dicenbuit proomnibus porentiis, nihilominuesfif potentia generandi iffee elicitiua, filius effet de de nu
mera poffibilium produci unde producibile, \& itz omnipotcntia habererafpc-

$$
\mathcal{A d} \text { obicicaz in oppofitum. }
$$

$A^{\text {D ea vero,qux in oppofitum inducuntur, }}$ vltra dicuniä emfentiam quod ex importat omnipotentia fece, \& oblique. dicit enim ordinem ad effe poffub ratienne omnipotetixa, ex extio in eo huiufioo
di ordinem ad omnia producibilia no haberet

Vtrum ditiones exclufixa, vele ex
santur ind diuinis
$\mathrm{F}_{\text {uis }}^{\mathrm{T}}$ quia Magifer de ditionibus exclufi- $^{\text {M }}$ currit,vtrum locum habeant in diuinis. Et vietur quòd non. vbi enim non eff folitarium,
aut aligua folitudo, ibi locum non habet folus, aut tantum, \& ceterx di $Q$ iones exclufiuz, $q u x$ important 1
nit noe mol diuerfitas, nec fingularitas, nec folitudo. ergo Lolus, zantum, \& dietiones cete Prxterea: Secundum doetrinam Diongfin debet in diuinis admitti, cuius oppofirum in
Pacriseloquijs eft expreflam, ,ed saluator di-
Loann 8. cie Ioan. 8 . qui me mififi, mecum eft, \& non res
Loan, 10. quia pater mecum eft ergo hac ditio folus, $\alpha$ ceterz exclufiuz nô debent in divinis admitti. Pryterea: Vbi elt omnimoda infeparabilile per omnem modum , ibi non habent locum diationes exclufiux, quorum officium eft exclu dered confortij pradicatione, guod eff aliud
d fubieto, fed Trinitas eff infeparabilis in efus. 7 . Iendo, \& in operando, ficut: Auguftinus dicit dmittendx in Deo. Prxterea: Quandocumque aliqua fic fe hatur dittio exclufuna, alterum non excluditur, ibi locum nô habet ditio exclufiua, quia atus
ce. 15. cit concra Maximianum lib. 3. quod cum dici-
 comque nominatur vnus, fiue pater, fiue filius, eft firitus fanđus. ergo ditiones exclufiux non habent locum in diuinis.

Qnod difiiones exclufiuc habeant locum
in diuinis.

ED in oppofitum videtur, quòd diationes Sexclufiux admitti pofsint catholice in difcriptura nobis nouimusexpreflum, fed diaiones exclufuxa, \&e exceptiux leguntur addijin di
uinis vtd r. Tim 6. ad Thimot. 6 . folus habet immortalitatem, \& capitula codem beatus es folus potens Rex Re gum, \& Dominus dominantium, \&c. \& cap. .
oan.17. Dei honor, \& gloriz, \& Ioan. 17. cognofcant De honor, \& gloria, \& loan. 17. cognofcant
te folum verum Deum, \& quem mififi Iefum Chrifum 3 De diationibus vero exceptiuis pa-
 nemo venit ad me, nifi pater traxerit eam. 6 r ho huiufnodi dittio
ce pofluar admitti.
Praterea: Vbicumque aliquis a\&tus fic com-

reftaddi ditio exclufina perfonx illi refpediu
talis adus, Ied generare competit parti, $\propto$ nul . talis satus, ied generare competit patri, \& nul.
ialteri :ergo congrue dici poteft ;quod folus
quin excludarur altrefliat $\&$ addi vniuer viliter puoomo - Primò enim oftendit, quèrca hoc duo facir. poteft addi
Secundo vero inquirit, an fimiliter addi pofqueritur. Dicit iraque primò, quòd hic oritur quaftio ex hoc,quòd fupra dictum eff, quòd tan use ff folus pater, quantiomnes tres fimul, vtrū
fane, \& catholicedici poffit, pater folus , wut lius,cum fecundum Auguftinam, pater, folus nō fit proeo,quèd infeparabiles fant tres perfong ta notionalia catholice dici poteft. fenfus enim eft cú dicitur folus pater, quàd in diuinis vnus
folus fit pater:non autem,quöd pater ab aliisfe paretur,quia femperer infepurabiles suat perfone. quirit, an poffit addidiAtio exclurfua vovius per onx in ordine ad predicatum effentiale, vtpote

D'fidicatur, folus pater eft Deus Et circa hoc $f_{2}$ clt quatuor. Primò enim dicit,quòd ifta non eft
admittenda, folus parer eff Deus, dicens, quòd pater,\& filias, \& firiritus fañqus süt vnus Deus. bent ifta dici, fed vbi tantummodo occurrit mo autoriratis.
Secundo ibi:1dem in eodem fiq quis interroget. Ma cati, ponendo diztionem exclufuam cópredid bet,quodd pater fir folus Deus , vnde dicit, quòd tota pradicag. concluditur, quèd de Trinitate dicendo, Trinitas eft ynus folus Deus, fed nullo modo de vna fola perfona.
hoc, quod ditum eft fatim, dicens obyicit contra eff; quomodo ip fam Trinitatem dicimus folum Ceum, cum fit cam firititibus,\& animabus finmus,quöd no aliud, quadm i ipfa trinitas eft veus dà regulam generale dedienaniter ponit qua dicés, quod fia licubi in Ccripturis inueniantur pradicata effentialia a licui perfonx diwinx at
tribuicũa dictionibus exclufuis,nō debet intelli gi,quòd perfonx alix excluduntur, vt cum legi mus Mart. Io. Nemo nouit patre, nilif filius. Ioã. Matt. 10
 Ganđusiveritate Dei hac eff fantentia?
liateri.ergo congrue dicipoteft squod folus
 tantus eff folus paters, vel folus filius, quantus eff fimul pater, \& filius, fed hoc verum non ef ret $s$ nin in diuinis perfonis iolus, \& tantum, \&
ceterad dietiones congrue adderentur. ergoid guod prius .

A D quxfionem iftam relponderido hoc or A dine procedetir. Primò namque agetur de dictionibus exelu Secundóvero in ordin qui eft excludere, vel decipere Tertiò vero adaptabuntur ad propofitum applicando ea, qux dieta funt ad diuina

> Articvivs primbl.

 Priuarum porerit deprehendi ex trip Prima quidem, quòd huiurmodi diaiones fxionem, feen exclufioncm,vel exceptionem non fignificant, Ved exercent.
Voluerunt tamen àiquidicere, gnod fige ficarent illa, ita quod tantum fignificaref forio tudinem vnum, vel prater exceptionem.idem nem, omnis homo currite excepto Petro, \& pet iftam omnis homo currit excepto Petro, \& perrit, preter Petrum $\&$, fe cundum hoc prater, \&s excepto ideem impor tant, fed conftat, quod hacditio exceptusex E \& praxter illam fignificabit, ext parionem.ergo ratione lusexclufionem.
 cet, nifif fignificando illud. ergo exercere vide-
cur, quòd fignificat, manifefturef, quòd diftiones exclufiue excludunt, \& exceptiux excipiüt. ergo fignificabunt exclufionem,
dem, quod prius; diđiones namque hatum ef nô func cathegorematicx, fed fincathegorematicx $\&$ per fe fignificatiux ergo huiultiodi di-
tiones non fignificant ifta. Praneren fignificant ifta liquid fabijcibibie, vel pradicabile, fed folam habitudinem fubiectiad proxdicaram dectermi, nant, \& cconuerfo, non poffunt aligquid pracifc quid, fignificatum illud poffent fuppofita , \& poffent effe fubiecta, vel pradicata, fed mani, nes exclufiux exprimut habitudinem pradica ri ad fubieģam, \& econuerio, \& eodem modo
$\qquad$
$\gamma$
dictiones exceptiux . ergo non fignificabîne A. pro eo, quìd fubicctum exprimatur per no randum eft, quod folitudopoteft dupliciter im portari; fiue exclufio, fiue exceptio.
Primóquidem, ver iftaper $\mathrm{fe}, \mathrm{a}$ primò fign
Prati, ficentur, 8 hoc modo hx
cuntur illa fignificare.
cuntur illa fignificare
Sccundóvero vtci
zhoc modo folus, \& tantum alterum denotentur,
 circa alterui in ordine ad alterum denotare, \&e propte \& ronfuetum eflab aliquituibs dici, quòd oon rignificant, fed exercent, fed melius ef Refronde

Nec valent motiua in oppofitum. Primum figuidem non, quia hacc diftio pratrer, \& hac
difioe exceptuste habent id excertionem. ittio exceptus fe habent ad exceptionem.
Prima fiquidem per modum denotantise ceptionem circa aliquid, $\&$, ita per modū confignificantis, altera vero per modum per fe fignificantis, proprer quad
tio, , excepuseft nomen.
Nec valet etiam fecundum, quia verum eft quòd exercent, non quidem fignificando, fed
confignificando.

poffunt prer diliionem, vel per
orationem formari.
 nem; per di tionem quidem, ve dicendo tantum Sortes erit; per orationem vero, ver Sortes
currit; is nullus alius. fimiliter etiam fir ex clufio per folam propofitionem, vt omnes curunt prater Sortem, vel per hoc, vtomnes cur ant, excepto Sorte.
Vliterius attendend tantummodo, $\&$ folum,$\&$ cetera aduerbia di nerfinode excladunt, quoniam folum poteft quidem, vt dicendo Sortes folus currit. eftenim fenfus, quòd nullus alius a Sorte currit;ab âu vero, cum dicitur Sorres currit folum. ef nim fentus, quod Sortes non legit, nec difpu-
tat habet ątum alium , nifif curlum,$\&$ fimili modo intelligendum eft de ceteris aduerbijs exclufuis, vtpore tantummodot, pedo, $\&$ fimilibus; folus vero nominaliter fu-
mendo non excludit ab aqu, fed caufalitas. eft enim fenfus folus Sortes currit, non quidem, quin Sortes aliud dagar, quam currere, ro huius differentiz eft, quòd aduerbium po reft effe determinatio pradicati, cum fit verb diectiunum fecundum Prifcianum, \& ita po intelligazur determinare verbum, tunc excluo dit 2 ab 2 tu ; h vero componitionem pradieati cum fubie\&o, tunc excludit ì partici; patione pradicatieffe aliud d fubieqo, \& ita
excludit a caufali, fumitur enim hic caufa le pro fubiecto ; aclusis vero pro predicaro a
men fub aliquo certo cafu accurante verbum.

## 

 aquipollent.TErtia quoque propofitio eft,quòd pro. Tertia pro politiones exclufiux exponuntur per vni-
nerfalem oppofitam, vt verbi gratia, tantum Sortes currir,exponitur per iftam Sortes cur gatiua, dicendo rantum Sortes, tunc expone retur perv niiuerfalem affirmatiuam, \& nega-
tiuam fimplicem, dicendo Sortes non tiuam fimplicem, dicendo Sortes non currit
\& omne aliud currit. Conuertuntur autem thi iufmodi propofitiones in vniuerfalem de trā́fpofitis terminis, ve verbi gratia tantum Sor
tes curri, conuertitur in iftam; tes currit, conuertitur in intam; omne currens
eft homo, \& illa tantum ynum eft, conuersi tur in illam,omne ens eft vnum, vt paret pri- in prmigio.
 nes exclufiux propofitionibus excepriuis, po-
nendo exclufiuam pro prxiacente, $\&$ illud, quo fit exclufio pro exceptione, ve dicendo tan tum Sortes currit, zquipollet huic,nullus cur-
rit , nifi Sorter. Eftramen hicdubiwide rit, nifi Sortes. Efteramen hic dubium de pro
pofitione, in qua fit exclufio
toro inte verum poosit conuerti in vniuer(alem ine deranf-
 eff albus, omne album eff paties. Fecundun
hoc enim lapis, fine quo paries non eff abus ef hoc enim lapis, ine quo paries non elt alibus, el
fet paries formaliter, $\&$ in recto, quod nullo
mododicendum eft. mododicendum eft.
Proper quod ali
Propter quod aliqui negauerunt illam regu am de conuerfione, qux nihilominus negari
non poteftmanifeftum enim eft cum dietio ex cluffua excludat omne aliud d fubieceo a parti-
cipatione pradicati, $\&$ ita relinquit inharencipatione predicati, \&itita relinquit inharcen-
riam pradicati ad fubiectum, quod fíat conuerfio, fubiectum inerit vniuerfaliter pradicato, omne illud impedit de toto integrali. iffa paries fit albus natura, $\&$ lapis, $\&$ finon fit $p 2$ paries if albus natura, 8 lapis, \& \& finon fit pa-
ries in recto, eft tamen paries in obliquo, is tamquam pars confitutiua fine qua impofsi-
bile eft quòd pariestocus fit albus , protanto bilie eft, quòd paries totus fit albus, protanto
autem verificarur ifta, omne album eft per autem verificatur inta, omne album eff per mo
dum, quo pars integralis continetur fub dici de omni - poteft enim per dici de omni conclupariecis. ergo lapis eft albus. unde e perhe iufmodi definiens primò priorum,vbi de ommi, fic ait, quöd dicide omni fir,quabido nile eft
quädo nil eft fumere fubie-
Ai, de quoalteridic
Aidde quaatureri dica
tur, finitur pri-
tury finitur pri-
mus arti-
calus.

ARTICVLVS SECVNDVS.
De aclu ditionum exclufiuarum, ee exceptiauram,
© primo an addite accidenti excludant f f
dant partem, pel a addite ingerior
excludant fuperiuss vel
cludant fuperius
econuerfo.
Cupa fecundum vero confiderandum eft Upro regula generali, quòd dition exclaffua
feparat d confortio pradicati, omne quod fic reparat a confortio pradicati, omne quidicic
eft aliud a fubiecto, quod non attribuirif fibi pradicarum cadem attributione, qua fubiego poncbatur ineffe, \& hinc eft quòd quia inferiorio, atribuitur, \& fuperiori modo diáo exclufua tradita inferiori non excludit fuperius. vnde dicendo tantum Sortes currit, non exclu-
ditur homo quin currit fimiliter etiam fupeditus faluartur in aliquo inferiori,\& dicendo, homo currit; non excluditur fortes, nectamen
ponitur, quòd poteft verificari pro Plarone. vnde quamuis diatio exclufiua addita inferiori fuperius non excludat, nec econuerfo; niferr illam , qux formaturde fuperioridicendo tantum fortes currit .ergo tantam homo currit, non tamen econuerfo, fequitur econtra ho-
mo currit .ergo fortes tantum, $\&$ ratio huius mo currit ergo fortes tantum, \& ratiohuidem
eft, quiadicio exclufiua non tollit rationem vniuerfalis, \& \& fuperiorisis, inuoa affirmatiue non
arguirur ad inferius fine fallacia confequentis.
 dens in concreto, nec etiam econnerfo. non enim fequitur tantum Sortes currit. ergo quan tum,vel coloratum non currit, nec econuerfo, rit. conftat enim quòd eandem atrributionem, qux vni attribuitur perfon $x$, \& alteri attribui, quoniam in fignificaro concreti includitur Per eandem vero regulam patet, quöd fif fiat adduatio exclufue ad a ccidens in abftrafto, excluditur fubftantia, \& econuerfo. vnde fi nis eft in Sacramento altaris, excluditur fubftantia, \& Iequitur. ergo fubftantia non eft, \&
fimiliter fequitur, tantum fubtiantia eft.ergo limiliter lequitur,
accidens nori ef.
Er Gidicatar

 fitio includit repugnantiam, inquantum accidens uon poteft effe fine fubftantia, \& tamen di cendo tantum accidens eft, ex uif fermonis excluditur fubtantia,, alind ab accidente,
alit

- Ex codem etiam refpectu patet, quòd diatio excluffua addita definito, no excludididefinien tia; nec etiam proprias passiones concretiue non excluditur rationale, aut fufceptibile diciplinge, nec econuerfo.

Pet.Aur.fuper r.Sent.to.I
. $\mathbf{V u}_{3}$ орinio.

Per idem quoque patet,quòd addita toti integrali partem non excludit, , yuamuis fiar ceō-
uerfo, cuius ratio eft, quia totum nor potelt participare aliquam formam, quin eam partici pent omes partes. fi cnim tocusparies albus eff, neceffe eff lapides albos effe, noo tamen econuerfo, propter quod dicendo folus lapis
eft abbus, excluditur paries; \& non econuerfo. Volucrunt tamen aliquid dicere, quòd dietio exclufuaa addita toti inregrali excludit partê. vnde omuses tales propofitiones ingludunt rc-
pugnantiam fecundum cos, pro eq quod di-
aioexcluf Aioexclufiua feparat à conforrij participatione, quod fic eft thaiud d fubietooquòd non prax-
dicatur de oo in reqo, co tales propofitiones verificari noón poflunt, fed ifta fare non potef, quoniaim propofitiones huiufmodi inueniuntur pofitz in frriptura que fuerit maculatus lepra, folius erit extra caflra, 2 fimiliter. 2 . Reg. 2 . dicitur, quòd fola domus Inda fequebatur Dauid, quare fif exclu-
deretur pars integralis, fequeretur guod pcs leprofi non deberec effe extrac coftra, it 1 capur, a quòd fingulares homines de domo Iudx non fequerentur Dauid.vnde melius dicendum eft,
ficut prius, quòd diAio exclufiuz non exclud iicut priss, quòd ditio exclufiua non excludit Eortium cum eo in ordine ad pradicatum. Efftamen aduertendum, quòd in omnibus pradicatis, fi exigit conditio pradica, poteft
fieri exclufio, d fuperiori guidem excluditur inferius, ve fidicatur fola fubftantia eft genus generalifsimum in coordinatione fubftantia-
rum ab inferiori ratione, fi dicatur haxc fola Fcnix eft indiuiduum in fua fiécie. non enim dubium,quòd excluditur fecnixix animal;quia adiacconte vero concrete fumpto exiuiduuin adiacente vero concrete fumpto excladitur
fabicGum, id dicatur tantum album eft ens per accidens, excluditur lignum quodibet, vtal. bum, non tamen eftens per accidens, fimiliter
ctiam fidicaur folus paries componitur ex pidibus,\& cemento, non excluditur lapis,
ndifio exclufua addita pni correlatiuo eccluda religuum opinio quorundam.
 Sexlufua addita vis excludar alterum. Et rundime ex ixer unt aliqui, quòd non. Didio.enim exclut
fua non videtur excludere, nifi ea, qua poflunt nutuo feparari; fed manifeftum, quod vnum elatiuum non poteft ab alio feparari in effe, nec etiam quo ad intelligi, quia fant fimul
naturali intelligentia, \& exiftentia. ergo non videtur, quòd ditio exclufiua addita vni relatino, excludat reliquum. Et confirmatur ex
his, qux dita fune de accidente in concreto his,qux ditat funt de accidente in concreto, 8 -
departibustotius integralis.pro eo enim quod departibus totius integralis.proto enim quod , \& accidens cum fubiefo perinharrentiam,non videtur fialiquam habbeant fimultatem per coe xiftentiam, \& cointelligentiam, cuiufimodi funt correlaciua

$\qquad$齐共1


511

Frelariuan non funcide principalinintellequad vnum refpectualterius, fed tancum de cointellectu, \& ideo dictio exclufiua add ata vni exclu-
dit reliquum,quòd autem ita fit, pater ex mul tis. quandocumque enim aliqua fic fe habent, quòd vnú eff de principali fignificatu alterius, dicédo libecraliter,fed nulla eflnugatio, cum di. citur pater filij. ergo filius non elt de principa B
li conceptin patris.
Praterea: Quxcúque realiter differune pof funt habere diftinctos, \& differentes conce putus, fed extrema reclatiua realiter difinguuntur.ergo videtur, qu
cipales conceprus.
Preterea: Quandocuìque aliquid non de inrrinfeca effentia alfuius, non eft de cius principali conceptu, fed vnum relatiuum non
eft de effentia altertus. ergonon eft de principaliéius conceptu
Dicunt ergointi, quòd fide concepru princi pali vnius relqtitui effer reliquum, diétio excluter, quòd addita homini, non excludit animal, $\&$ addita roti integro non excludir partem,$\&$ ine fumperm, dit fubiećum, quod ponitur in cius definitione. hzc enim omnia ex hoc tenent, o ynum ef opinio aliorumu.
 rius. illud enim cuius principalis conceptus efteffe ad alind, includitin fuo principali con ceptua a Praterea:Illud, quod non poreft habere prin cipalem conceptutin quonon claudatur alind, aliud, fed nullo modo poreft concipi aliguod relatiuum fine termino.ergo vnum relatiuum eft de principali conceptu alterius, $\&$ multo de conceptr feciei, quia homo inuarian animal poreff habere concéptum fine rationa i, relatinum autem nullum conceptum habet, in quo non includatur aliquid aliud principali conceptualterius, fed de fecundz rio, tunc relatiuum haberet duplicem conceptum, \& tunc queritur, an principalis conce-
ptus fitaboolutus, $\propto$ fecudarius relativus $q u$. effe non potefl, quia relatio non haber conceprum abfolutum, aut vterque eft relativus, \&
habebitur propofitum,quod aliquid aliud clau detur in veroque ergo id quod prius. detur in vrroque.ergoid, quod prius.
Prxterea: Si relatijum haber principalem conceprum, in quo includitur aliud, non pofret per diuinam potentiam teparari, \& fecui-
relatiaorum, non cognofceretur reliquî́,quod
eft impofsibile, $\&$ conera Philofophum in prx. dicamentis ergo illud poni non poreft. Concludunt ergo ifli, quòd vnum correl Hum eft de principali fignificatu alterins, \& hoc eft fpeciale in relatiuo, quod aliud fir de
ifirellectu ip fius, nōobtante tamen hoc dictio exclufiua addita vni excludit rcliquum pro eo, quòd eftaliud, ,olus quiden, ve Philofophus di-
cit in primo Elenchorum eft idene cum alio.
Quiddicendum fecundum neritatem, it primo a inumrelatiuum fit de concepta prin-
cipalíalterius.

 eft de principali conceptu alterius obictiuc, pronciin \& in recto, quamuis actus intelle tuus,qui cadit no expilca fuper vnum artingat alterum in obliquo, vbi tur
confiderandum, , puod conceptus principalis, fecundarius poffuntdifinguere arcium incelle- poif Cus, \& fíp non eff verum, qued relatiumm habeat conceptnm principalem, \& fecundarium,
immocodem fimplicia Au inrellecfus, tingitur vnum, attingitur alterunn,vel pofiunt diftinguere conceptum obiectivum, \& iécunquidem in refto, reliquum in obliquo : insobl quo quidem concipitur relariuum, quod intelligitur per modum principalis, wnue concipiesp
patrem, intelligit filium indirecte, $\&$ in obli quo. Secundum hocerro veraque opinio ve-t rum cenet. Prima quidem referendo ad conceptum ob
iectiumm. secunda
intellection vero referendo ad conceptum, fen piens paternita a ctum vinde incellectus conciquidem in recto, \& eft habitudo; altervm $v$ ro in obliquo, \& eft fundamentum ; tertiun quaque etiam in obliquo, \& ef ex exremum in nem, \& idem intelligendurn eflde omni aliz relatione; \& propter hoc cium accidentia ab ditameniniri habeant per vnius tantum adaccidencia non b foluta per fubiectum, icptem principia definiri habent per duplex a dditzme aur videicet perfectum, $\&$ tantum; procedun cuntur fationes, qux pro opinionibus ind

Quod diatio exclufiua addita vni relatiuo excludit re
liguum contra primam opinionem.
$S_{\text {exclufa }}^{\text {Ecuro propofitio eft, quăáditio Secundz }}$ terum, videtur tamen hic diftinguendum de predicaris, quax non pofunt. ineffic vni cor rclatiuo ine altero, vepote effe, vel cogno quum fit cognofcatur, ita quod dicendo quin reliquum cognoflatur, ita quod dicendo tantum pare


eft; filius enim non excluditur. De pradicatis $A$ 2utem, qux pracife ineffe poffunt vin fine alte--
ro,exclufio fieri videtur, vt cum dicitur, olus pa ro,exclufio ficri videtur, vt cum dicitur, folus pa
ter refertur ad filium, vel foluspater generat fiiuü co modo, quo fuperius dicebatur, quòd non excluaitur lapis, dicendo,
tur ex lapididibins, paries componiScd his non obtantibus, dicendum elf fimpli citer, quode excluditur vnum relatiuu ad aliud,
refpedu quorumcumque pradicatorum , quod refpectu quorum.
patetex tribus.
1.Phy.fex. mo Phyficorum, quöd fit tantum principiumen principiatum.
Secund vero
Elinnc... 3 alio, vt Philofophus dicit in int qui non eft cum lius eft alies $\perp$ patre. crgo fi folus pater eft, fi-
lius non efl. ius non eft
Tertio quoque, quiz quod contingit intelli-
 uis relatio . vnde poreft aliquis capere, quoud tantum pater fit, filio exclufo. ergoiftum conceptum falfum artingir fignificari per diâtiopropofitiones exclufiux, que funt de altcro repropostiones exclufinz, qua funt de altero ore-
latiuo in ordine ad predicatum in alio de necef firate vnum correlatinum concomitatur aliud Nec ualet, quod inducebatur in oppofitum in prima opinione, quoniam unum relatruum non effde conceptu alterius, \& formaliter, fed.
in obliquo, \& concomitanter, propter quod di tio exclufiua, qua habet feparare efse, quod eft aliud 1 fubięto, excludit 2 Iterum correlativumific autem partes integrales pro eo, quod fentiam ipfius.

> ARTICVLVSTERTIVS.

Ruomodo Irca tertium quague confiderandum
Circa tertium quoque confiderandum piuis,qualiter locum habeantin diuinispoteft poffunt formari.
Prima quidem, quòd non habet locum in di-
uinis, quando tenetur catiue. unde hace eft calfa, parerice, fine folug , uel Deus eff folus, proe eo, quoud folus pradsicat hi
folitudinem, \& excludit ab co confortijplura litate, ,quod omnino uerum non efl.in Deo enim non eft folitudo, cum fit in incietas, ubi con-
fortium perfonarum, $\&$ per hanc regulam $p a-$ ret,quodd heç non eftadmittenda, pater eft Deus Solus, hoc eft, Deus folitarius, inimo Deus, qui eft veraciter trinus.
Secüda uero eft, $\Phi$ dietiones exclufiux fincathegorematice fumptr locŭ habêt in diuinis, 1 addî̀ur fubiefoo, \& fiat exclufiod formz fubiecti:fumütur aute fincathegorematice hiurfmo
dididiones femper,quando aduerbialitertené tur; ut folumimodo, tantum: Solus autem po
reft teneri in nuim addiebrij, nt fidicatir,; Petrus
 uel rantum: adducirur autiten ad fubiediam, ant
fiat exclufio a forma ipfus, ue cum dicitur, Solus pater eft tanras; quanti funtiomnes tres fimul. eft enim fenfuis, quidille, cuitinullus
 unde fic utendodizionibus exclufuisaddi.pol fotus termino perfonalia pofito ex parte fabieat terminusefsentialisundehxcefluera;patereft Deus, fi intelligatur fieri exclafiod forma'pavernuseftDeus.
Tertia quoque eft, quod addi pofsunthuiuf moditia quoque eft, quod adion poissunthuius te pradicati, fi intelligaturn fierii exclufiod itor-m?
ma ipfius, h hoc fiex parte fubiecti ponatur pa:

 Deus tantum .eft enim fenfus, quòd non funt,ni
fiDeus nec habent naturam aliquam, nifiDei: tatem, fed hac non ef uera, filius ef Deustan-. tum, cum fit Deus, \& hoom. Erper hanc regn-:

 eff pater rantum, hoc eft, habet pater unitatem
tantümodo, non efl dubium, quöd eft talfa, habeat tres proprietates: Eft tamen uerà propofitio, fi ponatur Trinitas in pradicamento, ut.Deus eft Trinitas folum, uete eviam fi ponaQuarta quoque reg ula eft, quodd di\&tio exclu. fiua denotans exclufione m feria dubiecto re-
fpectu pradicati, \& econucrfo, poreftàdi tor fpectu pradicati, \& econuerfo, porefiaddid ter-
mino perfonali, vel ex parte pradicati, vel ex parte fubie ti in ordine ad alliud perfonale: vnde hx ceff vera, folusp pater generat, vel taitum filius generatur, vel filius generat ran tum,
vbi tamen eft vna perfona, habens plures proprietates, vel vbi effaliquod perfonale comma
per ne duabus sperfonis, videtur poffe poni ex par-

erfa, pater generat tantum, quoniam cum ho
pirat, nec quod ex partefubie eti, quia nonef ifta vera, tantum pater fpirat, quì ílius fpirat

Opinio S. Thome parte prima quef. 31. art. 4
$P^{\text {Ro }}$ quinta vero regula concitaterandumeft; Opin.qno quòd dietio excluffiaa poicelf addi termino effentialiin ordine ad aliad effentiale, vt di-
cendo, folus Deus eft aternus , vel tanrum trinus eft immenfus, fed vtrum poifit addi ter minoecientiali in ordine -ad terminum perfona lem, dicendo, folus Deus eftpater, vel termino perfonali in ordine adefefentiale, dicendo, fo-
lus pater eft Deus, dubium eft . Dixerunt namquer alij, Duodd fiexcludaraur alind neutra
iter, propofitio ef vera ent enim liter, propofitio eft vera. eft enim fenfus, quò
folus pater eft Deus, quia nullus ef Dens , fit alius $\AA$ patre; filins quoque, $\&$ \& firitus fan Aus, quiDeus funt , non funt alind ip patre. S

512

## Liber I. Sententiarum

vero excludatur alius mafculine, tunc propofi- $A$
tio erit fala, quia patere ef alius 1 filio: $\&$ ideo tio erit fala, quia pater elt alius a filio: \& ideo
non folns paier tff eup, \& \& quoniamprimus
fenfus noneft ita proprius, ficur fecundus, non non fous pater ert Deus, s.quoniam,primus
fenfus non eftita propius, ficur fecundus, non
funt propofitiones huiufmodi extendendx. funt propofitiones huiufmodi extendendx.
Sed ifte modus dicend videur
ineronducere impropriam diftinctionem, quiz pari ratione
poffer ifta difingui, folus pater fpirar . fienim excludatur aliud neutraliter, vera eft, quia fi-
lius nonett alidid; lius non eftazind; fivero alius malculine, pro-
pofitio eff falfa vnde diAtio exclufiua ex fua na
 cludendo, nec aliquem modum fignificandi, fed
excludit rém aliamè excludit rem aliam a fabieto, a confortioprx-
dicati, feu illa res exprimatur mafculine, feu fe
 terefl Deus, quid nulla alia res dpatrefitDeus.
vnde locum non habet haxc diftintio generis neutri, vel mafculini.
opinio quorumdam .

Propifris dixeruntalij, quòd propofi-
tio, folus pater êflems, poteft diftingui, per compofitionem, \& diuifionem. dicitit enim
Philofoph. in fecundo minoris voluminis quod inter exigens, \& exatum caditimplicario media, qux explicatur per quid eff, vel quod eft.
vnde dicendo, homo eff albus, fenfus eff homo, qui eft albus, \& dicendo, lignum album, lignü, citur, folus pater eft Deus, , fenfus eft, pater, qui eff folas, eft Dens, \& in ifto fenfuadiuifo eff vera propintio.efte enimentilus, quad pater eft Deus,
\& ille folus eft parerf; in feofu vero compolito, $\&$ coniun efoent falfa, \& poteft fimile allignari
in propofitionc ifta, omnis homo albus eff. $f$ fi enim ponatur implicatio diuifim, \&ex exarte
pradicati, propofitio falfa eft, dicendo, omnis bomo curriit,\& ille eft albus. fecundum hoc ergo, eftenim Ienfus,quod omnis homo fitaibus,
fivero ponatur implicatio ex parte fubicai, tüc eftcompofitio, $\&$ propofitio vera, dicendo, omnis homo, qui eft albus, currit, dato, quòd non fit, nifi vnus homo albus, \& ille currit.con
fimiliter in propofito cum dicitur, folus pater eft Deus, in fenfu divifo verum eft, quòd pater eft Deus, \& ithe folus eft pater in diuinis; in fen-
 turincompetens. nulloenim modo implicatio, quarcadit intra exigens, \& exactum poreft deper deber intelligi, ve determinians fabicAum, alioquin hxc propofitio effer difinguenda, homo eftens per accidens, quoniam fi implicatiopofit ferri ad pradicatum crit propoper accidéns, quie eft albus. femper enim adiectiuum cum fuaimplicatione determinat fubie aum, ve fit fenfus compofitus, \& continuus,
nec compofitio, aut diuifiofit, nifi per di-
neconem, quaex natura fua habet,
quòd pofirit trahi ad determi-
nandum fubiettum, \& ad
determinandum pra-
eterminandum $p$
dicatumín,

## opinio Scoti r.Sert.dif.n. r. q.vnica.

Qapropter dixcrunt alij, quàd hxc opin. Scoeff ex virtute fermonis, folus paracr coft Deus, wh vel, folus pater cftrantus, quanti funt onmes tur in propofitioncm vniucrfalem de cerminis tranfpofitis, vt folus hono currit, conuer ritur
in iftam, omne currens eft homo: fed contat niltam, omne currens efthomo: fed conftat,
quod hac propofitio eft falia, onnuis Deus cft pater, quia filius eft Deus, \& tancun non eft pater. crgo \& ifta eff falfa, folus pater ent Deus:
tum quia propofitio exclufiua de derxdicaro $f$. nito, zquipollet vniuerfali negatiux de praxdicato infuino, ve verbi gratia, folus homo cur-
rit rit, xquipollet huic, nullus non homo currit:
fed manifefum eft, quöd hxceft falk , non pater eft Deus, cum filius fit Deus, $\& \in$ ftrilitter ifta, nulllus non pater eft tantus'; quantif funt omnes tres. ergo hacc eff falfa de virtute fermonis, folus pater eft Deus, vel folus pater eft tantuos, quantifunt omnes tres s tuin quia propofi-
fioctivabet duas expofitioncs, etfialtera
fit falfa, tota fit falla, tota propofitio exclufinuz cff ceníenda
falfa, vt verbi gratia, folus homo currit, compo nitur per iftas,homo currit, \& nullum aliud ens currit; fed manifeftum eft, quodd licet ifta vera, pater eff taritus, quanti funto omnes stres fimul; vel, nullus alius eft tantus, cum filius fit Deus, \& tantus, quantif funt tres. crgo hac propofitio quanti funt tres omnes. fic ergode virturcters monis vera non funt,fed Aug. vtitur cis ad tol- vbi supra.
lendum harefes, \&errores.

Quid dicendum fecundum veritatem.
 Prima quidem, quòd folus. lus vno modo tene tur pracifiue, alio modo excludendo, pracifee
quidem, vt cum dicitur, folus fortes poteft tra here nauem; exclufiue vero fi fefter fenfereft trà go hac propofitio, folus pareer eff tantus, vera go hifc propolitio, filus pater eff tantus, vera
eft, fitenear pracifiue, quia fine adiuntione aliarum perfonarum, tantus eft pater, quantus fi fibi a lix perfon $x$ adiungantur, \& fimiliter fo-
lus pater eft Deuis fub hoc fenfu, verim eft, quia per fe, \& prxcife fumptris eff Deus,nec indiget alterius adminiculo, ve frit Deus, ; haber 2u-
tem intentionem hanc Auguftinus coacedendo tem intentiotem hanc nuguninus concedendo quò folup efle tantuspater, vel folus filius, vel
folus firitus fandus,
 tres funt maior Deus, quam finguli eorum, quia non eff, quo crefcatilla perfectio, $\&$ quia ex communi modo loquendi, hxc ditio folus tene tur frequenter precifiue, ideo concedi poteft,
quod ifta propofitiode virtute fermonis non eft vera. . $\underset{\text { Seccunda veropropofitio eft, quòd fi folus te- }}{\text { neat }}$ neatur exclufiuc, quantum eft de virtute ferm
monis,ficutdicitopinio immediate prxcedens,

Diftinctio XXI
orationes huiufmodi non lunt vera, attendendo $\mathbf{A}$ num; quòd non poteff feri vni attributio, quin in Deo videtar aliud fentiendum, proco, quòd Auguftinus dicit primode Trinitate, quid in
friturar de fipiritu fantoo quod ipfe folus adb beatitudiquid ${ }^{2}$ parre \& flio fepararinonpotef, \&ff
 $\stackrel{\text { feparari non poteft. }}{\text { Ex goc fiquidem di }}$
Ex goc fiquidem ditoo, videtur colligi poffe, dine ad pradicatum effentiale, alizam non exclu dit, quod quidem non prouenit ex natura dilatiuorum, quioniam ditio exclufiua addita vni poteft excludere reliquū, ve fuperius dictum fuit, fed prouenit hoc cx condirione dininararum ad pradicatum effentiale, maṇcnte fiquidé eadem ratione, deber idem mancere . Nunic autem quìd diatio exclifinua addita inferiori fuperius
non excludat refpecuu pradicatorum in ion excludatrepecu pradicatorum, in quibus
idem funt inferius, \& fuperius $;$ excludat autem reffectu corú, in quibusides ie nof funt, verbi gratia, dicendo, tantum fortes curri, dirur horno, quia in currere non diftinguuntur
homo, $\&$ fortes, dicendo tantum fortes eft indi uiduum hominis, excluderetur homo, \& \& animal, \& corpus animatum, qux non funt indiui-
dua hominis, quod vtique fi contingat, hoc prouenitex eo, quòd inferius, \& fuperius funt vnum refpecta, vnius pradicati, \& non alterius, \& fimile reperitur in toto integrall, in eius par
tibus nam dicendo, folus paries eft albus, non excluditurlapis; dicendo vero, quòd folus paries componitur ex lapidibus, 2 cxmento, excluderetur lapis. totum enim integrale, \& par-
res funt vnum in effealbum, $\&$ non vaum in ef fecompofitum.ergo pari ratione perfonx diuinx, cum fint vnum in ordine ad pradicat2 efientialia; non vuum vero in ordine ad notione adilla, quamuis in ordine ad ifta. ficergo in diuinis videtur vna logica fpecialis, quod cum iam non excludat, non quidem propter naturam relatiuorum, fed ex conditione perfona $r u ̈$, qu $x$ in ordine ad pradicata effentialia eft $v$ -
atrribuatur \& alteri huiuffinodi praticatum , quin,
fecundum quol fecundum quod Auguftinus dicit contra Maxi- $\varepsilon$ efp. 13 minum libro 3. quod fide folo patre dicceretur, deretur filius, \& \& piritus fantus, quia hil tres $v$ fequens eft vbicumque nominatur qus , civen- cap. 2 . requensert, vicumque nominatur vnus, fiue pa
ter, fiue filius, cointelligatur. fpiritus faneus, vno quidem iftorum nominato intelliguntur $\&$ reliqui, quod in pluribus frripturx locis occur. divinarú perfonarum logico nota cofetiderues, 2 C regula ab eodem, quodddietio exclufina addita nni perfon a aliam non excluderet in ordine ad
dradicatum effentiale, in quo fimpliciter vnum funt, \& quad vnica, \& e eadem attributione
ineft ipfis, ficut datur ab edem remula neft ipfis, ficut datur ab eadem regula de toto integrati, \& partibus, velde inferiori, \& fupe-
riori. fecundum hocergo ; cum dicitur, folus pater eft Deus, no diciturf fieri conuerfio in ifta, omnis Dans eft pater. quin includetur fiEx draditisis itaque pot mari, quòd diAio exclufiua addita vii perfonx aliam non excludit. quozd pradicata effentia
ia. $\&$ ideo intelligendum de diationibus exce ptiuis. in quo terminetur art. tertius.

## Refponfio ad obiecta.

$A^{D}$ ea vero,quix fuperius inducuntur, dicen Reffonefo prout fignificat folitudinem fimpliciter, \& \& et athegorematice dition non admittitur) in diai.
nis, fed prout fignificat folitudinem in partici patione alicuius pradicati; ; perfona namque orris fingulariter \&\& folitarie generat,nec ho Etper idem patet ad fecundum, quad tor refert ad itañ intelligentiam, quod ait non fum folus, quia pater mecum eff.
Ad tertium dicendum, quod refpectu predicatorum effentialiom infeparabiles funt tres perfonx, cum fint omnino vnum, propper quod cluder quoad huiufmodi pradicata; excludirta $\underset{\text { Et per idem pater ad quartum. }}{\substack{\text { men omnem creaturam } \\ \text {. }}}$

DENOMINVM DIFFERENTIA, quibus vtimur loquentes de Deo.
DISTINCTIO.XXII.
Expofitio textus.
E cipit enim hic erratazus de nominibus diuinis. Et circa hoc Magifter facir duo. Primò enim tractat de nominibus diuinis in
generali. generali.
Secundò in fpeciali. fecunda ibi : Prodizis aut-
tem sdijicendum eff de fequenti. Circa primum. tem adijciendum efl de fequenti. Circa primum. duo facit.
diuinorum.

514
Liber I. Sententiarum
Secundò a ffignat quafdam regulas de eis.fe-
cunda ibi: Sciendum êtitrgo. Circa primum duo cunda
Gacit.
Prim Primònamque ponit tres differentias nomi-
num diuino dam funt perfonalizad perfonas diftinctas pertinentia, qux funt indicatiua proprietatis, vt generatio,filius, verbum; quxdam vero funt $v$ ritas, virtuis; quadam autem familitudinaria
 tres differentias, dicens, quòd quadam nomina funt, qux dicunturde Deo ex tempore, \& rela
tiue ad creaturas, vtdominus,refugium,\& crea
tor, quxdam nomina, qux dicuntur ex tempo
$\Rightarrow \quad \begin{aligned} & \text { tor, quadam nomina, , qux dicuntur ex tempo } \\ & \text { re, fed non relatiue, vt incarnatus, } \& \text { humana }\end{aligned}$ tus;quxdamautem collectiue, vt hoc nomen, Trinitas, quia de nulla perfona dicit figillatim.
Poftmodum ibi : Sciendum ef rgit Rer quafdam regulas circa nomina prodicta, \&
faciduo. facituo.
Primònamque affignat quinque regulas. tinentr fingulariter, quad dilla nomina, quaperercuntur adinuicem, ficut pater, filius, \& donum Secundam vero, qux fignificant effentix vniconuerfo ea, qux abiolute, \& ad le dicutur, fub flantialiter dicuntur
ae, nullom modo indicant fubtantiam, nec fub ftantialiter dicuntur.
Quartam quoque, quia quxccimque fubftanpluraliter de omnibus tribus, fed fingulariter. non enim Trinitatem dicimus effe tres Deos,fed vnum Deam, nectres magnos, aut tres omni potentes.
Qinitam
foluta fignificantaliud. non nonimimaliud eft effe magnum, \& aliud effe fimpliciter, 1 and eft effe funtibi tres magnitudines, ficutnectres effentix, fed vna magnitudo in tribus, propter quod nomina effentialia dicant de perfonis fingulis
figillatim , \& de omnibus tribus fimul, non pluraliter, fed in numero fingulari.
Suecundò ibi : Deus enim. Declarat, quod dimodo non fignificantaliud; quàm quarndam teriam, \& reciapitulat ea, qux dicta funt, \& pahace eff fententia.
Vtrum poffit Deus proprie nominari, aut aliquo nomi-
nededignari.

Qood non $\mathrm{E}^{\mathrm{T}}$ quia Magifer incipittractare de diuinis Vtrü pofiit Deus proprie nominãfi, aut aliquo nomine defignari.
Et videtur, quòd non; illud na mgue, quod enechabere proprium nomen. poffet enim enarrati, fin iomen haber'te, fed Deus enarrari none poteff fecundü quod Auaror de caufis dicit proomni enarratione, \& don deficiunt lingux enar
ratione eius; nifi propter narrationem effe ip-
fius .ergo fius.ergo Deus non poreff proprie nóminari;
Prxterea : Quod non potef habercdiozion Praterea : Quod non poteft haberc dictione,
nec poreft habere proprium nomen. habet enim nec potelt habere proprium nomen. habet enim
fe in plus diftio, quim nomen, $\&$ omne nomen eft dictio; fed fugultinus dicits s.de Trinin. quèd cap Deo enunciando, nulla co
non comperii fibibomen.
${ }_{\text {Pranterea: Dionyf. dicit primo de diuin. nomi }}$ nibus, quòd nee nomen eius cff, inec opinio, nec aliud enfus, nec ratio, dicit etiam, quiod thcologi landant Deum, tamquam imnominamicm: dum veritarem.ergo Deus fecundunn verifaten non poteft habere nomen.
Prxterez : Augultinus dicit libro primo de
doarina poteft nomenitiana, quod non facile inueniri oup vnde non porefl dici res, fed rerumin omiunicay fa : manifeftum eft autem, quòd fin nomen rei, vel caufa fibi inon competir, multo ninus alia nomina fibi conuenient. ergo nominiari inon poteft
Przterea : Maioris ambitus eft prxdicamcntorum denarius, quim ot onarius partium ora tionis, fed Augufrinus dicict 5 .de Trinitate, quod 9 .de Trin
Deus non continetur mentorum dialecticxartis. ergo multo ninus clauderur infra ofonarium partis grammaticx; \& per coniequens non habcbit nomen Prxterea: Nomen lignificar fubiectum cum
qualitate; fed in Deonon eff fubftantia juntaa qualitate, fed in Deonon en us cum coníderare
cum qualitate, quia debemus fine quantitate magnum, \& finc qualitate bonum fecundum Augulf. 5 .de Trinit.ergo non po s. de Trie.
teff habere nomen Praterez: : Illud, quod non habet rationem, aut definitionem, nominari non poreflt, quia ra-
tio, quam fignificat nomen non tio, quam fignificat nomen non eff fua defini-
 ferentia, cuius oppofitnm difunu eft fupra.ergo Deus nominari non poceft
ncretum, fed concreta Deftabftractum, vel cum fit fumme fimplex, nec abftre competunt, fumme fubfiftens; abftracta vero fignificent per
inodum dependentis nomine poreff fignificari Praterea : Signiad figni.
qua proportio, fed omnes res Deum lignificandum
Demigniaicandum. nomen entis, aut fubtantix fibi maxime conue nire,
cundum Augunpetit fibi nomen fublantix fe-
 non ef ens, fed fuper ens, \& \& fuper bonum. ergo
nullo modo poteft proprie nuncupari.

> Ouod Deus pofit propriesominarigut defignar.

SED in of itur miant defignari. Sid in oppofitum videtur,quod in Exododi puodDeut
 hoc dices filis Ifrael: Oui eft mifit me ad vos, ne defig quo nomine defignari.

Diftinctio XXII.

Praterea: Propheta dicit in Pfal.Quòd admi $\mathbf{A}$ dietioad placitum fibi imponi amile eff nomen tuum in vniuerfa terra, \& ga Domini, hec autem non effent vera, nifí Deus

4e. 3. haberet nomen. ergoid, quod prius. ne vila dubitatione of fubfantio valf me iins appellatur effentia, quilm graci oufyan vocant, fed hoc verum non effet, inifi Deo compeDeus potef nomine aliquo defignari Refponfo ad quationem. $\mathbf{A}_{\text {Priocedtenur. }}^{\text {D quelpondendo hoc ordine }}$ Primo namque ad quartionem dicet
te, quomodo Deus poreft nominari. circa diuina nomina. Terriò quoque inquiretur de fufficientia no

ARTICVIVS PRIMVS.

## Quomodo Deus poffit nominari.

Onomodo Cinca primum ergo confiderandum, $\mathfrak{y}$ fic nomina gaificariuum, quia quicquid contingit incelli-
 ex crearuris incelligere, \& per viă recolleetio. nis omnium imperfectionum, qux in creatura $D$ reperiuntur, $\propto$ qued
mutabilis, $\&$ immenfus per vizm eminentiz. ve quòd eft omnipotens, $\& x$ xernus, $\&$ per viam caufalitatis, ve quòd eft creator omnium, $\&$ guellecta contingit proportionalibus nominibus appellari
Precterea: Omne, quod habee diftin $\theta$ am nanuram a rebus alijs, poteft habere nomen,quod aliquan rationem difinatiuam, \& fecunddriain . non enim fumicur hic qualitas princiE. palis, nec fubftantia, qux eff primum prodicaro, \&̌ qualitas proaligua natura, red manifefü eft,quöd Deo maxime competic effe fupppofirū, gruabere nate naram-ergo maxim Prxtcrea : Omne,quod porefl habere fermo
nem longum fibi a proprizum poet $h$ ber nem longum fibi appropriatum, poteft habere
vnicam fibi ditionem propria vnicam ibi diaionem propriam. dicit enim

Manctix.12. cetur tunica, vel veftis, $\&$ fimiliter hiftorix Iroianx imponi vnum vocabulum, \& ap
pellatur lizs, \& vniuerfaliter rei relatiup
 fignificans, fed manifffium eft,quod Deus po-
teft habere fermonem longum fibi appropriateft habere fermonem longum fibi appropria
tum, $h x$ quidem diAtio a dus primus conueni tum, hre quidem dittio acuus primus conuenit
foil Deo \& fimiliter omnipotens, \& effentia
jufinita, \&\& if de multis alijs.ergo poteft via

Pesfe, \& habens aliquam vocem primo rela tionem fignificari ad placiiū funda mentalé fu per ipram vocem in ordine ad conceptum,que habet, fed manifefum elt, quod genus human tionum, fecüdum quem diucrfimode potefl hir teras, \& elementa mifcere : habet etiampenes Te aliquem proprium conceptum de Deo.ergo
potuit imponerealicui ono reiaione. B cationis, \& figni in ordine ad Deum, vel faltem angelus hoc potuit, vel ipfemer Deus, \& fonum illum hominibus reuelare.
Quomodogrammatica eff cientia, , quomodo non:
 Ponentis obuiare videcur grammatica non videtur fcientia, frienria n̄̄ $\ddagger$ qǖ non. que eff de neceffariis, fed grämatica efl de his, qux funt ad placitū, \& per confequens de fum-
me mutabilibus, cühamana voluncas maxime varietur.ergo grammatica non erit fcientia Praterea : Voluntas imponenris diationem ad fignificandum, aut mouecur aliqua ratione,
aut nulla,, a liqua; non ad placitum imponit $;$ fi verc nulla irrationalis eric. ergonon videtur, quod vocum impofitio fir ad placirum. Prxterea : Quod homo fir didtio lignificans
talem naturam ex hoc eft, quòd natura illa fuit plafinata ex humo fecundum grammaticos.ergo nominum impofitio videtar fequi inaruram ri, \& non effe ad placitum folius imponentis.
Ais tamen non obfantibus dicendum eft,ficur prins, vbi confiderandum, quòd grammati ca dupliciter accipi potef. Pumbo omnes, alids namque voces habet Graccus; 8 aliis Latinus, \& Hebrrus , vnde cafuum infle xiones rerminationesiantsomnino ad placi-
tum, $\&$ quantum ad hoc grammatica ef pure pofitiua, nil habens de proceffufcientifico, verumta nen orthographia, qux eft de mixtion literam videtur fequi naturam inquaremponib menta hominis non funt apta ad proferendum quamcumque mixtionem fonornm. in aliquibus enim intentionbus. cr Euphonia in profe
rendo, in aliquibus difouantia, difficultes, $\&$ in aliquibus impofsibilitas. Secundo veropoteff referri grammatica ad gendi Metaplaficos s immormos intel lcientia proprie ditta,\& cadem apud omies,\& talis eft grammatica , qux refpicit congruum ficandi fecandum hoc erso paret quod nomi num impofitio, \& vocum inflexio, $\&$ declinatio eft penitus ad placitum.
Nec proceduar
Nec procedant inflantix, Prima fiquidem Refpondet
non, quia grammatica pron non, quaz grammatica prout eft vera fcientia 2 defonan eft.Et fidicatur quòd maior pars ipfius videtu

516
Liber I. Sententiarum
$\div \quad \begin{aligned} & \text { effe de vocibus, nec traztatus de declinationi. } A \\ & \text { bus nominum, } \propto \text { coniugationibus, in men furã - }\end{aligned}$ dis nominum,
do ipfum, an breue vel longum, \& de acciden-
tibus ditionumef tibus diAtionum eff, magna pars grammaticx
detruncatur,ne fit fcientia, dicendumquod po teft dici fcientia large, inquantum ficentia ap
pellazur tenere memoritur res impofitasfecun dum hominém inflitutum.
Nec procedir fecunda, quia voluntas non di
citur irrationalis ex hoc, fed ex hoc, quòd eft concra rationem, immo irrationale fore debet quarrere rationem; vbi ratio non eft, difcipuli ad natiram hominis eft
tantū certitudinis quarere in vnoqueque tum natura rei patitur,ve Philofophus dicit in 1. Ethic.fic ergo cum nulla fit ratio, quare vnus fonus magis imponatur vni rei, quàm alteri.fora fua eft magis aptus ad fignificandom nam-
 ad placitunin dererminetur ad reem iftam, velil-
lam fignificondan lam fignificandam. rerum,quxdam funt delectabiles, quxdam autem horribiles, perfonarum, quxdamfuauiter, quxdam horribiliter profruntur, ijita rebus
delectabilibus funt impofitx voces finaues; hor ribilibus vero voces ftridentes. Sed diçum illud veritatem non continet; mors namque eft
vitimúm terribilium, $\&$ tamen diciur purct qux vox non eft magis horrenda, quàm marta, qux imponitur fatis placabili rei. Non procedir etiam tertia, quia in diAtionibus deriuatiuis, cuiulmodi elt homo,poteff ali-
qua ratioimpofitionis nominum a fsignari, primitiuis vero nullo noodo, fed nec eff ratio, nifiplacitum,quare alicuir rei impofitume eft no enimgueliber res a apelliri nomine primitite fi placuifiet imponenti,quanuis res innotefcait nobis ex fuis operationbus, propter guod ex fuls nominibus opcrationum, deriuantur nompar rerum. n ade
\& fic de fimitibus.
${ }^{\text {P}}$ Pes ad fignificàdumodo omnis fonus eft indiffe res infuitam qux Deusen conceptione, \& rem innimiam,qua
teft proprio nomine defignari, $\times$ ita eff de fapotquia quandocumque datur aliquod prxxe-
punn proprium alicuius, quod nullo modo cótur praceptum proprionomine appelletur, fed
in lege prxceptum eft: Dominum Deum tuuniado rabis, $\in$ illi foli feruies. ergo neccflc eft quid
Deus habear nomen proprium, $\&$ dif in quo primus articulus terminetur.

ARTICVLVS SECVNDVS.
 fitiuи conceppium circa Deum.
CIr a fecundum veroconfiderandum, or fexinquifitiones.

Prima fiquidem fiexprimant conceptam po Secunda priuatiuum
compofitum. Tcrtia quoque an conceptum vniuocú, vel
analogum, quantum ad nomina quiddian analogum, quantum ad nomina quidditariua
qualia furtic ens, fubfatitia,aliquid, \& huiufmodi. Quarta autem de qualitatiuis nominibus, qualia funt bonus, fapiens, iuftus, $\&$ huinffodi, an fint vijuocum, \& analogin Deo,\& creaturx.
Quinta vero an talia nomina in diuinisfint fynonima.
${ }_{\text {a }}^{\text {Sexta }}$ quoque an fit aliquod nomen, quod proprie exprimat diuinam effentiag.
In prima ergo difficultate diverat nomina,qux dicuntur de Deo, exprihihunt meram negationem circa ipfun, ※nonaliquid po fitiuum, ita ve cum dicitur Deus bonns, nonin.
telligatur, quod fit in Deo formairer bonits telinatur, quod fit in Deo formaliter bonitas,
fed aliud per hoc, $q$ remoueaturab co opfofitún bonitatis, fic namque Dionyf. fecundo suo cx-Dimf. 2. 6
left.hierarch. lefthierarch.quèd negationes de Deo iunc ve-
$\mathrm{r} x$ affirmationes vero incompacte ; hoc ct indebitx, fed hoc non effet verum, fin huiufniodi
deber nomina fignificarent circa Deumaliguid pofi-
tioum ergo tiuum .ergo non lignificant, nifincgationem ommium imperfeetionum.
 magis quid non fir, fed ff fignititazentr alicquid
pofitiuum, per ea pofies faride Deo poititum, per eapo
ergoid, quod prius.
Prxterea: Damafc. dicit lib. r. quòd opor- cat. tet fingulum eorum, qux de Deodicuontur,non quidcm fecundum fabltantiam fignificaze, ied dam,aur aliquid eorum, a quibus diftinguitur, aur aliquid eorum, quax a fequuncur naturan,
vel operationem, red fin nomina ifta fignifarit vcl operationem, ,ed fin nomina ifta fignificarét
aliguid politiuü exiftens formalier circa non eflec verum hoc difuum Damafceni. ergo
id id, quod prius.
Praterca: Nil,quod viator concipiat, poreft
effe in Deo formaliter, effe in Deo formaliter, cum omnis conceprus
viator is affumarur $\mathfrak{i}$ phantalmatibus formalium creaturarum; nilautem exiftens formali-
ter creatum poteft efie formaliter in Deo ter creatum poteft fie formaliter in Deo, quia
omne,quod eft in creatura imperfectum eft, $\&$ creazum $x$ quiuoce i Deo.vnde maniffflum eft, quod nullus conceptus viatoris eft in Deo forviitur viator exprimit conceptus, qui haben turin via. ergo nullum tale nomen fignificat aliquid pofitituum, \& proprie dittum de Deo.
$\forall$ nde dixerunt ifit Vnde dixerunt ifti, quod Deus proprie non alliquid excellétius iffis, fedattributio iforum nominum non eftad aliquid affrmandum, fed potius ad tollendam infipienciam, malitiam, eteras impertetiones.
Sed hic modus dicendi
quippe nomen Decus non poteft meram negationem importare,nulla nanquue meranegatio
cft adoranda adoratione latrix, fed aliquid, cft adoranda adoratione latrix, fed aliquid, 9
concipimus prolato hoc nomine Deus, adorationclátrix precipimur adorare, ergo hoc no

Diftinctio XXII
517
 Prarerea : Nulla negatio eff trina in perfo-
nis, , fed hoc, quod $\grave{2}$ nobis concipitur audito no. mine Dei vere trinum eft in perfonis. ergo id, quod prius.
Prxterca:Nulli purx negationi pöt attribui, aut quod fit immenfa \& infinita, fed totum hoc attribuitur ei, quod concipimus audito nomine Dei. ergo concipimus aliquid pofitiuam. me prxcipimur diliggere, nec in pura negatio-
ne Iperare diligimus autem, of feeramus in ne Iperare, diniligimus autem, \&s fieramus in
co, quod concipimus, cum profertur hoc noco, quod concipimus, cum profertur hoc no-
men Dcus.crgo id, quod prius. men Deus. crgo id, quod prius.
Praterea: Auguftinus experfe quxrit s. de
and Trin.quis magis eff,quad ille,quidixit famulo
fuo Moyfi. ego fum, qui fum, $\&$ qui eft,mifit me ad vos, fed manififlum eft, quòd creatura pofiprie Deusef.

## vi fupra.

 mum fiquidem nṓ, quia Diony iffus intendiú in nuere difficultatem diuinx comprehenfionis, \& imperfectionem noftri modi intelligendi,no apprehendere, quamuis valde có fule, $\&$ imperfecte.Et per idem patet add difum Rabbi Moyfi, \& Damáceni,? 7 bi fupra. Nec valet etiam quartum, quoniam ex creaqui proprie Deo poreft acrribui, quamuis non conceprus determinatus, \& verus, ficut de bono dicit Anguftinus bonan hoc , \& boonum inllud,
tolle hoc, \& tolle illud, $\&$ confidera bonum fim colle hoc, \& tolle illud, \& confidera bonum fim
pliciter fi potes, $\begin{aligned} & \text {, habes Deü, qualis autem fic }\end{aligned}$

opin.S.Tho.x. parq-. 2 2.art.4.
Opinio s. $T_{\text {N }}^{\mathrm{N}}$ feciida vero difficultate dixerunt aliqui, fimpliciter fimplicicm, fed quafic compofifum ex perduci,ve cognof famus de Deo,an eft, $\&$ hab rudinenlipfrus ad creaturas, \& quòd omnium prima cauraelt, led $q$ e cius formam himplicen Prohac auté opinione poffer adduci ratio,quia omnis cóceptus, qui habetur de Deo ab intelle tu viatoris, cótinecur in creatura formaliter,
zut virtualiter, fed nullus conceptus fimplex proprius Deo poreft in creatura virtualiter contineri,quia runc cóceptus ille effer imperfetior conceptu creaturx, , in quo virtualiter
continecur, cumeffectus xquiuocus fit imper featior fua caufa, fed necperfectior formaliter, ita quod fit proprius Deo. zque enim effer cō-
inco. relinquíur ergo,quòd nullum cóceptum

- fimplicem Deo proprium poffumus ex creaturis habere, $\&$ ita hoc nomen, Deus, nō exprimit vnum fimplex, (ed aliquos duos conceptus, qu
ex conuentione viius cum altero appropria ex conuentionc vnius cum altero appropria
tur Deo,vtpore caufam primam, vel adum purum, autaliquid fimile.

Pet.Aur.fuper r. Sent.to.r.
mitur noneft rationalis quaftio de infī̈rentia
vnius ad alcerum. non enim realiter quxritur, vtrum lapis fir perra, quia in fimplicibus no eft
 idem de eodem, nind diones exprimentes con-: ceptum circa Deü,enunciantur,\& inquiriuntur de conceptu fignificatoper illud nomen Deus; vel a $A u s$ purus,vel caufa prima, \& fic de aliis. ergo neceffe eft, quòd hoc nomen Deus exprimatintelleđuun viatoris aliquem conceptum fimplicem de Deo.
Nec valer ratio, quia conceptus ille fimplex confuseff,nec quaritur, nififindividuum enteft haberi ex creaturis , teft haberi ex creaturis, vt magis apparebit in
fexa difficultare. vnde dicendum eft, quod ali quad nomen diuinum fignificat cōccpṭum fịm plicifisimunimpofitum.
Annomina quidditatiua, icuinfmodifuntens, aliquid, Jubfantia fint t niumoca Deo, et treaturar,
analoga Opin.S.

$$
\text { analoga Opin.S. Thom. r.par.q. } \overline{3} \text {.ar. } 5 .
$$

T N tertia vero difficultate dixerunr aliqui, An cus fit I quod nomina quidditatiua, per quax refonon- niuncum poce ens, vel aliquid. quarenti enim quide eft daris secia Deus, refpondetur aliquid, vel ens;hioiuftiodi
nquam nomina exprimunt vnam aliquam rationem communem Deo, \& creaturis in iphis ormaliiter exiftentem. Quz quidé opinio oflen
fum eft alias, quod ftare non poreft guandocul que enima aliquod nomen diciturf de duobus, de vno quidem, tamquā de exemplari; de reiliquo vero, tamquam de e exemplato, imporfibilie ef,
quòd vniuoce dicatur de illis veconcep quod vniuoce dicatur de illis, vt concepzus la-
pidis de lapideitare reali, $\because$ fecie lapidis non dicitur vniuoce, $\&$ fic domus extra, \& domus in mente artificis loquendo de fipecie domus non Deus eft tota entitas exiftentixix fubliftens per modum exemplaris ; crcat ura vero omnis elt entitas diminuta, $\alpha$ exemplata. ergoimpofsib de ficut fpecies albedinis, qua eft albedo diminuta, nö dicitur fecundû eandê rationê albedo recundú quan vera res albedinis exiftit extra tas creature dici poteff fecundū eandè ratione fecundum quam dicitur tota entitas fubfiftens, qux Deus eft, ex li dicatur, quidd ratio entis cum ratione, ex qua re non poteftabftrahi ratio communis, qua formaliter exiftat in crea cura, $\propto$ formalirer in Deo, ve patet
Przterea: Quod nullam rationem vnä dici declaratü eft fupra, $q$ conceprus entis nō dici aliquarm ratioñé in actu, fed dicit omnes in po
téia, \& cofufe. vnde ageregar omnes rariones tecta, , cófure. vnde aggregar omnes rationes
indifitincte, $\alpha$ nullam habet diftintte.ergo cum pradicatur de Deo; © de creatura, non dicitur fecundum vama aliquam rationem.

## 518 <br> Liber I.Sententiarum

Eft ergo confiderandum,quòd ens,\& aliquid A plicantur fecundum rationem creatura, dum ex plicantur fecundum rationem creaturx, aut ra
tionem Dei, ot tolitice coincidunt in eorü pro prias rationes nullo addito. non eft enim ralapideitatis, nec in Deo, nifi pura ratio Deita tis, rullo penitus addito; 1 Deo autem duo habent, ficicut tota entitas exemplaris eminenter plata, \& fecundum hoc patet, quod dicuntiur zquiuoce ens, ficur fpecies albedinis dicitur equiuoce albedo, vel fimilitudo lapidis xquiuo en dicitur lapps, nimilominus hoc non obflant Deus eft clauduntur infra vnuṃ cóceptumindittintum, non quidem per aliquam vnam rationem, quam participaz, red per rationes pro ptus, ficue fupra, dum ageretur de ente extitit declaratum.
De fubftantia vero,vtrum dicatur fecundum vam rationem de Deo, \& creatura, (icut patet
ex-qracedentibus. fupra dítum eft enim in quafione de fimplicitate Dei,\& conceptu fubtant:x prxdicamétalis, qux nó eff aliud, quìm $\&$ fimilitudinarius, nullo modo competit Deo, quiocircá fubftantia ptrdicatur de Deo, aut ia, \& fecundum hoc non dicetur feculidum nnamaliquam rationem, ficur nec aliquis, aur inguantum fignificat idem, quod fuppofitum, mx fubtantix dicunrur fubftantia, \&f fecundum hoc idem eff fubftantia,quod perfona, fea
exités per fe, $\&$ id circo fuperfedendü ef
vfque exifḗsper fe,\& idcirco fuperfedendū eft vfque
zd materiä de perfona, quæ traftabitur infra. An romina qualitatiua , feu attributalia dicantur vniuoce de Deo, © creatura Opinio Sco
. 1. fent. dijl. $3 . q .2$
N quarta quoque diffcultate dixerunt ali\#\#ul,quod fapientia,\& iufticia, \& cetera actri condepūu, \& fecundü vnicä ratione fecundü vnü que cóceipitus, à qǜ pörremoueri qualiberim Deo poni deber, quy purfectione fimpliciter, in
in creatura reparià Anfel.monol.a 5 .pofitä,fed
 remoueri quxliber imperfeatio, etià fecreta, , $_{1}$ vt habeatur ratio boni fimpliciter.ergoaliquas -ō eff formaliter in creaturaperfectioné dicés, imperfettioni tamen conituta,qux remota on Praterea : Katio veri videtur confiftere in poffe mouere intellectum, \& ratio boni in pofle efficere attietum, fed ifti dicuntur de Deo, \& crearura lecundum eandem rationem, ergo eandem rationem de Deo, \& creatura forma iter, vt vidctur.

## opinio Varronic quolib. s.q.:..

$\mathrm{D}_{\text {lia nomina vera aliqui, quò̀d attributz }}^{\text {IXEV }}$ DixervNT veroaliqui, quòd attributz. Qudd atu
 per fe non vniuocantur , quia quar ratione vnü cunur
vniuocorum effer cauifa, eadem ratione, \&
 ua, vel exemplaris totius fapientix creatr,an gelicx, \& humanx , \& hac caufalitas pertine ad rationalem formalenf fapientix, quia eo for
maliter eft aliquid canfabile in fe, \& caufat num fimilis in alio. ergo ratio diuinz fapientix, \& ratio fapientix angclicx; vet humama non funt viiuocx.
Prxterea : Vniu tur, ficut pater, quòd ignis zquart plurifican
 rx parificari non po
ergoid, quod prius.
Praxterea: Quandocumque aliqua fune vnū, \& idem re, fivnum poreft cognofci ex creatu ris is fpeciali, videtur, quòd reliqu unn cognof ci
pofisi,, alias non effer idem, fed conftar quüd ía pientia, \& deitas funt idem coneaniter in Deo: conflat etiam quòd fif fapientiž creata vinuoca tur illi,quòd ex cognitione creatx faptithtie po tix increatr, quoniam hac vniuocatio effelecudum rationeni Ppeciei fpecialitisimx,non gene ris, aut alicuius. Coueniens eft enim iecundan tiones formales. ergo fi fapientia creata, \& increaza funt viliuocx, \& eiufdem rationis,poterit diuina effenria in fpeciali per fuam realiPrxterea : Impofsibile eft,quod omnia, quix funt in Deo vniuocentur creaturex, cuun unum fit finitu,reliquum infinitu, $\&$ vnu fit defectiuü, zque adnihilabiliereriqqum vero necectarium
$\&$ xternü; ;alia autem videntur equiuctatione
 corruptibili, \& incorruptibili nihil eff vniuonia, qux funt in Deo videntur vniuocari crea turis, quia \& perfectiones atrriburales, $\&$ rela tiones reales. quamuis enim perfettionem no
dicant, funt ramen reffetus formaliter, ficut $\&$ relationes create, \& irerū fubftantia, quia le cunduri fuam formalem rationem perfection mportat.ergo imporsibile eft, quod perfectio nes attriburale
$\&$ in creatura.
Praterea: Ratio fapientizu, qux cömunise en Deo,\& creaturis,veleet per re, vel in alionvel a primü,quia fecundü hoc nō cóueniet creature, cü fapientia creata non fir fubsiftens perfonz Nec fecundü,quia non cópererer diuinx fapit,
 fapientix cópeteret illa ratio, cín neutra fit for maliter relatiua, nec poreff poniquartu, quia tingat, qo omnia viniuocêtur. ergo creaza, \&e in creata fapientia nou funt eiufdem rationis.d

## Quid dicendum fecundum veritatem.

 poris ex- R vbi confiderandum, quòd nomina attri. cipiproconceptu, quem exprimunt principa-
liter, minatus eft totus conceptus entis, ficut patet ds iuftitia, qux exprimit, quòd quis reddit
vnicuique, quod fuum eft illud enim, quod importatur per illud, quod non eft aliquo $m$ do determinatuim, nec re, nec ratione, fed ficut fupra probatum eft, cum ageretur de attributis, vel poffunt referriad aliquem, quem
exprimunt in obliquo, qui quidem eft circa exprimunt in obliquo, qui quidem eft circa
aliquod connotaum, vtpore reddere vnicuique, quod fuum eft, importatur oblique per attributum iuftitix, \& fubuenire alienx miferix per nomen milericordix. fergo attributa opinio, quòd non dicuntur fecundum vnaḿ ra rionem de Deo, \& creatura, pro eo, quod nullam decerminatam rationem important, fed mix coincidit in deitatem, $\&$ re, $\&$ ratione, dum applicarur ad Deum, $\&$ in qualitatem exiftentem in animo fapiétis,dum applicatur ad crea nio noftra, quòd fapientiaDeieft caufa; ;apientia vero creaturx caufata, illa exemplaris, \& inta exemplara, illa fubbiftens, inta inharens, illa deitas formailer, nuho alito realiter, lo addito realicer, aut rationis intrinfece, ifta qualitas eriam nullo addito. Si vero attribu tum, quod exprimunt in obliquo, fic vertum di cit opinio prima,quòd connotata de diuina iufitia, vel lapientia ciuddem rationis funt cum redditio namque huiufnodi quod fuum eft, yel releuatio miferix alienx vnius rationis eft,pro ut clf 1 Deo, $\&$ prour ell ab homine mifericor ifta $i$ Deo.vnde fecundum hoc procedunt mo tiua opinionis primx'. non eft enim aliqua ratio in creatura, qur appellatur bonitas, vel iuri, fic quòd illa remota fir perfesiopura com ri, fic quöd illa remota fit perfectio pura com-
munis Deo, \& creaturx, fed id, quod eft commune eft conceptus indererminatus nullam $r$ a tionem explitice importans principalter,
retoo, fed rantum certum connotatum , ficut diatum eft fxpe.
Refpondet Nec obuiar, fiquaratur de nomine attribuzid ponann tali, vtrum ignificet verumque cöcepreum, auc sir qux fole alterum tantum,
cabitvnum, fed tantrom alterum, fivero alte rum, vel erit connotatum, \& tunc habet in-
 bitintentum opinio fecunda: hoc fiquidem nô obfifit, quia dicendum eft, quod virumque Quo, nece $A$ acruws pro 0 -quod vnico atu Pct.Aur.fup. r. Sent. to.r.
intellicetus concipit totum fignificatum vnius
atributi. cadit namque vnus, $\&$ idem actu
 deficiunt directe; faper copnotatum vero in-
directe abfque relatione media reali, vel rat tionis, ficutcuindicitur caro hominis, cadit apprehenio incellecus fuper hominem in re Ao, \& fuper hominem in oblifuo ablque refpe mentis, cum loquitur de relariuis fecundum memisis.c.a dicinullo modo funt relariua in effe, cuiufmodi funt fubftantix partes, \& multa alia abfolu
ta . vnde conceptuis connotatiuus exprimitur ta . vnde conceptus connotatiuus exprimitu
per nomina relatiua fecundum dici, $\&$ nullo modofecundum effe.

## An nomina ditia de Deo fint fynonima.

I $\begin{aligned} & \text { N quinta autem diffcultate diuerfimode ni } \\ & \text { tuntur } \\ & \text { nomi }\end{aligned}$ uina.qui enim pofuerunt attribura diftingui Deo nja sum ratione propter diuerfas cóceptiones, quas in libus perfectionibus procedentibus abipfo io creaturis, quax quidem perfetiones in Dea prexexitunt vnite ; \& fimpliciter, dixerunt co
fequenter gnificent vnam rem tamen quòd fignifican eam fub rationbus diuerfis, \& multis, non funt yer yonima; qui vero pofuerunt ipfa diftingu effe fynonima, pro co quòd eandem rem figni vero pofuerunt ea diftingui ex natura reí formaliter, confequenter dixerünt, nomina non effe fynonima pró eo, quòd exprimumt diuer-
 fupra, dicendum eft, quòd nomina diuina, ideo non funt fynonippa,
connotatiue , tum in obia diuerfa fignifican ptus indeterminatus, quem dicint formaliter $\&$ in retco aptus natus eff per diucrfas ratio nesf fecificari, \& coincidere in aliud, \& aliua teft imponiad aliquid fignificandum ab alio dupliciter. Vno modo vt illud aliud nullo modo fignificetur, fif fit ratio imporitionis, vr Pe\& idem, fed perra 4 frmitate inais fionepedis, z talis alietas non tollit, quin fint' nomina ynonima. Alio modo fic nomina impo tur in fignificato, faltem indirecte, \& in obliquo, \& illud tollit, ne nomina fint fynonima. Efit tamen vitcrius dittinuendum, quia vel talia fignificant vnum, \& idem in recto in pe-
ciali, $\&$ exprefe ex fua impofitione, quamuis plura fignificent in obliquo, vt intellectus, \& voluntas, \& potentix animx fignificant idem
rc, $\&$ ratione in retoo, quia effe in anima, quam re,, ratione
uis intelleetus connoter intelligere in obliquo, \& voluntas exprimat velic, vel talia non imponuntur ad fignificandum in recto ali-
quod vnum re, vel aliguam vnam rationem in fpeciali, vt rationes fpeciales in in
$\mathrm{Xx}_{2}$ totaliter

520
Liber I. Sententiarum.

 fpecificantur per idem, ficut bonitas, $\&$ vnitas tanto omnis res, \&omnis ratio eft vera, \& bona. Alio modo quia tales conceptus non femPer coincidunt, vi fapientia, \& iuftitia nó coin tet, quèd nomina diaina non funt Sjnonima proprer rationemiam ditam.


piscrurer 22 piens, aut propric iufus, fed tanfum erition
gutur. Itus, aut fiapiens in habitudine and creaturuas, \&
redibitilla oninio, qux ponebar Synonima ifta redibitilla opinio, qux ponebar Synonima ifta
efle impofira ad fignificandum habitudine Dei ad creaturas, fed hxc opinio dimiffa eft comtionalis. ergo \& \&illa irrazionalis eff de nomini-
bus connotatis, Praterea : Secundumifumm modum dicendi
conceprus entis clauditur in quoliber attributo Synonima cum ente.
Praterea: 111 dicuntur diftingui, de quibus contraditioria verificari poflunt, fed de attri-
butis verificantur conrraditoria, inquantum vnum connotat, quod alind non connotat iufitia enim cónorat reddere alteri, quod fuum
elt; mifericordia vero non connocatillud, fed elt ; milericordia vero non connotatilud, fed
alterius milerizm relcuare.ergo vt viderur ar tribualia nomita exprimunt diftinধtas rationes in le ex parte Dei forinaliter, \& intrinfece
fe tenetes, \& non folü fe tenêtes, \& non folü connotata diuerfa, his ta
men non obftantibus, dicendum ell, ficur prius, Nec valer prima infantia, quia non ponen-
tes hxc nomina importare habitudinem Dei ad creaturas, intellexerunt huiufmodi habitules, \& proportionales, vt quöd Deus diceretur bonus, quia ab eoprofuir bonitas creaturx,\& fapiens, quia eft caufa fapientix, hoc aute fta-
re non poreft: tum quia xqued dicerctur corpo reus, quia eft caufa corporis, vel calidus, quia ell caula caloris: tnm quia non effer differentia tia qualia funt bopus plumus ominartar hatiua, cuiuifmodi func leo, \& lapis. vnde dicén dum eft, quiod huiufmodi nomina important
habitudinem, led funt vere conotatiua in Deo ficitr, $\&$ creatura. propter hoc enim illa qualiquia per ean reddit iuftus vnicuique, quod luû efl, \& per rationem eandem veritas eft in Deo dat *nicuique inxta opera fua.
Nonvaler etiam fecunda. dicēdum eftenim quod conceprus boni claudit in fe conceptum tione cuius non eft idem conceprus cum illo, nuia aliqua connexio aggregans, vnum in re-
to, \& aliud in oiliguo non eft omnino idemto, \& \& aliud in obliquou non ef omnino idem: omni conceptu fimplici; \& abfulute.
rentitia Dei ef Deitas, prout fibi conneetirur
in obliquo reddere vicuique,
ind fuum eft in obliguo reddere vicuique, quod fuum eff,
\& if mifricordia Dei eft Deitas eadem, prout releuatio miferix fibi conneftitur in obliquo. ifta ergo connexio non arguir difinintionem
incrinfecam, $\&$ formalem, red tantummo trrinfecam \& $\overline{\text { connotatorum, }}$, vt pater. Sic ergo patet, quòd attributalia nomina fynonima Bon funt, , p poffer ratio fic formari, quando-
cumque aliqui conceptus fic.fe habent, quod cumque aliqui conceptus fic.le habent, quòd
accidit vni, quòd coincidat in eandem rationem cum alio, illi non funt fynonimi, nec nomina illos exprementia debent reputari fyno-
nima, fed conceptui generali indererminato nima, fed conceptui generali indererminato
fapientixaccidit,quod coincidate fapientix accidit,quod coincidat in idem cum
conceptu iuftitix, alids fi noa a acideret, fed coincideret per fe, むex propria ratione, te-
queretur, quod eadem qualitas eflé fapienqueretur, quòd cadcm qualitas efles fapien-'
tia, $\&$ iuftitia in creatura vnde quamuis in tia, \& iuftitia in creatura. vide quamuis in
Deo coincidant in rationenn deitatis, vihilo-
minus hoc non eftex minus hoc non eft ex ratione fapictrix, \& \& iu-
fitix in communi; totum aurem ho faciurt conootata diuerfa, quia acciditit is, quòd abi connotata diuerfa, quia accidit eis, quod ab-
codem 'connotratur. ergo rarione connota: torum tollitur, ne conceptus fint lynonimi, $\& \dot{\text { \& }}$
ne nomina fint lynonima, $\&$ per idem etiam ne nomina fint lynonima, \& per idem etiami
tollitur,ne pradicatio vnius de alterọ fit per fe. \& formaliter in primo modo.
Anfit aliquod nomen fignificans propriam Deiefen

$T^{N}$ rexta deinde difficultate dixerunt ali-
$\mathrm{I}_{\text {qui, quod nullum nomen fignificar ine alic }}^{\mathrm{N} \text { fert }}$ fentiam propriam, \& diftinetam abfque omni extrinfeco, fialiquid nomen lignificarct Dei
effentiam propriam, $\&$ difincaminar effentiam propriam, \& diftinctaun abfque om-
ni operatione, maxime videretur de hoc nomine Deus, fed fecundum Damafcenum libro. 3. cap theos Grece,quod eft Deus Latine, vno modo
 Deus nofer ignis confumens, confumens in. quam omnem maitiliam, \& allo modo2 Mars; quod eft videre, vel copfiderare, quoniam ip-
fi nulla latent, $\&$ ominium ipfe eft contem. plator.Ex quibus pater,quòd hoc nomen Deus imponitur ad fignificandu diuinasoperationes. ergo nullum nomen fiǵni
ftinctaim \& pracifam.
$\underset{\text { Praxerea : Nulla res eft a nobistiominabilis, }}{\text { ftint }}$ niff inquantum eft cognofcibilis soces enim
funt norx eorum,qux lunt in anima funt notr eorum,qux lunt in anima pafsionam
vt dicit Philofophus primo Perierm.\& verbum vt dicit Philo,ophus primo perierm.\& verbum 1. ppimm
quod foris fonat fignum eft verbi, quod intus cpp.0. lucet fecundum Auguitinum is de drinitate, cap. 1 it. fed manifeftum eft, quòd Deus fecundum eff

 vidit vmquam, dicit quòd nô folum Prophetx,
immo nec angeli vident Deum, nifi incellectư

Diftinctio XXII. cundum operationes, qux nobis notz funt no$\underset{\text { Praterea }}{\text { mina imponuntur. }}$
Praterca : Dionyf. dicit de diunis nomini-
bus,quod omnia, qux Theologi laudãt de Deo diftmgunntur fecundum proceffus diainos in
creaturas, fed Deus in creauras proceditad operationes .ergo omnes 'diuinx nominationes operationem fignificant, vt videtur.
 Jum eorum,qua dicuntur de Deo, oporter non
quòd eft fignificare, fed quid non efl , oftendere, aut habitudinem quandam, aut aliquid co-
 tiam propriami, $\&$ diftin $\theta$ am, illud fignificaret,
quid eft Deus fecundum fubftantiam.ergoid, quod prius.

Opinio Scoti 1 .enn.dift. 2i.quafl. muica.
 ubftantiam propriam, aur difininatam, quod pa
tetex diato Ambrof. in prologo lib, de Trinit
 nx maieftatis exprimunt veriratem, \& iterum
de patet autoritate Augufl. 5 .de Trin.quidicit,
quöd cum dicitur Deus fapiens, porens, fpecio fuoud cum dicitur Deus fapiens, potens, 1 , pecio-
nisimum, uilsimum, quod primo fui, quafit tantummodo
videtur fignificare fubflantiam, \& adhuc patet ex hoc, quòd ait Rabi Moyfes; quòd omnia no mina Créatoris, qux inueniuntur in libris fan tis funt anmen aproprizum ei, coilicet Terra grammaton, $\&$ ideo vocatur nomen feparatü, quia fignificar fubftantiam creatoris fignifica tione pura, in qua non eff participatio. Secun
do vero dixerunt, quod nomen poreft impon ad fignificandum diftincte, \& propric illud, $\not \subset$ non intelligit intelleeaus nofter, quod porel quod intelleetus viatoris imponit nomina fub
 pidi, \& tamen proprias rationes fubifantiarū
non cognofcit,alioquin poffet cognofcere prefentiam, $\&$ ibfentiam eorundem \& fcire quan doin facramêto altaris abeff fubftantia panis, $\&$ fimiliter quâdo aderat ante confecratione, ficut voces funt notzearum pafsionum, que funt in anima, it2 caracteres litterarum figna funt defignantia voces; manifeftum eftautem, imponi ab aliquo latino hebreaslitterasigno rante. poffet enimdiccere latinus alicui hebrao primam,fecundam, \& quarta litteram coniun gere, \& huic voci, quam proferire nefcioioimmo impono, non dubium, quòd tunc impofiifiet ta zinus fignum,quod exprimerer illud, quod ipfe formarenefcit,fed alius. pari ergo ratione po Dei nudam eflentiam, quam non nouit. Tertio Pct.Aur.fuper ${ }_{1}$. Sent.ro. 1
ftantiam fit ig tamen fecundum fuam fub ius ignoto fecundum fabflantiam patri alicu men, quo vocaretur Paulus, vel Petrus, \& tanc vel Paul quif fciret hoc, auditonomine Petri, fonx illius fimiliter - ergo portef proprix per nere nudx Dei effentie proprium nomen, qua fiquidem non cognofcit, $\&$ cum angeli, $\&$ cecognitionem proprix fublantix Dei. Ouarti
deind eragrän exemplo patet idem de nomine Dei Te cragramaton, de quo loquitur Rabi Moyfes,
Ifidorus quatuor litteris fribebatur in had fiquidem cu yach. becth. vau. he. quibus correfpondent lif terz latinz quatuor, videlicet i.e. a.h. qu $x$ qui dem litrerx erant omnino infillabiles, $\&$ nul
lum fonum ex condirione fuareddet men reprafentabant quendam fonum, quef men repraxientabant quendam ionum, quel
per fuccefsiones facerdotum vnus alteri relin
 fignificabant vocem ignotam, \& pari ratione vox illa fignificare porerat fubftantiam De ignotam. Sice ergo colligitur ex pradietis, quid ali nudam, \& propriam, vel quia impofituma ab eo qui nouit cum, vtpote 2 Deo, vel angelo, \&
deinceps tradtum viatori, vel quia ipfem viator imponit ex operationibus, \& effectibu manuductus, co modo,quo fubftantijs rerum proprijs, quas non nouit imponit nomina de proprie diceres, quòd null rei potis. vn men imponi diftinctius,quàm intelligatür,omninoeff falla.
 distincte cognof fere.
$\mathbf{R}^{\text {Estat ergonunc dicere; }} \mathrm{quod}$ videtar Opia. Prima triplici propofitione. tioné aliquidem quòd aliud eft cognofcere ra- quanm veriz ad cognitam diftinctionem, \& proprietatem \&s plicantur, ne videgnofcere proprie,\& diftinete,cognitio prieratem, $\&$ diftina, $\&$ diltincta, referédo produm, $\&$ cognitiónis $2 \theta$ й quòd intellectus apprehendat alicuius ration propriam, $\&$ difininctam, 8 tamen non apprehé rise efficaprixia, inelledtus, dind non eft enim minofeftum eft, $y_{y}$ vifius poteft attingere colorem ali quem,qui proprius efl, \& difinactus, \& tamen ip fum attinger vifione confuifa, nec propriä, aut
diftinctiuz, ficuit patet in notuaz aut habentibus oculos debiles .ergo intelleáus poteff co gnitione confufa, nec diffinctiua apprehende re rationem propriam, \& diftinctam.
Praterea: : Loquens de propria , \& difincta
ratione cuiufumque fue Dei,fiue alterius rei,
$\mathbf{X x} \mathbf{z}$ non
non dubium; quöd illam diftinatam, \& propriä A leatu executiue, fed impofsibile eft voluntate apprahendit. formans enim aliquam ratione,
fyllogifmum,aut propofitioné de ratione propria alicuius, ne ceffe eft, quòd intelligattermidicens, quod Deus hab quod non inteligigit.vnde uam rationem difinđtam, peţ quam ab omni
crearura fecerniur, per necefsitatem in men te fua format conceptum de propria, \& difintet ratione, fed manifeftum eft, quòd talis non apprchendit rationem Deitatis'propric,
$\&$ diftincte, fed tantum confure, $\&$ indifinance aliàs effer abfque ratione .ergo pofsibile eft,ra tionem diftinctam, \& propriam apprehendi no
titia impropria, \& diftinatiua.

Qxod ìmpofstilie eff alique intelefum nomen impone
nere fignificans aliguaim rationem difinitam,
nifililam intcligat propriam,
dit
fincam con. 2. opin
 men ad fignificandü aliquã rationem proprià, $\&$ difininctam, nifi ip fam difininciam, \& propriă
apprehendat, vbi coniderandum quöd diftin ctiopracedens locum non haber in nominum
fignificatione. $n$ neneft enim aliud fignificare diftinctum, $\&$ aliud fignificare diftince, quia re latio fignin non eft capax confufionis, aut indifrintionis formaliter, fed tora difininatio, aut
indifinctio fumiur ex parte figurx thde ditio,qua imponitur ad fignificandid diftinctum, dicitur fignificare diftinete, non fic aurem de intellectione,quax vtique poreff efle confufa de alh duoditincto. Quod ergo non porsit intelle aliquam propriam, \& diftinctam, nifiillam inelligat, paret quia non potelt aliquid effe obic tu. bonum e enim apprechenfum mouer volun-
tatem vt Philofophus dicict 3 . Ethic. fed côt tatem vt. Philofophus dicir 3 . Ethic, fed côftat
quòd ome figưum eft obiectumin volunitatis, \& beneplaciti imponentis nomen, \& inftituentis pofitio non effer ad placitum. ergo onne, quod fignificatur, obipicitur intelletuui imponentis, \& objicitur, f itamen fignificatur.
Praterea: Impofsibile eft intelligi relationem,non intelligendo fundamentum;ik termipendet ex terminis. vnde relario defnis determinum, $\& \&$ fundamentum, fed manifefū eft, quòd fignificatio eft quadam relatio rationis eft vox, vel fonus, vt apprehen fus; terminus 3 rem eftillud,quod fignificatur.ergoimpofsibi le eft,quod anquis intellezus cognofcat refpe-
tum fignificarion gnofcat vocem, sillud, quod Gififuat, nifico pter quod fir ratio aliqua propria, $\&$ diffincta terminat refpectum fignificationis, neceffe eft,
vt connof catur ab imponcte. vt cognofcatur ab imponente.
Praterea:
Omnis infter
candum ef a voluntate imperatiuc, \& abintet
imperante, q̧ refpectus figni imponatur a alicui voci in ordine ad talem rationé indiftincuam,
quòd intellectus hoc fequatur, nifíapprehent. quad inteliectus hoc equatur, nifir apprehen tunc id,quod ignorat.ergo id, quod prius. Neç extra profecunda opinione inducta de bent mouere, quia maxime confirmant prop
fitum, nam Patri Platonis ignoto, non poffur nomen imponere fignificans ipfius fubftantiā propriam,\& perfonam,nificius fubRAntiam,\& paret de litertis, quia neceffe eff,me conciper aliquem proprium fonum, fide bererit imponi litterx ad ipfum fignificandum
lectus viatoris intelliga
 hilominus qui nounten impoliui fifnificicans s fub flantiam proprian lapidis,x dittinctam, ipiam
progrian de necefsitate cognouic.


quod nomen fignifcans nudam Dei
effentiam contra primam opin.
TErtia quoque propofitio eft,quòd via Deitor potefl habere conceptum de ratione Deitatispropriü,\&difinçū, vbi confiderandü quod propri
cognofci.
primò
Primó quidem conceptu proprioficut co cipiens triangularizarem conceptucu claro, $8 \cdot d$ filius Secu
Secundò vero cöceptu analogico (d. propor-
tionali, ligere niateriam per analogiam, $\&$ proportionem quandan, quia ficut le haber xs ad ftatuă,
fic fe habet formale fimplicicer ad omacm for mam;deuenit autem intelleftus nofter ad conceptum analogicum alicuius proprix rationis
ex tribus terminis fibi noris per dir ad quartum ignotum, ficur fuperius dictum fuit in quantione de fubrecto Theologix. vnde qui cognorcit propriam rationcm erianguli,\& modi tres anguli habent xqualitare duorú retaorum, fic qui cognofcit figuram, colorem , \& accidentia panis poteff arguere, quod ficut le bus rectis ad propriam rationem trianguli, fic fe habet figura, \& color ad quoddamaliud, vel proportionalis, \& a analogicus formari cöceptus proportion
ne, $\propto$ difincta, qua fubijicitur colori, $\alpha$ figura \& ceteris accedentibus panis, \& cognofcetur onceptuanalogicopropria fubftancia panis to, \& prima caufa, poreff formari ynus conce ptus de proprio fubptrato, \& difininqo,cui competunt omnia ifta, fi confat, , D illud non eft, nipropria,\& diftincta analogice cognofctur.

Diftinctio XXII.

- Whterfds antem confderandum, quàd ille ta 1 difininđiam; \&vocem fignificantem, fed quia ré liud, quim conceptus entis 2 Ppropriatus, $\&$ indiuiduatus. diąum eff enim fupra, quòd conce nes implicite, \& confufe. nullam enim dicit ex plite, $\&$ difincte. cum ergo conceptus ille indiuiduatur, \& particulatur, vtpote, cum quī alio, 8 divifum, neceffe eft, veretineat in into co $_{0}$ ceptu conditionem confufionis , \& indiftinctio-
nis, fiue inexplicationis, quam haber roalis $c o ̄$ ceprus entis, \& per confeguens apprchenderur entitas propria, \& diftin $\neq$ a, inexplicite tamen, $\&$ confuffe, ac indiftincte, ex quo pater, quòd po
teft haberi conceptus de Deitare fecundum fuam propriam rationem inexplicitus, nihilominus \& coufufus concipiendo quoddā ens,pro co, quod conceptus entis nullam comunem ra entiss,particularet illam rationem communem alicuius particularis entis; $\&$ ideo quidixerüt, tuerunt faluare confequenter, quod, cognofcés Deum fub ratione cuiufdam entis,cognof ceret eum lub propria ratione,quod tamen dici necef Deitatis, \& per confequens illam intelligit, aExain his ergue patet, quodd viator potef impo iam , \& diftingatan, quicquid enim contingit ciam, edittinezam. quicquid enim contingit
intelligere, contingit fignificare, vt Philoro-D 1.Per. \&.1. phus dicit primo Perierm.fed contingit intelligi Dei inulam effentiam propria, \& dirtinctam
conceptu analogico, \& confufo ab intellectu viatoris. cum enim concipitur fab ratione curufdam entis, cui competit infinitas, at tualitas ens eft Deus, \& propria ratio Deitatis, nonenim ratio entitatis in Deo efl aliud $\ddagger$ Deitate, nec etiam in creatura ratio entitariseft alia cipiens omne ens, concipir omnes proprietares omnium rationum fimultance, $\&$ confufe, tra concipiens quoddam ens non quidem vage uandam entitatem propriam, \& dittintamL, vtpote lapideitatem, vel deitatem,nihilominus tamen confute contingit Deo nomen imponi, tam, \& iftud nomen efl Deus,yel Adonay,velf aliud eft tale, ve ven Tetragrammaton, quod fit impofitum ad fignificandum Deitatem, quam
viator analogice apprehendit. iator analogice apprchendit. nudam Dei effentiam confufe, dicendum eft quod fignificatio non dicitur coufufa, vel clara, nifiquarenns fignificatum efl confulum, vel cla
rum: dittum ell autem, quòd nuda, $\&$ clara ra Dei effentia abfque omni medio, vel obftaculo concipitur $Z$ viatore,cum apprehenditur unfam nón eft alia,quàm ratio Deitatis confure accepiza, noin quòd confufio fit aliqua ratio
medians inter rationem Deitatis propriam $\& \&$
tenet ex parte modid intelligigndi, Er per ho
patet, quod fuperius dicebatur de, viatore theo logo, quod haberabfolutiorem conceptum de nim fub ratione cuiufdam cife indiuiduum entis, \& ad illum refoluit theo logus omnes fuos, quiquidem fimplex eft, ifcu 2 conceprus entis. non
indiuiduum déommuni
${ }^{-}$Nec moriua primx op
Primum fiquidem non, Theos imponatur ab operatia licet nomen dam.aliud ef enim, aliud, cqi impenim, quo nomen imponitur,, \& turd latione pedis \& tamenimen lapidur fumb tix, \& naturx ipfiusłapidis.
Non procedit fecundum, quiz nuda Deief Nentia propria, \& diftincta ì viatore' apprchen-
di poreftconfufe, vtdiAtum eft, propter fibi ioteft proprium nomen imponere, quod fiNon proceditetiam tertium, , intelligit, quod rat proceffus bonitatis diannx in creaturas, non àu tem, duin aliqua nomina imponantur ad figniEt per idem patet ad quartum: \& in hoc finitur artictulus fecundus.

ARTICVLVSTERTIVS.
Vbiaflignatur fufficientia nominum diuinorum.
Circa tertium quoque confiderandum fub quèd numerus nominum diuinorumb potel nominum tromprehendi, ve fit primus modus pote fplendor, lux, harater, \& fempore, Secundus vero nominum relatiuc dictorum tor, dominus, Tertius autem nominum abfolute diforum, ex tempore, vtincarnatus, humanatus, paffus, Quartus tornm perfonaliter colle etine; aruale nomé eft Trinitas, quòd pradicatur de tribus perfonis Oniunctim, $\&$ de nulla figillatim bet figillatim ditorum, vTote fubfiftentia, fup pofitum, $\&$ perfona
Sextus veronom
Sextus vero nominum perfonalium proprio rum, relatiuc ditorum, vt pater, filius, donum
Septimus vero nominum effentialium, quid ditatiue di torum.; \& communium, cuiufmod
 ditatiue dittorum, qux fignificañt eflentià Dei nudam, \& propriam qualia funt rors in Gra Co, Denu in Latino, \& Adonay in Hebrrao. communuium Deo, \& creqaturx, cuiufmodi funt bonus, fapiens, iuftus, \& fic de aliis attributis.
diatorm fpecialium ipi Deo, qux non compe-
tunt creaturax qualiz funt immenfus, xternus, minipotens Paret autem fufficientia illorum modorum.
eorum enim, qux dicunrur de Deo, quxdam funt proprie, $x$ f formaliter in eo; quadam auté non, nifi per fimiliindinem aliquam, vnde no
mina, que funt impofita ad fignificandum per mina, qux funt impofita ad fignificandum per-
fectiones creatas ytpore, proprie,fed trinnsferuntur ad ipfum fecundum militaunen quandam, inquantu perfeetiones \& fic oritur primus modus diuinorum nominü, idelicet translatiue dicorum.
Eorum enim, qux proprie dicuntur de Deo quadam dicuntur de eopracifc accepto; quxrum,quaxdam dicuntur in ordine ad creaturam citur pafus, $\&$ incarnatus, quad quam veus d cince
dine ad omnes crearnuras , prout dicitur omniü refagium, \& \& creator, \&: fecundum hoc confurcer fecundus, \& tertios : corum anrem, videli-
cantur de Deo prxcife accepto, quxdam funt effentialia, quxdam perronalia, quoniam in ium autem, quxdam funt própria, vtpater, filius, \& fimilia : quadam vero communia cuiibet figillatim, vt fubfiftentia, \&\& perfona, qux-
dam communia collediue, ficut Trinitas, $\&$ f dam communia colleAtiue, ficut Trinitas, \& fi gunt tres modi nominum diuinorum, quartus
fcilicet, $\&$ quintus, $\&$ fextuseffentialium vero cilicet, \& quintus, \& fextusseffentialium vero,
quedam funt quidditatiua, quedam quafí qua: litatiua , \& vtrorumlibet , quxdam quopria fo i. Deo, quxdam communia Deo, \& creazura, primus, \&oozaus, confurgunt quatuor modi fepatet fufficientia nominum diuinorum. Sed his videntur aliqua obuiare . Primò qui dem, quòd in Deo non eft qualitas, Ped omnia ficare; vnde ad interrogationem fatzä per quid de Deoovere reffondecur, quòd quxdam iuftitia, \& fapientia, \& clementia, vt monol. 1 . .di-
cit Anfelmus, fed ifta nomina funt atrributalia ergo male ponebantur qualitatiua, \& diftincta. Secundo vero, quia ens videtur effe inter noens, quàm non ens. ergo non videtur, quòd debeat poni in alio ordinc.
Tertiò quoq, viderur infuificicienter nunc affi-
 ergo nor fant nomina fufficienter affignata. F sed iftis non obftantibus dicendú eff, ficut prius.
Nec procedit prima in talia nomina pradicäturde Deo,\& quidditatiue,\& quafi qualitatine,nö tamé vere qualitati-
uc; ip ipa fiquidé exprimūt côceprus quordã inde terminatos,quiquonizin propis quazinde $t a n i s$ coincidüt prędicatur quidditatiue de deitate; quia vero hoc a acridit cocceptibus in geneali, \& a accidit connoctatis,quód ab eodé conno litatine,prry¢trim , quia cōceptus illi indeter-
minatialiquando coincidune in quilitrates, 8 ,
fecundas perfectiones, vt quädoadzptantur ad creaturas, quia cum in Deo in rationem Dei--
tatis coincidunt, nullo vere qualitatiue, propter quod dicir Augufl. 15 . de Trin. quòd cum dicitur Deus vnus, lapiens,bonus, , firitus , horum omnium nouiflimum, tan-
tummodo videcur ra vero qualitates, fed abfit, vt fíiritus dicatur Deus, \& bonns fecundum qualitatem, fed vtrumque lecundum fubftantiam, Dama pre.lib. primo,
Neceriam fecunda procedit. ens enim non potefl dici artribibutum Deo, ficut nec lapidi, proeo
dum fecundx perfectionis, vnde ens eft mocui fie attributio fecundumarggulam Anfelmi. Necetiam proceditertia, quoniam fpiritus
dupliciter accipi potef, vno modo pro ict poreo, \& fic eft quoddäa attributum, quiod praxdicatur de Deo fecundum illud Aug. 5 . de Tri- vbi furc. tus credatur; 8 intlli din Deas,vt ipiriAlio modo poreft accipi pro quodam corpus. fpecificatiuo,' \& quidditatiuo f peciei fubalterni in genere fubtantix, qui communis eft ange
lis, $\alpha$ animabus, $\&$ fic non poteft pradicari de lis,\& animabus, \& fic non potefl pradicari de
Deo, in quo $3 . a r t$.erminetur

Refporfio ad obieta
$A^{D}$ ea vero,quix fuperius inducuntur, dicen Deus dicitur inenarrabilis ì nobis, quiz intideo gi plene, \& perfecte non poref fed quoniam impodir nudatioeffentix analogice intelle $\theta x$, imponere non poteft proprium nomen, non inEtper idem patetadfecundum, tertinm quartum.
Ad quintum dicendum, quòd Deus non co cluditur infra pradicamenrorú denarium, \& C partiu orationis, pro co, quòd prxdicaméta di flinguuntur, penes conceptus limitatos, $\&$ al
terius rationis; partes autem orationis terius rationis; partes aurem orationis, pen
modos fignificandi, qui quidem modi poffuin obferuarinin ordine adDeun,quauis fit infinitus. Ad fextup dicendum, quodd qualitas, quam nec fubftantia, quam fignificat pronomen, fed fubftantia accipitur pro fuppofito, \& qualita pronacura : confat autem, quòdin Deo ver Ad feptimum dicendum
plex potef habere nondum,quod conceptus fim cantem ip fum, \& ob hoc ratio , nomen fecundum-Philofophum non debetaccipi pro defnitione, fed conceptibili quocũque.
Ado uum, \& abfratuum compequod nomen concreOmne cäcretum fignificat compofitum, nec ab ditur compolifioni, $\&$ fuppofito modo, quoadcundum rationem, \& tappoitit, \& a a ature fe.
fuppofitum fuppofitum non faciunt compofitionem fecur

Diltinctio XXII
Reve dim rationtem,vefupra didum fuit cam agere- $A$ portionentur ; quòdilludifit fignium, $\&$ iftud fit turde diuina fimplicitate.
Ad nonum dicendum, quòd inter vocem $\mathfrak{f i}$ - gnificatum:
Ad decimum dicendum, quòd nomen fobflan gnificantem, $\&$ rem fignificatam non oportet, tix pradicamentalis non competiti ipfi Deo;no-
 K $¥ q u a l i t a t e m, ~ f e d ~ f u f f i c i t, ~ q u o ̀ d ~ v n u m ~ f i t ~ f i-~$ fit entitas tota fubfiftens, $\&$ ob hoc Dionyfints vbi fupra.

DE HOC NOMINE, QVOD EST PERSONA: quod cum fecundum fubftantiān dicatur, tamen pluraliter non fingulariter in fumma accipitur.

DISTINC TIO XXIII
Expofitio textus.
B quod dicebatur, quàd nullum nomé fignificans
fubtatiam pluraliter pradicatur mañifeftum

 c. Poftquam Magifter de-
terminauit de diuinis nomi nimus in gencrali, hic deter
minat de eis in peciali minat de eis in fpeci.
circa hoc duo facit. Primò namque tractar nominibus $p$ e.
cur ex rempore.
de his, qux dicuntur ex rempore: Secundo vero tractar de tribus pecialibus no
minibus, videlicer fcientia, porentia, volunna-
 ca primam doofacit. Primò namque a git de nominibus propriis. Seciúdo de nominibus appropriatis, \& tranf-
tatiueditis. fecundum facitibi, dift, taxiuedidetis. fecundum facit ibi, ditt 34 . circa
medium: Ex pradititis constat; quod ficeffe. Adhuc circa primum facit duo. Primo enim agit de nominibus perfonalibus propriis fignificantibus proprietates perfona-
rumi.fecundum facit ibidifit 6 . $N$ Nunc depropriatatibus. Circa primum tria facit. Primò namquie inquirit de hoc nomine, perSecundò de hoénomine, Trinitas,\& de termi nis numeralibibs.
Tertiò reditad nomen perfonx, inquirens, dum facit dift. 24. Hic diligenter. tertium facie dift. 25. Traterea confiderandum. Circa primum rria facit.
Primò enim agir de hoc nomine, perfona Secundò de hypoftafi,\& fubfantia.
Tertiò recapitulat dita. fecunda ibi : Quod enim. tercia ibi: Iam fufficienter. Adhuc circa primum tria facit.
prapofita, de nominibus fignificantibus fub Prantiam. Secundò probat, quòd perfona fignificet fub $\stackrel{\text { Trantiam: }}{:}$ Tétió:
probas,quod perfona fignificet fub - Tértio quoquit contra hoc inftar, \&r foluit.fehic crituri. Dîcitititaquie priindomuod thoc nomen, perfoua, quod fecundum fubftantian dicitur,
excipitura ${ }^{2}$ regula data fuperius, fecundums
perrona, fed tres perfonx.
Poftnodumibi: Qù̀d autem petiona . Probat,
quod hoc nomé fignitcat fubftatiam in diuinis. quod hoc nomé fignificat fubftatiam in diuinis.
Primó quidem, primo quidem, quia Auguft.dici 7 . de Trin.
quod ideo idem eft efientiam, \& perfonam effe: confatatatem, quòd effi fignificar fubfantiam.
Secundo vero, qued Secundò vero, quòd codem lib. cap.s.expref- anp.5.
fe dicit Auguf. quod cuun dicimus patrisperredicit Auguf. quòd cuur dicimus patrisper-
perfonam,
non aliud dicimus, quam patris fubitantiam.
Tertia qu
. Tertia quoque quia ibi dicit quòd pateer di--
citur perfona non ad flium fed de dicitur magnus,vel bonus. Poft modum ibi:Ideo bic oritur questio. Tertia ibi : $V_{\text {nde }}$ hi, © alia. Circa primum tertia facit. quòd mirum eft ex quet quaxtionem, dicens, fum, quod fubtatantia, veleflentia, quare non di-
cimus,quod pater $\&$ flius cimus, quòd pater, \& filius, \& f firitus fanctus
funt vua perfona D vel fubtrantia.
Secundo ibi: Quia volumurs. Refponder ad hoc vbi jupre. quij vrget, cum côfiteamur io Deo Trinantatelo vtnomen, aliquod referuetur, quod refpondeatur interrogantibus, quitres funt, \&\% cur non
funt tres dij, aut tres boni, ditume rres perfonx; non vt illud propric diceretur, rres perionx; non vt illud propric diceretur,
fed ne hereticis vrgentibus penitus taceretur
Tertio ith : Sed Tertio ibt :Sed quaritur. Magifter refolutione confirmar, per ea, qux àccidunt inter Girxcos,
dicens quöd ${ }^{\text {and }}$, Cicens,quad eadem necelifitatê, \& cardem penu-
ria laborantes Graci, concefferunt, qued pa-

 hypofafim, quodinos intelligimus per perfonā. Poftmodum ibi: Qua nectyitate. Mouct lecumdicamus pluraliter indiuinis tres perfonas, cur nó dicamus fimiliter \& tres Deos, cum vtrum ${ }^{\text {is }}$ que fignificet rubtantiam,
netribus. \& ariquid comimu-,
dicionder quod frip
 teronom:6. Audi Ifräel; Deus tuus vnuseft, de

ك
perfona veronon obuiat,propter quod cum co-
geremur adhibere alicuod nomen, liter diceretur, ma gis fuit idoncum de nomine perfonz, quàmde nomine Dei.


 feripurara non coniradicat, \& refpondet, quide
magis efice propingquan ad hoc, quod conficerentur tres Deos.
Poirmodum ibi: Quod enim de perfonis. Tratat Mayifer de his nominibus, hypotatais, \& \& fubtaiconfiteantur vnam virym ,hoc eft, vname effentiam, coaffitentur tres hypoffates, tres fubflantias, \& poffent etiam dici itria profopha, quia profopōilidem eft,quod perfona.
Vieimo ibi: $:$ amp fufficienter. Epilogat ca, qux

 effentix. hoc cnim dictumn non eft, vtdiueffras incelligazuri in Deo, in quo non efldiuerfitas,
 Ctoritatibus, qux patent in litterp, $\&$ in fine con bib. r. defi. \& inducit auCoritatem Ambrofij hoc dicentis. $\underset{\sim}{c} \mathrm{c} .2$. hace eft fententia.

Vtrum nomen Perfons fignificet in diuinis aliquid prime, aut fecunda intentionis.

Quìd no- $\mathrm{F}_{\text {T }} \mathrm{T}$ quia Magifter hic agit de nomine perfofignificer
fecundam
portat, ideo inquirendum occurrit, verum fit ecundame aliquood commune prima, vel fecundx intentio nis. Et videtur, quòd fit nomen intentionis fecudx.illud enim, in cuius definitione ponitur fecunda intentio videtur effe nomen intentionis
fecundx, fed indiuiduum, quod eft fecunda inten tio, ponitur indefinitione perfon $x$, quam ponit Philofophus in libro de duabus naturis, \& vna perfona in Chrifto, dicens, quòd eft rationalis
naturx indiuidua fubftantia.ergo videtur,quòd Gitnomen fecundx intentionis.

Praterea : Illud, quod opponitur fecundx intentioni relatiux importar fecundam intentionem. oppofita enim debent effe eiuidem genetur vniuerfali, ficut indiuiduum, \& fingulare, vnde nullum vniuerfale eft perfona; vniuerfale autem eft res fecundx intentionis. ergo perfona fignificat intentionem fecundam.

Praterea: Hud,quoddicitrem, \& primamfed perfona plurificatur in diuinis plurificari, fed perfona plurificatur in diuinis . ergo non fi-
gnificat rem, aut primam intentionem, fed tansnificat rem, aut
tum fecundam.

Praterea : Si perfona fignificaret primamintentionem, cuius communitas cffer generis, vel fpeciei. omnis enim prima intenrio, qua pradi nunc autem ad interrogationem fattam in quid de patre, \& filio, vel fpiritu fanto, refponderur de quoliber, quod eft periona,\& per conlequens
fi perfona fit nomen primx intentionis, eft genivel fecies trium perfonarum, fed Augu-
finus feptimo de Trinitate negatrationem fpe eaf.g. cici, aut generis a diuinis ergo illud, quod prius.
Prerea: Perfona, $\&$ fuppofitum idem viden tur efle; fed fuppofitum eft nomen fecundx intentionis, cum dicatur à fubfiftendo quiddita-
ti, \& vniuerfali naturx. ergo perfona fignificar ti,, vinuerfali natura.
intentionem fecundam.
Praterea:Indiuiduum eft nomen fecundx impofitionis, $\&$ feccund $x$ intentionis, fecudum Da app.rz mafcenum libro 3.quòd communitas in diui-
nis non eft reale aliquid, fed intentio fecunda tantum.

Prxterea:Illéd, quod dicit puram negationé non videtur effeg nifi fecunda intentio, quia negationes funt entia rationis, fed perfona figni-
ticat negationem, quoniam definitur per incom municabilitatem, qux negationem importat. ergo fignificabit intentionèm fecundam.

Luòd perfona fit nomen prime intentionis,
non fecunde.
$S_{\text {da intentio pracipitur adorari, fulla fecun Quid no- }}^{E_{D} \text { in oppofitum videtur, }}$ rat auctoritas, quòd in per fonis adorerur proneporfonz
fignificer prietas . crgo perfona non fignificat fecundam prima inintentionem.
Praterea: Secüda intentiō nō poteft efle formalis terminus productionis realis, fed perfong
in diuinis realiter producuntur .ergo perfona non elt intentio fecunda.
Praterea:IL quod fignificar rationem realem nó caufatä ab
aitu intellcctus, fed perfona fignificat incommunicabilem fubfiftentiam, qux vere realis eft in Deo, \& non facta per intellectum. ergonon eft nomen intentionis fecunda.
Praterea : Quod fignificat aliquid exiftens non eft nomen intentionis fecundr: fed manife, fum eft, quòd fi non effet aliquis intellectus, adhuc pater effet vera perfona, \& filizs fimiliter. ergoid, quod prius.
tur idem, quod indiuiduct fed indiuiduum non fignificat intentionem, fed veram rem exitentem vnam numero, \& indiui-
duam. crgo nec perfona fignificabit intentionem fecundam.

Praterea: Trinitas in diuinis non eft nomen fecundx intentionis, fed verx rei, alioquin re--
dit error Sabellij, fed Trinitas pradicaturde. perfonis. ergo perfona non eft intentio fecuida. Praterea: Auguftinus i.de doctrina chriftia- cap.a. ter, \& fir, quad res, quibus fruendum, funt pa* tur pluraliter de eis: fed manifeftum eft, quòd nomen dicitur pluratiter de ipfis vbi fupra. ergo perfona fignificat rems \& non intentionem lecundam.
Praterea:Nullum nomen intentionis fecunin diuinis, qui nihilominus eft perfont erares perfona noneft nomen fecundx intentionis

Diftinctio XXII.

Refponfo ad quastioncm.
A. D queftionem ittam refpondendo, hoc orPrimò namque inq.
ma intentio, \& fecunda fecundum opinionem diuerforum doctorum. Secundò vero dicetur de eis,iuxta illud,quod Tertiò
Tertiò quoque refpondebitur ad hoc, quod intentionis.

ARTICVLVS PRIMVS.
Opinio quorumdam.
Opin.quo- Irea primum ergo dixerunt aliqui, quòd rumd ex- intentio, prout hic loquimur, eft actus in-
plicaur.
tellectus, qui pro tanto intentio appellatur, tellectus, qui pro tanto intentio appellatur,
quia fi in aliud tendit,\& obiectiue procedit:intelleçiones aurề, quredā funt de rebus fecūdum effe, quod habēt extra, vtpote intellectio fortis, C Platonis, \& hominis, \& tales appellantur primx
intentiones; quadam autem funtide rebus, non fecüdum effe, quod habent extra, fed prxfuppo fita prima intellectioné, ficut intellectio vniucr Raitatis circa hominem prafupponit intel-
ledionem eadentem fuper hominem, $\&$ tales di cinntur intentiones fecunda. funt enim primas fupponëtes. Dixerunt ergoifti, quod intectio ac Arado quidem nil aliud eft, quàm quadam rei cognitio, quam habet intellectus penes fe; in có $D$ niscognitio haber denominare fuū obiecum ficutaccidentia abfoluta fuuin fubieAtum..vnde fciëtia nominat fcitum, \& cognitio cognitū.
Eft autem vlterius aduertendum, quòd inten tio in abftrato, nil aliud eft, quám cognitio, quä habet intellectus penes fe, per-quam tenditin. rem, \&eft quadar ratio cognofcendi, \& diuidi-
tur in intentionem primam, \& fecundam, \& in cur in intentionem primam, \& fecundam, \& in dem opératione cognitio, fecundum quam res intelligitur iuxta modum effendi proprium, vtputa homo, vel leo fecundum propriam phan-
cafiam hominis, quod eft ratiocinari,\& leonis, quod eft mugire, vel animalis, quod eft fentire; talis autem cognitio dicitur intentio prima in ta dicuntur primx intentiones in concreto; illa vero; qua animal cognofcitur, vt eft in pluribus eff fecunda intétio in abftracto, qua eft vniuerfalitas, \& animal fic cognitü eft fecūda intētio
in concreto: eft enim vniuerfale \& nunc intelin concreto: eft enim vniuerfale, \& \& nunc intel-
ligedume eft de genere, $\&$ fpecie, \& ceteris inten trionibus fecundis. In fecunda vero operationes componere, vel diuidere primò apprehenfa,vtpote hominem, curfum, dicendo, homo currit,
tale inquam componere, feut complete intelligere fećundum fe, \& abfolute eft intẽtio prima in abitradooi\& cognitü tali intellectione eft primodicomplexü, prout eft affirmatiuu, vel ncga tiuum, vel prout eft principiū inferēdi aliquid,
aut vt ef conclufumab aliquo, vel inquãtum

A quaxfitum, \& dubitatum, \& pofitumproblematice, hoc fiquidem intelligere efl feguda intëtio in abftracto; cognita vero per tale intelligere,
funt intentiones fecundx in côcreto, de quibus funt intentiones fecundæ in cócreto, de quibus
determinat logicus. In tertia quoq;operatione intellectus apprehendēs aliquem difcurfum fecidum fe,s naturain fuam propriam, ac mot dum effendi proprium, vtpore, dum difcurrit
omnis homo currit, fortes eft homo.ergo fortes omnis homo currit, fortes eft homo.ergo fortes
currit, fic vtique abfolute appreliendens habet penes fe intellectionem, qux eft prima intëtio eft prima intentio in concreto; cognofcere vero difcurfum fub ratione-vnionis extremiorum
in medio, aut vt eft proceflus ab vniuerfalibus ad particularia fub tali modo, vel tali figura, haber penes fe cognitioné difcurfuam, qux elt fecuda intentio in abitracto;cognitum vero per taleındifcurfum eff fecunda intentioin concre-- Exhis antem referri poffunt tres conclufiones fecundum fic ponentes.
Prima quidem, quòd cum dicitur, homo eft vniucrfalis, vel leo eft fpecies, 8 animal genus, eft enim fenfus, quòd homo eft intelligibilis, vit pluribus differentibus numero prádicabilis in quid, \& fimiliter leo,\& animál ; effe autem intentionem, eft effe accidentale rei, \& ob hoc non uerfalis denominatiue, \& concretiue.
Secunda vero, quòd logica, qux cöfiderat fecundasintentiones tractat de intellectionibus', nonvt funt verx res, fed ve funt rerum fimilitudines, res ipfas denominantes. poffunt enim. primx intentiones comparari ad intellectum, quem informant, $\&$ funt habitus quidam, \& di-
fpofitiones ipfius; ac res vere ad confiderationem phyfici pertinentes, vel poffunt confiderari,non quidem refpectu intellectus, refpeau cu ius funt verx res, fed in ordine ad obiecta, que denominant, \& quia cognitio noneft vere ipfa
rescognita, nec habet tantam entitatem, quätam habet res ipia, ideo logica, quix ifomodo confiderat de intelledionibus rerum, dicitur fcientia, non realis, fed rationalis, \& effe de in-tentionibus fecundis fubiectiue, propt denominant obiecta fua.
Tertia quoque, quia intentiones, fecund $x$ vere funt in pradicamento qualitatis, quod patet: tum quia funt cognitiones exifentes, in intelle-
Ctuu per modum habituum, \& difpofitionú: tum quia logica nó effet in pradicamento, cum eius obiectum non effet in pradicamento:-tum quia genus,\& fpecies, \& ceterz fecundx intentiones eft in pluribusdifferétibus numero;rales áutem cognitiones habent principia vere realia,ytpote intellectumagentem, \& proprium mocum
efsendi, ac proprinm fundamentum ; ileisendi, ac propriam
lud autem, quod ef vera res, habens principia realia eft in pradicamé-
to, quare intentiones fecun-
ment in prodica-
mento qua
litatis.

## Diftinetio XXIII.

529
opinio Herruei quolibeto q quast
 ionis, quitquidem ref pet e aftus intelligendi, vel ex parte cientix in of
dine ad rem inrelletam, fed magis econuerfo, reffecturationis, trenens ffe ex parte rei intelleEx in ordine ad intelleAtum ipfum. Daidergo fir refpectus rationis, fe tenens dicit veram rem in natura exifētern eft prima ntentio concretsiue difta, \& per confequés nō
ft intentionalizas, qux eft intellectio in abftrato, fedomne aliud, prater habitudinem rei, ve hind eft exiftens in rerum naturatamne inqua cta.cum enim fit confiderare rtia widelicer tum intelligendi fecundum fe, \&\& eius habitudi nem ad rem intellectam, \& rem veram intclleatus fuper rem intellectam, non dubium, quin ria fint verx res; actus frilicet intellectus, $\&$ rc tactus realiter referunturad intelligibile.Res riam exiftens extra apparet, quòd eft vera res
per confecuens nihil eft, , uod non fit res in atura exiftens, nifí refpectus rei, qux intelfus ad actum intellectus. ergo nil aliud poreft poni intentionalitas in abtracto, nifi ille refpetuus. refterea: Sccunda intentio concretiue diata damentum quâtum ad totum, quod prima intē-
 epte, aut fundantur fuper naturas recrum fecú cepta, aut cuntanuur fuper na euras rerum fecu ofequeretur res in effe reali, circuurcripto om-
 rqueretur rem, prout eftintentio,fed vtexifit In nazura, aut tundertur in re , prout incluait inofitü, quòd fecuida intétio fund a tur in prima quantumad totum, quod comprehédit, \& quâtum zd ratiôiiem intertionalitatis; fed manifeactum interedectus, vte eftacticidens reale ipfius intelligentis, qגia tuuc fundaretur fuper entita-
tem reàlem ; nams actus intellectus eft quxdã ealis natura, nec hindatur etiam fuper ipfam nerfafe, quod enf fecunda inrétio, de qua hic loquimur, eft quoddam vniuefale per prxdica-
 iue, eft tamen fingularis entitatiue, hec poref undari fuper rem, prout ef obiectiue hintelSetu, witpote fuper hominem intellectum, preser is per pradicationem:fed cóflat ,quòd in homi ne fic intelle $\ddagger$ as, quie ef vinueifalis in concreto, cudo eịus, prout eft inrellecta adactum intelli-
gend Prasterea:Hllind eff interionalizas in er quod homo, animal , fifinilia funt intentio incocreto, fed homo, $\alpha$ a nimal, ve fic non fun prime intêtiones, fed tazummodo,prout funt in itudine ad actum inteliectus, gram importas ne gognitum, \&e efie intellectum; hoc autem $\mathbf{p}$ tet, quia ifta nō eft per fe,homo, vel animal eft prima intertio in primo modo cffendi per fe,
quia tunc in rione animalis clauderetur effé primam intetionem,quod eft manifefte falfum elinquitur ergo, qłod vel fit per accidens, vel
per fe in fecudo modo, d per confequens prima per fe in fecúdo modo, d per confequens prima
incentio addit aliquid ad anmalicôtat autem quòd non eft aliud, quàmefte intellectum . ergo intentionalitas in
Vifoergo, quid fit intentionalitasin abfra Coo,fatis pater ficundum iftos, quid fit prima,$\frac{8}{2}$ becuda intetio in cocreto.dicunt enim, quad ha ionalitas in abfracto, \& ifta plurificabitur recüdumdinhinetionem, \& ordinem inteliligibiliū guidem primo quxdam inteliligibilia, quxdam ordo quandocumque oritur ex parte noftri inrelleetys, quado non potet faliquid cognofcere nif alid prexcognito;quatuis illud fit cognofcib cognofci ab intellectu, cuius cognitio nö depen der i fenfibus, nion poreft d nobis primo cognoci, fed mediante moru; quädo oritur ex natura poteff habere rationem cognof cibilis in ordine
 is autem eft ordo inter illud, quod eff in rerum ue negatiue, vt cecitas, vel chymera, $R$ id, quod ef ens rationis formatum ab intellectu, quia no poteft illud intelligit tale, miff prefuppofito act funt itaque duo modi intelligibilium genera es,primuśs quidem corum,qux funt, vel nö funt cundum rationcm, $\&$ prima bilia funt prius nota, $\&$ primx intentioues conretiue, quia effc cognitum,vel effe in intellectu bietiue eli intentionalitas abftractiue; aliz cundx intentiones concretiue : habitudo anem eorum ad atum inteliectus, per quam apprehendu
rAdiiciunt autem ad prxcedentia fic dicéres , quòd feccữ̀dx intetriones, cum nō habeant effe qeale,,immodiuidzatur contra totum effereale ta, 6.Metaph. \& per confequens fecundz inten- 6.Morie. riones funt extra predicamentorum denarium, ó, orafric addunt inquam, quòd non funt in prodicamen-
to. Et confirmarur ex communi modologuen o. Et con hirmarur ex communi modoloquen-
idoctorum, qui poftquam concludantde aliHe,quod fit cens rationis, vel fecurida intentio calen probaffe videntur, quöd non fitaliqui

Dixerunt quoque viterius, quòd fecundx intentiones non habent effe alicubi fubiectinec fecies, nec in rerum natura, fed tantum autem pater, quia fi haberent effe fubiettiue in intellefu, haberent entitatem, qux poffer in aliquo genere contineri, cum accidentia. accidentibus corporis, de quibus conftat in. predicamentis; fint etiam nobiliora relationibus, qua conftituunt vnum genus: fed mani-
feftum eft, quod fecunda intentio, $x$ ens rationis deficit a quacumque entitate exiftente, \& quocumque genere, alias non diftingueretur contra omncs commune diuifum in decem pre-
dicamenta, ficuit ens deficiens a toto ambitu cius. ergd non poffunt poni in intellectu fubiectiue.
tentio, non eft raaliter fepod eff fecundainduis;vniuer falc ectiamnon dicitur per reprafen tationem, , ed per prxdicationem; fed manifeue, funt feparata a fingularibus, nec funt vniuer falia pradicatiua, fed reprafentatiua tantum modo.ergo nitn funt intentiones fecundx.
Secunduri hocdiota illorum poffent reduci ad certas conclufiones.
Primam quidern, quà homo, \& animal non funt formaliter primx intentiones, 1 ed funcio num , \& fimiliter nec vniuerfale, aut particulare funt fecundx intentiones, fed funt fundamen tum abfrazo, \& f filiternec vniucralitas, aut particularitas funt fecundx intentiones, nifi concretiue , nec humanitas, aut animalitas in Secund ro vero
Etiue eff habitudo rei in intentionalitas abftra quam importat effe cognitum, \& effe obiettiuc tur fuper incellitibilia primi ordinis, vepote fuper hominem, , $\&$ animal concretiue, vel humanitatem, \& animalitatem abfrratiue, itz uum inintelletut hac fiquidem babitudo dat talibus intelligibibilibus, ve fint primxintentio-
nes concretiue, fivero fundentur fuper intelli nes concretiue, fi vero fundentur fuper intelli gibilia fecundi ordinis, quar funt entia atatio
nis, , vepote fuper vniuer uerfalitatem, feu abfrattionem, ita vt taliza fint in anima obicaiuc, dabit illis, ve fint intententio in abftracto, nec eft prima intentio, nec fecunda, led aliquod commune eis,nihilominus ficapiat effe obiectiuum in intellectu, ita vtca-
piat per aetum reflixiuum fundabit habitudihem rei cognitz ad intellectŭ, \& per confequés effecunda intentio concretiue, cum fit de fecundordine inceligbiliumobicadian qux eft intétionalitas, nullo modo fundari potref in adtu faper rem, proat haber cifte extra, nec uper rem,

Per.Aur.fuger I.Sentito. 1.
tudo,de qua loquimur,nó itraliud, quadmillud ergo fupra ré,qux eft in intellectu, nō prour e ft
 iccuiaria,vt funt fortes, \& Plato, \& fuper nopar
ticularia,vt hominé,\& animai,\& fuper negatio nes,vt fuper furditatem, $\&$ cxcitaté,\& \& fuper fig mètave funt chymera, \& tragelaphus.omniae-
 intellectus ad intellectum, qux eff intentio in. abfracto,\& per confequens hac omnia poffunt Si autem loquamurde aptitudine ad intelligi,quod non eft aliud, quàm habere, aptitudine
adeffe in incellectu obiètiue, nō dubium, quod poreff fundari immediate fupra rem, extra quã res extrahunt aptitudinem, v̌ intelligantur. Quartam vero, quèd fecúda intentio fiaccipitur in ibaftraftonullo modo poteff fundari fu per rem extra immediate exiftetem, fed fuper fe
cundum genus intelligibitiū, qux funt entia rationis;fi veroa accipiätur concretiue fecuda inté tiopro omni ente rationis, tūc fecunda intêtio
cócretiue, qux eft prima intêtio abftrâtiue, videlicer habirudo rei intellecteq ad actum incelleCuus,hece quidem habitudo fi cofiderètur, vit apti
tudinalis, funda tur immediare fuper reextra, fi vero vt atualis, nō, vt in coclufione immediare prxcedenti didtū ef:omnes autem fecūda inten tiones alix, fiue fint genus, fiue abfratū, \& fic de alins praxupponunt, rem habere effec eognitu in
actu, $\&$ per confeques primam interionem concretive feciudam, propter quod non poflunt funio mmediate, fuper re extra. fecuida vero inté rationis fundatur fuper primã intētionem concretiue fumptä,qux non ef aliud, quàmres cognita obieftiue, \& hoc eft vcrum de omni fecunrationis fundetur fuper ens realiter,vr habet ef fe cognitum,\& intelleetum, per quodetiam paabfrod fundatur fuper pimam intentionem intellectiue obictiue, non quidem quód illiud ef-
 Aradiue inqūra vero intentio fumpra $a b-$ effe intellecta poteff fundari fuper aliud efse cognitum. habitudo enim illa poteff cognofci, $\&$ lectus, \& vniuerfaliter, fecundum acuom intel
 rem extra, velad alium effie cognitum, vel ad
fecundò intelligibilia, vel fecundoruin inteliiecuando intelligibilia, vel fecundoruin intelii-
ibilium ad prima mediante effe cognito; tor grodis poteft quilibetpercipere epr fe ipfum, quoinipdo vna interniopoperfet aliam fundare,',
fue prima fecundam fiue fecunda fecundam. fue pring, fecundam, fiue fecunda fecundanh.
Quintam vero, quód logica eft de fecundis intentionibus tantum, ramquam de proprio fubietoo; non גutem thetorica, feu prammatica, non quidem grammatica, quia entia
 fecunds intentiones, oqua non confequuntur ex natura rei atum intelletus, féd ex fola
inflitutione, \& \& beneplacitum imponentis; A tiones eiufdem rei; non autem dux res, autdi-
vniucrfale autem, \& particulare, \& ceterx in- ftinta realiter. ergo manifeft paret, quòd ra-
 tentiones fecundx, qnas logicus confiderat, 1 eRethorica, quia non confiderat, ve obiectum for male modum probabilem inferendi vnum ex at
lio:nam hoc fpectat ad librum Topicorum ; fed magis res, in quibus fit perfuafiua illatio, \& probabilis, vtpote conditiones iudicis, $\&$ cau-
as, $\&$ fermones perlua fionis fas, $\&$ fermones periuafionis, ex quibus haber
perfuadere. vnde fic fe videtur habere ad mo perfuadere. vndie fic re viditurn habere ad mo-
dum perfuafinum probabilem, traditum in lib. Topic. ficut ad modum demonftratiuum, qui in
lib. Pofter. docetur, habent fé fcientix demo fratiux reales.
opinio quorumamam aliorum.

Opin.qno- T $\mathrm{F}_{\text {ERVNT autem alij, qui dixerunt, quòd }}^{\text {atus intellectus potef dupliciter }}$ rari, vno modo, vt eftexifteps in certa confide-
qualitarisalio
 vicem obiecti, immo quodammodo ipfum obie
Aum. fecundum ergo hxc prima intentio eft ip favera res, vel exiffens extra, vel eriam in intel-.
leaut fubieetive eatu fibieftiue. fecunda verointentio eft ipfe-
met aztus, inguantum eft quodammodo obie-
 \& fubiectiue in ipfo, \& per confequens prim2 ntentio,nihiloninus dicitur fecuda, inquantü telleftus lapidis êfl lapis intentionaliter, \& cognitio animalis eft animal intentionale.

ARTICVLVS SECVNDV. Quid dicendum fecundum veritatem, © © primì often
ditur primus defectus prime opinionis, tertio,

-
 euidenter deficitit in duobus.
Primò quidem in hoc,quod ait, accidéria in-
telletus effe formaliter; $\&$ in ablracto inte nem primam, \&'fecundam, \& obiętum tantum denominatiue dici, $\&$ non formaliter in ordirfe, iras animalis dicitur formalis patet, quìd 反ad ipfam medicinam, \& dietam, $\&$ omia alia $f$ n2 diçùtur, fí pecies, velactus ex hoc dicuntur obieवtiue ergoobicaum cogni rum feu coliud prus obieđinusformaliter intentio dicetur. Praxerea : ibi primo, \& formaliter reperitur intentio, vbi primo, $\&$ formaliter confideratur dam paffio confequens illud, faper quod fundatur: fed conftar, quèd intentionalis diftintio primo, $\&$ formaliter. reperitur in concepribus
obieatiuis. nulius eaim dicit aut duo actusintellectus tantum intentionaliter differant, immo vere realiter: de duobas au les frant conceptus hominis, de eadem re, quaquidd diferunt intētionaliter, \& funs cinazinte intellectus.

1. Przterea:Sicut fe habet fuo moodo intentio,
a omne intentionale in fenfu, fic fe habet iL \& omne intentionale in fenfu, fic fe haber in
innellectu, fed quarentes de coloribus iridis, aut de coloribus, qui funt in collo columbx, aut de imagine, quxe apparct in fpeculo, aut de
candela candela apparente extra fitum, vtrum habeant
effer eale ${ }^{2}$ aut intentionale tantum, intendunt quarrere, verrm habeant efie obicitiuum tan-
tam, \& fictitiom tam, \& fictitiom, fou apparens, aut babeant
effe reile, \& fixum exrra verorum naturam, abfque omni apprehentionc, per quod patet, quod effe intentionale ; nome eftaliud, quadn vi-
fio
 Praterea: lbi eft per prius, \& formalius ma, \& fecunda intentio, vbieft primo, \& formalius fecund dy fuper primann fundatio cef c -
nim communis onnium loguntium ace quòd fecunda intentio funda aurn fuper acceptio, fed manifeftum eft , quòd hoc rcperitur, \& formalius ex parte conceptuum formatorum ob-
iectiue ; $\overline{2}$ conceptus vniuerfalitatis fundatur ieftiue ; па conceptus vniuerfalitatis fuid otur
fuper conceptum animalitatis, \& ineftibi formaliter, tamquam fubieqoproprio, vt quili; bet experitur; actus antern intelliectus, quo v-
niuerfalitas apprehenditur, non ineft taniquam niveralitas apprehenditur, non incft ramquam
fubbecto a actui, quo intelligitur animal. quanıD tisenim inter eos fit ordo, ve prafupponitir,; non eft tamen inharentix habitudo. ergo pri-
ma, \& fecunda intentio per prius, \& formama, he lecunda intentioper prius, \&e formaptuum, quimexex parte actus intellectus. Preterea : Illud non eff intentio primo, \& \&
fornaliter, \& in abfrafio, fine quo intentio logice:definitur . logicales enim definitiones formales funt, ficut \& metaphy fice ; fed logicus definiens genus, täquan illud, , yood pradicatur de pliaribusdifferetibus fpecic in eo,quod pradicari enim non eff formaliter intelligere,
alioquin de rebus, qux funtexurap alioquin de rebus,qux funtexura, pradicaretur intellectu formaliter, fed obiectiue, nec eft in adu intellectus, fed abip ipoeffectiue, 8 formatine. ergo aztus inteliectus non ef corma.
intentio,fed magis obiectius conceptus.
Praterea: Auicenna dicit primo Meraphyricx, quid logica effde fecundis intentionibus
adiunctis primis, fed manifeftum ent gica ion coniungit àctum intellectus aetui intellectus, fed conceptus fecundarios conceptimini, \& a ffirmaxi, yel negari, \& fic de aliis ${ }_{8}$ ergo manifeftum eft, quöd fecunda intentio Atius conceppus. Alius conceptus.
Prxterea : Omnes concedunt, quòd logi-
ca eftde fecundis intentionibus, fey ta de fabietoandzaquato, feu aliter, fecundum. quod opinantur dinerfimode e fed conflat, quad ogica eft de difabiilincomplexo, de,

## Diftinctio XXIII.

men. \& de óratione fyllogiftica fimpliciter, $\&$
oratione demonfratiua, gialetica, ficut $p$ a et; nuilhm autem iftorumine flactus intellectus ormaliter, 凶 fif fir formatiue ab actu intelle ctus; nunquam autem reperitutin in logica tra
ctatu,aur difcuflum de actibus intellectus for malibus, fed tantumunodo de formatssper intel Iccumm.ergo mirum eft, quod in imagingrione
a ccenditalicuius philofophice fapientis, quobd afcendit alicuius philolophice fapientis, quo aut conceptus formyles, i\& non potius concepus formati. ophi, loguendum ebus iuxta doctrinam Philo dum quod philofophantes loquuntur,fed Com
nsicit enim in tertio de anima, quòd intelle
mmm. 3. ctre intentiones continuátur cumintetionibus maginatis, $\&$ funt in eis, quafi fơma in mateai, \& ifcut color in. pariete, hhoc dicit com. it ntentionibus obiectiuis, qua funt intellecre, \& imaginatx, quia de illis lemper experimur, $\boldsymbol{q}$ ieti, quod non eft verum de actibus. vnde \& p co mento 18 .dicit ,quòd fenfationes non funtintétiones alix ab inetionibus resum elligit per fenfationes, $\&$ intetiones, rerum ap paritiones obiectivas, qua funt realiter exdem um iis, quax exiftunt extra.ergo fecundum mofunt actus, fed aliquid obiectiuum.
Secundus defectus prime opinion ios frilicet, quìd ob-
iedum non crpit abactu intellectus ali-
quod effe intentionale, fed tantum denominari.
Secvndo verodeficit, quiai imaginatur, $q$ res concepta denominerur tantummodoab
actu intellectus, ì nō capiataliguod effí intérionale, pluś quin Cxarar,qui pingitur, capia
i pictura, hocenim eft impofibible:manifeflum piftuquidem,quòd denominiari prafupponit no mé, ant adeo vocabulü, fed cöceptus, quiluice nacie cogitantis,qui formatur, \& concipitu ne, \& omni vocabulo abfrahit fecundum Auguftinum decimoquintode Trinitate. ergo res, ap. 30. quac. ${ }^{\text {dencipipi }}$
summ. 7. Praterea:Commentatordicit 9 . Meta.quòd entia, qux non funt extra anmam, non dicutur effe fimpliciter,, (ed effe in anima cogitaziua, fed dicuncur effe in ea, alióquin Cafar fculptus, aut pictus zque crit in picturara, reu fculptura, ficu res intellectacrunt
capitaliquod alind, quam dena.ergominari,
toncpote capit intentionale, \& diminutum. Praterea: Philofophinstumuditens per effe in וex.2. anima, phyficx, dicicns, eriam loguentes dividiunt ens in ens reale, \& 2 ens rationis, fed fiobiectum ca peret folum denominari, $Q$ nonefile, duilio nul
 ra, \&e effe in animi. vnde non effet prima diuulio extra, quod abfonum eft, \& contra mentemcem in nominari.

 rescognita eft apparen's, prafens confpectutilizus. ergo non haber illi folum de nominari, immo aliquod effe intentionale . Prxterea: Erte denominari prafupponit intionem vnius rei absaia; vnde nec $\mathrm{C} x$ farefinapictura effentialiter, तोec denőminatur ab ea pi aem Cxfarisis ictus facit intam denominatiotiam eius per picturam,ex quö patet,quòdon nis denominatio prafupponit apprehéfionem efier ad plufquad hoc non effer, niliapprehendi ri. pari cnim ratione hapredenominatio praminaponeret aliam apprehenfionem in iniam, z fic buituralitud.erga neceffario fei intellectx attri buitur aliud, quidm denominari. denomingari ab intellectione, $\&$ non eft aliud quam vocari, \& fecundum vocem, vocabulun cabulo exiftente res habet effe cogniaum ctiue, aut illnd denominari non eff fecudu appellationé, fec quia obiectum capit aliquid aliid ab intellectione, quìm vocetur fecundym appellationem, $\&$ hoc viquue verum eftsmanifefe aliquid effer reale, alioquin effe intellectum. exifteret vere realiter. ergo neceffe eff, quoud ca piat effe intentionale.
Praterea: Homo, \& animal, qua funt conbium,quod non funteadem tes fine, non eft du bium, quòd non funt eadem res fub alia, $\&$ alia
denominatione . non enim folum differurr de nomominatione - non enim folum difterunt de
nominatiue; fed confat, quòd funt vna, \& ea dem res fubalio, \& alio conceptu obiectiuo hondicit folum denominari, immo quendam. pecialem modum effendi intentionalem, $\&$ di citer, is reale.
Apparet itaque, quòd pradita opinio defiit in his duobus, ex quo lequitur, quìd noni- diaiadefiot cundas effe in quod ađtus intelleđus eft in illo pradicamec to; neceft etiam verum, quòd propofitio fit oo; necelt etiam verum, quà propofitio
denominata, homoeft fpecies ab actu intelle ctus, quo apprehenditur fpecies ; fed eff deno
minatiua ab vniuerálitate fpecifica minatiua ab vniueralilitate fpecifica, qux eft efse intentionall in homine apprehenfo.
Nec idem cft,


Y 532 Liber I. Sententiarum
trater de intelleAionibus, pro ut funt fimili- A Praterea : Effe fabricatü per intellectü, quod
 ncs sibiors logicx, quòd non fif mentiode a aiti-
bus intellequs fed vel de oratiókedefinitua bus intellectus, fed ve! de oratiónc definitiua, incomplexo, que vtique non funt actus intellectus, fed poturs voces conceptus, obiectiuos
Ex pradictis ergo colligitur prima affirmati ua propofitio in hac nateria, , fcilicet, quòd in-
entrio non efta liud, prout hic loquimur de ea, entionon eft alium, prout hictoquimur de ea, rimus quidem eorum, qui directe formantur ecundus vero eorum, quif fuper primos fundanur, , trpote viuerfalitas, aut predicabilitas preceptum,ficut reatitudo in rerum natura exi it in linea, idcirco duplex eft genus intentioet conceptus, qui formâtur de rebus; quadam ero fecundi, videlicetconccprus, qui formanur circa primos conceptus.
In quibuss defficit opinio fecunda. Primus defectus
quod animal, © boino, fecundum quod buirfmodi non femt intentiones.
$\mathbf{V}_{\text {fecunda }}^{\text {Lepinio impoifibilis eff in multis. }}$ fecundappinio impoifibilis eff in multis Primo quicemin in co, quèd animal, aur homo, entiones, nifi vitra addarur eis relatio, aue habitudo intcliectiad actum intelicectus .apparct nant prinas intentiones illa namque, quorúditinctio nullo modo realis elt, inquantum talia unt, fed penitus intentionalis, illa inquantüa hu ulimodi important intentionses. Impolibibile eft
enim,quiod aliqua diftinguantur realiter, nifíal al
 8 nihil differut ratione alterius extremi, vrrífile eft, quiod aliquà differantintétionaliter,ni fuueritalterum intétio,vel vtrúque:fed manife mal, inquantum animal differum huidem nö rea iter, fed intentionaliter, etiam fecuudum rationear isgo necefic eft, quod homo, $\&$ aninai ha б̈pere intellectes, inquancum huiuf admistríde Przterea: illud,quod non eft exiftensin rerí natura, nec haber elff fixī cxtra, fecundü quod
huiufmodi, illud inquä eff quid intétionale. hac nim propoficione vtuntur pofitores huius pof tiode fe nō eft vera;fed manifeflum ef, quöd ho mo, inquantum ddffert a forte,\& animal,prout vt fic accepte non funt in rerum natura, habentes effe extra,alioquin rediterror Piatonis, \& e efir dare homine tertiú feparatu ab hominibus quod effe non poteft. ergo necefife eft, qued homo, \& anima
intcntiones.
 tio hominis, $\&$ animalis, prour diftinguiturd for
te eft fabricara per intelletum fi conceptus obictatine formatus.non enim feci has difitinctas rationes natura in cxittêeia a actua li,feciādun fic ponētes, \& omnimodia vcritatem.
crgo neceffe eft, quò fint qued
 ra quadam realiter, fed tantú inzétionaliter, parere plures, $\&$ effie multrin effe interionali 1 , appareti, fed ine efle reali, no ctt polibibie:fed nua nifeftum eft,quod hoono, \& animal funt vna res, vt quadam plura, \& diftincta. rationale enin,,
animal inportäd duas rationes diftionas rum vna non eftalia, \& tamen funt wna res fo cundum fic ponentes ergo homo, $\&$ animalc untintentiones.
Sed fortc.
dicetur potef accipi, vel animal duplicirer Primì quiden, ve relatio aetus incelligen diterminetur ad ipfam,tamquam ad obiecta,
fecundum hoc homo, \& animal diftingū̃ur tione, nec funt vt fic primz intétiones. Secundò vero, ve fuper ea fundatur refpectus coopp fitus gnitz, quam importat effo in intelletuöbiceti ue..relatio enim praexigit funda mêtum oppofi ix relationis, \& fecundum hoc homo,\& animaa funt primx intétiones cöcretiue, quia huiufino
di habiudo oft prima intetio abftratiue. Hx auten euafion ulliuseft apparentix; aut momé ti,vt patet ex duobus. Primò quidé, quèd ratio animal prout $\dot{\text { determinatur ad rationes corū a- }}$ tūs intellequs, necefliario funt intétiones : :um quia, ve fic non funt in rerumn natura : tum quia di:tum quia funt vna res quídã plura,qux gui dem plura iitas intétionalisef neceffario.Secí dò vero,quòd falfumaniumir, videlicet, quòd ex
gatur aliqua alia relatio, quam importetefle gatur aliqua alia relatio,quam importet enle co tiue.intellectus enim attingit ca obiectiue, nó quidem fecudum effe, quod habct extra,vbion vnicü, immo plares homines indiuiduales, nec artingit earfecundūं effe datú eis abaliquo alio ab intellettu, quazi illud effe difininctum, quo oriiunt aliunde', quadm ab intellectu, nec ipfe intel eetuus pér aliquem alium atum dar eis sale, nifi per illum, per quem obie eitiue ipfa atringit, ita,
vt ipfum attingere ex parte intellectus fit eis vt ipfum attingere ex parte intellectus fit eis
dara cale effe, \&2atridg reciperes fed manifentumeft, quòd tale effie non ef obiectiuñ, \& intētionale. ergointelle etus in le, \& efer confequens nonef verum, quò̀d expectremr aliqua habitudo, quax vocetur prima intentio, $\&$ qux exprimat effe obieftiue in inte ceptionc patfīà, qua formaliter res conffitui euryin effeconcepto, alia enim clauditur indi-
 eflde relatione, qux fundatur fuper concipi, $f$ cüdū quod totus conceptus animalis, frue tota
ratio eius dicitur relatiue côcepta.talis,n.relatio nōeft intrinfeca rationi animalis, immo extrinfeca, fundatur non fuper pracciam realitaemanimamitais, ceptionem paffiuxm ipfius, ex quibus confurit
vna ratio fimplex, $\&$ difinguibilis, ratio cilicet nimalis. Et eft fimile de relatione productia producens fuper rem,qux producta eft, , fuper proprer hoc obicectiuz conceptio pafifua dieta. non refíicit rem per modum fubfrazti, immo ealitates illas a conceptione diftingucre non. $\&$ intentio,qux diuidi non poreff;fuper hoc autenn totumpoftmodum reflecendo fundat rel ionem, que omni refpectu ad intellequm funt intertio nes primx , quoniam claudunt realitatem, vt conceptam paffiue
Nec obfiftit,
Refponder
ad inflatias
Npofitum,quod fecundurn hoc erit hacc propo fitio per fe primo modo, animal elf prima inten
nio, $\&$ definietur animal per primán incentione x quo intra rationé animalis clauditur intentionalitas. Dicēdum quidem ad hoc, quòd idem ff idicium de prima intentionc,, de vera re ra res,\& ifta animal eft prima intentio;in-vtra que namque pradicatur ens, in prima ens reale, in fecundz ens intentionale. cume ergo animal, immo includens aliquid rationis, nec fit pracife ratio, immo includés aliquid vere realitatis, nec fit compofitumex realitate, \& ratione,tamhiquid fimpliciter, $\&$ indiftinguibiliter aduna cum,tan vera res, quam prima intentio prad ari ponant perto e pro, quia do, ificut \& ens,nec ponuntur in definitione animalis, ficut nec ipfum ens
Secundus defectus, quòd genus,fpecies, vniuerfale, ine quantum builf ${ }^{\text {modid }}$ non funt fecunde in-
mentaliter tantum.
 \& genere, ac fpecie,, differentia.dicit enim ,, , ita,nec inabfraCto, vtpote viuuerfalitas, nec in cocreto dicendo vniuerfales fuat fecúdx inmodo per modymfubifrati,\& quaficócretiíe proeo, quòd fubiliciuntur habirudini, \& reefpe-
 abfrag 9. vnde dicit expreffe, guod ficut fe hat




Hoc autem difum flare no poteffilludenim, quod fe totū non eff ali quid reale exiftens in rerum natura, recudum ferotum eft aliquid inten
tionale, aut ef omnino tionale, aut eft omnino inibil:quod autem fe to-
tum eft intétionale nô fe habet per modum fubfrati ad intentionem, immo intrinfece, $\&$ formaliter eft interio; ied manifeftum eft, quod refalitatem, $\&$ per genus, , peciem, $\&$ fimilia, nullo modo aliquid reale eft in rei natura fecundu flensin rebus ergo ceceff ent quid intentionale, \& per conlequens, quìd trinfece, \& formaliter fitintentio, non fubfra-
trum intentioni. tumintentioni.
genus, vel fpecies, \& fimilia nō funt formaliter
 dume efde ifto fubfrato, qualis res fit. aut enim ratio quxdam, fed non poteft dici, quod nihil, alias logicus determinass de vniuerfali,determi naret de nihilo,nec etiaia dici poteff, quìd fit res
extra exiftens.ergo neceffe eft quod bior rato intentio quxdà:claret auté, quòd nō eff intētio prima,quare reftat, quod fit intentio fecunda. : cit, habet rationem intentionis: 1 fed Comment. dicit ride ani.quöd intellectus eft, qui agit vai, in uerfalitarem in rebus.ergo vniueffalitass,fecun relationem fibi aduenientem, fed conflat, quod non eft prima . ergo erit fecunda है

Tertius defetus.
T ER t 10 quoos eft imponibilis in eo, quod Axad intellectum, quòd hac fola fit formalitef intectio, $\&$ in abfracto, \& quòd homo, \& animal per hoc fanttintetiones in concreto, quia fübiiter funt fécundx intētiones concretiue perfit quòd fubiiciuntur tali habitudini, que eftiontêonalitas in abfracao, hocfiquide, fure cenon pg fecuidum quod huiufmodi funt intētiones, $\& \mathrm{fi}$ militer vniuerfale, genus, \&\%f fecies, cü nullum iftorum fit in re,fed neceforipumeft, quidd ratio
 an reninteliseax ad intellectum, fimiliter nec ra
tio animalis,alioquine effet pradicatio reffectiua, fortes eft homononec poffer cócipi hominis ra tio, nifif refpectiue ad intellectu, quod falfum eff.
 neant primx intëtiones, nec genus, aut feciies funt fecunde intetiones per illam habitudinem,
cum in feip ${ }^{\text {Iis fint }}$ fint quedam intentiones formàcum in feipis fint quaxdam intentiones forma\& Prxterea:Secunde fubiticix quaz funthomo,



fubfantiziz, inquantum huiufmodi nó includunt A tellettus format reflectendo fé fuper intentioné
reffectũad inter refpetua ad intellectum, alioquin non effent in,
predicamento fubfăntix, quafi effent intrinfe ce relatiua. ergodepto illo refpetu, adhuc remanér prim $x$ intentiones, \& per cófequens non
funt prime fintentiones per illum refectum, fed potius in infipfis.
Praterea
Illa
Prxterea: Illud, quo ototiliter pracifo, $\&$ re-
moto aliquid remanet vere intentio, non eft inmotooniquid remane vere intentio, non eff in
tentioñilitas in abftra 0 o, que formaliter fit in tentio, alioquin remaneret effectus formalis $f$ ine caula formali. vinde illud non eff formaliter
albedo, quo demptoaliquid remanet album,fed abeco,quo dicmptoaliquid remanet albuin, 1 ed
Auicenna dicit 5 . Metaph. quod quidditas abfrahit ab effe vnum, $\&$ multa, $\&$ ab effe in intelle tan, \& extra, vnde equinitas non eff,nifi equini
tas tantum, tudo rei intelleetx ad intellectum etenim conffat, quòd vt fic ef intentio, nec habet effe reale, modi, $\&$ per confequens exclufa habirudine rei
 eft verum, quad talis habituda fit inte.ertiononili-
tas in abftracto, per quam formaliter fiat iogen tas in abitracto, per quam formaliter fazt inten
tio, quicquid eft intentio concretiue. Praterea: Definitio exprimit vnam rent, vt rem intentionaliter, \& conceptibiliter plures,
fed non exprimithabitudinem rei incellecta ad intelle¿tum.ergo res eft plures intentionaliter, circumfrripta habitudine rei intelle $\neq x$ ad intellequim.
Praterea : Prius eft rem concipi, quam rem.
conceptam ad intellectum referrinam ipfamad incelleazum referri prafupponit paffiue fuiffe conceptam;cum autem paffiue cöcepta per pri
mum aatum intellectionis, qui diretus eftrefer tur autem ad actum fecundum, qui reflexiuus eft oportet enim faper rem conceptam refeeci mum;fed manifefum eft, quod res capit effinrentionale per concīpi palfiue; intêtio vero non eff aliud, quàm rei obiectiua conceptios, vt fupra dictum efl.ergo intentionon eft formaliter
intentio per habitudinem réi intelleetzad aqū. Praxterea : Nullum fundamentum reiationis capit, quod iti per refationem, immo magis ecó fuum eft,quòd res fub efficintētionali, 隹 quatenus eftintentio, eff fundamētum habitudinis fx pe dite. nec enim efteiufmodi res fecüduni effe tur fecundum illud effe, in quo concipitur, non habet effe in rerum naturaz;nec illud effe, in quo concipitur eff aliquidabfotutum factumabintellecuu fecundum rem; alioquin conciperetur
zliud $\ddagger$ re, \& ideo relinquitar, quod illud effe nö eft aliud, qudm paffiue concipi, fine conceptio obrectiua eft intentio; vel res pofita in effe inte--
tionali; zer per conféquiens intentio funda trefpe

 Liter homo concipitur, teriniminur qua rationeín


tellectus format reflectendo fe fuper intentione nifeftum eff, quodd intentioithominiseff fundane
tum illius relationis $e$ perton tum illius relationis,\& periconfequens eff prior
illa, nec formaliter eft per illam.
Quartus defetus omnium conelufionum, qua fequuntur ex ifo fundemento.
$Q_{\mathrm{ta}}^{\mathrm{ta}}$ R TVS aute eft impoffibilis,quoad mul
qux ponit côfequi ex pradictis, videli-
 hoc, quód fundat aliam babitudincm, $\&$ in mul tis aliis, qua fupra polita funt, quoad modū fu dädi ivam intētionem fuper aliam. exiftente e nua rumof fandamentonenecefie eff, quod fundatur in illo, quia paruus error in principio, maximus fiti in fine fecidum
Philofoph.probatum eff autem, quod impouity Philofoph.probatum, eft autem, quòd imporfil intellecta ad actum intellectus fir intentionalitas in abfracto.

Q $\begin{aligned} & \text { Vinro tamen in fpeciali eft impoffibilis } \\ & \text { in hoc, quod ait, fecuudas intétiones nō ef }\end{aligned}$
 poni poflunt, cum dicär ens jer accidens côfi-
tutum ex habitudine fape diăa, ex intelligib
 funt in predicamêto, flatim apparet fallum, cú omne pradicamétum diuidatur in rem primà, \&i fecūdam, \& qualitas in primam qualitatem
qux funt indiuidua, \& fecudam,
. fales qualitates; manife $\AA \overline{\text { ü }}$ eff autem, quod fub flatix fecúdx, inquantum huiufmodi, non funt nale. ergo primx intentiones verx funt in prx dicamentis.
Prreterea: Pradicamérum nó eft aliod, quam Notr quid
ordinatio prxdicabilium fecuidum fub,\& fupra; fir predica ordinatiop pradicabilium fec cüdum fub, \& fupra; Notr quid
hir
cradicz red coittat, quod resp pradicamerales funt prim
intêtiones. no .n. prodicãtur res , prout exifūt extra in effereali : ergo intentiones primx vera unt in predicaméto.De fecūdis autem intettio nibus etiam fatispatet, quoniam Philofoph. in
pridicamétis diuidit effe difcibite in complet
 plicem cönceptum in nouem pradicaméta, ex
quo panete, quod quicquid eftifcibile, $\&$ comquo patet, quoo quicquide eft dircibile, , com
Plexum reducitirad aliquod prodicamentum,
Ed manifeffon

 nimíy yllogifmus de dialectico, \& demonntra-
 tentiones funt ind diquo predicimento, alio



Eđe vniuerfale, \& vere predicábile eft in ali- A Aio pradicamentorum fitdidinítio verarum
quo pradicamento, fed verx intentiones,verz $\because \quad$ quoprydicamento, fed verix intentiones, verz Cam per quid eft genus, refpôderur per vniuer fet, quod vniucralese eft genusad quiex quo pa dicabilia, fimiliter etiá patet, quod genus predicatur in quid de generalifisimo, \& fubaterauo, ex quo pater, quòd fecundx incertion fratiquadam vniuerfalia, habentia genus, $x$ differétias. vnde poteff coordinatio quadam in ipfis fieri quid fint in aliquodece pradicamo necerfe eft, quin coordinatio intentionumconflitueret vn decimum predicamentum,quia quot fant coor mixtre, tot funt pradicament mixtr, tot $\operatorname{lant}$ pradicamenta.
Praterea:
Secundum Boetium ndum Boetium;\& Sympliciá

 bile incomplexum, quad nila aliud eft,quid di-
aio incomplexa. vnde ficur grammaticus reaio incomplexa. vnde ficut grammaticus re-
ducit omnes voces incomplexas in fiones fecundum Doniatum vel 7 . fecundū Pria cianum, quas vocat partes orationis, \& faci fignificandi,fimiliter logicusredon ad modos ces incomplexas, qui vocat decem presic menta, attendendo, non admodos fignifitandi, fed ad conditiones iignificatorú, qux quxquzdamin quäcum, ve bicubitum, vel rricubitǜ quadamad aliquid, vt pater, \& filius, \& fic de ta reprehenditillos, qui putant; quôd Arititote és in predicamentis diuiditentia, vel resnon eft enim hoc verum,vt Boetius dicit, fed diuifer artifex fermocinatis fodrealis Ex noher patet, quòd omnis vox inccomplexceexprefsiù alicuias pofitiai conceprus: eft in pradicamenfpecies \&c. fignificant conceptüd pofitivumis go vere funt in pradicamento aliouo $\&$ itzin in telligendum eff de cereris-diAtiónibus exprimentibus fecundas intentiones
Praterea: Cui competirdefinitio, \& definicomperie' intentioni generis; $\&$; peciecie . font nim ad aliquid fecundum Philofophum inpre, quod quodammodo fêh haberéeconftate adicem quod genus effe, aut fpeciem effe; quodamino: do eff ad aliud fe habbere vide :Illudmet effet ad aliud.ergo manifefluiti eificuidid ont in pfe dicamento relationis formithiteris quidditas ie; alioguin oportebit blidideprxticamentuit relationispo
lationes.
Efergo confiderand dimi quadiditainmillod eccar ex fill magitatuenmeginiatiou

rerum, guod nihil fit in pradicamento ninififit
vera res, $\&$ innituntar quafímaxime verbo Phi lofophi in 6 . Meraphyf. qui poltquamer diuifit 6. Met.tax. 4 ens in entia in anima, $\&$ in entia , qux funtextra dicit, quòd admittamus ens, quod eft in ani
ma, \& runca fumit ens, quod eft extra, \& diuiditilludin decemprodicamenta; hixc antem imaginatio onon eft vera tum quia ibidem di-
cit Philo cit Philofophus de quibufdam prexdicamentisj
quod cogicatio diuididit illud, quod exponens Commenraror dicit, quòd inténdit praditàmé crime 8 ta, qux habent comparationem. exifimatur quod pazee; quòd aliqua fant pradicamenta; quod pater, quod aliquar fant prodicamenta, quia Philofophos exprefle dicita 4 Phyfic. quotd
tempus non effer, nifich anima no tempus non effer, nifi anima numer ans iffer, ix Commentaror dicir,quòd rempus eft de nume: \& cum Philofophas in pradicamentis ponit té
pus fiecien pus feciem quantis: tam quia Philofophus in
pradicamentis ponit in prima f pecie qualita tiscalorem, $\&$ frigus, \& fimiliter in tertia,quod
non effet non effet, fif pecies qualitatis realiter differrete:
tuin quia ifta imaginatio procedit ex talfo intum quia ifta imaginatio procedit ex falfo in-
tellectu verbi Philofophi, qui vocat ens in animaz,contra quod diuidunntur decé pradicamēta ${ }^{\text {trx }}$ per ens,quod fignificar verum, \& quod cōfigni ficat in complexionem,de quo trat́ar in 6 .Me taphyficx. vnde dicit; quód dimitramus loqui
de ente,quod confiftit in cognicione. eft enim cognitio compofitio, aut cinuifio, vei dicit enim
co mentator com. 8. quòd enti exiftenti incogniquod fir extra aminiam enss \& fubdit dimitraquod fir extra animam ens; $\&$ fubdit .dimitra-.
mus ergoperfcrutari de ente, quod eft veridi-cais, frijicet, quöd eft in initima . . on ef ergo funt in anima per modum fimplicium conceproram excluderead decem pradicamentis, cür expreffe dicar oppofitum, fed eff fua intentio
dehis, qux fanit in anima per modum compo firionis, $x$ diaifionis nullum enim complexo rum eff in priedicamento, vel poffumus dicere
quòd Metaphyf.multo aliter duid quòd Metaphyf.multoaliter diuiditentia ; qui ooniderat modoseffendi terum, quadm logicus camenta.ominem enim vocem difcibilempram
 in: $\sigma_{\text {. Metaphy ficz }}$-non curat de. pradicament isisprourt funt coordinationes incomplex mornution ditcibiliuy
Tenendum itaque protegula generali;quod ompis voxinincomplexa; quam philofophas vo
cat difcibibe firititicans cit difcibile figuificans, conceptui: correfpon
deatiz res fimilis inéexifentia, cuiuffodifani
 uffodiconcepros fineres ; que fine exereapa incellea ump pofize in effe intentionalialio ;es
 armpranexccidentium quix poffune dicire: veresfer conceptus illefir socaliter formatitit ..... 
AD
AD ..... s.ano ..... s.ano
$\because$
$\because$

```comin. 87
```i-
comas
-

\section*{Liber I. Sententiarứm}
bintellectu, ficut genus, \(\&\) rpecies,fyllogifmus, A vno conceptibili fimplici entitatiue ligare, dific de intentionibus fecundis. vnde omnes \(A\) vno conceptibili fmppicic cende videlicer, quòd vinum, \(\&\) idem fit alliedictiones fignificatiux vere funt in aliquo przaut quale, zur ad aliguid, \& fic de aliijs, ficur Ari toreles dicit. Et fid dicatur, quòd fecundū hoc
diationes fignificantes entia prohibita, aut.neto,vtpote cxcitas,\&cchymeradicendumde uationibus, \& negotiationibus, quòd non haent prxiifos conceptus, fed cointelietus.cōcipiuntur enimnimul cum habentibus, \&vene se,tamquam habens prxcifum conceptum, fed do, \(\&\) nigredo.
Praterea : De negationibus quòd intentio-
nes primar non finl, atis parct nes primx non fint, atais parct. quod enim non
concipitur, vt aliquod pofitiuum in fe, pofsibile oncupitur,vt aliquod poinitum in fe,pofsibile
inquam non recipientis, fed conceptibilitatis, tale non eff intentio : negationes aurem non
occurrunt intellectuif ficur concerpribilitas po occurrunt intellectuifficut concepribititas \({ }^{\text {fitiua, }}\), fed ficut priuatioactus conceptibilitatis pofiriue,vtpote hominis, vel leonis, cum di citur non leo,vel non homo, vel vifus, non con-
cipitur cxcitas, vel realitas, cum concipitur cipitur cxcitas, vel realitas, cum concipitu
nilhilitas crgo negotiationes non funt inten tiones, fed priuationes intentionum, \& hinc eff, quòd negatio non eff diatio cathegorematica fed fincathegorematica, vt dicunt fophyftr.
Sed huic obuiarevidetur, quòd mons aureu videturetfe quoddam conceptibile, \(\&:\) fimili ter hircoceruus. poteft enim fingi animal, cujus medietas hircus fit,\& medieras ceruus. Et
item, quod dicit Philolophus fecundo periermenias, quod chymera eft opinabilis, \& per confequens conceptibilis, \& rurfum quid ait in primo,quòd quicquid contingit intelligere, cum enim voces imponuntur ad fignificandü entia prohibita, \& negationes, vel quòd fint quxdam concep.
Et adhuc manifefú eft, quòd qui cognofcit aliquam propofitionem, concipit terminos in primo, ac principió dicitur quòd impofsibite
eft idem fimul effe, \(\&\) non effe, quare iftum rer, minum fimuleffe, \(\alpha\) non effe, neceffe eft conciplmente, \& ita contraditaria in eodem conce ptibili conuertuntur, \& per confequens entia prohibita. potuierunt habere conceptum,
His tamen non obftantibus dicendum eft; ficut prius , vnde nec entia prohibitia, nec negationes habent verbum, accipiendo verbú pro conceptu obi
intentiones.
Nec procedunt ipftantix. Prima fiquidem Refponder non, quia mons aurcus non eft ens pronibitū. ad. Tnna pofier enim Deus ablque contradietione com-
ponere talem montem, ponere talem montem,
uus conididiteratis membris nec corporis.nulita enim repugnantia videcur effe incer figurama hircimi capitis, \& corporis ceruilis aliorummembro-
rum, fed tota repugnantia eft ex parteanimx, ram, red tota repungantia eff ex parteanima, confitutam ex animabus cerui, \& hirci.
Nec etiam fecunda procedit. eft enim chy-
mera opinabilis,illi non occurritur,vt ens promera opinabilis, illinon occurritur, vt ens Non valeretiam rertia, quoniam diatio poreft imponiad fignificandúa negationem intelli
gibiliter, ficut patetdedictione ifta intelligibi
 tial prohibita, figifificant quxdam intelligibiliz \& in opinabilia.
Hondieoriecconcipipipofsint codem modo code adu intellequs, pontramen ligare ponfuint in egdem conceptibile obiectiue, hoc dicit pri-
- Diftinctio X XIII

537
mumprincipium, quia imporibible ef contradi \(A\) fiturx, \& per hoc tollitur formalis ratio fecü-
ctoria finulefe, hoc eft habere idemeff, vel reale, vel intentionale. ..

Septimus defectus.
\(S_{\text {dicit de grammatica, quòd non eff de fecun }}^{\text {Eprimo aute impof }}\) dis intentionibus. illud enim,quod rem confce-
quitur, vt conceptiua, eft vera fecunda intenquitur, vt conceptiua, eft vera fecunda inten-
tio,etiam fecundum fic ponentes ; manifeftum eftautem, quọd modi intelligendi per modum habitus, \& quietis, qui exprimitur per nomen,
\(\&\) per modum feri difātis, qui exprimiturper \& per modum fier
verbum, \(\&\) fic de alijs, confequitur rem,vt intel letta eft. non enim curfus habet modum quie \({ }^{t}\) tis, \& fantis in rerum natura, \& etamen ve fic grammatica fir de modis fignificàd .cum ergo munt modos' intelligendi; neceffe eft diçere, quod fit de fecundis inteutionibus.
Et fidicazur, quòd grammatica non rractar intentiones, fed prout tenent fe ex parte vocuí, non valet, quia nec etiam logicus determinar de genere,
fcibilia incomplexa, nec de concepru definitiuo, nifl prout exprimitur per definitionem, que eftoratio, nec de conceptu difcurfiuo, nifinquantum exprinitur per fyllogilicam orationem, ifcur pater in tora logica
Praterea
Congruitas, \(\&\) in fccundq intentiones.res enim exrrá nö funt cōt. grux nec incongrux, , red manifeflum eft,quòd
grammatica agir de intis. ergo tractrand graibusintentionibus fecundis.
Praterea: Illud pertinet ad fecundas intentiones, quod eft de ordine interigibilium feciugnificari funt huiufmodi, ígnificarc näque non ©opetit fono, inquantur res eff,fed prout conce ptus eft.oportet enim ipfum pracconipi,antequam intelligatur in co relatio fignificatio-
nis fundari;fimiliter etiam res non fignificatur nifi, prout concipitur, ficur etiam, nec predi. catur.ergo fignificationes, \& cófignificationes de quibus eft grammatica \(x\) que f fectant ad fecundas intentiones,ficut prxdicationes, \(\&\) enü ciationes, de quibuseft Logica-.
delicer, quòd ea, quax grammaticus copinioverı delicet, quòd ca, qux grammaticus confiderat
func ad placitum infituta, \& non neceflario,nón valet inquann; tum.quia congruitas, \& incon-
gruitas funt neceffaria, nec ad placirum imme gruitas funt icquantur naturam rei,quia modü fignificand fequitur modus intelligendi, de quibuscöftat, quod funt immobiles, a ijdem apudomnes:tum quia ad placicam, neceffarium non tollunt
rationem fecundz intentionis fict rum,quadamluntnecefariz; \& quadam con. tingetes, \& quadam volnatadix; quia artificia-
-.Mct.trx. 6 tum, \& voluntarium eftiden.V. hilolophus
 dam funt necefarix, \& quedam voluntarix in
tant, prout hat
efl intelle \(\ell\) a
- Octauus defet̃us

O \(\begin{aligned} & \text { Cravo quogue impofsibilis eft in hoc, }\end{aligned}\) entionibus. manifeftum eft enim, \(\Phi\) R Rhetoricus docet orationem fibi propriam compo-
nere, diuidendo cam in prologum, nere, diuidendo eam in prologum, narrationé, Enthimemàta communia formare, \& per meta tet 2.k \({ }^{2}\).R heroricx, ficur \(\&\) Dialecticus fyllogimum, tamquam orationem dialeticā̃, ex propriis propofitionibus confiturere, \& locos dialecticos inuenire. non enim idemm font
locidialestici, \& Rherorici, vr paree per tium in 3.ropic.\& per doctrinam philotophi in 2. Rhetoricx, fed manifettum eft; quodioratio
 ci Rhetorici, ficur © dialectici. ergo hiterorica ef aque de fecundis intentionibus,ficut \(\begin{gathered}\text { ofic dia- }\end{gathered}\) lectica.
problematateternin dialeaticüs docet quatuor probicuditaterminare, confiderando quatuor blemarü, \& vniucrialiun quaftionum,fic Rhenare, confiderando tres modos generalês omnium thematum, y particularium queffionum,
 propter illud dicitur dialectica de fecundis intentionibus. ergo Rherorica erit propter illud. Nec valet fidicatur,quod, illx tres caufx sūt beraciuum, exclaratiuum, non valee inquam quia fimiliter, \(\alpha\) 3.topic.eit de materia morali,
 ex communibus, 8 vniuerfalibus, vrpote per lo
cum i genere, \(\&\) coniugacisite cafibus, \(\&\) inmilibus proceditur ad materiam illam, remanet dialecica in illa parte artifex intentionalis cen
fenda eft, quia rerminat caufas illas per vias fimiles,vt patet ex modo procedenifil philofophi milies,vt patet ex modo procedensii Philofophi
in Rhetorica fua, \(\&\) ex modo Tullij, \(\propto\) Boctij.

Nonus defectus.
\(\mathrm{N}_{\text {cit, Rheroricam fe habere ad }}^{0 \mathrm{NO} \text { ve, quod di }}\) corum, ficut fe habent fciepcix \(\begin{aligned} & \text { fpeciales } \mathrm{zd} \text { ar- } \\ & \text { and }\end{aligned}\) riorum.quandocungque enim aliqux dux. fcien tix funt de xquic communibus, \& functimiles in fua generalitrate, vna eft fecialis refpeftu
alter ius, nec fic fe habens ad eam, ficur ad artemdemonfratiuä habcna fe fienentiz fecciales, fed Philofophus dicit, quod Rherorica affecutiuz eft dialeciicx.ambx enim de talibus qui bufdam tipnt, qux comminiter quodanimedo
onpuium ell cogncicere, \& pullius icientizde terini

\section*{Diftinctio XXIII.}
53.9

\section*{Liber I. Sententiarum.}
cerminate, propter quod \& omnes homines co A dieff fubiequm G̀rammaticx. nantur \(v\) fque ad aliquid fermonem exquirere,
Eff ergo fciendum, quàd conceptus, \& modi
concipiendi duplicirce pofluntinere, \(\&\) fuftinere, defendere, \&acceptare.ergo mani:-
feftum eft, quod Rheorica non fubijciturdialectiç eo modo,quo fcientix feciales artidemonftratiux.
Praterea:Si.Rhetorica fe haberet ad libruith topicorum cederet artem enti Metaphy ficam
\(\&\) Rheroricam perfuafionum, \& modum formationis orationis Rhethoricx, ficur opinio
inta fingit, fed manifeftum eft, auobd torum opifta fingit, fed manifeftum eft, quòd totum op-
pofitum haius eft, ficut patet Rheoricä incuen pofitum huius eft, icatepa
ti: ergo illud, quod prius.
Tiareterea: :lla, quareft pars Logicx contra
diaeticam condiuifa, eff de fecundis intentio dialefticam condiuifa, eft de fecundis intentio
nibus, nec fe habet ad dialetticam,ficut fpecianibus,ne 10 h haber ad dialeatican, incur fecia-
les fientix ad arrem demonfratiuam, fed Phi lofophus dicit in \(\mathbf{x}\). Rhetoricx, , Rhetorica,
trâat de enthymemate; enthymema verò eft
 pertinet ad cialecticã videre, \(\&\) intelligit per dit, quodde omni fyllogifmo uidere eft logicx totius,ant partis, \(\mathbb{Q}\) per confequens paret, \(\varphi\) Rherorica eff pars Logice, 8 in communi diuifa contra dialecticam. .nde ficut fyllogimus ractaturin communinioropriorem, libro topic.ficure in fecundo priorum agitur dé enthimemate, \&\& exemplo in nenerali, \& determinetur ad materiam particularem, \& proba
bilem in arte Rhetorica, \(\&\) differunt Rhetorica, \& dialectica fub Logica, quia dialectica nititur exprobabilibus terminare queftiones vni
uerfales, ve verum mundus fit xternus, vel noi Rhetorica quaftiones particulares, vt vtrum
fit contra Carthagineufes pugnandum vel nó ergo manifeftum eff, quìd Rhetorica eft de fecundis intentionibus, ifcut quo modo eft fibi fubftituta.



 modi relinquantur. Rhetoricx enim, vel Poe-
ticx confiderationis sunt; enunciatiua veroeft prafentis fpeculationis.ergo illud, quod prius.

\section*{Decimus defeitus}
\(V_{\text {ait, Lo }}^{\text {Logicame efte de fecundis intentioni. }}\) bus,tamquam de fubiecto adzquato. hoc enim ftare non poteff propter tria.
Primó quidem, quia probatum eft, g grammatica efteriam de fecundis'intentionibus. Secundò vero,quia Philofophus dicit 4 Me-
tephyfifzequò coniderare de genere, \(\&\) f fe-- Tertiò quoque, quia tupra probatíeft, dum ageretur de fubicao Theologiz, quòd vox, vt exprefsiua conceptus eff fubiequmin logica,
cum fif fermocinalis fcientia ; vox vero.ve \(e x\). prefsiua modorum intelligendi praditoram.

concipiend duplicirer poffunt cófiderari, vno
modo in \(f\), ve funt qure vnadifferentiaentis, \& fic fpectuat ad Metap ficum determinare de ip fis. Alio modo prout
fermones noftros concipiendi,quantum ad cogurare modi quidă


 Logicam de conceptibus primis, \& fecundis,\& hinceft,quòd in predicamentis determinatur
de decem conceptibus generalibus comprehédentibus omnes primas intentiones, non qui dem, ingquantumprimx intentiones funt, fed
inquanqum fignifciata funt omnium difcibili incomplexorum, fimiliter in libro Periermen. determinatur de conceptibus compofitis, \& diuifis, non quidem, prout entia quardam fun leaticam exprimütur affirmatiua, vel negariua In primo vero priorum de conceptibus difcurfiuis.prout per orationem fyllogifticam expribabilem fyllogifmum, aliquando ex genere, aliquando ex fecie, aliguädo ex proprio,aliquan oex communiter actidentibus, \& fic de alhis,
đ̈́circo habet confiderare de genere, \(\&\) cereris vniuerfalibus, \& fimiliter logicus in communi habet confiderare de confequentiis, prout exprimuntur per orationem fyllogificann, enti-
memaricam, m neditatiuam confideration fuam ponit circa genus, feciem \& cerera vniuerlahia,vt pofsit inde tratare regulas confequentiarum, fecundum quas fyllogifmorumveilis,aut inutilis coniugatio habecvideri.prin
cipaliter ergo confideratio logici de vocee cipaliter ergo conideratio logicide voce ex
prefsiua conceptuum, \(e\) omnino indagatiua \(v e\) \({ }_{r i}\) i, vel falfi, quamuis de aliis intentionibus tra Eter propter rationem.
Eicr in quque vlrerius attendendum, quòd Lo- Nota diulgica in communi, qux eft de oratione indaga- fion.
ruaz yeri diuiditur in quatuor partes, inquantün
cr quadam oratio Cententiat de vero ex neceffariis, quxdam autem ex probabilibus in vniucr-
fali,quedam aute ex probabilibus, in particula raii,quedam aute ex probabilibus, in particula
ri, ,quadà vero ex deleetabilibus, \& figmentis, non curans de vero, nifi quatenus delectabile.,
Erde prima quidem oratione ef trs demon Et de prima quidem oratione eft ars demon
ftratiua, de fecunda diale \({ }^{2}\) ica,de tertia Rheto rica, dequartrapoctica, peeta intendit orationem delectabile, fiuue ex verbis, fiue ex figmen-
tis procedat, quia multa mentiuntur fingetes

 nec intendit deleectare principaliter, , fed ex co:-
fequentijivt pofsit iudici perfuadere, ve Philofo

 quam confiderat Logicus in communi itum,
quia inquirunt circa particularia : tum quia quia inquirunt circa particularia : tum quia,
 wniusrlales quaftiones negociatur, \& vitur fyl

Iogifmo, R enthymemate, \& omni modo argue-
di, fimiliter Logica fimpliciter afsignantur, videlicet demonfratiua, 8 dialeftica iuxta illud Boetij in primo topicorrum- huorum,qui air, quod omnis
ratiod diferendi, hoc eft omne Logicum negocium in duobus confifit, videlicet in iudicio, quo ad demontratiuan, \& in inuentione, quan
tum ad dialefticam, reducutur fophy fica quidem, tamquam illa, qux de vitio contingête ad dialecticum fyllogififumm;tentatiua vero,tam-
inam illa, qux virur quam illa, qux vtitur dialectico fyllogifmojalie
vero dux non funt proprie partes \(L\) Iogicx, led quodammodo fecundü quid, \& affecutiue, Rhetorica frilicet \& poetica, omnes tamen funt de
oratione \(\&\) ita de fecundis intentionibus, ficut \(\stackrel{\text { oration }}{ }\)
Rhethorl- Ex prxdiatis itaque poteft colligi fecunda Ro portica generalis regula affirmatiua in materia inten-
 funt enim res concepta, \& fua parssua conceptio idem per omnimodam indiftinetionem_,
ita vt homo, \& animal, inquantum huiufmodi funt primx intentiones, \& genus, ac fpecies, \& vniueriale fecundx,quia non poreft abftrahere pa finaberacto latio rei intellequad incellectum, immoipfaf przcedit, ficur fundamentum relationem.

Recollectio omnium, que de intentionibus
Stichndrm hoc ergopatet, quòd intētioopinio prima, \& é tertiá, nec etiä obiectūt cognitum,vt fundat reiationem ad actum intelligennalitas in abftratto,vt pofuicopinio fecundo fed eft ipfemet conceptus obie \(\begin{aligned} & \text { tiuus } \\ & \text { per intel }\end{aligned}\) Ieaum formatus claudēs indiftinguibiliter cōceptionem palsiuam,\& rem,qua cócipitur per
ipfam, id idem elt dieza intentio, guod conce prus, eintentio primà idem, quod conceptus primi ordinis, , puos intelletus format circa Inrenciones vero fecurd fuper fuos conceptus. dinis, quos intellequs fabricat refledtendo, redeundo fuper primos conceptus,vt funt vniad actún componentem, \& huiurmodiquantu. nexio extremorum in medio, medium difcurfiuum; funt autē omnes iftx innis, ficut parer, quod vniuerfalitase vniuer(alis ad particulare, ix fimiliter particio laritas relatio ad vniuerfale, affirmatio,\&nega extremorum in relationes; connexioetiam. mitatis de minori virtute medij ell habitudo quadam. confiderat ergo Logicusde iftis, non vr funt quadam entia rationis, quia de ente phyficun, fed prout reducitur ad orationera
enunciaziuam, vel fyllogiticam, vel difcibilem
incomplexum,de quibus agit Logicus, ramqua de proprio fubicto. \& in his terminetur fecun
dus arriculus

ARTICVLVS TERTIVS
Onn perfona fit nomer \(f\) f cunda intentionis opinio Hen
riciin quolibeta
Caliquid tertium autem confiderandum, q mien fit fecundx intentionis, ficur ind perfona no \& fuppofitum eft enim confiderare in indiviDiato, quod eft indiuiduam; vipore Sorrem, \& tum eft indiuiduum, \(\&\) fic eft intentio fecuuan Indiuiduum enim dicit relationem ad fpecièmi \& per confequens eft intentio fecunda, ficut \& fpecies, confimiliter in propofito perfona id, quod en, cilicet pater, fillus, , ipirituis fanctus
non funt fecinda intentio, immo ve fic vere funt res, quibus deberur adoratio,\& realis pro
duetio, vel ductio,vel poreft confiderari inquantum perfo
na, fic eft intentio fecunda fund has ; harc autem opinio fulciri potef ofto rationibus luperius arguendo primóloco indu-

Opinio Scoti in lib. fént. dif. 23.quaf. pnica.
Dixervnt autem alij,quòd perfona nul Opin.Sout cum non fignificer relationem rationis extremunn atus intelletus conferentis vnumi gationem importerum fecundum duplicem ne tatem,qux veré eft in fluiuis comaunicabiliomui operatione intelleGus,\& prohac opinio ne funt octo rationes fuperius inducte ad op-
opinio quorundam aliorum.
Dixervnt veroalij, quod nomina funt ficant ipfas res, ad quarum effe añima nil facit, ficur dicit Commentator de tempore 4 . Phyfic. cuiufmodi funtSortes, Plato, \& nomina fingiintentionem, vt genus, fecies \& yoiuergle quorum effe anima faciit, \& talia inomina funt fecunda intenciones;quadam autem fignificät per modum communis abiftracti,quod nion po
teff fieri, nifí per atum intelletus : fecundum ram ergo perfona, \& indiuiduum fignificant \(p\) a ciri porcft rationibus, quibus primi

Quid dicendum fecundum qrod videtur.
 vel prima intentionem, vel fecundam :omne
namque nome veran
viter

540 Liber I. Sententiarum
obiectiuum, iuxta illud Philofophi voces funt A effendi in effe concepto, \& in effe extra, "\& tales
 ad fignificandum ei,quod concipir,thec relatio figni poteff terminari, nifi ad rem, viconceptā,
fed deciaratum eff fupra, quòd omnis conrce ptus eff primi ordinis,vel fecundi, \(\&\) ita prima intentiovel fecunda. ergo omne nomen figni
ficat primam, vel fecundam intentionem. ficat primam,velfecuncam elt prime, vel fec dx impofitionis fecundum vulgatam diuifione \({ }^{\text {fon }}\) fed nomina prim \(x\) impofitionis fignificant pri
mx intentiones, \(\&\) fecund \(x\) fecundas. ergo id, quod prius.
Praterea: :Si effet aliquod nomen non figniicans intentionem, illud effer Sortes, vel Plato feftum eft, quòd hzc nomina fignificant prim intentionem.Sortes enime effi fit in reruminarura, haber nihilominus effe intentionale in an ma, cuum fit quoddan coceptum abinrellectu
nec imponitur nomen Sortisad fignifirandun rem Sortis proe effre reali, alio oquinitilo effe cor rupto nomen Sortis in inifcat. cum enimmente, \& per confequens Sorites conceptusper ipfum nomen non vere fignificatur.ergo omne Sed forte dicetur-quod fupradiA aliquibus diuinis nominibus, quòd poflunt \(\mathfrak{f i}\) gnificare meram Dei effentiam, prout extra. videntur fignificare res prours val exitencia tra,s \(\&\) adhuc uideretur fecundum ifta, quòd nó. poffemus loquide rebus, qux funt extra, exquo nullum nomen fignificat e ess,prout funt extra tis, \(\&\) hominis, ex quoutrumque fignificar pri\(m \overline{2}\) intentionem. Sed dicendum ad hoc, 9 non procedunt nifi quidem tria primo pofita, quoficent rés, prout funtextra, \& quòd nihilominus non fignificent eas, nifi ve funt concepta, quia \& ifta fimulitant, quod res,prourt funt ex tra habeant ef inconceptum, a lioquin nonpofquod habenitextra-
Nec etiam procedit exemplum, nam obiefantim, qux funt primx intentiones faliliqua modum effendi ab effe, quod habët extra, ficut realitas hominis habet abitractionem \(\&\) comextra; quedam vero funt, qux quod bent diuerfum modum effendi, fed vniformem, ficut Sortes, \& Plato,qui non träsferuntur de ordine fing a homine, \& animalid dicit Commentator in 3 de nima . fic ergo nomina primarum intentionú
funt in duplicigenere fune nim quxdam,que exprimunt rem conceptam habentem in efle tales funt fubftantix fecundx, \& res fecunde in mni gepere,vt homo, animailathbedo, \& color quzdam yero, quiz habenfuniformem modum
und primx fubfantix, , St effe extra, "\& tales
do, hic color bedo, hic color.
ecundum formalempofitio, quòd indiuiduun fecundum formalem rationem fuám eft nomen formatus per actum intellectus refleenceptus \& reducentis fuper aliquem primum concepti minare intentio fecundz, vepater ex prxdeter
minated refpeçus indiuidui cft quadam relatio, quam intelle \(\begin{aligned} & \text { us conciipit circa Sortem } \\ & \text { primo conceptum }\end{aligned}\) primo conceptum . Indipiduum enim dicitur quid Sortes eft indiuiduum hominis. ergo ind viduum formaliter fignificat intentionem \(f 0\) cundam.
Tertia quoque propofitio eft, quòd fingula-
ris, \(\&\) vnínuumero, \(\&\) perfona; \(\&\) fuppofirum \(\mathfrak{f i}\) dicatura fubfiftentia, \& non a fub fiftedo quid ditatiux rationi funt nomina primx intentio nis, \& nullo modo fecundx. nomen enim, quod
lignificat conceptum primum fundatur fuper alium sonceptum fignificans intentionem primam,non fecundam, vr patet ex pradifisis, fed
maniffefum eft, quòd vnum numero fignificar conceptum rei indiuifa, qui quidem rei yt cxtra;nece ef conceptus fecudarius, aut refexus, quonia indiuifio numeralis debetur rei, vt ct extra.himiliter etiam
fingulare debetur rei, prour eff extra, perfeitas etiam tertij modi, quam importar nomina ignificant primam intentionem.
Praterea: Omne notinen fignificans incen-
ionem fecundam exprimit conceprum relariuum fabricatum ab intellectự fuper aliquem primum'cöceptum,ficut patet, quöd genus ad-
dit ad animal conceptum pridicabilitatis de pluribus in eo quod quid, \(\&\) fimiliter enunciatioaddit ad fimplices conceptuis compofitione vnius cum altero,veld diuifionem; fed manifeftü \& perfona nec dicunt conceptum relatiuuin,s, quia effe vnum numero eft in fe vnum, \&z nonad aliud vnum, \& omnem fingulare eft in fe, \& etiam \& füppofitum, z perfona ad fe dicuntur fecundum Auguft. 7 de Trinitefto etiam,quọd cap. fonceptum relatiuum exprimerêt, pater quòd pon fudite concep nimno ter diuifionem ab alio. Indiuiduum autem dicir refpectum relatiuum fundatum faper primum conceptum fingularis,quonia mingulare dicitur indiuiduum fpeciei i ergo perfona, fup-
pofitum, vnum numero, \(x\) fingulare funt noni-na intentionis primx.

Sed forte dicetur, quòd vnum numero viletur idem, quod indiuiduum, illud quod eft indi-
uifum in \(f\) e, \(\&\) diuifum ab alio quocumque,\(\&<\) iterumb vum numero viderur nuegationem im portare; diçum eft autem fupraquàd negatio-
nes non exprimunt prima nes non exprimunt primas interiones, \(\&\) adhuc
fingulare, \(\&\) indiuiduum uperr idipfum Et rurfum fuppofitum dicitur, quod fubeft
fpeciel,\& per confequens videur importare
 ter fecundum rationem, \(\&\) conceptus, quosex primunt circa idem : nam idem numero exprimitrem, cui competit duplex negatio, vidclire,nec exprimiteandem rem prout ibicome re,nec exprimitcandem rem, prout ibi compe
tit non diuidi fub conceptu fpecifico, \(\&\) quoniai res non haber habirudinem ad conceptum fpeci ficum, nec iftam habitudinem fabricatintellectus, ninif fupra rem prxconceptam, patet, quòd
indiuiduum importat conceptum rilatiuüformatum ab intelle Aiu reflectente fe fuper primo \(^{\text {r }}\) conceptu : non fic autem de folitudine, quam numero importatur, \& ita primum, \& tertium dubium non procedunt.
Secundumetiam non valet, quia, vt fupra di-
cume eft, vnita numeralis cunn elt , vnitas numeralisnon importaz nega-
tionem in reto, fed id, a quo negatio profuit, importat in refto,\& negationen in obliquo. negrionectiam ioportertit, quia periona cto, fed in obliquo; perfcitas autem tertij modi non eff fecunda intētio, quia non eft modus pre-
dicandi, ficut primus modus, dicandi, ficut primus modus, \& fecundus, fed
realiter efiendi, vt pater primo pofter. Viterius forte dicetur, quòd nō omnis da intentio eff conceptus relativus, quando fyl \begin{tabular}{l} 
loginmus nonvidetur dicialiquid relatine, fimi \\
liter immaterialitas, \(\& 2 b\) tractio funt fecundx \\
\hline
\end{tabular} intentiones, cum confequantur rem conceptä, quoniain, \(v\) eft extra, nec ectiam fimul eft, nec
abfractus, 8 tamen nor videntur conceprum relatiuum, fed dicendum ad hoc. Ad primum quidem,quod fyllogifmus, vel po teftaccipi, vt orario fignificans, \& fic relatiue gifticus defignatus, de quo conftat, quòd addit ad conceptus, quiexprimitur per terminos fim plices, \& qui runt primx intetiones, refpecuin logifnus quomodocumque accipiatur, femper importar refpectum, \& potefdici, quòd fyllogifmus relatiue dicisur ad conclufionem. Yylloquöd logici dicunt, non effe de efientia fyllogifmi, fed naagis terminum ad quem refertur, quia yllogirnuus conclanionis acicitur fyliogifmus, \& fionem.
 ditur ;immeterialitas yerodicior priuatione tamè relatiua, quia in ordine ad indiuiduum, quod eft materiale, \& fecundum hoc pater,quòd 0 mnes fecundx intentiones ffunt relatius conceptus, rinpraticametorelationis, \& formiar circa primos conceprus; non format

\section*{Refponfo ad obiecta.}


QVODSIGNIFICETVR HIS NOMINIBVS, vflus vel vna, duo vel duæ, tres vel tria, trinus vel trinitas, - plures vel pluralitas; diftinctio vel diftinctre, cum
his vtimur de Deo loquentes.
DUSTIXCTIO XXIV.

Expoficio textus.



I \(\frac{1}{2}\) diligenter inquiri oportet,
S.
S'c. Poftquam Magifter deVr. Poftquam Magifiter de-
terminauit de hoc nomine, terminauit de hoc nomine,
Perfona, hin agit de hocno-
mine, Trinitas, \& gratia emine, Trinitas, \& gratia e-
ins de funitisterminis nu-
merabilibus quid fignificer merabilibus
indiuinis. Et circałtoc tria fa
ponit dubitationem. ponit dubatiationem.
Secundite vero pronit folytionem. Secundò vero ponit folutionem.
Tertiò inducit oppofitionem. fecurda ibi : Sed diligenter. tertiaibi : Non ef pratermittendum. Dicit itaque primo hic oporter inquirere quid
vnus, duo , tres, rrinitas \(\mathbf{y}\) vetpuralizs fignif vnus,duo, tres, trinitas, vel pluralitas ifinimidet,
in didiuis. videmur enim hoc. dicentes, numert in Deo ponere quantitatis, \& rerum multitudi nend, quad poni non deber.
Poftmodum ibi. Sed dil nem Magifter, \& primò in generali, fecundo in fpecialit Secunda ibi.Cum nenim dítitur. Dicit er-c go primò, quòd vfus horum verborum magis in
rroduatus eft ad rement à diuina fimplicitate ea, qux in ipfa non funt, quàm ad aliqua ponendum.
Poftadunbi. Cumenim dicitur. Solutionem
iftam profequitur in peciali ifta nomina. Et circa hoc facit octo.
Primò enim dicit, quòd hoc nomen vnum, voitas'peo attribuitur excluflue, dicens, quòd
cundicitur Deus Deorum,nec ponit aliquid circa Deumi. vnum enim, quode eft principium quartitatis, do in Deoeft, in quo nec numerus, trec quantitas poni potef.
Secuadò ibi
quòd fignificat hoon nomen nuum, quod ddditur. alicni, immoid, quod cum dicitur, , pater ent
vnus, vel quod vnus eft filius, \(\&\) per hoc figni ficatur, quodd noh nueft miluts, \(\&\) p per hoc fignlij in diuinis, nec aliquid aliud ponitur.
Quarto ibi: \(I t e m ~ c u m ~ d i c i m u s ~\) fignificart pluralitas cum cum additimur fignificat pluraintas, cum additur ad perfonas
diceñs, quod cum dicimus plures perfonas, ni hil ponere intendimimes, fed fingularitates, id eft, folitadinem intendimus excludere à perQuart Qificarto triniarius, itrum etiam. Ofendit quid firem numeri, a at atiquam diuerfitatem, fed intelligentiam ad parrem, filium, \& firitum,
fanctum dirigendam fignificamus.eft enim fenfus, cum dicimustres perfonas, quod in Deo
 tantum pater,
ritus fancus.
and
Quid fintò ibi : Similiter cum dicimus. Oftendie quid fignificat hoc nomen duo, cüdicimus, quòd pater,
non intendimus per hoc ponere f ecciem numeri, qux dualitis appellatur, fed intendimus iignificare, quodd non tantum pater eff perfona,
nec tantuim filius eff perfona, fed quôd pater, \(s\) nec tantum filius eft perfon
filius quilibet fit perfona,
Sextò ibi: Cum autem. Oftendit quòd fignificatus difininciuus dicens, quòd cū dicimus per-
fonas diftintas, rö quid difintum intendimus ponere, fed fabellianam confuifionem excludcre,atqué permixtionem.
Sertimo ibi
Sertimoibi : tta etiam. Oftendit, quid fignif-
cat difcretio, \(\&\) dicit, car difcretio, \& dicit, quod illud idem, quad
diftinttio. Addit aucem, quod diftintio accipitur in diuinis: non autem diuerfitas, aut diuifio, vel:fepa
tefatur.
\[
\begin{aligned}
& \text { teftatur. } \\
& \text { fignificéthoc hoc }
\end{aligned}
\]
fignificeth hoc nomen Trinitur. Oftendit, quid non necciem quantitatis dictecte quit, quöd pellatur, fed illud idem, quod fignificat tres,
ve fupra ex vt fupra exponebatur.
Magiter obiicit contrat non effitpratermittendum. Magiter obiicit contrapraxadieta dicens, gnòd
Ifidorus lib. primoide fummo bono , \& fepitimo Ethymol. dicit, quòd vnitas in diuinis fimplex cat eft, \(\&\) fingularis; Trinitas vero multiplex, \& nu-
meralis, \(\&\) fecundum hoc videretur Deo effer fingularitas, \& numerus, ac quidin citas, cuius oppofitum difuum fuiffer. Et refpon det Magitter ad hoc, quòd non accipit Ifidorus
propric nümerü, aut fingularitatep fed propric numeru,aut ingularitatem, fed eo mo-
do, quo ailij accipiunt trinum, \& vnum. hac e\& fententia.
\[
\begin{aligned}
& \text { Vtrum numerus fit propric, © formalizer } \\
& \text { in diuinis. }
\end{aligned}
\]
\(E^{\text {T. quia Magif }}\)
\(\mathrm{E}_{\mathrm{T}}^{\mathrm{T}}\) quia Magiter hic determinat, quàd nomeri in diuinins, fed tantummodo excludunt rarit, vtrum opumeruif idico inquirendum occur diunis. ., Etvidetur, quàd non, quia vbi genus non Numens.

 cz genus eft numerinon efl in Deo fecundum

Diftincto XXIV.

\section*{1sf. 3. Auguft:s. de Trinit. c. 3 . ergo numerus formaPraterea: Nullum accidens eft in Deo, fed
numerus eft accidens, \(\&\) extra conceprum.} quidditatiuum rei, qux numeratur ergo nonEotiur z.de Praterea: Boe
Trniit entit Draterea : Boetius dicit 2. de Trinit. quòd
mand fed fin nomina numeralia ponerent formaliter ergoid, quod prius.
Praterea: vbinon eft multiplicitas, ibi non eft numerus, quoniam multiplicitas eff rela-
tio fundata fuper numerum in ordine ad vnü, quaternarius eft multiplex ad binarium, \& bi-
afe. 3.
 phyficx, fed fantiti inegant multiplicitatem in Deo, ve patet per Ambrof. 2. de Trinit. \& q per
Auguf. 6. de Trinit. ergo in Deo numerus poni inon poteft.
Prxterea : Vbi non eft multitudo, fiue pluex vnitatibus aggregatus fecundum Boetium.
5. Ater. ax. vnde \& Philolophus s. Metaphy numerum multitudinem vocans, fed in Deo nó eft pluralitas, nec mulcitudo fecundum fanctos.ergo numerus non eft in co.
- Prxterea: Vbicumgue eft trinarias, binarius, \& numerus, ibi eft ratio generis, \&f fpe-
cici, quoniam nunterus gcnus eft ad binarium, omnem rationem generis \(\mathbf{D}\) Doocergo. prus.
Prexerea : Si numerus ponat aliquid in diui. nis, vtpote Trinitas per fonarum, aut ratio ib la, quam importar Trinitaseff aliquid abfoluni', quòd fir rela tiuum, quia Trinitas relario noneft a ad nullumens trinum dicitur relariue,
"bi supra effe tale eff commune tribus, vedicit Auguilinus. ergo Trinizas.non eftaligua ratio pofitiua in diuinis, \(\&\) per confequens non eff formaliter ratio numeri in Deo.
formalem rationeem, ibi poref fecundum fuam parcis, \& totius ; ónnis namque numerus habet partes,\& eff quafi totum ex vnitatibus aggregatum, , fed ratio pattis, extetius nullo mo-
do reperibilis ef in diuinis.dicitenim Auguft. contra Maxim. lib. 3.quèd nuila fit partium in
Deitatis anitate diuifio. ergo numerus non reperitur in diainis. Peristrir in diainis.
Praxerea: Philofophus dicit 3. Phytic.quòd conftar, quöd in Deo non eft continuiras. er:-
\[
\begin{aligned}
& \text { Quod in dixinix fit numerws fecundum fuam for } \\
& \text { malem rationew. }
\end{aligned}
\]

Athenaf in \(\boldsymbol{S}^{E D}\) in oppofitum videturquod Athanar. di


to, \& hi tres vnum funt, \& Auguntinus primo
 iat, Dens, fed manifefur dicicur Trinitas, wnus cies vna, ergo numerus feçundum fuam razionem eft proprie, \(\&\) vere in diuinis.
Praterea: Qued dicit perfectionem, ponen-
dum eft in diuinis fecuun dum ef in diuinis fecundum regul. Anfelmi te Trinitas . dicit enim Philofophus primio phibf.t.ce cxil, \& mundi, quod omnis perfectio confintit thity..t. in tribus. ergo ratio numer effer in Deo.. nitum, fed definitio, numereri,qua dicitiur quöd fitmultitudo quedà -niucce numerata compe tit numero per 万onarū, quonia Trinitas illz ent trium vnitas fecundum Iffidor. lib.I. de fummon 1 If.lib.i. de
bono.ergo ratio numeri vere competit.Dea. Praterea: Dicendo quodd Pater, \& filius, \& Spiritus fancus funt tres perfonx, aut forma. Trinitatis feecifica vere attribuitur ipfis, aur que detur, vere erit ibi formaliis, ratio Trinitatis numeralis, quoniam exclufio priuationis non fit,nifi per habitum, non enim excludirur
tenebra, nifif per lucem,nec cecitas, nifi per vifum, \& ita neceffeeft, fidualitas, vel Trinitas excludunt \(\dot{\text { a perfonis, quodd ponant fuam for- }}\)
malem, \(\&\) habitualem rationem. ergo forma malem, \& habitualem rationem. ergo
Praterea: numerus non ef aliud, quadm certa famma difcretorum, \& diftin torum, ied pirdicit primode Trinit. ait enim quöd inter patrem, \& filium eft expreffa dittin tio; contartau tem \(\Phi\) iffa difcretio eff fumma ita enimefune nec pauciores. ergo vere ratio numeri reperinec pauciores. ergo
biliseft in duinis.

> Reforfio ad quastionem.
\(A^{\text {D quaftionem iftam refpondendo hoc or }}\) \(A_{\text {prime proceditur }}\) d

解
meri, qua fit.
Secundo vero vbi fit; an fcilicet in animavele exra. Tercio yeto de vnitate, qux eff principium numeri, inguo formaliter confitit, e quomo-
do diftingitur ab vitate, quod cum ente conuertitut.
Quareoे झitoque applicanda funt hyciad di-
 cipium numeri, \& quid important nomina. Deo.

ARTICVLVS PRIMVS. Opinio Henrici 4 .quolibeto quaf. rir Irca primum ergo confiderandum, giali
Zquidicere voluerur,totam vitate numeri;
\& formam ipfius effe continentem illius, a A mamalteri oppofito. vnde cexcitas non tribuit quo multitudo numeralis pronfua, velas quo
apta fitir profueré, verbi gratia a cum diuidizur lapis in duo, multitudo profura non habet aliam vnitatem, nifi continentem lapidis;\&
fimiliter numerus hominum,aut quorumcumque corporum ex hoc habet viitacem,quòd eft aptus natus profluere, \& caufari ex dinifio-
ne alicuius vnius continui, cuius poffunc effe ne alicu
partes
Hxc
\(\underset{\text { rari, dicitem opinio poteft rationibus decla- }}{\text { Hen }}\) phyficx, quod ficut fe habet vnum ad multa, ira multa ad vnü, fed multa, non funt, nifí quadam vna, fed manifeftú eft quod multa alba nō habḗr aliam formam,quamm habeat vnum album.ergo multa non habent aliàm formam,quàm habeac
vnum album; forma autem vius eft continuitas. ergo continuitas eft forma numerorum. 3 Praxerea : Philofophus dicit ro.MetaphyGica, quod vuumquodque nameratur ab aliquo tatem, cuius forma eft continuitas. ergo viderur, quod multitudo halieat formam ciufdem generis, \& ita continuitatern. mero, quo non intento, ratio numeri non poteff atrribuialicui pluralitati, feu multitudini, fed manifeftum eft, quòd numerus non attriuenientiam in aliqua intétione vna . non enim dicimus aliqua effe tres, nifi addamus, quöd
funt rres hommes, veltres fubfantix, vel faltem tria entita, vel aliquid aliud, in quo fint vaum. ergo videtur, quod vnitas calis intentionistribuat vil
cterea : Illud eff forma numeri, quod dat
 paret. 10. Meraphy ficx, fed nulla multitudo
dicitur menfurabilis, wif potentia in aliquo continuo. non enim imaginandum eft, quòd fiat generatio numerorum, litate, qux fir exrraillam fed debetiace duaquid, quod primo ineft aliquod vnum in atu, \& per primam diuifionem fir duo, \& per fecundam fircria, \& fict deinceps. ergov viitas connumerus, vnde alius efl denarius decem hominum, alius decem lapidum lecundum formam fegcificam, in quaz malka conucniunt, \&
Séf fizzopinio imporsibilis eff propter mul ta, "utaràm enim fpecierum fub generé contétaruim, impolsibile eft vnam alteri formammalis, \(\alpha\) fécundnm dinerfitatem formalem, ve Philolophus dicit 10. Meraphyficx, fed conti-
nuum, 8 difretum funt dux pecies quantita-

 alluriopp
pimo
formam vifui, nec econuerfo, fed numerus; \& continuitas opponúurr. dum enim corrumpicur continuitas per diuifionem, numerus geceratur. ergo numerus non habet pro forma fet fui ipfius generatio, quod omnino dici non potef.
Prat
Prxterea: Numeri funtaltorius fpeciei fecundum Philofophum 8. Metaphyficx, qui dicundum Philofophum 8. Metaphyficx, quidi-
cit, quod qualibet vnitas addira variar fpe3 ciem numeri, vnde \(\&\) Plato reprechentitur 1 .
Metaphyfice quia Metaphyficx,quia quandoque dixit,,pecies nu
merorum multiplicari in infinitum ; quando. merorum multiplicari in infinitum ; quando-
que vero vque ad decem, patee etiã quod quique vero vique ad decem, pater eria quie habet aliam fpecificam proprietatem, \& palsionem demonftrabilem 1 fenario, \& dea demonftrat diueras parsiones de numeris, quod non facerere, nififefferit alterius fpeciei :
 nonëfer verum, nifif tria, \&\% fex haberent proprias vnitares, , ifpecifice diftinguerentur, promaniffifure ef, quid ficontinuitas illius, per
cuius duiuifionem caufantur numeri, effer forcuius diuifionem caulantur numeri, efict for-
maliter in numero, omnes numeri effent ciufdem fpeciei, quoniam per diuifionem ciufdem continui generärur omrics numeri, \(\alpha\) habebūt eandem formam, videlicer continuitatem il-
lam, \& ita erunt ciuddem pectiei . irgo id poni non poreft.
Preterea: Nullum accidens capir formam, ab co, in quo ent formaliter, \& fubiectiue . non
enimy fuperficies eff forma albedinis, nec linea rectitudinis, aut circularitatis, fed manifefum eft quod numerus eff fubiediue in con-
tinuatis \(\&\) quantis, \(u x\) numerantur cergo non tinuatis \(\&\) quannis, , \(u x\) n numerantur. icrg Prxterea : Numerus eft forma, \& congre tio, \& a acervus, \& alas quid conffitutum ex vini-
tatibus, fed continuitas non eft aliquid confitatibus, fed continuitas non eft aliquid confti-
tutum ex vnitatibus, nec eft aggregatio, aut tutum ex nitatibus, nec ef 2ggregatio, aut
aceruus. ergo continuitas non eff forma ipfius.
Proxterea: Forma denominat id, cuius eft forma, vt anima denominar hominem ani-
matum, fed continuitasdenominar numerum, alias numerus erit quoddam continuum. ergo id, quod prius.
Nec motiua Nec motica opinionis procedunt. Primum
fer, non nuidem quia multa func vnum plurati- \(\begin{aligned} & \text { Repondet } \\ & \text { ad }\end{aligned}\) infant ter, non quidem formaliter, fed materialiter, tas. \(\&\) fubieđtiue, vel dicendum, quòd multa funt
fubietum multitudinis, \& talia funt vnum, \(\&\) vnum, nihilominus fornalis ratio multitudinis non eft illa Non valet eriam fecunda, quia multitudo dicitur menfurari per aliquid ejurdem generis,
afpiciendo ad id, in quo eft fubie\&tiue,,\(\&\) ma rerialiter multitudonon quod forma multituinis fit eiuddem rationis cum forma viitatis.
Non valet etiam tertium dens non poteftinimelligitifin fibieqoo, nec nudens non porett intelijgifiqe fubicao, pec nu-
merus fine aliquo fibi, qưdddicarur in multa
numerari.

Diftinctio XXIV.
\(=\quad\) Non valet etiam quartum, quia falfum affu- \(A\) nem, nec poteff dari tertium, quafi aliquod \(\begin{array}{lll}\text { mir. ita enim funt decem denarij, vel hapides, } & \text { conftitutum ex huiufmodi vnitate, \& ex refpe } \\ \text { quorum vnus numquam fuit pars alterius, fi- } & \text { Aul diftañix fit formale : cum quia illud ens }\end{array}\)
 decem frulta.

Quare de impunnationibus Henrici 4.quo-
libetio queff. 6 .
 lutum. ergo nullo modo viitas porcfe flc forma in numero.
praterea: lllud, quod non ef in numero,
immo fibi repugnat, non potêf effe formale licaur. 1 vnitas, in qua numerans refidet eft forma \(B\) tas, quia tunc xque materialis effin in numero, certam diffantiam ad primam vnitatem, \(\&\) hoc cum dicit fubtantix funt, ficut numeri, qux addita differentia,vel remora,variatur Ipecies,
ficur addira nvitate,vel dempta in numero, pe cies numeri variatur. Et eft confiderandum quòd fecundum fic po
nences, quòd licer ifta diftintio fit relatio, \(\& 2\)
 minus vnitas, qux efl fundamentum ralis di ftantic, vi eft terminus, \(\alpha\) flatusprogreffis vini-
tatum eff formalis in numero, nec abfoluitur ab habitudine ad vnitatecs praxdias.
Sed her Sed hac opinio efl imporsibibisis propter mul-
. sa, nulla enian
taria , yaria \(\&\) incerta, entris inquam realis quale dicunt effe numerum fic ponentes, fed conftar, quod vnitas vitimi, in qua fit. fta-
rus rerminus \(\&\) difantia cftaliquid uoluntarium, variabile,\& incertum.quzcumque enim ponatur vnitas terminans \(2 b\) ifta potefl incipe re numerans, \(\&\) ita non erit vitima, fed prima. vel primam, vel vlimam, vel mediam, ficut maluerit, manifeflum eft, quòd efic vlimam vitatem, eff omnino variabile, voluntarium 8 incertum - ergo non porefteffe forma nu-
meri vnitas vitima, prout diftancia fundamen-
\({ }^{\text {tum }}\) Praterea': Omnis forma eft fubiectiue in ilo, vbi totum dicitur effe fubieGtiue, nam for numerus fubietiue eft in vnitatibus omnibus, vitima autem vnitas non elt fubiectiuc in prain numero. Praterea: Aut forma numeri eft certa diftantia, fundaca in vltima vnitate, , aut ipfa tum ex vtroque, fed non poreft poni, quòd ipfadifantia: tum quia relatio eft; numerus vero eflin genere quantitatis, \& in pradica-
menco abroluro: tum quia ralis diftantia non eff in toto inumero, fed in vltima vnitate, nec poteft poni; quòd fit vinitas, quia fundanientum en forma numeri,cum \(x q u e\) materialis fit, femper remanet forma illius numieri, etiam. remper remanet forma ailius numeri, etiam
demptis cereris vnitatibus, nec poffer fier matcrialis alia adueniente vnitate, ex quoerPet.Aur.fup. \(\mathrm{r}_{\boldsymbol{\prime}}\) Sent. to.is
in co fed tapis ditantia, vel ordo noun eft in-
cer vnitates, qua funtin numero rer vnitates, qua funt in numero. quamuis e-
nim fpecies numerorum habeant inter fe ordinem fecundum prius, \& pofterius, ficut duo tres, quatuor, nihilominus vnus numerus, vtpote trinarius non refpicit vnitates, in quibus
confifit fecundum prius, \& pofterius, fed fimul, \& abfque ordine: non enim, qui intelli_ git Trinitatem concipit ynam vnitatem prx cedere alteram, ,ed abotute apprendir vnita-:
tem in tribus. ergo vltima vnitas non ef for ma trinarij, cum ibi non fit vlima vnitas, nec prima, nec aliquis ordo. Motiuum autem pofi tionis peccat per fallaciam confequentis. non
enim fecuitur ficerebro dempto vel corde mal amittit fuam Ipeciem, quòd propter ho cor,vel cerebrum fit forma in animali, \& fimi addita variet fecié numeri, quod proptar ho fit forma eius, ifta namque variatio poreft ha bere dupilicemcauam.oriturenim vel ex va rialis, ad quam fequitur diucritas forme. E fi dicatur, quọ̀d Philọophus dicat vnitatem fic e habere ad numerum, ficut in differentiam. attenditur pencs hoc, quòd eff fecciem varia re, non quod \(\vee\) nitas fie differentia conftitutina numeri, icut diffrentia in fubtantis elt con fitutiua.

Opinia Heruei quolibeto e.q.1
\(\mathrm{E}_{\text {dit }}^{\mathrm{T} \text { ideo dixerunt alij, quòd numerus ad. Opinat. Her }}\) Bet totum fuper fuas partes integrales; eft au- ditur. tem quodlibet totum alind realiter a partibus. vnde neceffe eft, quòd numerus refultans ex vitatibus fir aind realicer abipfis; rotum antem illud differt \(\frac{1}{}\) toto continuo, inquancum ett habens partes ątu diuifas, \& per conquxdam toralitas refultañ exp alua, quam uerfis, \& difcretis; haber aurem hactotalitas \& per effentiam fpecificam feipfa formaliter \& per effentiam fram, \& vnitatem numera em, vel per feipram formaliter fif omnis res
feipa fit vna numero, vel per fubiétum, fiac cidens numeretur ex fubiceto.
Quòd autem numerus habear aliquaniviniratem, patere ex hoc, quòd fi non haberere ali
quam vnitatenn, quia ens, \& vnum conuer quam vnitaten, quia ens, \& venum conuer-
tuntur, \& etiam quia dicii Philofophus quinto Meraphyf.quòd jenarius non eff bis tria, ted wi fupen femel fex; femel autem vnitatem importat cit
opinio quorundam
 eft numeric cōnfifitit in vnitate aggregationis. puncti, \& de tali conftitat,quöd non compectit nu mero \(\quad\) Secüda vero compofitionis ex partibus, quarum vna eff in potentia, \& rcliqua inatir.
hac etiam parer, quöd fibi non competir Tertia quoque eft cuiurdam aggregationis, quam numerat vicas, \& etiam talis competit numero, Sed nec ille modus dićendi eft competens nifeftume eft enim, quod aggregare nōeft aliud, quàm aceriuare, feu adunare, \(\&\) ad quandam fi-
multatem aliqua adducere, gux in vnum gregem, \& in vnú cumulat; fed confat, quod coaceruare, \& adunare vnum vni nó eff numerare, feu conputare - poreft cnim ficritalis additio-
abfule coniputationc. exgo numerofitas, \& ajgregatio non funt idem:
Praterea:Aggregatio, 8 fimulas fent vnu,
\& ident: \&iden: : Red manifetyum eft, quod fimultas triu-
vaitatum, \& trinitas carundem non fuir idem. ip fa ciim fimultas trium lapidum eft quxdam rclario, nec eff formaliter trinitas, ficur pater. ergo Praterez: Sinumerus efict formalis agasegatio vnitatum, ant chet aggregatio infra idem cuntinens, icilicet burfam, vcl campun, \& hoc non,quia
exiftes vltra mare confituunt binarium, aureffet aggregatio infra cumdé inrellectum , \& hoc
-) no, quia tumc intellectus non potert inteliggere cuius oppofitum experientia docet. pofiumus enim aliqua intelligibiliter aggregare, non nu-
merando ca autelletaggregzio piurium fecumerando ea, aut enfetaggregatio piurium fecu-
dum contataum, \& de hoc itatima pitet, quöd non eft numerofitas. ergo non apparet fic fornumeri
Quid dicendum fecundum veritatem.

\section*{}
 Prima quidem puod numerare geere, vel diftinçz ordinare, zur diftivota colligere, \(x\) aggregare, fed difitintata menfurare:men furarceareem non ett aliud,nifi incertitidinem, mête certificare,eft fiquidem numerare aliqua, qux funt diftincta intelligere. orthis enim computans, \& numerans, intelli'gir difinfta, non ragere,vel dicere intra mentem, quod vnum non fir aliud.nec enim eft vnum pof aliud fumere or . dinatim. . 0 en enim dicens intra mentem vnum,
\(\&\) vnum, \& ficdeinceps dicitur compurare in 8. vinum, \& f ficdeinceps dicitur computare in_-
fieri effe. nullam certitudinem, aut numerum aliquem illorumdifintintorum, qux mentalirer numpof faliud ordinauit.
Nec etiam computare eft aggregare, aut col ligets intra mêtem diftinaum cum diftincto, \&

\section*{caid, cui idditur, \& adhuc aut fenarius eft nu- A}
 quia fiures serarij surad minus duodecim, fed位ic Au illude enim. cft infufficienter dictū, quad non eft - tac: oping. aliud, ninit quor quis vis diceret, immo omnes concedint,quod numerus ct quoddam totun vnitatibus aggregatum. crgo retpondere in.
ifta quixfione, quidi nunareruseft quoddam totum difcrecum, tababens sartes sidiuifas, \& confti turum ex wnitatibus, elt infufficienter refipon-
dcre.quarimus cuim, qua fit illa totalicas, an videlicet aceruns, vel replicatio vnitatum, vel progreflus ordinatus per huiufmodi vnitates,
vel difcretio oola, vel quid aliud fit huiufmodi totalitas, quod omnes concedunt: quid, \& : aliquid guxritur refpondere id, quod fupponirureitinnufficieter, \&ridiculofe dicere, zd quafirum,fed omnes fupponant in ifta qux-
ftione definitionem numeri, videlicet, quod ef multitudo ex vnitatibus aggregata, ficut \& de
-Gminiquarfione,vt patec primo poft,\& fecundū hoc onmes fupponunt,quòd numerus fit quod-
dzm totum ex viitatib̄̄s confifutum, quarü atiou ualis toralitas firtiliz, an fililicer replicario nis, vel acerui, vel ordinis. ergo reffondens, \(q\),
totalitas eff forma numeri, m non explicans,cu iufmodi fit illà, refpondet id, quod fupponitur, \& ita nihil facit nos fcire
Praterea : Aceruus, \&\& cumulus lapidum eft
quoddam oriex difiniois bus conftitutun, quorum quiliber eft unus lapis, nec effet a ceruus, aut cumplus, nifi quili-
bet effer tapis actus difcretus, \& vnus, fed maniffefumn eft, quòd aceruus, \& cumulus non. tas refultans ex difcretis eft formaliter numerus.

Opinio quorundam aliorum.
 talitas numeri non eft alia, quamin replica-
tio vnitatis. dicit Boetius primo de Trine hoc eft, quod in numero qua numeramus, reperitio vnitatū
facit pluralitatem, vecum dicitur fed nec iffe modus dicedid dicicitur idoneneus : fum , fol, quia Boetius expreffe dicic oppofitum a ait e-
nim, quod vnitatum iteratio non ef numer tio. iteratio enim reperitio eft eiurdem;numeratio verod diuerforum, \& concludit, non om-
nem viitatis repetitionem numerum, plurali non reperit priorem, fed addit no-
uam aliam, \(\&\) difinincam . vnde
rinon eft reperitio
eiardem vn
\(-\quad\) tatis.

Vocirca durn
Qumeri non efterind, quaminquxdam fe plytica bis rria ex.vnde ratio numeri confitit eflentialiter in quodam femel, sedinerfificatirl ticcifite cem, \& fic de alijs : numeraliter vero pro dib raliter differr.
Sed nec ifte modus videtur pofsibilis: tum Modus ine
 ri, cum ens \(\&\) vnum conuertrantur : : tun quia,
forma trinarij non eft femeleitas in ablta forma trinarij non eft femeleitas in abfraz
to, fed Trinitas fumpta femel, fic quod ly \(f\) mel teneatur concretiue, ficut \(\&\) in onnializ forma \& \& hinc eff, guod Philofophus non di cit, quod fe
fex femel.
opinio aliorumb.
Q
Vapropter dixerunt alij, quòd for cretione confifit, nec oporret aliud for male inquirere,nifi folā diftingtionē.ficur enins in cō
tinuo eft forma continuitas aliqua, \(x\) in difcre to eff formale difcretio, fiue diffintetio, \&e fecun dü hoc nó eft aliud rrinarius, quim certadifcre tio, \& fimiliter quaternariusinon eft, nifi aliqua
certa diftincio, \(\&\) fic de alis fipeciebs nu rorum. vnde fpecifice diftinguuntur namer per aliam, \& aliam diftinctionem, fed nec ifta opinio fare poteft. forma enim numeri non cies pradicamenti abfoluti, fed difcrectio, \(\&\) dithinctio nominant formaliter habitudincen reatiuam. diftinatum enim dicitur ab alio diftin ma numeri non confiftit in difcretione, fiue diftinotione.
Prxcerca: In numero quot fant vnitates, tot funt diftinctiones, \& difcretiones, quia quali-
bet vnitas, i qualibet eft difrera. vnde in trinario non eftealiqua vna diftinctio, immo mul\(t x\), fed manifeflum eft, quid in ternario eft mali recrio difcrectio, actilitinctio trium Praterea: Quxliber trium vnitatum ef di tincta ab alia .ergo Trinitas, \& difcretio tri ion funt vna, \& eadem ratio
Prxcerea:
Difcretio, \(\&\) di
tur, nifí quadam negatio relariua, videlicce cfle aliud, fed ratio numeri non conffifit in ne gatione formaliter ergo non confilitit
itinetione? Nec valer motiuum, quia continuitas eft Refpondee
aliquid pofitiuum; difcretio vero negatiuum, ab infana\&ideo videcur reduci ad candem free-
ciem, if icuenon homo,nec Eöli
tiiate diftin
gam.
XXIV.

547
alind dintinctums cump pracedentibus, \(\&\) fic de-
inceps dicitur compuraffic in fric cum ignoret inceps dicitur compurafte in firc, cum ignoret
quot fent illa, qua aggregainit mentirart, itaq ifta dithiacta eft propric; menlurare aytem, B metiri funt idem; metiri a:temin ff mente termi tem, inquantum diftintaza habent incerritudiné fuii gencris. wnde cum additur diffinctum difin
 quod funt duo, \& cump/Adit aliud, \&\& ceriicat
fede primis, \& de ifto
nquätum diftinatit dicit, quod funtrtia, \& ficprocededo jon infigiteximg ge nerar fècies numeroram, jofifisis inquä aliqui-
bus diftinctis, ve lapidibus, vel nummis, licer inbus dittinctis, vt lapidibus, vel nummis, licet in-
téllectus cognofcazt, quod lapides funt, vcl numi mi, \& quod diftineti funtex inita tame tuiftinutióne oritur quedam fecialis certritudo cunus ccr
tificatio dicitur numeratio, feu compuratio fir autem haxc certificatio per hoc, quöd illis diftin Ctis datur rer intelletã aliqua rerminatio clau
dens illa diftintaz vtiditinea dens illa difincta, vt diftineta, qux quidem con ctorum, \& fecundü hoc numarerare eft funmare, a metiri, \& menfurare, qux omnino funtidem. Secuinda vero propofitio off, quòd fummàre,
eftaıtus intcllectus reflexus, prefupponens aetü eff atus inteclectus reflexus, prectupponens actū
incellectus, diftinctualicuod prius accipientis quo accepro fatim dü aliud difitinctuñaccipitur, intellectus refictens fe fuper illud, 8 f fu-
per illud reducit ambo in fummam dualitatem per inlud reducir ambo in fumman dualitatem.
deinde vero aflumens diftintum aliud , \& refletens je fuper priora diftinga reducitilla, \& il ditinumma rrinitatis; deinde vero alfumens tincta, illa; \(\&\) illiud reducit in fumpa quaterniatis, 8 ific in in infinitum. fecüdum hoc ergo fumna eff quedam ratio formata ab intellectu refie forma recipit illa diffincta fubiettiue, non tamquam partes integrales fundatur non indiftintris, nec vna fumma fundatur in alia, quia quain dualitate, fed immediatc in vaitatibus difin Atis. non eft enimaliud quaternitas, fcu quantitris fumma, ac mêura huiurmodi diffinctorū, for trinitas similiter horum diftinctorin, \& dualitas
illoruivnde ficut circularitas nôeft aliud, quam quadā forma propria,qux debetur parribus cō
tinuatis, inquantū \(\overline{\text { ótinua }}\) funt, fic quãtitas \(n\) ō tinuatis, inquantư cótinua fuñ, fic quātitas nô qux debetur diftinctis, inquätum difincta funt exhoc, quòd funt diftincta, nece effe eft, quod fint ot, vel tot, vtpote duo, vel tria, \& \& per confeffat autem, quiod huiuffinodi fumma, vel totitas ron eft aggregatiodiftinctorum, nec ordo e2-
rum,'fu diftantia, nec vltima vnitas, feu vitimi diftinctü, fed aut diftinctio, aut aliqua eorum qux fingebantur ab opinantibus fupra, fed eft quadam fpecialififina, \& propriifima ratiodita fumma, feu méfura, feu tantitas, à qua def
aatum eft nomen quantitatis, vt Philofophus

 ex terminis, quod eff quadam ratio propria, fed cundum quam obiectine concludit intellectus


\section*{548 \\ Liber I. Sententiarum}
 lis conclufio dittinatorum, feqterminatio obie
tiua appellatur fummatio, feu menfura, fumma, vel menfíra, \& totitas, feu tâtitas, feu quan titas dilcreta.
Tertia vero maliter, none eft aliud, quim huiufmodi fumma, \(\&\) forma, dequa dictum efft, quòd eff fubienti-
ue in talibus diftinetis. intelleatus enim piens tres lapides, apprehendit hunc lapidem, piens tres lapides, apprehendit hunc lapidem,
\& illum fia quadam fatione, quam eis atri-
buar fubiettiue, videlicer fub trinitare, \(\&\) illa

 multis. quandocumque enim alliguaconueniūt-
ratione, \(\&\) differuntratione , ratio ifta, ratione,
conueniunt, \& in qua differunt, non funteadem: conueniunt, \& in qua diferunt, inon funteacem.
fed fortes, \(\&\) Plato, Cicero, \& lapis, ifte, ille, \& il le differunn in fuis rationibus propriis, conue-
niunt autem in effe tres.ergo trinitas eft aliqua niunt autem in effe tres.ergo trinitas eftaliqua
ratio addira forti, Platoni, Ciceroni, \& lapidi il-
bi, \& illi etiam bi\& illle etiam fimul fumptis.
Praterea: Dicendo, fortes, plato, Cicero funt tres, nulla eft nugatio,fed fif trinitas non diceret tres, nuila ellinga,
rationem aliam, quà copulationé, effer nuga-
tio. ergo rrinitas eft aliqua ratio addita preditio. ergo rrinitas eff aliqua ratio addit
ais diftintins, \& copulatim fumptis.
Praterea : Omnedemonfrabile requ
Praterea: : Omne demonfrabile requirit ade
quatum fubiectum, vt patet primo pofter. fed
omne perfectum, vel vtrobique primum eft pal Qmane perfectum, vel l trobiqupe primum eff pa
fio demoftrabilis ab arithmetico de trinario. er foo demifrabilisabarithmetico de trinario.er
go trinitas eft aliqua vna ratio addita omni-
bus gotrinitas ent
bus; quan funt tres.
praxterea : Nifi:
Prxterea : N n numerus effer aliud, quidm for
tes, \(\&\) Plato, \(\&\) Cicero fin
 ceronem, vel totum vnum gregem ouium, videret, quòd funt tres, yel mille oues; hoc autem-,
eft falfum. ergo forma numeri, qux nō eft aliud, quàm fumma, effer aliud, quadm fortes, \& ratio
addita quibufcumque numeratis, \(\&\) difinctis. Praterea : Ad interrogationé facaả per quor,
nórefōderur namerata eriã copulatim, interro
 pondetur autem numerus, fcilicet millenariuss,vel centenarius. ergo ratio
numeri aliquidadditnumeratis etiam copulatim .illa ergo rationon eft aliud, quàm copulatim. illa ergo ration non ef aniud, quam
quadam totitas vel fumma, non quidem ex diitindis vnitatibus integra, fed indiftinctis fubie
dtiue exiftens: ctiue exiftens:
Nec valee, iidicatur,, Qp numerus definitur, qa à-


 cocretiue fanptus dicitur ex vniratibus aggre
gari; trinitas autem in abfrato, aut numerofitas non aggregatur ex vnitatibus, fed quadam
menfura, \(\&\) (umma , ic tantitas, \& talitas dimeñura, \&
fininqorum.

\(m x\), ,qux indiuifibilis eft, \& vna. non enimpo-
reft diuidid rrinitas in duas funmas, z in duali-
tatem, quia hac fummact omnino alia abilla, ta tent, quia hac' fumma cht omnino alia ab illa,
\& ex hoc pater, quodd nec haber fuan propriam
vnitarem, inquantum eft quedam ratio vnititen, inquantum eft quxdam ratio indiui-
fibilis fumma diuifa \(̀\) quarernitate,
alia quacumque, cuius etiam non eff pars dualitas vn-
delicet cumque, cuiuseciam non ef pars dualitas.vn-
delicet quaternarius in concreto habeat par-
tes integrantes quaternitas tamen non habet, tes integrantes, quaternitas tamen non haber,
\(\&\) ad hoc currit verbum Philofophi frequenter \(\&\) ad hoc currit verbum Philofophi frequenter vbi furra.
allegatum bis tria non funt fex, fed femel fex Bunt fex,quoniam fumma eff totalitas forma fe narij, qux poffer dici fenafeitas, fi pateretur
vfus, nō potefdiuidi in dáas trinitates, aut tres dualitates, quia nec dualitas, nectrinitas ingrediunture illam formam, fed nec potet diuidi in vnitates, quia non funterius partes; fed cius fubieeta fummata, \& menfurata per illam. Er
in hoc primus art. finitur

ARTICVLVS SECVNDVS.
C \(\begin{gathered}\text { An forma numeri fit tantummodo obieftiue in intelle } \\ \text { Au, autt it in vebusextra }\end{gathered}\) cunaut fit in \(\begin{aligned} & \text { rebus extra proter omurem con- } \\ & \text {, fideration em intelletus. opinio Hen }\end{aligned}\)

IncA fecundum autem confiderandum,
 telleetus, quod quidén potelt multimode decla
rari. illud enim, quod habet partes reales alias rari.iliud nim, quod habet partes reales alias
dicontinuo videtur effe reale aliquid, additum
at ad continuum, fed numerus, z totum difcre-
tum haber partes reales alias diftintas I toot continuo, cum habeat parces a ctu difininctas; \& diuifas, vel indiuifas. ergo nomerus addit ad
continuum aliquam entitatem realem. continuum aliquam entitatem realem.
Prxterea:III \(x\) dux quantitates differu liter, in quarum vna inuenitur plus realiter, in eo,quòd plus inueniatur in altera, fed quanti-
tas córinua, \& difcreta funt huiuf tas
uifa quantizate continua in plures partes, non eff ibliplus quantum ad rationem quantitatis
unter continux, quim ante, cum non con fitituant par
tes illx quid longius, quadm ante,elt tamen in res illx quid longius, quàm ante, ell tamen in,
plus fecundum rationem quantitatis difcretx, plus fecundum rationem quantitatis difcretz,
cum fint ibi plura,quam ante. .rgo numerus, \& quannitas pontinua funt dux quantitates reali-
ter differentes.
Praterea : \(111 x\) quätitatates realiter diftinguun
tur,qux diuerfimode attenduntur, fed plus, vel tur,qux diuerfimode attenduntur, fed plus, vel
minus in quantitate continua attenditur fecun

 Prixterea : Illud eft vere reale fecundum fe to-
tum cuius materiale tum, © Cuius materiale,\& formale eft veré reale,
fed materiale numeri, qux funt vnitates eft vere quid reale, quia continuitas, à qua dicitur vnum eftextra animam formale,etiam quod eft habitudo vnitatis vltimx ad pracedentes eft ve-
re extra animam, inter duo alba, nec eff fimile de tempore, quod fundatur fuper prius,\& pofterius in motu, qux

Diftinctio XXIV. numquam idem fimul, nifin in anima apprehen- A iectiue in vno: tumquiazalix vnitates nif face-
dénte; numerus autem fundatur in vnitatibus,
rentrad numerum, aut qute fiumerus autem fuad atur in vintatibus, rent ad numerum, aut pqnerectur fecundum ah lealiquid extra animam exiftens. Poftunt autem induci alix ratiońcis smagis efficaces, qua-uis non inducantur abifis. obiectum enim fen-
fus per fevidetur effe quid reale, \& extra animam, fednumerusponitur \(\ddagger\) Philofopho 2 . de.
anima inter fenfibilia communia, qux fenfu apprehenduntur non per accidens, fed per fe. dido, \& figura, \& quies funt communia fenfibilia. ergo viderur, quodd numerus fitextra animam
quid reale, ficut \(f\) gura, vel magnitudo. Puid reale, ficut figura, vel magnitudo. efse quid reale, fed numerus eff fpecies quãtita tis, qux eftprxdicamentum reale. ergo nume useft aliquid extra animam, \& reale.
Preterea : Relatio realis exigit fund reale, efed duplum, \(\&\) triplum, \(\&\) p pus, \(\&\) minus .f. 20. funt relationes reales, vit pater 5 .Meta. fumitur rǜvedicitur ibi.ergo numerus eft aliquid reale Prxterea : Subietuin Icientix realis, eft venoniff cientia racionalis, immo yna de mathe maticis fcientiis, qua funt vere reales, \& par-
tes philio tes philofophix realis, vtpatet ex fexto Meta
ergoid, quod prius. ergoid, quod prius. Praterea:Id,quod eft circuícipto omni opere intelleetus, videctur effe aliquid reale, fed ablonü ef dicere quid in the fauro diuitis alicuius no hendít illas,quad non fint ingrege ouium centü. oues, nif dư côputantur. ergo irrationale eft di cere, quòd forma nameri non fit aliquid reale
Przterea : Circumfcripto omni actu intelle Aus, plus haberet in pecuniadiues, quidm pauper, edis effer haberet plus, nifi numerus pecunizdi, 8. minus funt relationes fundarex fuper numerum. ergo numerus eft formaliter rea
ftens prater aftumintelleftus in rebus.
Opinio Scoti i. Sent.dijf. 24 q. .vnica. © Henrici in quo-

rinon eft extra intelletum in re; fed eft tã detur acquiri in aliquoper hoc,quod fit cum aio, quan non acquirerectr, fenon acquiritur in co realitasaliqua'pertinés ad num mum, nifif fola propria vnitas.ergo fipo natur fieri cum alio lapide , nulla realitas alia priam vnitatem.
Praterea:Si numerus diceret aliquid in reruu natura, hinealitas crus quastaris fedhocio ai non poteft; illudnamque fimplex accidens zut poneretur fubiective effe in qualibet vnita
 autponcreurur in vna fola vnitate, \& hoc eft ma
gis impoffibile : tum quia numeris non eff fub-
entad numerum, aut poneretur fecunduman
quid fuii in via vitate, \& fecundum aliquid fui
in alia, quod etiam dici non potefl:tuníquia numerus quadenitur dici non poteff: tum quid fit realitas fimpli-
niter accidentalis de genere quia huiufinodi realitas, qux funt partes bum rinon videntur aliud, quim vnitates, \& péficon equens numerus non eftres alia ab viitatibus ifrealitas aliqua pofita in rerumnaturi Praterea : Si forma numeri eft aliqua respo fequan rerum natura, aut illa eft vna, \& per con equens principium numeri pradicatur de nu
mero, ant illa eff plures habens, partes, quarum vna ponitur fubiectiue in vno continuo, \& alia inalio, fed hoc eff impofibile, quia tunc in con
tinuo effent du \(q\) quantizates, fculicer quantizas \& parsililius numeri.ergo forma numeri non. poteft poni aliquid reale.
Prxterea: Qux infunt in his, funt actu diuiPratcrea: : Si numerus dicit formam realem extra animam exiftentem, datis duobus num ta is, darentur neceffario infinita realita tes;pof gnorum, quaritur, verum illa dualitas duarum dualitatum fit aliquid reale, aut non, \& fin non, pari ratione nec duaitates lapidum, velligno
rum fuerunt aliquid reale. Si vero hect tertia dualitas aliquid fit reale, iam occurrunt tres realitates. Prima quidem dualitatis lapidum. qecuedualitaris dualitatum, \& tur Tertia quotrinitate illarum trium rerü, vtrum fit aliquid eeale,\& fific, iam habentar quatuor res, \(\alpha\) qua \(\&\) tunc in infinitum; fivẽ̌o non, pari ratione nec dualitas lapidum, vel lignorum fuitione quid reale. ergo imporifibile elt pon, quöd forma na Prxterea:Impoffibile eft minorem numerum xqualem efle maiori ific, quòd realitas minor fit zqualis maiori, fed fidualitas fit aliquid in re riorü eft maior realitas, quadm dualitatis dno rum lignorum, \& quoniam in illa dualitias disididi potefl in duas partesmaiores, vidclicer in reali-
tatem vnius gorrum diuiditur in duas vnitates, de quibus conflat, quòd funt minores, quàm realitätes quinarior um, \(\&\) ita patet, quod dualitas qui rum lignorum : clarum auten effex alia parte quòd omnis dualitas omnidualitati eft xqua lis. ergo fif forma numeri eft in rerum natura
 numerus fit res exira.
Praterea : Nullum reale replicatur fuper fe-
ip narios, \& ficdcaliis.ergo id quod prius.
Prxterca : Piartes materiales alicuins totius tione ficutnec materia poteff ficri fub noua for ma aboluta fine mutatione, fed vnitates, qua funt \(F^{2}\) artes materiales numeri quinarijp poflunu \(\stackrel{\because}{\because}\)

\section*{550}

\section*{Liber I. Sententiarum}
 ret de quinque lapidibus, quaniam fignetur feruis, patet, quòd null2 mutatio facta eftcirca priores lapides, \& tamen erunt paytes fenari),
de nouo. ergo impofibile eft, quod fenarius,
vel quinarius fint forma reales extra animam. vel quinariul
exiftentes.
exiftentes. Przterea : Impoffibile eft, quòd vna res abfoIuta extra animam exiftens siti eadem numero
in decen hominibus, d decem equis, fed Philoin decem hominibus,\& decem equis, fed Philo-
ophus dicit 4 . Phyfic. quod idem eft denarius Iophus dicit 4. Phyic. quod
decem hominum, \(\&\) decem equorum, \(\&\) per
, hoc probat, quodd idem eft tempus omnium
ruum.ergo denarius non eft aliquid reale.
 le,fed in anima tantum.
 Pre,quod didetur fub triplici propofitione: phi, \& Conmentatoris fuii, quòd numeras for-
maliter \(\&\) in actu non fit in re extra, quod appa ret ex multis.
it 4 . Phyfic. haxc verba \(:\) Dic Did Philofophus dicum numerans non fuerit. numeramere non erit er
 animam, \& de anima intellectus, itapofibile eft, vt fir numerus, cum anima non fuerit. Hoc
Philofoph. cuius verba adeo clara funt, vt no indigeant alia expofitione.
ndigeant alia expofitione.
Seccundo veroidem paret ex dittis Commentatoris. illud enim, quod non eff, nifia actionuaniman, ad quam folam pertiné numerare,
fed Comimentator dicit 4 Phy fic.exponens prxfed Comimentator dicit 4.Phyfic.exponens pra-
dicia verba Ariftotelis, quod cum res numeras, quax eft anima non fuerit,tunc numerare, quo
eft aftio eius, non erit, quod etiam cum numerare ngn fuerit, manifeflum eff, quod numerus non erit. numerus enim, auce autem, quọd non eft numeratum .ergo eft actio numerantis in numerato. cum autem non fuerit numerans, numeris: impofibile eft autem aliquid aliud numerare prater animam, \& de anima intellefuerit,non erit numerus. \& infra : Effe yeronu meri in animaz non eft effe omnibus modis, quoniam effer, ficut chymera, \& hircoceruus, fed efiectum proprium ; effe vero in anima eius ell in a \(A\) u, filicer quando anima egerit 1 ationem illam, qux dicitur namerus in fubiecto preparator.ergo manifeftum eft, quòd pumesus non eft in a\&tu in rerum natu ra, fed tantum in porentia

Commenta
toris

\section*{perfeipfam ponendo, ifiod numer}
\(S \begin{aligned} & \text { EcvNDA vero propofitio eft, quìd im- } \\ & \text { poffbile eft ponentem formam numeri in }\end{aligned}\) St poffbile elt ponentem formam numeri inio re. Primum quidem, quin datis duobus nume ris ponantur infinita res in actu. flatim- enim.
dualitas illorum numerorum eft res tertia, \& dualitas illoram numerorum chres tertia,
trinitas illorum trium eff res quarta, \(\&\) quaternitas res quinta, \& fic in in infinitum Nitunntur tamen aliqui euitare dicëtes,quìd
realitas totius non eft quoddam diftinctum, vt realitas totians non ertia fircalitate partium aliarü quoniam fie effet ex realitate totius, \(\&\) ex reali
tatibus partium aliarum componeretur quod tatibus partium aliarum componeretur quod-
dam aliud totum .eft ergo realitas sotius non. ponens jin numerum cum realitatibus partium, fed ficut includens vtramque, differt à qualibe iilarum. recunduun hoc ergo quia numerus no
differt ib vnitatibus, nif ficut totum conftitutum à partibus conftituētibus,nceeffic eft, quòd
frcutbinarius dicit rem diuerfam ì qualiber vcueramaquaber ralem illi; \& idcirco realitas binarij non facit trinarium cum realitate duarum vnitatum, cut nec realitas totius eft quid
Sed ifta euafio deficit quoad duo. Primò quidem, cum ait, formam numeri ex vnitatibus componi, nulla namque forma componitur ex
fua materia : fed manifeftumeft, quod vnitates func materia trinitatis, quamuis enim numerus in concreto, vepote ternarius includat viitates in reeto, vt fim includit vinitates, quarú eft trinitas, nifi in ob quo, vnde dicitur trinitas vnitatum; ficut fimi tas nafi. Ex quo patet, quod vnitates funt fub-
iectum, \& materia rrinitatis, \& non partes iniectum, e materia trinitatis, \& non partes.
tegrales ipfius. ergo non eft verum quọd forma numeri inon fif totalitas viitatum.
Praterea: Forma numeri in abflaza Praterea : Forma numeri in abfracto onoin eft aliud, quaim quadam totitas, \& quantitas,
ac menfura difintarum, quorum quodlibet eftad vnum, fed ex terminis parect, quod
menfuratio, feu totitas, vel quantitas difitinmenfuratio, feu totitas, vel quantitas difin-
Gorum non eft aliquid conftitutum ex difinAtis, fed magis eft terminatio corum, \& actus conpetens eis, inquantum diftineta funt. ergo manifeftum eft, quod forma num
quid compofitum ex vnitatibus.
Prixterea : Si compofitio vnitatum effet formaliter numerus, impoffibile effer intelligere compofitionem vnitatum abfque nyimeratione;re, \(\&\) coniungere viitaters; fed confat, quod vnitates poffurn componi, \& a duari, nec cuamen propter hoc fcietur numerus carum, 2ut quot
funt. ergo numerus non addit ad vnitates illud, quod torumaddit ad partes, immoeft quxdam forma accidentalis, vaitates refpiciens, vt fibb-
iecta, feu menfurat2, propter quod firitin rerum natura ponerec in numerum, ficut ponit rum natura poneret in numerum, icticutpour
zecidens ad fubiectum, \(\&\) per confequens pro-
ceditur

Diftinctio XXIV.
551
ceditur in infinitum, quod eft principale in: tenrum
rus nôndò verodeficit, quia dicit, quòd nume res. certum eft enim,quod vnitates funt quid continuum, fed numerus eft fpecies diftintaz a continuo, \& ponit numerun in pectebus quan
titatis . ergo dicit aliquid connumerabile vni \(t\) tatibus, in quibus exiffit.
Praterea : Conceditur quod denarius lapidum, \(\&\) denarius lignorum funt duo denarij,
fed manifefum eft, quòd non funt dux vnitares,immo viginti. ergo eft alius numerus nueffersif ad inuicemeffent conumerabiliz vni tates, \& numerus vnitatum.
5-Mo. Hx. Pratercea: Philofophus expreffe dicit s. Metaphyficx 7 ,\& 8 8.quod compofita fubltantia eft tertia mareriz; \(\alpha\) darma, a per confequens
ponit in numerum. dato ergo quod numerus non effer, nifi aggregatio vnitatum, \& quafitotum aliquod contitutum ex ipfis, nibilominus poffet, vt res tertia numerar


 metratoris. Trinitas, vel quaternitas fit compofitio, talitas vviratum, cum non fit aliud, quàm quan
titas, aut totitas earundem. titas, ant earundem fequitur fif forma numeri fit aliguod reale, eft quòd numeri fuper fe refectuntar, dicendo tres ternail,
narij, \(\&\) fic in in in initum; cit alicui form \(\grave{x}\) reali. non enm albedo fufci-
- Pit albedinem, aut nigredinem, aut pallorem. quòd cum dicitur tres ternarij, Trinitas ternarioruun nó eftaliud à nouenario vnitum, \(\&\) ¿ ita non fit refexio fuper priorem nnmerū, fed generatur aliz numerus viitacum
ur. ig. quàd Philofophus dicit 5 . Metaphyficx, quod bis tria non funt rex, \& pariratione, ter rria nọ funt nouem formaliter, ita quod Trinitas ter:
amm. 19. vnde Commentator dicit s.Meraphyficx,quò forma fenarijeft vnicum fex, non tres binari) ergo non eft verum, quòd dicendotres terna
rij hace Trinitas trinariorum fir idem, nouenarius.
Praterca: Quxcumque formaliter fant diuerfx fummax, diuerfx totalitatés, funt diuer ras, \& alia totitasa nouenarioio ergo Trinitas rernarioruminon elt idem formalizer cam nouenario viitatuin.:
nariorum, concipit per \(T\) Tr tionem, cuif fubiicit trinarioss, fecteondem trina rios non Thbiicit nouenarios H non entim in tribustrinariis funt 1, .trinariji etygoratio Trini
tatis, quan predicar denarius cuntradione bouenarij.

Praterea: Vnus numerus dicitur alium nin-
merare, \& effe merare, \& effe pars aliquota alterius, ve patet
ex 5 .Euclidis. vnde binarius eft ters narij, fed vnus numerus alium non numerarenifi poffer effe fubiectū̃ numeri . binarius enim numquam numeraret fenarium, nifi per trinarium diceretur. .ergo id, quod prius. Fx quo er-
go forma numeri reflectitur fiuper feip proceditur in infinitum ; hoc autrem proprium eftentium rationis, quax formantur ab intrillíftu, \& nuilo modo competunt entir reali, pofito
extra mentem, manifefte concludition, \& demonfratitue conuincitur, quod forma numeri nihil eft in re extra.
Qxod forma numeri fit formata per intellequum, nec
exifat in re extra declaratura apriori.
\(T\) Ertra vero propofitio eft, quò quifta.
priori. vnitas poteft declarari quadrupliciet \(\mathbf{1}\)
Primò quidem ex connexione vnitaturi, Qüdrunpli
quam forma numeri fupponit licer enim
 rus non fir formaliter connexio vnitatum, fed
menfura earum, nihilominus huiufmodiconnexionem fupponit,fed manifeftum eft, quòd vnitates, nullam connexionem habent ad inuicé, qux exigitur ad ipfum numerum connexions, rura rei habent connexionenn, quaxitur qua fit illa. non enim funt connexx, guia continentur infra idem marfupiom, quia denarius exiftens
in vna burfa, exittens in alia funt duo, illi, qui continentur infra eundem campum, quia lapis, qui hic eft, \& quie ef vlra mare funt
duo lapides, quia nec continetur no lapides, quia nec continentur infra ident
hemifperium, quia fol, quiefl fub terra, \(\&\) fele ja, qux eff fupra terram fune duo corpora, nec quia continentur infra idem cexlum,quia angefunt dux res, nec quia continientur infta amtitum vaiuerfítatis recum funt infra rationêe ens tis, quoniam talis ambitus, \& talis continentia nonef fecundum rem; fed tantum per intelle-:
aum ergo impofsibile eft quod forma nutheaum.ergo imporsile ef, quod forma nuthe
ri,que prafupponit cóncxionem vnitarom fit nifi per intelle \(C\) um.
Secundo vero ex oppofitione, qux inter for
males rat males rationes numerorum confiftit. numeri
enim ad inuice funt furme et Trinitas , quaternitas, daalitas, \& per conifequens non funtin actumenfuriz earundem vnis tatum, ex quibus portef ratio fic ddduci,fizaim
forma numeri non fitab anima, fod fir realiter in natura, nan erit in aetu, घifi vnuisisumerus,ui delicet ille, qui comprehtendit unifierffitatē omniamerum diftinctartm, fienim detur, quòd. menfurent diuerfas partes unitatetis, requitur \(x\) fummx oppofite infintezata cifdem unitatibus,
 pis, \& quaternirate, \& fic de omnibus, donec confumérur uniperfilapides,\&\& deinde fub maioribus aliiis numeris, addéndo a b bores ad lapiflores, \& fequitur, quòd quicūquẹ dati lapides
\(\qquad\)
\(\square\)
\(\qquad\)


unt fubie \(\theta\) a partialia fummarum innumerabi A His caligiztur aliqualiter：defcriptiue，que fit forms lium，\(\&\) inexplicabilium maiorum in a au，quod
ef corra Philofophum，quia dum quaternarius eftin aftu，ternarius ef in ipotentia，immo fe－ in tribus，filius cicriarius effer in potentia．er－
or manifefe aparet，qued form \(x\) numerorum go manifefte apparet，quöd formx
non exiftunte extra animam in aftu． non exiftiont quoque pareer inem ex ordine，quem
habent numeri adinuicem fecundum Philofo． habent numeri adinuicem fecundum Philofo． phum in pradicane dit texnarium，\＆ternarius quaternariume ex quopoteff fic argui，fiforma denarij effer in de－ cemlapidibus a tualiter．©xitcens，fequeretur， AuÓd dinillis decem lapidibus eft in a 2 an duo－ denarius，immotot，quot modis pofunt lapides
adinuicem combinari．Incipiens namque de－ cem illos lapides computare，ab vna parte for－ mabis fuam binarium，\(\&\) fuum trinarium，\＆fic
deinceps vf deinceps．vfquead denarium－Incipiens vero
i parte altera formabis alium inarium，\(\&\) aliú trinarium，\(\&\) fic deinceps，fecundum hoc ergo iam habebis duos denarios，\＆pari ratione ha－
bebiurur tertius incipiendod fecunda vnitate－
 exälia parte，\＆vniuerfaliter tot denarij por－
funt hic apprehendi，quor modis poreft vnita－ tum ordo，\＆connexio variari．quxritur ergo
de ifis denariis，vtrum quilibet fí in afu in decem lapidibus，aut vnus tantum ；non poteft 2utem poni，quòd vnus，quia qua ratione vnus
eft ibi，cadem，\(\&\) alius．poffuntenim incipere numerum a quauis vnitate， \(\mathbb{Q}\) ita neceffe eft，\(\Phi\)
 fequeretur enim quòd debens cétum denarios non haberet foluere，nifid decem．ergo impoisi－
bile ef，quōd denarius decem lapidum fit if QAn，nifiab anima computante，
Quartò autem apparet idem ex formali ra－
tione numeri，in qua quidd ma namque nuimeri non eff aliud，quám quazdă totalitas，fre fammatio difintetoruin；hat caute
 Zorum，non quidem terminus eorum，fécundü quod funt continua，fed fecundum quod funt di
ftinga，difinata namgue，inquantú huiufmodi fincta，diftineta namque，inquantu huiurmodi
font
 vnde inquantuna，funit diftingta，funt quoddam
fummabile，fed maniffefum eft，quod effe fum－ mabile non ff nificfle in porenticia ad atiquid ：illam，qux importatar per totitaté，vt per Trinitatem，\＆quaternitatē．conftat
cnim，quid d fummationó eft in －re extra，fed tantä in men－ se fummäte，ergo for \(\underset{\substack{\text { manumeri non } \\ \text { poteft } \\ \text { eff，}}}{ }\)

in anima obie
Cine．
ation nuneri．ex quo apparcbit，quodd non eft
alibi，quam in anima obiettiue，do fat－ zunsur rationes proctupe
prima indutite．
－rationes proc
A cuius euidentiam confiderandum e A ， A quod forma numeri eff quxdam ratiopis
fitiqa，d claudens，aztoue menfurans formaliter diftinezainquantum diflin ta，exifiensin in intel
lequobieqtiee， qua formaliterer numeramus．Quid ergo fitra tio pofitiua，pprter ex hoc，quobd Philofophus di cit 10．Meraphyficx vnum，\＆multum opponi
priuatiue fic，quid multitudo eft magis fenfibi－ priuatiue fic，quòd multitudo ef magis fenfibi－
lis，\＆prior ratione indiuifibilitatis，ve dicit Comprentarat，quod indiuififititas eft priua－ tiodiuifibilitratis．Diuifibilitias yero eff habi－
tus．vnde vnum opponitur plurifecundü quod cus．vnde vnum opponiturplurifecundú quod
opponitur priuario habitui．Quò vero fit ra：－ opponitur priuario habitur
tio fimplex，pater ex dizo Philofophi 5 ．Meta－ phy ficx，quidicit，quod fomel fex Iunt fex，\＆ex－ ponit Comm．quid Tombtantia cuiuflibet nu－

 cũ fex，nó rres binarii：vnde Trinitas eft qux－
dam ratio indiuifitilis non habens parces，fed dam ratio indiumbilis non habens partes，fed
fubie\＆ta，quoniam lapides，quorum eft Trinitas fumma，\＆men furarionon funt partes ipfius． Quòd yero fit claudens formaliter，pater．nó
enim cyudit diftintoos lapides Trinitas effe－ enim chudit dittintion lapides Irinitas effe－
Qtiue fed eff formalis claufio eorundem，cumL firgurzdam totitas，ac tantitas ipforum，\＆ideo ad interrogationem facam per quor func lapi－
des，refpondetur quòd rres，quia quxfio ifta quaritur de termino，\＆e claufionc formali，qui in lapide concluduntur．
in lapide concluduntur．
Quod vero fit formaliter menfurans，appa－ ret ex eodeje；penfuratio namqué non effaliud；
quàm terminatio métalis，nā menfura diáa eft quam terminatio métalis，na menfura diaz eft
2 metior metiris metiri vero non eft aliud，
， quam mente terminiare，terminatur namque， res vnaquieque，quando concluditur，\＆fecun－
dum hoc noneft aliud formalis menfiratio ali－ quorum，quatm claufiaeoruindem，non \(\mathbf{r a m e n}\) ， quxlibet clauliod dicitur menfuratio，quia non qualitatiua，fed tantum quantitatiua，quamuis
largo modo omnis claufo rei fit menfuratio


 merus，\＆nienfura rei fcitz；hoc 2utem ex
alio non efts，nifiquia viderur quadam claufio， \(\&\) apprehenfio ip fius．fecundum hoc ergo con－ clufiodifinetorum，que eft ：
eff formaliter ratio numeri ：
EAt tamen confiderandum，quòd menfura accipitur vel pro cöclufione，de qua loquimur，
vcl proillo，dequo venimus mentaliterad häc vel proillo，dequo venimus mentaliter：ad häc
conclufioné，\(\&\) primo quidem modo numerus conclufioné，\＆primo quidem modo nemerus
eff formaliter menfura；vitas．vero fećado mo
 teftaliquibut，diftind tisis imponere per certitu－ menfurare hoc eff deueniread certam menfa－

Diftinctio XXIV
553
ram，vel potins effic caufam，\＆rationem deue－A rioris eft proprietas numerorum，idcirco ne ditatiue fit formaliter menfuratio in primo modo． －quantum diftincta，pater，quoniam eorum－ conclufio，inquantum tangibilia per conta－ cerui ；talis autem conclufio logigitudinis re－ faltantis ex diftinctis fe concingencibus，aut aceriatio，feu aggregatio ipforum，non eft
forma numeri，de qualoquimur ralis conclufio nondebetur eis，inquantum diftin－ Concluine non debetur claudens ca formaliter eft trinitas，vel quaternitas，vel 1 liaz tantitas， quod apparce，quant fant vuaritur，guor funt， pro eo，quìd ex hoc，quòd non funt vnum， ftar mens in furpenfo，donec habeat claufio－
nem corum，\(\&\) quod fi diftinta dicatur，in－ nem corum，\＆quad fi dintineta dicatur， n ，
quantum difinota relatiue dicuntur，\(\&\) fecun－ dum hoc videtur，quòd numerum̆ haberet pro fubietto，cuius eftactus，\＆f formalis conclu－ foo，\＆rclationes dimen，quid，difuri lizza，non
diftinga，dicendum eft concluduntur per numerum，fic quòd relatio－ nes diftindionum numerentur，fed quodili－ fra talem fummam concludentem formaliter di citur contineri．vnde ipfa dittincta fuit adx－ quatum fubiectum huius claufionis chulio，autmenfuratio in animation \＆non in re extra，apparet ex hoc，quòd quacumque diftincta funt claufibilia multis
modis． Tres namque lapides poffunt concludi inci－ piendo at vno lapide，pőnendo nuum fectun－
dund，\(\&\) alium tercium，vel e conuerfo，po－ dum，\＆alium tertium，vel e conuerfo，po－
nendo tertium primum，\＆primum tertium， vel ponendo medium primum，\＆tertium fe－ cundum；\＆fic de aliis modis，fecundum－ quos poteft huiufmodi claufio variari．vnde placitum，\＆per confequens non eft in natura rei，alioquin effet procefliusdeterminatus，quèm feruaretnecefario intellectus．
Refponder
ai inftiai． Etfi dicatur，quòd eodem modo potef in－
tellectus in circulo incipere \(亠 幺\) cto，dicendum，quòd verum eft，\＆propter hoc poteft infnitos circulos intelleetus for－
mare，zut infinitas foharas ammo．85．tor dicit libro fexto Phificorum，commento 85．ibi eft vna phara，aut circulus vnus rea－ lis，quiader rad vnus pungus alium proo par－ tium，fic，quid vnouspuncus ailum pracced， ceffario intelleetus inciperet ab illo， 8 ita， vel intelitectas non poftet formare，nifi vnum
circulum ，illum fcilicet，cuius ordo effer in re－ rum natura．

eff or－fentialis，while
o．ffentiz
tis ．fisut enim pofitio eft proprictas perma－ ndü tis．fisut enim pofitio eft proprictas perma－
nentium quantitatum，ic ordo prioris，, pofte－

Per．Aur．fuper I ．Sentito． 1
ceffe eft，quod vel talis ordo fit in rcruin natu－
ra，\＆per confequens intellectus feuper habe－ ra，eper concequens intelieecus rumper habe
bit eddem ordine lapides compuare，zut \(f\) poreft ordinem immutare modis variis fecun－ dum beneplacitum voltuntatis，oporter，quobd
numerus，fiue claufio，de qua loquimur non fit in rerum natura ．vnde poteft ratio fic for－ mari，Vbicumquac führ numeri，ibi eft ordo fe in rerum natura ，nalioquion fequeretur ；fif in decem lapidibus effer binarius lapidum． precedens trinarium，\(\&\) ternarius quaternai
rium，quod non poffet inciptcomputando rium，quod non poffer incipiciomputando rantis－crgo claufio diftincoorum eft à mentes polita ex parte rei． poita ex parte rei．
Vnde diftincta fun
rabiles claufiones，iuxta beneplacitum com－ putantis，\＆heca ，iom mutatis mitanandis eff，qug－
formaliter eft numerus fecundum Commen－ tatorem quarto Phyficorum，vr allegatum． effiupra．
mus，\({ }^{\text {Qud vero ille fit oummerus，quo numera－}}\) mus，manifente apparet ．habet enion quili－
bet penes fe bet penes fe．huiufmodi claufiones，ve duali－
tatem，ternitatem， le，qui plures haber，plura fcit computare qux quidem in mente remanent，\＆\＆abfrrahunt qux quidem in mente remanent，\＆\＆abfrahunt
abomai materia,\(\&\) genicre terminato, vt numer，vel a lapide；vel latere，\(\&\) fic de aliis．
Computans autem applicat claufiones hu－ inffodi fub diuerlis materiis，dum occurrunt，
\＆fecundum hoc dicitur numerare，vnde nu－ merus，quo numeramus funt huiufmodiclau－ fiones ；res vero，quibus applicantur dicun－
tur numerata，\(\&\) hinc eft，quod numerus fim－ pliciter，quo numeramus eff vnus，nec mini－ tiplicatur per numcrata，fecundum Philofo－
phum libro quarto Phyficorum， torem ibidem commento eodem．pumerus au－ tem，quem numeramus，yidelicet numerata multiplicantur．Confat enim，quòd nullus la－
bet intra fe，nifívnum ordinem numero talium clanfionum，quem ordinem adaptait ad mate－ riam communem．
Et Elidicatur，quòd impoffibile eft intellige－Refponice quòd concipi，eẹ conclufionem，dicendum，Reficirnder bie fibilia vero indeterminate， tus entis，vt non oporteat，quando totus ambl－ catio ad determinatas materias aliquid \＆d－ dere，fed tantum claufibilia explicicree．nide ha－ bens penes fe vnum，duo．गres，proceffium reli－ quum omnium numerorum，concipit quidem
determinate claufiones haiufmodi；indetermi－ nate veroclaufibilia，qux non fpecificant fubie Qum huiufrodi claufinum．ille eff ergo nume rus himpliciter，fiue numerus，quo nummeramus，
cuiuseffe totaliter eft in anima，\＆cī̆ applica－ tur ad diucras materias per explicatione claut lias claufiones，fedneceniario tur per folam explicationem illorum claufibi－
```

\#．

```

354 Liber I.Sententiarum
- Lium penitus interminatorum, 8 ita remanet A nux permanentes, qux funt reales, \(\&\) tempus, forma numeri cadem numero in decem homiin fack \(l \dot{0}\). in 4. Phyfic.

\section*{Reffonfio ad infantias.}
\(\mathbf{N}_{\text {pinionis. }}^{\text {On procedunt autem motiua primx o- }}\) \(\mathbf{N r i n i o n i s . ~}_{\text {pric }}\) Prerus ef aliud torum . verum eft enim,quòd quìm habeat continuum,afiumendo tamen nunerum in concreto, quia numero. has in abtra a eft quardam conclufio fimplex. haxc ramen correfpondent fubiecta diftinça, fir aliquid in atura.
Et per idem patet ad fecundum, \& rertium, quia plus, \& minus in quantirate di-
crecta attenduntur, quadm in continuo, nihilominus illa pluralitas, vel pancitas cfl in mente, cum fin
fabricata
Non procedit e eiam quarrum, quià fundatur in falfa imaginatione, videlicer, quöd habitu-
do vitimx viitatis ad pracedentes fir forma nu meri, hoc autem non elt verum, fed claulio, qua fumma, vel totitas appellatur, eft huiumodi fo \(\mathrm{ma}, \&\) dato, quod alis numerabiles diftuntix effent in denariolapidū, cum quiliber tapis pollit effe primus, vel viti Nos indifferenter.
Non obuiat vero quintum : tum quia forma
nümeri non eftobiectum fenfus. non enim fubff fenfui ternitas, vel quaternitas; Philofophus fenfibus, accipit numerum prodiftinctis. vifus enim apprchendit diftinctos lapides,non ramen numerat eos, totitatem, ant fummam certan pro numeratis; tum quia perfpectiuus demon Itrat, quòd in comprehenfione magnitudinis,\& diftantix, ac fitus intentionum pluriūaliarum. tet per Alacen. fecundo fux perfectiux, \&ita numerus non comprehenditur fenfu fpoliato, ed potefflici, quöd muita lunt obiectiue in \(f\) e ribus, qui funt in collo columbx , \& de fratione baculi, nifi in fuperficic aliqua, \& imaginius, qua apparcne in profunditatibus fpeculo trinitatem a prochenderetur per vifum', quo tamen verum non eft, dum probarretur fufficien rer, quòd haberet exiftentiam realem. \& numerus funt in pradicamento quantitatis, nec ex hoc fequitur, quod habeant efle reale. adidem enim pradicamentum reducuntur reles, cuiufmodi eff figura, \& rationis, qualis eff pulchritudo, qux non addit ad figuram, \& colorem, ex quibus confurgit aliqua forma ab-
foluta realis fimiliter etiam ad predicamen tum quantitatis pertinent quantitates conti-
\& numerus, quxnon habent n.
iectiue ficut Philofophus dicit
Et fidicatur, quod fecundum hoc erunt fiCititia, dicendum, quod non pro co, quìd nu-
merata funt in potentia ad huiufmodiclaunio nem, ficut fuprá rcipondir Commentator. - Sidicatur etiam, quòd erunt intentiones \(f\) e-
cund \(x\), prxfertim, quia fupra ditume eft, quòd cundx, praxertim, quia fupraditame frequan pra iterum redeuntis, \& quafir reffectentis, dicendum, quòd non, quia huiufmodi reflexio fueconclufionem, quam numerus importar nihilominus poftquam ad ea ventum eft, intel leftus ipfam rebus ztrtibuit, qua funt extra la ternitate, propter quod effe non pofliunt intentiones fecundx,
Non valet etiam feptimum; duplum autem non porch poni in rcrum nacura, abigue op
re intellectus, ficut apparet in vno continuo cuius dimidium fubtriplum, fubquadruplum, \& fic de aliis, de quibusporeft procedi in infinitum, fecundum diuifionem partium contier intellectum, infinita res necefliario actur fent. vnde dicendum, quod relationes fundatxx fuper numerum non funt, nifi in anima obic-
tiuc, immo forte, nec aliqua relatio, fed de hoc amplius inferius dicetur.
Non valet etiam octauum, quia fubicâumprout fubiicitur paffionibus, qux inquirun tur in fcientia, alioquin fequeretur , quod nulla effer in rerum natura, cum de vniuerfalibus fitur feptimo Metaphyficx. . ufficit ergo ad hoc, quòd aliquid fir fubictum fcientix rea- oxx lis, quòd fir intentio prima. tra inquirit,aut arithmetica. non cnim xquali tas trium anguloram ad duos rectos eft in actu extra intelletum, cum nec duo recti femper tio eft in açu termino non exiftente, fimiliter quadratura, \& fuperficialitas, aut effe cubitum, qux circa numeros coniderat arithmeticus, intellectus numeros comparantis ad continuas quantitates.
Dicit enim Commentator quarto Phyficorum, quòd perfcrutatio de tempore magis eft
metaphyfica quam naturalis \& ratde eo, quòd non habereffer perfectum, \(\&\) actuale, nifi in anima. ficutergo numerus perin potentia ad potentiam numeri, ficutres parriculares funt in potentia \({ }^{\text {f }}\), vt abftrahantur, inde vniuerfalia de quibus eft omnis fcientia. fubiediue. Non valer etiam nonum, quia fupponuntur
incompofibilia, dum omnis actus intellectus po incompofibilit, dum omnis aceus inteliectus po
niturc circüfribi, \& cum hoc dicitur,quòd mille ouili.iam enim ponitur actus intellectus appre-

Diftinctio XXIV. 555 hendentis fummasillas. vnde non circumfcri- tis erit aliquid fpeciale, vtpote prinçipiun mul Erper idem paretad decimum. in omnibus enim talibus, vivi ponitur circumfcriptio omn lequidefie, incompontiblia implicarnuod ta niam circumfcribitur atcus ille, quo hec dicuntur. Et ideoille actus reducittaiia ad comple rilectivs ip

ARTICVLVS TERTIVS

S.Thoma prima partequaft 30 art


Opinio s. Circa tertium quoque confiderandum, quïridam diuifio reperitur vna quidem materials, quas
alioru ex- fir fecundum diuifionem continui, \& häc fequi-
plicaur.
turnumerus, qui et tur numerus,quieft fectiessquantitatis. vnde habentibusquantitatem; alia vero eft diuifio formalis,que fit per formas oppofitas, vel diue non eft in aliquo genere, fed eft de tranfcenden
 nulta, \(\&\) talem multritudinem contingit effic in
rebus materialibus , fic ergo vnum, quod eft rebus materiantibus, fic ergo vnum, quod eft
principium multitudinis numeralis eft illud, quod reperitur in quantitate continuaj vnü ve-
rooquod conuertitur cū ente eft illud, quod con o,quod conuertitur cú ente eft illud, quod con fequitur omnem effentià. vnaquaque enim res
per fuam effentiam eff indiuifa. fecundum hoc ergo vnum, quod eft principium numeri habet
fe ad vnum, quod conuertitur cum enre, ficur fead vnum, guod conuertitur Cum ente, ficur principium numerier dicit indiuifínenem in omnin ente.
Hžc autem opinio fulciri poreft ex dito Phi ofophi in 3 . Phyficor. vbidicict, quod numerus
caufaturex diufifione continui, fed non caufaretur, fimultitudo, qux reperitur in non contitas.ergo non reperitur, nififin quantis, \& per conlequens vnum, quod principiat nume rume ef indiuifibile per quantitatem, \& conti uitarenn.
Prxterea rra 2liz genera fpecialis ratio multitudinis, \(r\) ra tionale eft, quàd ininenian uri ffecialis ratio vni-
ratis, fed in genere quantiztis inuenitur pe ratis , fed in gencre quantiratis inuenitur fpe-
cailis ratio multitudinisvilra alia generaquia
in aliis a quantitate non eft multitudo, in aliis \({ }^{\text {q. quantitate }}\) non eft multitudo, nifidif-
ferentium tantum fecundum fecciem, qux efl ferentium tantum fecundum fpeciem, qux eft
multitudo formalis ; in quantiis vero, 8 mamultititado formalisu , in quantis vero, \(\&\) mal
terialibus inuenitur fub eadem feecie multitu-
 do num, in quantis, \& corporeis eff multitro

Pet.Aur.fuper i.Sent.to.i.
titudinis numeralis.

Dixcruntergo aliqui adiicientes ad pirad
ta, quód ratio vnius, quod pricicipiat numer addit fuper indiuifionem quan principiatiat numer aliquid pof
inummillud duté non effaliud tiuumiillud aute non effaliud, quiam ratio men-
furx. importat enim parrem aliouotam totion

 gelum parrem effe aliquotam totiinis mum mutitudi nis angelorum.fecundum hoc eftgo.principium
numeri) fic fe habet ad illud, quod conuertitu cumente, quia illud, quod cung ente conuerti-
rir importat induifionem in uuoduero principiat numerum impor genere, lud indiuifum effe aliquotam partem difcre \(\mathrm{ti}, \&\) hoc vel in omni genere, , vel tantum in communiorem Quinonergo
parremaliq quotãa, patet, quu vius cöfiftat in efie prmaliter aliquotam, quod refpondetur ard iniserrogationem factam per quot,fed interrogan
do, quor funt homines ref duo, vel tres; non refpondetur, quòd vnus, ist ibi indiuifus, ergo vnum, quod eft princi= menfurx, vel effe partem aliquotam alicuis \({ }^{\text {s }}\) difcreti.
Pratere
Praterea:Philofophus dicir 1o-Metaphyficx, \(c a t+0.9\) quòd vnus, \& numerus opponuntur, ficur men-
fura, \& menfurabile, fed hoc noo effer, nifi ratio vilus coninterer in effie menfuram. ergo v num, quod eft principium numeri formalit Nec valet, fi obiiciatur, quòd menfura dici- Refpondet tur relatiue, \& per confequens non eff formale racitron obic genere quantitatis, aut fi dicatur, quod menfu ra eft proprietas confequens vniratem, \& \(\&\) non menfura non accip. non valet inquam, quia quam formaliter importat, fed pro fundancen tocius, quodeft effe partem aliguotam, quod merus vero dicir totum difererum ref nu ex talibus partibus aliquotis \({ }^{2}\), qui \(\cdot\) dicuntur .
Quid dicendum fccundum veritatem, ç primò qù̀
quantis, , per conffequens vnum, quod eft frinipipium nummeri nonn dicitit folum indiuifonem in con
tinuo, 0 op. I fingit.
R EsTat crgonunc dicere, quod videtu
Rumerus quipliclpropofitioncerima vuidem, \(q\) Oprinio \(A\) numerus quantitas difcrectaza taperiturvere in per confequens vnum quod eft multitudo, numeri reperitur in cis , ibi enim eft vere, \(\&\)
ormalite perquar quantitas, vbi vere interrogatur dhuiuf od quannum, \& vere refpondetu quod penes interrogationes diflinguûtur pra
\(\cdots\)
556 Liber I. Sententiarum
dicamenta, immo, z abipfis denominantur, Alegio, qui numerum fecundum Hieronymum; quamuis magis proprie nominarêtur ì refpon- \(\&\) Bedame eff fex millia fexcenti fexaginta fex.er fiuis.vnde predicamentum qualitatis proprius
dicerecur talitas, quàm qualitas, \(z\) predicamentum quantiratis rantitas, \& totitas; fed ma niffflum eft, quòd de angelis interrogazur per
quot, \& ad interrogationem refpondetur, quöd quart decem angeli, vel millia millium, ficur dicit Propheta. crgo formalis ratio numeri, qua
 fubiectum in arimhmesica, cum fcientix mathe-
maticx fint de quantitate; fed confat, quòd maticx fint de quantitate; fed confat, quòd
omilibus numeris adnihilatis, \&c remanente multitudine angelorum, adhuc tora arithmetica poffer locum habere circa multitudincm illam, quoniam ibi reperiretur par, \& impar,
cubitum, \& quadratum, \(\&\) fic de omnibuspaffionibus, quas arithmeticus inquiritz-ergo ibi verc reperiretur numerus de gencre quan\begin{tabular}{c} 
tita zis. \\
Pratcre \\
\hline
\end{tabular}
Pratcrea: Vbicumque êt vera ratio fumme,
ibi cftrationumeri, qua confifit in fummiz; fed vr contat dinerfa fummx reperiri poilinit in angelis e eis enim atrribuipoteff trinarius, quatranarius, millenarius,
formalis ratio numeri reperitur in fe ipfis. Praterea: Forma non diucrfificatur, quan-
tumcumque applicerur ad fubiecta alterius ratumcumque
tionis . vide eadem eft albedo feecifice in margarita, \& in niue; fed formalis ratio numeri confiftir in claufionc menfuratiua, qux impor tatur per trinitatem, \& quaternitatem, \& fic de
aliis .ergo fiue reperiatur huiufinodi menfura tiua conclufio in rcbus materialibus, \(\&\) quantis, fiue in rebus immaterialibus, 8 a abftractis, filue indifferentibus indiuidualiter, fiue in
differentibus fpecie, ipfa remanebit eiufdem ra cionis, \& per confequés numerus difcreta quan titas in omnibus reperiretur.
Przetcrea:Impoffibile eff propriam paffionem
a fubiecto propriofeparari, cu paffio inft ietto fecundum quod ipfum, vt patet primo PoIter. Fed ternarius angelorum ett vtrobique pri mus, \(\&\) fenarius eft \(x\) ectectus, \(\&\) vere \(\&\) nouenarius quadratus \(x\) que ere, \(\&\) propric, ficut terna-
rius, , fenarius, \(\&\) nouenarius lapidum, veli, gnorum, \& itade proprietatibus omnium,fity angelis, ficut in rebus quantis ergo agac proangelis, , icut in rebus quantis. ergoxque pro-
priic, \(\&\) formaliter numerns eft in ipfis. Praxerea: Proprium eft quantitatis difcretz fectundum eam plus, vel paucips dicin abfractis fubftantisi ifa re periuntur. dicimus enim decem angelos efleo 4 Reg. 6. loguens deangelis, plures funt nobiCum,quim (xitinitis: Prazerea : Denarius eft quxdam fpecies nufurr decem, fimilirer daódenarius dicinur de fionizus angelorum Ioan: 19. Non poffum ro
\(\qquad\)
go numerns vere reperitur in non quantis.
Prexterea : Sicut fe habent diftincta quanta. ad fummanm menfurantem, \&eam concluden-
tem, fic diftinetx fuaftantix fiecies ad fummam tem, fic diftinctx fuaftantix f pecies ad fummam
menfurantem, \(\&\) concludé tem, fed fumma men menfurantem,, concludétem, , eded umma men
furans diftinta quanta eft in genere quantita
 eparatas eruntin gencre quantitaris. Erud icatur, quad non, quia aumma quanforum eft quantitise, \& fumma, fubfantiarum, namy formalem rationem eft quatitas, nec con-
trahit rationem quantitatis d fubicito, quod ap parct: tnm quia vna feccies non haber ab alia, quòd participet generis rationem: tum quiz 1o Meraph.dicit Philofophus, quod ratio qu:2n-
titatis deriuatur a numero ad cótinum, \(\&\) n:on econuerfo. vade \& Connmentator vocat quantitarem veram, quantitazem difcrecanm: tum quia fumina per fianin propriam. rationem ef
quxdam tanitas, \& per coifequens quantitas ergofummatenis cufusliber cit vere de genere Prantiratis: Philof.dicit I. Pof.garithmetica eft off. 10 ex pancioribus, quàm gcomerria, quia fubiçtü
 qux eft principium numeri non effer, nifi in coninno, fini ititernec numerus iubiectum arithm
ticx, non abfrateret a pofitione, \& fitu, quia numquam poller intelligi vitas, fcu numerus, alibi, quàm in continuis pofitiuis, \& firuatis. e go id, quod prius.
Prxterea: Boetius dicit in principioarithme ricx fua,quod omnia, qux d primxua rerum ori
gine proceffer ra hoc enim fuit principale in anima condito ris exemplar,\& hoc probar, quòd arithmetica pracedit fientias 2 lias; fed conftar, qued non. conditorym crgonon olum funt talia corpo ra fubieeta numerorum.
Praterea:Commentator dicit to.Meta.quòd comm. , vnum in genereffubtantix ef principium nume icolorum, \& fic de quolibet generc. Sed hoc no effer verum, nifi (uyqerus, \(\&\) vnū,quod eft prin-
cipium numeri poffet in omni genere reperiri. ergoid,quod prius
Etfidicatur, quàd Philofophus dicit illum eov. 7.
numerum non effede de genere confequens nec ede genere quantitatis, \(\&\) per i,iinmodicit, quodderior principinm numenere ratio menfurz ab illo vno, quod eft principium numieri. Dicendum quidem,quöd fifa dopium numeri. Dicendum quidem,quod fina participatio, quia niumerus, \& vitas abftra-
hütabomideterminata materia,vt didum eft fupra;\&ideodum applicatur ad colores, cófurgit vium in cololibus, \& numerus in eis, \(\&\) fimi liter in fuaftantiis, non quòd ibi reperiatur aius nimerns a numero generis quanditatis. foretines partes difcriete, ibiberive ef numerusde genere quantitatis.qnauis enim norroitas in
abftracto non habeat partess immio reficiat di

Ditinctio XXIV.
557
 nus numerus cócretiue habet partes difcretas,
ve dietue eft fxpe:fed manifeftum eft quod in angelis eft toruth difcretum, vt parres difcretz. conarius enim angelorum eft quoddam totum onftiturum ex decem angelis, ab inuicem digo vere in ipfis eft numerus difcreta quantitas, vnitas, qux principiar numerum.
Nec valet, quod ab aliquibus dicitur, ideo
nultitudinem continuorum conflituere diftintas fpecies ab vnoquoque illorum multorū; in aliis vero nö pro eo, quòd in ceteris non inuenitur maioritas in multitudine, quin fit maio-
ritas in perfectione, vel intentione, vel intenfiue, \(\&\) extenfiue. vide fi proceditur in fpecicbus, ficut eft ibi dare plura, ita eft ibi plus dadiuifibilia funt, vtpore in intellectionibus, que dum crefcit multitudo, creffic perfectio ; fic autem de quantitate continua, \(\&\) difcreta, quòd firmaior perfectio, vel minor longítudo; diuifa namque quantiraze continua in plures partes, non eft ibi maior longitudo realiter,
quam effet ante, \(\&\) tamen eft ibi quantitas dicreta maior, fiquidem hoc non valet. peccar nim per non caufam, vt caufam; quia quod ma oretur, vel non minoretur perfectio, accidit rate. vnde fi creflit fumma, crefcir, \& nume rus, hue crefcat perfetio, fiue non crefcat. vbi nim cum maioritate fummix concurrit maioperfectiofint idem, immo per accidens coniunguntur, \& ratione materix.
Non procedunt autem motiua primx opiPrimú fiquidemnon.peccat enim per fallaciam confequentis. non enim fequitur, fialiquòd propter hoc omnis numerus fic caufarur. Nec valeretiam fecundum: cum quia falfum aflumit, fcilicet, quòd multitudo indiuiduofubtantiis feparatis: tum quia dato, quòd fic effet numerus rerum fpecifice diftintorum eft de genere quantitatis. vnde fortes, \& equus menfen differt fecifice genere quantitatis; \& ro, quòd menfuret diftineta indiuidualiter, aut Specifice:tuun quia vnitas, qua reperitur in con fractum, non tamen quantum ad diuifionem, quod formalis ratio vnitatis, fue fit pofitiua,
 fracta.
Reffondet Et fi dicatur, quòd immo proco, quòdom-
zacizx obie nes vnitates continuorum poffunt tolli; intan-
aioni tum, quoudomnia continua poffunt in innmm con
fari, quod cum efie non
aut animabus, dicendum, quedtoo
tum hoc accidititumme, fei
li rationi
ipfius.
Pet.Aur.fuper 1 .Sent.to. 1
rinon confifat ine effe partem aliquotam tio-
tius difcreti, contra apinioneni
fecundam.
\(\mathrm{S}_{\text {Ealis }}^{\mathrm{EcVNA} A}\) quoque propofitio eft, quòd for rom non conffitit in effe partem aliquotam to tius diftineti.effe enim aliquotum non eft aliud, quam abailiguo certo numero denominari in
ordine ad to qua aliquoties ducta redit fuym totum̆ : mani feftum eft, quodd denominaria numero in ordiumquia relan en ormalis ratio vnitatis um; vnitas autem non eft quid relativum, nec us. ergo formalis ratio immo principiumepiat numerum, non confiftit in effe qux princ \({ }^{\text {quan }}\) Pram totius difcreti.
is, que coma non eft formalis ratio yritaquotam totius difcreti compedite partema ah narius enim eft quinta pars denari,\(\&\) ita pazs uerfaliter numinerialigu pars duodenarii), \& vniuerfos numeros. ergo effe partem rediunt dinon eff formalis ratio vnizatis. Praterea : Ratio vniratis non confifitit in haponentes, fed effe partem aliquoran exprimit, nif habitudinem illam numerume nim menfurare nileff aliud, quam ipfum alieffe aliquotam, ergo euidenter poifitio fibiipf repugnar.
Praterea:Significatum viius réfpondetur ad
interrogationem fatem aliquotam,cum refpondetur, quód non efft; nifi vnus homo.
. rectpondetur, quòd non eff; nifi Menfurier numerum aliquoties fumprum tamen huiufmodi aliguota menfuratio eft for als ratio vnitatis, qux eft proprictas ipfius.

na, ©, fimplex, © nil aliudd, quim clau-
\&fo obiectiua, qua mens fummat,
atque menfurat difinftum
inquantum Ainaz
di-
T ERT1A quoque propofitio eft, quòd vditad vnum,quod cum ente conuertitur pofitinam rationem, quxquidem non eft, nifin in anima obiętiue ethzc autem rationon clt, nificliaufiodiftindi, inquantum diftinctum, vel indiui-
fi
inquantum indififum , quod facir mens
 dendo, quafi in effe diftinto ip fum fummando, \& mennurando. Quid enim ratio vnius in
hoc formaliter confiflat, apparet ex multis. atio enim vaius, \& ratio numeri, folum videntur differte penes diuifibile, \& indiuifibile, fed declaratum eft fupra, quid clau-
io diuiforum, inquantum diuita funt, eft for

Libér I. Sententiarum
matiter numerus. er ergo claufio diuif, inquan- A menfurando, fummando, atque claudento in
tum duifumeft, eff formaliter rátio vnitatis,
fuam indiuifonem non eft aliud, quim ratio tum diuifum elf, eff formaliter ratio vintatis,
 meri conifitit in quadam medietare, \& \(x\) quali-
tate excludente flus, vel minus. vnde confueuimus dicere, quòd tantum eft vnus phocnix; fed conceptus fic medians inter plura, \& pau-
ciora, videtur effe pofitiuns, \(x\) claufio adxquans, \& menfiurans indiuiduum, inquantum,
indiuifum .ergo ratio vpius, quod principiat numerum confifit formaliter in huiufmodi Praterea : Ad interrogationem factam per quor, refpondetur aliquapdo, quòd non eft,nivnum fignificat illud, quod clt princium numc-
ri. ergoid, quod concipio taliter refponden-
do , videure eff formalis ratio vnitatis, quax numerum principiat; fed maniffeltum eff, quod tunc conctpiocirca fionem mentalem : volumus namque dicere, refptpudendo interroganti, quor funt homines in plurali, quod non cit nifivnus conclufus in te indefinite. ergo manifefte patet, quòd vnitas te indefinite.ergo manifette patet, quod vnitas
fignificar huiufmodi claufionem mentalem men furatiuam, \& fummatiuam indiuiff,inquancum indiuifum -
putans de primo diftincto, inquantum quoddam indiuifium eft formalis ratio vnius, quod
principiat numerumin ; ab illo namque incipit principiat numeruin ; ab illo namque incipit
numerans, tamquam a principio numeri : : fed - maniffefume flt, quid itle concceptus non eff ni-- fi mentalis claúio indiuifi, inquantum vnum
computans, dicens vnum, duo, tres mente fua computans, difens vnum, duo, , tres mente fua
claudit indiuifum quadam fibi propria clauGone, \& deinde diftineta per alizm claufionem,
qux appellatur dualitas, \& deinde per trinitaqux appellatur dualitas, \& \& deinde per tring
rem, \(\&\) fic deinceps.ergo id quod
Prius Pem, \& fric deinceps.ergoid, quod prius. iirate concludere per duplicem negationem, cci licet per indifinationem in fe, \& diulfionem ab eft, \(\&\) per negationes conclufa in illa ind diftinAtione mentaliter concludere.

Prima enim conclufio, qux debetur rei, ineft concipere vnum, quod oonuertitur cum encet concipere vnum, quod oonuertitur cum en-
re, de quo dicume eft fupra, quod non addit ad rem aliquam rationem in recto, fed in obliquo
connotat huiufmodi negationes. Connocunda vero, qux debetur indiaifioni rei, autipfi, ve fic negaza eft, pertinet ad vnum, quod eft principiumnumerdificur enim clau-
fodiftintorum, inquantü diftincta pertinet ad Hodintincorum, inquantuditineta pertinet ad
quantitate, ita claufoo indiuiff, inquantü indiui fum eft. vdde indiuifum, inquantum huiuffodi, eft quoddam menifurabile, feu claufibile mente,
\(\&\) idcirco claufio eft vere principium quan\& idcirco claufio eft verc principium quan-
titatis; fed manifeftum eft, quod talis claufio not poteff effe negatio. negare enim negatum nihil effer dietu, \& maxime negare induifio-
nem, effer rem diuidere, \& non dicere iplam

quadam pofitiua, pertinens ad genus quantitatis.
Prxxerea : Commentator dicir decimo Mc- commos E .
taphyfica, quod vnum principium numeri ef
 ente conuertitur eff idipunan, quaod ques andi-
ta duplici negatione, \(\&\) in hoc fuir deceptus ta duplici negarione, \(\&\) in hoc fuit deceptus
Auicenna, fimiliter \(\&\) quarto Metaphy. idem comm dicit, \& decimo Mctaphyfica; fed non poffet a p poni accidens, fic confifteret in folis negationi-
bus circa continuum, \(\&\) non diceret rationem bus circa continuum, \& non diceret rationem
-2 aliquam pofiriuam circa fuiufmodi indiui-
 tiua fir formalis ratio vnius, quod eft de ge-
nerc quantitatis diferetx per modum princincre quantitatis difcretz per modum princi-
palitatis. Quìdautem huiufriodi claufio non fit in
recrurat fed tantum in recxrrat , fed tantuan in anima obictine, pa-
tecex hoc, quod haber pro proprio fubicatetex hoc, quod habet pro proprio fubicai-
uo indiuifum, inquantum judiuifum \(:\) manin-
 ie poteff haberc pro fubicteo indiuifum, in-
quantum huiufmodi, fic quod indiuifio fí raquantum huiummodis, fic quou ndiuilio hit ra
tio fubictiua, alias fequeretur, quod reales pofitiuum ineflet alicuu per rationem nega-
tinam; \& tunc accidens eflet perfectio fua tiuam, \& \& tunc accidens eflet perfectio fuaz
ratione fubiectiua, quod eft inupofibilic; in in-
 pofitiuamattribui alicui inquantum negatum,
fic quòd inquantum ncgatum fubiectum fit, fic quòd inquantum negatum fubiectuon fit , \&
per con fequens claufio indiuifi, inquantum in per confequens claunio indiaifi, inquantum in
diuifum fft, non eftaliquid in re extra, , fed ratio per intellectum indiuifum, inquantum hu-
iuforodi fabricata.

Conclufio buius articuli,
\(\mathrm{R}^{\text {Ecoligeendo itaqueldicendum eft }}\) quod vam principium numeri quod com vefn re cronueritium numeri, \& \& illlad, fita vni, quod cum ente conuertitur, ac multi-
tudo materialis differunt formaliter, pro eo, quòd apprehendere renl, vt vnam vnitate, que quad appe conderer ren, vt vnam vnitate, qux indiuifione, \(\&\) ita non addit tale vium ad ens nifi negationem, nec illam, nif in obiquo, 8
modo connotati \(;\) apprchendere vero rem, vtvnod conitate, qux eff principiperc vero rumerem, velt rem illam menfurare in fua indiuifibititate, \(\&\) eam intelligere fub, quadam claufione, fiuc manifc
ftatiua ipfus, inquantum indiuifibilis eft ; ap prehendere vero res multas multitudine, quax vini opponitur, prout conuertitur cum entend, non eff fub aliquo pofitiuo res apprehende-
re, quia nil opponitur vni, ficut nec enti, fed eft quia nil opponitur vni, ficur necenti, fedi-
eifione, \& rem rem alteram aliqum cum cum fua indindiuifione uifione, \& rem alteram cum fua indiuifione,
\(\&\) fic de aliis, abque hoc; quòd claudantur, fub dic de aliis, ablque hoc; quod claudantur
futione ; apprchendere vero rem fub indiuifione, \& \& rem alifiquam fub vna indi-
uifione, \&fic de aliis, attrituendocis aliquam uifionc, \& fic dc aliis, attribuendo ois aliquam
claufionem, inquantum huiufmodi eft intelligere trinariū̀ , vel quaternariü, \& vniuerfaliter pluraliartem, ac multitudiñ́m numerale, fecun
dum hoc ergo mens habens penes fe claufionei dum hoc ergo mens habens penes fe claufionen

\section*{Diftinctio XXIV}
rei indivifibilis; \& rerum difinctarum, in- A tass, \& multitudo numeralis, quxlibet forma-
quantum quxlibet eft diuifa dicitur habere
litere eft pofitiua, \& certa claufio, vt frpe diatiul

 de numero,\& vnitate. Primunu quidem, quò vnitas eft menfura numerorum quidect, quim de fivit vituid bet intelligi per modum vix; quia numerā̀s nō
fis vitas. \(\begin{gathered}\text { poreft imponere claufionem quaternizatis ali- } \\ \text { quibus diftintis, nifi prius claudendo quodli- }\end{gathered}\) ber in fua indiuifione fub claufione vnitatis, \& ita deuenit inrellectus ad menfuram illam,que eft quaternitas, difcurrendo per menfuram in
diuiforum, qux non eft aliud, quàm vnitas conclufina eorume.
Secundum vero, quia ratio menfurx träsfer-
turab vno, quod eft principin rur ab voo, quod eft princ ipium numeriad it-
lud, quod eft minimum in lud, quod eft minimum in quoliber genere, ilme indiuifun in illo genere; tale aute eft quod
in fua indiuifione maxime nfua indiuifione maxime claudi poteft tab in-
tellectu cognofcente; thoc aurem cft illud, cui tellecu cognoicente ; hoc aurem ct illud, cui
non poteft fieri abftratio, vel add itio, quin fta. tim appareatintellectui, rale eft, quod eft indiin paucioribus via magis is, \&idcirco tale, maxiin paucioribus via magis, \(\&\) iddcirco tale maxi-
me conclufibile in illo genere, \(\&\) per confeques maxime participans vnitatem, qux eft princi-
pium numeri, quax nhil aliud eft, quàm claufio pium numeri, qux nihil aliude eff, quadm claufio
indiuifo perillud ergom inimum, per magis notum claudit intenfio omnia, qux
in illo genere funt indiuía, vr per vnciam poin illo genere funt indiaifa, vr per vaciam po-
nit ponderibus claufionem, \(\&\) per cymbalum fo
 notifsimum in fua indiuifione pro eo,quöd fibi non poteff fieri additio, aut fubftractio, cum in
indiuifbili confitat abillo. fummo funt innumerabiles, \& incerti, propter quod intellectus menfurat in vnoquoque genere gradus perfetionis diminutos per
illum gradum maximum indiuifbili confifentem, qui pro tanto vocatur minimum, quia ent tute, \(\varepsilon\) hoc modo in gener eft maximum in vir-
ficut habitus, \& priuatio, \& fic deber intelligi taphy!.pofitum, \(\&\) fuperius introdnctum. Me- rbi jupra. Quintum quoque eft, quòd numerus haber plura fubie Ata;qux concurrunt in ratione adxTat Trinitas, vel alia plaralitas, vel multit qualibet numeralis habet pro fubiecto diftin Cta, ficur apparet ex terminis, quòd multitudo eft difpofitio,\&rratio multorüu,\& hoc oftedit im
pofsibile fore, quòd huiufmodi iatio pofsibile fore, quòd huiufmodi ratio fit, nifi in Xquale enti pradicatur de deomit cono enuale, multitudo pramquar de,omni contento fub ti, nihil eft, nifi res namque, qux opponitur tali en aliis fub ulla penitus ratione, nam ratioilla
 liss;illa autē ratio éfl vere una, sita ratio multicudinis,ficur eltens, fic eft una.eft enim muiltitu quacüque in

ARTICVLVS QVARTVŚ.
Quid ponant nomina numeralia indiuinis.opinio s.Tb

 giftri fententiarum,qui dixit,quòd termini inu- cacur. merales non ponút aliquid in diuinis, fed remo
uent, dixerun uent, dixerunt quòd confiderätes maltitudine
marerialem \& qux eff fpecies quantitatis difcretx non habere locum indiuinis, pofuerunt \(q\) termini namerales matriales non ponut aliquid in Deo, fer fententiarum.

Alii uero eandem multitudinem confideran tes dixerunt, , ficut fcientia ponitur in Deo fe- \(^{\text {repin.quo- }}\) rundum
cund cundum propriam rationem frientix; non au-
tem fecundum rationem fui gencris, quod eft qualitas, fic numeri ponuntur indiuinis fecundum rationem pecificam; non aurem fećcundü
rationem generis, quod ent rationem generis,quod eft quantitassipfiv vero
confiderantes, quod terfini numerales, fecun: dum quod ueniunt in pradicationem diuinam, non dicuntur de Deo; nifícationem Meraphorice, ficue, Jongitudo, \& fpecies qूantitatis continūx, fed cum ente conulertitur, poffunt concedere feciul dum ifum intellectum, po Magifter fentent. uerumdicit, pro eo quòd unum nil addit 3 cns,
nifi indiuifotem folam, feu negationem, fimiliter nec multitudo addit aliquod fuper res, fed vamquamque fignificar cum fuaz indiui-
fione.fecüdum hocergo fione.fecüdum hoc ergo termini numerales in fupra hoc niil addunt, nifí negationem. vnde ciut
rutc, \(\&\) hoc modo in genere colorum albedo eft
minimum, \(\&\) homo in genere animalium,\(~\) minimum, \& homo in genere animalium, \& pri
mus motor in genere fubitanciarum, somniü entium ve 10 Metaphyf. dicit Philofophus, \(\&\).











vnum, \& multa opponurarpriuatiue, quod qui dem non debef incelligi formaliter, nam \& vni
.
dicoeffentia eft vna hominum, vnum fignificat A da diuerfitas effentix ponatur. Sed nec ifte mo Inte modus effentiam indiuifam, \& cum dico perfona eft
vna, fignificatur perfona indiuifa, perfona funt plures eft indiuifio circa vnamquamque illarum. Sed hic modus dicendi deficit in tribus:
Primò quidem in fundamento, quia fuppo-
nit quòd vnitas,qux ef principium numeri, \(\&\) nit quod vnitas, que eft principium numeri, \&
multitudonameralis non habear locum in en-
tibus firitualibus, fed tantummodo tibus firitualibus, fed tantummodo in conti-
numis in quantis, cuius oppofitum multiplicinuis fin quantis, cuius oppofitum m.
ter fupradeclaratum et efle verum. Secundò vero, quòd ratio fumm \(x\) pee iftum
modum nō excluditore idiuinis quamnisenim modum no excluadider idiuinis.quamuisenim
perfona queliber fuc indruifa, nibilominustamen dicuntur tres, circa illas apprehenditur fumma e is competens, inquantum Ilim indiuifx. vide fenfus eft, quòd ipfa inquantum funt
diftinote concluduntur fub fumma trinarij fine pluri, \& pauciori.
Tertio quoque quia Magifter fententiarum non fic accipit negationem, ficut ifte modus
exponir,fed negacionem fummax. cumenim diexponit, litaris, aut Trinitatis fummam ponimus, fed op pofitum frilicet fingularitatem excludimus.vn de negationes iftas non intelligit effe indiuit

 nis non eff numerus fimpliciter, fed fecun-
dumquid. de ratione enim numeri eft quod fit
ibi difininoto, \(\&\) aggregatiodifinctorum, ibi difinefio,\& aggregatio diffinctorum, ita-
quod diltintio perfectionis eft, fed aggregaquod diltinitio perfectionis eft, fed aggrega-
tio imperfegionis. nou eft ergo in Deo quantumadid, quod imperfefionem importar,pro
co, quoxperfons habent vnitatem fummam, non aggregtimien folam, \& ideo concedi iono fir ibi nu verus realiteref fimpliciter. Sed nec
no ifte modus videtur comperensproprer duo. Refuruar nit numerus nōvidetur alind exigere, inifiguòd
 tineta funt, fi ergo perionx funt vere diftinctax,
 Sequens ndò vero quia forma non dicitựr fecundum quid,aut fimplicherr ratione fabicti, fed per rationem fui propriam. cum ergo quiddi-
tatiua ratio numeri confiftat in effe fanmam. Gue fit fumma diftinforrum fecundum quid, fiue diflin Corum fimpliciter, non propter hoc
variabitur fumma per fimpliciter, 2 fecundum guid, licet fummatum diverfetur.
opinio alierum=,


 in genere quantitaris eff fubiectiue in Deo fecodhdum Augult, s.de Trinitate:tum quia acci- ca
dens fecundum rationem efter in Deo, \& per cens fecundum rationem erser in Deo, \& per
confequens compofitio rationis accidentralis,
cuius opofitem dian cuius oppofitum declaratum eff fapraitum,
quia Ambrof. dicie, quòd numerus nec quape ambrof. s. quia Ambrof. di
titas eft in Deo.
Quid dicendum fecundum vecitaterm, \(\begin{gathered}\text {, primò quod } \\ \text { ratio onius principalitatais numer non }\end{gathered}\) ratio pnius princtipalitatio
ef in Deo.
\(\mathbf{R}^{1}\) Estat ergo nunc dicere, quod videtur Opin Aufrima triplici propofitione nima quidem quod vnitas, qux eft princieft alleindiftinctum, quod mente claudi ion po-
reft in fua indiftinctione, ibi non eft formalis reft in fual indiftinctione, ibi non eff formalis
ratio vnitatis,qux efl print ipium numeri,cum
 alicuiss in fua indiuifiones ve declaratum elt
fupra, fed cum nullum,quoo hit indifinctum in fupra, fed cum nullum,quod hitindifinincum in
Deo poreft a mente pracife concludi in fiua indiftintione, \& hoc quidem patet de indiftindirs: evnius Dei. cum enim Deus concipitur,
fic intelligitur indiftinctus, vt actu fit trinus, fic intelligitur indiftinctus, vacu hit rinus, supra namque probatumi efltquod de conceptu
Dei eft Trinitas actualis, \(\dot{\text { ita }}\) paret quod non poteff fummari, aut concludi Deus in iua indiitinetione,cum intra indiftin\&ioné afu Trini-
tas includatur. Similiter etiam dicitur mente tas includatur. Similiter etiam dicitur mente
concludi in fua indiftintione,cum non fit quid pracife conceptibile : idem eriam pater de pqaliber perfona. non enim mente concludi poteft pater, , iritum iancum, vel alisum exclu
dendo, fed per necefsitarem, dum aliquis in me te fua numerat patrem,intelligit filium, \& fipi-
ritum fandumpho ritum fanctum;hoc autem torum fupra proba-
tum eft.ergo vnitas, qux eft principium numerin non haber locum in in dianis.
E Sed forte dicetur contra hanc rationem. quod non procedir propter tria.
primò quidem, quia omne indiftinctum vi-
detuspofle concipi in fua indiftinctione, \(\&\) ita mente conctudi. Secundo ôrzquia videtur, quòd perfona nó
haberet propriam vaitate, nec effent tres vilhaberet propriam vaitate, nec effent tres vii-
tates, nec haberet proptiant conceptionem, \(\&\) pręciam, ficur nec effentia quorumpoppofitum cuperius dicebatur.
Tertiò quioque, quia nec hoc vidertrorollere numeri rationem, videmus enim, quòd dena.
rius non poreft mente concludi, quin plures. vnitates cointelligantur, nihilominus dicimus duos denarios, \&e erres,, v vū,\& per confequens vnitasquux eft priacipium numeri potef attri sis: vnde non tollitiur ratio vnius, quax principiat numerum a Deo, quamuis femper habea
incelligi per modum cuiuffam termini. inselligi per modum cuiuldam termini.
His siamen nonobftantibus, dicendum ent, ficat prius; vnum namque,quod principiat nu merum

Diftincto - XXIV.
rans, feu computans ipfum pracile concipit, \&
concludit, \(q\) aliud nondum fumit, quod fifumendo vnum fumeret omnia, iam non diceretur computarinnec illud habere rationé vnius principantis numerum, quia non cfier quoddä
pracife computabile, aut numerabile in fua diftinctione, \(\varepsilon\) quoniam fic elt de perfonis, que cü vnam fumit eadé intelile etione omnes includit, ideoperfona non eft quid numerabile, aut com
putabile,vr pofsir circa eam intellectus cóclupunem imponere, in qua confifit ratio vnita. tisprinciptantis numerum-
Ref fondet
ad infanNec procedunt inftantix. Prima fiquidem
non,quia diftinctum concludere,quia de ratione conclufionis eff,vtomne diftinctua alind excludatur. Ii cet ergoincellectus per aliam a apprehendat, ve
quid diftinetum, non tamen poteft ratione hu
ingod jurmodi diftinátionis perfonx imponere clau-
fionem, quia neceffario incelligit aliasperfona infifere in illa, xt apparuit fupra, ex quo pacet. menfurari, feupracifocopputari Non procedit etiam fecugda , quia verú eft, quod perfonz habent prop dificretiones, non tamen habent proprias clanfiones, aut compurationes, feu menfurationes
numerumb: vel fenarij refpicit vnitacess,vel diftintta, qux numerantur, tamquanf fubiecta, Deus autem. erinitatem non and
nitate infra conceptibilitatem Deinctuditur effetrium, proprer quod mens fibi non potel clanfsone imponere, feu computatione vnius,
quod eft principium numeri, hoceff, quod Amtur numero eff compurabile, \& numerabile.diftineaz ergo, qux computari non poffunt fumen
dopraxife quod libee claudendof fummana nümeralem habere no poffunt apud inctlectum, fed declararum eff fupra, quöd perfonx diuing fic quẹd vinam claudendo, alix excludantur, im mo neceffírio includuntur ergo non poffint fimul clavidi fub aliqua fummz, vel claufione Prxierea: Intellectus imponens fummam numeralem difinctis, quodiber afpicit, ve 2 liud excledens, alioquin fif quoditiot concipe-
ret, ve quoditiber includens, in ret, ve quodither includens, in quolibet conci-
peree vnam? fummam,
tunc etiam in
qualibe fumma afpiceret diftincta, vt quoilifoet inclltdit quodiber, \& ita conciperct alias fummas,
\(\&\) fic procederetur in infinirum funimx numeralis eff, vt fummatim. vide ratio tur fub ratione fubiecti adaquati illius fummx, ita quod omnia requirantur, se non in-
quolibet fit tota funma, red manife fom on quòd in qualiber periona efl figillatim quati quod in quather periona elf figillatim quax lis non haber locum in perfonis diuninis. Sed torte dicetur,quod vbi crinitas, vel dua-
litas fummam exprinerent, priout dicuntur de perfonis, xque locum haberet quantitas, ficut \& trinitas in perronis, \& ita poffer dicicahoolicx, quod quatuor funt perfonx, ficut a
tes vel quòd paicr, \(\&\) filius funt tres perfont ficut catholica dicitur, quòd fant dux, dicen dum ramen addhoc, quòd claufio numeralis ha claudit,pofiriuam oriidem , inquan numerat, \& pofitiuam, \& prinatiuam, quidem, inquannum clauditpriuariuam,non inquraquum alia diftin
tazexcludit ta excludit, rrinitas namque lapidum répicici
lapides tres per modū claudibilitatis) racio pofitiuz, \& alios lapides, quos exoludi \(\&\) fic eff priuatiua, in diuinis itaque admitt rur trinizas, non quia fit claufio poficina afpi-
ciens perconas per modum diftingorum E ciens.perfonas pur modum diftinctorum fum eft, fed quia fimilis exclufio pet in perfonis ilf;
 de quibus excluditur atio, proper tres; quiz vero pater, © \(x\) filius funt res, quibus mens nititurexclindere per firitum fantum
licet non polsit, ideáaicontur dux icet non polsit, deo dicintrur dux, quia ve
roparer eftres, à qua mens nititur filium, \& Spiritum fanitum. excludere, quamuis non va lear, ideopacer dicitur vous, \(\%\) hac ef ratio, quare trinitas dupalites, vairas pagis, quadm
 fecundum rationem conamimitis exclufionis, \& hinceft quod totum pumertile ino habet
ibi locum. vide trinitasion pof to sumpec parere ciuis pars spiec ef ibi mulciplicicies paut trippli
itas, \(\alpha\) fic de alijs
Proprictatious. quantitatem in Deoponit, \& fid icatur, quò
immo videcur quòd mens dicendo
 creaturam excluderet, nou valet quidem,quoniam talis clautioiam inoin eft claufio, cum infpiritum fanctum, \& per conifequens non eft claufio vnitatis, fed magis alterius fumpax, vis
delicet Trinitatis, fititamen aliqua fümma'fic quòd flatim omnis fumma tolletur in propol
tione fequenti.

Qudd nullu ratio fumme, vel numerieff in Det.
 Summe numerales inon habeetcocumindidipipis


 imponere numeralem. nonenim menfiratinif
mierum; nifi per vnita tem numeralem, nec en mertum; nif per vnitatem numeralem, nec ef
pofsibiliszalicubichufionumeri, ybinō eft poit fibilis ratio vaitatis ipfumeprincipinaptis, \(थ\) ra

\footnotetext{
亲
}

Opin Ma－TTETMA quoque profofitio eft，quòd Ma
 fintelligarur，quod non exprimunt fummas，
aut clautiones pofitiuas，vrique verum eft ．fi enim exprimur aliud pofitiuum，quàm ipfamet pars，non eft verum． Quod vero dicitur，quòd adhibentur ad re－ mouendum，
betur ad rempuédum pluralitatem，\＆trinitas ad remouendum vnitarem，ita vtvna fumma ad aliam excludendam admittatur，non eft ve－
rum，quùd ad remouendum fit vfus huiufmodi rum，quìd ad remouendum fit vfus huiuftodi
terminorum，quia fecundum hoc ffumptio ta－ terminorum，quia fecundum hoc a flumptiota－
lium nihil faceret fire ．vnde cum dicerentur perfonx tres，non alud hax．
non eft tanrum via，vel dua．
non eft tantum via，vel dux．
Si vero intelligatur huiufmodi exclufio ta－ Iisponi circa perlonas per terminos numera－ les，qualis fonitur fer fummam trinitatis，aut
 eft vius talium terminorú ．vnde dicendo per－ fonx funt tres，teminstriplex poteft aliud genc rare in men：e
primus quid
fumman numeralis，tamquam claufio pofitiona， fumma numererlis，tamquam claufio pofitian，
\(\&\) ifte falfus effer．Sceundus vero，quod idem excluderer fumma nitatis，veldualiratis，，vel
quaternitatis，\(\&\) fic de aliss，\(\&\) ille nullus effet． Tertius aurem，quòd ibi ponatur fimilis exclu－ foilli，quam facit trinitas in numeratis，\(x\) ille
verus effer．dicedo enim tres perfonas concipi－
 cur pater，
fionerei alterius ab ipfis，\＆in hoc quartus ar ticulus cerminetur．

Rofleorfio ad obietan：

QVIDSIGNIFICETVR，CVMDICITVR pluraliter，tres perfonæ，vel duæ perfonx．
DISTINCTIO XXV．

\section*{Expofitio textus．}

Tertiòiuxta opinionem propriam．
Quartò fammatim colligit，\＆perfringit Litrera Me
gifti expli eff，Uc．Pofquaam Magifter
dectrminauit de nemine Perfonz，\＆nomine trinita－
ris，\(\&\) vnitatis，\(\&\) de cete－
． ris numeralibis terminis，
in hac parté redit ad rra－ ine Perfonx．
Endumdenomine Per net duas quaftiones．
ma numeri locum non habeat in diuinis，verî concludunt．vide rationes illx confirmant in－
ductam onclufioncm，pro quanto vero addu－ ductam zonclufioncm，proquanto vero addu－
cuntur ad probandum，quōd termini numera－ les nil ponant，ied remoucant fummam oppofi－
tam，ita quod trinitas remouer vnitatem． tam，ita quod trinitas remouer vnitatem，
\(\&\) vnitas pluralitatem，non concludunt uc－ \(\&\) ninita
rum．

\section*{Ad obictia in oppofitum．}
\(A_{\text {dicendum efl }}^{\mathrm{D} \text { ea veroquen }}\)
Adicadam cal．oppoftram inducuntur res funt quit quitidenium quòd illud verum eft perfonx diuinx funt tres，nó quidem apprehen dendo aliquam fummã numeralem circa perfo ackipiendo res ip fas cum exclufione confimila ill，quam faceret trinitas in rebus non nume．
ratis．fecundum dicendum，quòd trinitas non
 dam fumma，\＆f pecies numeri，immo ex per－
fetione diuina eficutix perfonx fic mutuo in－ exiftant vna in altera，quidd compurari non por
funt ；Philofophus auten non loquitur de for－ funt；Philo（ophus autenn natinitais，fed de fuiffrato rinitati，cum dicir，quòd omnis perfectio confifitit in tribus， vnde fif fubfrara mutuo exifferent in feipfis，
ita
veratio numcri，\＆fummx non clauderet ea ，adhuc effet maioris perfectionis． Ad tertium dicendumiquidd definitio nume－ ri non competit trinario perfonarum，quia nec
ynitas principium numeri comperit cuiliber perfona，vidítum eft．
Ad quartume dicendum，quòd termini nume rales non fotum excludunt fummam oppofitā， facerent verx fumpra，fi ponerentur in Deo． FAd vitimum dicendum，quòd in perfonis eft vera difintio，non tamen fub numerali forma proprer rationes inductas in corpore qux－ proprer
itionis． Qux dioz iunt in hac defcriptionc．tecadadibit quarta ibi：Expraditis colligitur．Circa primum uofzcit．Primonamque proponit dubitatio－ nem，dicens，q̧ dubiú elf，gux firitintelligentia di
ai ，cum proferimus pluariler tres，vel duas
and perfonazs，\＆cum dicimus，quidd alia eff Perfo
na patris，alia filijs． f enim perfona fupponit na patris，alia filijs．fi enim perfona fupponit
pro effentia，videremur plures effentias con－
 non fupponat，fequitur，quòd dicendo fingulag

Diftinctio XXV
 effentiam iuxta fententiam，ad quam Magifter Trin．qux patentin intitera．Secundant．ex 7 ．de etiam．Inducit rationem ad dubirationem prx dictam．illud enim fignificat perfonà ，cum di－ tur ad intecrroganas，quod propric refponde－ fecundum Augultinum ea necefsizated dicimus tres perfonas，vt refpondeamus quarentibus， quid tres，vel quid tria，＇fed manifeftum eft quod ad quaftionem fattam per quid nón poteftre－：
Cte refponderi，nififeffentia no enim tur quid illi tres，nifi effentia．ergo cum dici－ mustresperfonas，nomen perfonx，quod fünt tres id habentes communc，quod eff effe perfo－
nam，quia quilibet eft perfona， Secundò ibi；Sed quomodo．Ponit refponfionem
 quid fignificat perfona，ciu dicitur iaididel̂ perfo
na patris，\(\&\) alia filij；\(\&\) dicit quöd alieta seferatur ad perfonā，fed ad patré， \(\&\) filium，ve fir fenfus，quid alius eft pater，\＆ alius filiuscun hoc habentes commune，quod bunt．Magifter reprobat iforum quiderfonde－
up．1i．Cens，quod Auguftious de fide ad Petrum refert alietacem ad perfonam，cam ait quòd pater eft
alius perfonaliter，\(\&\) alius in periona
a fios fpiritu fanto；quod in effe perfonam omnino non conueniunt，\＆ita perfona pro effentia om nino
Poften tenetur．
i：Sciendium efi erga．Refōder Magifter fecundum propriam opinionem；；\(\&\) circa hoc duo facir．Primò namque refponder． ad quaftione propriam，fcilicet quid perfona． nas，fecundò．quid fignificet，cuum fibiaddimus relatiuum diuerfitatis，dicendo alia eft perfo－ na patris，alia filij．
secundò bi： tria facit． fignificat，dum accipiturư in pluarali，dicit，quòd fifim，vel fubfiftentiam，ve fir fenfusted hipo－ nx，quòd funt tres fubfiftentix，\＆tres entes． Secundö ibi EEfthic fenfusc．Confirmatur quò intcontio Auguftini currit ad hoc，quèds，quod citur pater perfona hoc eft effentia，\＆e ex hoc inferimus tres perfonas，fenfus inquam eft，\(\phi\) il feu trinam entitatem referatur effentiam．
Terriò ibi ：Ad boc autem，quod ilididicunt．Re－ ponder Magifer ad rationem，qna fuperiu
inducebatur，dicens，qudd nonet quid eres，quod ly quid quarraribi de effentia， momoquarir de re perfonaliterifumpta，fiue de res；\＆tres entes，\＆illa ires＇，qux fic triplicaites explicatur per perfonam，niec debet moueri quis iquod drinicaten dicimuseffecres res，jin
 girter ad
tria facit．
Primò namque dicit，quòd cū dicimus alia eft perfona parris，alia filij；perfö̀a fupponic prointiabintentia，
Itet fitit
Secund
Secundo ibi：Denique queritur．Dicit quòd fi dicaturalius eff pater in perfona，alius filius， cadem intelligentia poteft effe，vel poflumus
dicere，quod ibi fumicur perfona pro tate，et fit fenfus \(¢\) pater prin perfona，vel perfo：
nailiter hoc eft in naliter，hoc eft in fua proprietate eff alius；
quàm filius，\(\&\) filius de proprietate ef alius quimpater．．．ertio ibi Hocectian modo．Dicit quod cum Tertiò ibi ：Hoc．etianm modo．Dicit quòd cum．
dicituralia eft perfona patris，alia filij，poffer： dicituralia eft perfona patris，alia filij，poffiet
etiam perfona fupponere pro proprietate，ve． etiam perlona fupponere pro proptietate，vet
effer fenfus，guod alia eft propriersa， eft pater．Poftmodum ibi \(:\) Expredirtisis colligitur． Magifter fummatim quoddaz colligit expradi：－
ais．dicit enim， dis．dicir enim， ，pperfona tripliciter accipitur
in diuinis，vno modo proeffentia，ve fidicatur pater eft perfona；alio modop pro fubfiffentia，ve，
 proprietate，ve fidicatur， ，pater eft alus a fi－：
lio in perfona，\＆ad iftos tres intellectus indu：－ cit auctoritares fanctorü，qux patent in litetera． Vtrum fignificatum perfong fit aliquid commune tri－ us，\(\dot{\text { e p pluirificetur in eis．}}\)
\(\mathrm{E}^{\mathrm{T}}\) quia Magifter inquirit hic quid perfo：－ perfonas，vel cum diciterr alia eft perfona ：pa－： vtrum fignificatum perfonz fitc commune occrit， bus，quod re plurificatur in eis ． Et videtur quàd nou．fie enim ratio perfona－
litatis effet communis rribus rerfor nus，vel feccies，vel aliquid vniuerfile，fifed in
Deo Deo locum non habet vniuerfale aliquid，vt
declaratum eff fupra ergo declaratum eft hupra．ergo perfonalitas non
eft communis tribus perfonis． Prarerea：Si ratio perfonalitatis Comminis eft tribuss，plurificabilis inipfis，aut dicit mere
effentiam，aut relationemp que filicer relationem，feffentiam，fednom poteft plurificari，fidiciedfentiam puram，cum non fitt，nif vna effentia in tribus，nec effet com relatiocommunisfit tribus an，cum nulla vna plurificari poterit ；aut effe communis，fi dicit
 aliud fignificare ．ergo videter autem aliquia tas non fitcommmanis tribus perfonis plurifica－
bilis in cis bilis in cis．
Praterea：Damafcenus ait lib．r．quòd com－up．in
mune，\＆vnum in divinis confideratur fecundi． rem，\＆diftinctio fecundum rationemi：fed ma－ nifeflum eft，quòd perfona non eft aliquid mam
 ergo nullo modo eft quid commune．

564 Liber I. Sententiarum
Qubd ra
tioperfone Praterea: Si fignificatum perfonx effet quid a com con commune plurificabile, per confequens

cue paty,
lis, \& firi nim quidditariue continetur fub effentia, quòd
rui fanduo. interrogãti quid eft pater, refpódetur eft Déltas. Interroganti etiam quid eft pater, refpondetar, quòd eft perfona, quòd eflentia, fi perfonz ratio fit communis, pater quidditatiue con tineri videtur fub dupici rarione; hoc autem
eft contra regulan fuprapofitam in pradicamentis, quöd diuerforum generum, \&nó fubalternatim pofitozum diuerfx funt fpecies, \& diuerfarum fpecierum diuerfa funt ind
go perfona non eft quid communes.
goperfona non eft Prxtercá: Si rario perfonalitatis effet quid commune plurificabile refpetu trium perfonarum, pari rationc effet cómune quid ad crea turarum perfonas, quia definitio eius communis eft creatis, \(\&\) increatis, tione, quazm ponit Boetius, cardus, fed contat quòd nihil eft commune, vniuócum Deo, \& creaturx . ergo nec eft communis ratio perfonz patri,\& flio in diuinis.

Prxterea: Si perionalitas eit comune quid
atri,\& filio, \& fpiritui fancto, aut communitapatri,\& filio, \& ipiritui iancto,aut communita-
teabitrahitur i proprietatibus perfonalibus corundem, aut ab effentia, vel ab vtroque, fed non poteft abitrahi \(亠\) proprietatibus, quia ab vitimoditinctis, nil commūne abftrahi porelt, alioquin funt vltima diftinctiqa, quia non diffe - rent re aliquo alio diftinguerentur, \& per con-- requens illa addita, effent magis vltimo diftincta. vade vel procedeturin infinitum, vel if eit
deuenire ad vitimo diftinat, neceffe eft, quòd ab eis nullum commune abitrahi polsit, \& ita cum proprietates vleimate diftinguant perfonas,ab eis non poteft abftrahi aliquid commune,nec poteft etiā abeffentia, cü fit fingularitas querepugnat.ergo ratio perfonalitatis nonpoteft effecommunis.
Prxterea: Si ratio perfonx communis effet, oporteret poni fextum pradicabile, alia,
namque ratio genus non effer, cum nan habeat fpecies, nec fpecies,cum non habeatindiuidua, nec differentia, cum non conftituat fpeciem, nec proprium, ant accidens, cum in Deo non IIt vel phịlofophiam eft, quòd ponatur pradicabile fextum. ergo fignificatum perfonze non eft quid commune.

Pratere2: Nullum fignificans fubitantiam dicit 7. de Trinit. quòd non eft aliud Dco effe, per hoc effe,\& quòd non aliud dicimus perfonã \(E\) patris,quìm fubfantiam patris. ergo perfonaLitas noneit quid commune plurificabile, nec
poffumus diceretres perfonas, ficutnectres ef fentias, ve videtur.

Praterea: Omne,quod dicitur ad fe dicitur fingulariter in dininis fecundum Augnal. s. de Trinit.fed perfona dicitur ad fe fecundum cun
dem 9 . de Trinitate. pater enim non dicitur perfonz ad crearum, fed eft perfona ad fe., ficut ad fe eft magnus,as-Deus, ergo perfonaliras di-

Prxterea: Dionyfus dicir i.c.celefthierar. Dionjf. c. r. quòd non eft audendumaliquid dicere de illa \({ }^{\text {cel. herrar. }}\) deitate, prater illa, qux diuinitus nobis in facris eloquijs funt exprefla, fed nomen pertonx non inueniturexpreflum in fcriptura. ergofignificatum eius non
. Praterea : Hoc, quod permifsiue fir, non fit proprie inconuenienter, fed Auguftinus dicit \({ }^{\text {cap, } 120}\) s.de Trinit. quòd tres perfonx dietum eft in di uinis, non vt illud dicerctur, fed ne taceretur. omnino interrogãtibus hareticis, quos tres.ergo ratio perfonalitatis non eft proprie quid diuinis.
Quid ratio perfonalitatio ef commune quid plurifcatum in tribus

SEd in oppofitum videtur,quòd ratio perfo Quodratio in cis.dicit enim Augult.de fide ad Petr. quòd cüls tribus alius eft in perfona, feu perfonaliter pater, alius \({ }_{\text {sxp. }}\) is. perfonalited hoc non effet, nifi ratio perfonalita tis plurificaretur in eis . ergo perfonalitas elt quid commune plurificatum, vt videtur .
praterea:Omni termino numerali correfpondet aliqua ratio communisplarifacate
enim dicitur tres homines, neceffe eft, vt huma nitas fit communis ratio plurificata in tribus, fed Athanafius concedir, quód in diainis funt dibnasfo it tres perforix, \& Augultinus primo de Doarina smbolot Chrift. quòd funt tres res, \& Migiter qifont; litatis communis fit, \& plarificata in Deo.
Refponfio ad questionem

A D queftionem ittam refpondendo hoc or A dine procedetur.
Primó namque dicetur ad cam fecundum modum añtiquorum.

Tertiò quoque iuxtz id, quod videtur.
ARTICVLVS PRIMVS.
modus dicendi antiqüus.
Irca primum ergo cöfiderandum, quòd Quoridam non effe aliud, quàm effentiam, 8 c quia effen- opinio extia communiseft, \& non plurificata, idcirco ha plicatur. buerunt dicere confequenter, quòd rario perfonalitatis nó plurificabatur in Deo, propter \({ }_{2}\) in diuinis funt tres perfon \(x, \& \underline{x}\) alia eft perfona patris, quadm filij, non debet intelligi, quòd triplicerar perfona; fed fenfus eft, opfunt tres,
quorum quilibet eft effentia, feu perfona, ficue fidicerentur tres boni, aut tres zterni, non tri plicaretur bonitas, aut \(x\) rernitas, fed effet fenfas funt tres, quorum quilibet eft aternus, fed ifte

Diftinctio XXV.
Iftémodus dịcéndi reprobatur à Magiftro, in \(A\) incominunicabile, quod priuationém impor-
rbi fugra. tantum, quòd expreffe dicit Auguftinus, quod
pater cft alius in perfona, \& perfonaliter \(\& f\) ilio, quod non eflet verum, fi perfonalitas pasris, \& filij eadeun effer, \& ideo dicendum-
 declarari:termini fiquidem numerales ponune fuum fignificatum circa aliquam formatm, aut
aliquam plurificationem exercent, fed tres aliquam plurificationem exercent, fed tres
pradicarur de patre; \& filio, \& fpiritu fando. ergo necefie, quòd fit aliqua ratio, qux vere eriplicetur in eis,
perfonalitas ippa.
Praterea- Illud, quod refpondetur ad inter: rogationem faQam de tribus, quòd tres fune, oportet neceffario triplicari, fidebite refpondeatur, quicquid fit illud, in quo funt tres,
fed interroganti. de illis tribus, quid funt in. diuinis, quid tres funr, vei quid tria, refpon\(\rightarrow\) detur, quòd perfona . ergo perfonalitas triplicay. 4. Paturineis.

Prxterez: Avguftinus concedit primo de,
Doधrina Chriftiana, quòd pater, \& filius, \& fpiritus fanctus funt tres res, fed non poteft dici, quòd accipiatur ibi pro cffentia, cum non. fint tres effentix, nec pro fubfiftentia propria
cuiulibeE perfonx, quia illa eft in qualibet, non in vaz. ergo fumitur proratione fubfiltentia, \& Perfonalitatis communis.
- Praterea : Terminus numeralis additus no-
minifubitantiuo numerat formam, \& qualitztem illius fubftantiui. vnde dicenda treshomines, numerarur humanitas; fecus aurem- D de nominibus adictiuis, fed perfona nomen-
eft fubftantiuum. ergo cum dicitur tres perfonz , plurificari intelliguntur perfonalitates. Praterea: Si propofitio ifta pater, \& flius, \& (piritus fanctus funt tres perfonx, fub hoc
fenfu fitadmittenda, quia funt tres, quorum quilibet eft perfona, pari ratione \(\&\) ifta fune tres \(D i j\), ve tres effentiz, quorum quilibet ef-
fentia eft, \& Deus, fed hoc nullo modo admitrentia eft, \& Deus, fed hoc nullo movo admit-
titur, nec poteft habere hunc fenfum, nec ifta. Praterez : Impolsibile eft aliqua effee tria, quin fit darealiquid, in quo fine tria, alioquin ralis, quadm fignificatum eutis, vel alicuius, quod effe non poref, fed effe tres vere pradicatur de patre, \& filio, \& fpiritu fancoo, ficut 1. 1oar. 5. \(\begin{aligned} & \text { reriptum eft i. Ioann. 5. Tres funt, qui testimo } \\ & \text { nium dant in calo. Ergo neceffe eft, quòd ens }\end{aligned}\) pradicetur decis, inquantum funt tres, \& fic crunt tresentes.
opinio aliormm ansiquorum_:

Qutiquam - Popitería dixerunt alij, quòd perfo-
 aliquid pofitiuum; tale autem potetere com-
mune tribus in Deo, \&e triplicari in illis tribus; quòd autem ratio perfonalitatis prinatiue fit, patet ex definitione perfonx, in qua ponitur Pet_Aur.Super s.Sent.to.i.
\(E\)

Sed necifte modus poifibilis eft ; pronomen Refutarue namque fignificar meram fubftantiam, \& me- Refutatue rum fuppofitum omni qualitate, \& quiddita- Aucendt \(2 b\) tione prono finis, fed manifertum eft, quod conceprus, qui exprimirur per pronomen, ego, tu, ille, \& fic de alijs. non eft pure negati-: uns . ergo conceptus fuppofiti, vel perfona non eft formaliter priuatiuus.
-Praterea: Nullus conceptus negatiuus re-
fpondetur ad interrogationem factam per fpondetur ad interrogationem factam per
quid, fed interroganti quid tres, refpondetur quòd perfona fecundum Augultinum. ergo id, ybi fopre quod prius.
eft cumerea: Suppofirum, \& hypoftafis eadem eft cum ratione perfonæ addita cum determife hypoftafim, vel fuppofitum non eft effe negatiuum . nulla enim negatio poteft effe fubliftens, aut fundamentum, \& hypoltalis alicuius. ergoid, quod prius.

Prxterea : Perfonalitas eft aliquid ad dignitatem pertinens, yt dicit verbum valgatum,
fed negatio non efl ratio dignitatis, ergo perfonalitas non eft ratio formaliter priuatiua a
Praterea: Cuius fuppofiti, \& naturz eft coceptus habentis, quabiti, ted natura non eft ceptus habentis cliet imperfectior conceptu fe negatiuus formaliter
e negariuus formaliter.
Eft ergo confiderandum, quòd licet conceptus fuppofiti \& hypoftafis annexam habear ne minus conceptus ille non claudit negationes illas formaliter, \& in recto, fed connotatiue: tantummodo,\& in obliquo, propter quod Riccardus definiens perfonam, nec dicit quòd econuerfo,quòd efl fubfiltentia incommunicabilis, \(\&\) in hocarticulus primus finitur.

ARTICVIVSSECVNDVS.
opinio S. Thome parte prima queft: 29.artic.
quarto do quast. 30. articulo quarto.
Irca fecundum vero confakeraridum; Opinio s. quod aliqui inter Doctores modernos di- Tho.expli
voluerunt, quòd licet de ratione perfo- equar.
F. ne in communi non fit relatio, nihil prohiber quòd fit de ratione perfonx, inquancum eft diinharens; fed fubfiftens, \&ita perfona fignificar relationem fubfiftentem, riue per modum fubitantix, qux non eft aliud, quàn hypoftafis, quia vero hypoftifis eft dinia efientia, idcirco fignificat relationem, non per, modum relatio nis, fed vt fubfifentem in recto, effentiam ve-

Bbb roin
 fignificat effentiam in recto, inquantum eft hyin obliquo, quia hypoftafis. fignificatur in diuinis, ve relatione diftincta. VIrcrius yerodixerunt, quòd nomen perfonx eft commune in rebus humanis, non ficut.
genus, vel fecies, fed ficut indiuiduum vagü. nomina enim generum, vel fpecierum, vt homovel animal (unt impofita ad fignificandum in primis nataram communium, quaz fignificantur his nominibus, genus, vel fpecies,fed indiuiduum vagum, vt aiquis homo fignificat naturam cum comperit fingularibus, ve frilicet fit per fe fubfiftens diftinfuum ab aliis, hoc tamê inter eft, quòd aliquis homo fignificat indiuiduan ex partenatar coc autim nomen, perfona non eft
gularibus; hoc aut impofirum ad fignificandum individuum cx parre naturz, red ad fignificandum rem lubdie\& fecundum rationem perfonis diuinis, ve vnaquzque carum fubfiftat in diuina natura; idcirco nomen perfonx fecandum rationeme elt gaificatum fuum, cum dicimus tres perfonas.
sed hic modus dicendi videtur deficere quo

 nem vero in obliquo. illud enim, quod figni-
ficarasin retao nomine hypotafis, \(\&\) perfona explicatur per fuam rationem, qua dicitur,, ,
perfona, \(\&\) hypofafis eff diftinctum fubfiftens in aligua natura, fed hoc nuimquam competit effentix, etiam prout idem eft cum perfona.
non enim verum eft, quòd effentia fit difinAa, ficut nec genira, proprietzatesenim non diftinguunt eflentiam, nec determinant fecundum Damalcenum. ergo effentia, prout eft
 Praterea : Numquam confitutum fignifiontiruco, conftitutiua, ficut patet in omni dem cum perfona, \(\&\) fimilicer relatio quanzumcumquef fitfibbiftens refpiciunt perfonam,
ficut conflitutua. ergo perfona, feu hypoftais conflituta nnullum eorum fignificar in reao, quantumcumque
Praterez: Illud, quod fignificatur in retto, vere plurificatur, cum dicitur tres perfons., in obliquo, fed quod fignificatur in recto, fed effentia,prouic eft idem, quod diuina perfonai, nón plurificarar, dicendo tres perionas. fic enim eft idem effentia cum perfona, quòd effenergo effentia, prout eff idem, quodd perfoana; ergocienia, pro
non fignificaur nomine perfonz in recto. SCe
cundó vero deficit inhoc; quod \(2 i t\); perfonam

Gaber mere retionem, prout fabfiftens eft ; \& fentiam in obliquo. nollum enim confliteens fentiam in obliquo . ninlum enim confituens,
aliquid fignificatur per conftitutum in reeto, 2liquid fignificatur per conftitutum in reeto,
fed proprictas, ve fubfifens conftituit perfona fecundum ficponentes. ergo non fignificatur partis, \& in obliquo.
Prazerea: Dotores iftidicunt in quaftionibus difuratis, quòd perfona diuina quec fub-
ftantiam, nec relationem formaliter fignifict frantiam, nec relationem formaliter fignificat,
fed fubfiftens diuinum diftinftum, quicquid it illud,quod diftinguitur, fed manifeflum eff, \(\mathscr{F}\) proprietas non eft diftinetum fubfiftens in re-
an. non enim proprietas eft, \(q u x\) diftinguitur, ato non enim proprietas eft,qux diftinguitur,
fed quo fit diftinctio. ergo relatio non importarur nomine perfonz in reato.
Prxterea : Nut relatio habens modum fubffantix, \& fubfittentis in natura diuina acci-
 totale conltitutum, fed fidecur primum, pacet, quòd nomine perfonx importabitur in
obliquo, ficur conflituens oblique clauditur in conftituto.
Si etiam detur fecundum, maniffefum ef, quòd tuac totum includit efientiam, videlicers \(\&\) relationem, \& ita nec effentia, nec relatio
eff in recto, nec eff dicere fecundum iftam acceptionem, relationem, vt fubfiftenterenifíquiddam conftitutume ex effentia, \& relatione.ergo
in nullo verum eft, quòd relazio, prout eff quid in nullo verum eft, quodd relatioprout efr quid
parciale confituens nomine perfonx fignifice. pur in retoo. Vbi confiderandum efi,quòd hices eflientia, \(\&\) relatio in diuinis fint idemp per omnimodam indifinintionem, vt tupradiatum eftr,
\(\&\) ita concipiens effentiam concipiar retatio:\(\&\) ita concipiens enfentiam concipiar refatio-
nem in obliquo, \(\&\) per confequens quicquid pertinet ad perfonam, \& fimiliter concipiens
relationem inteligat effentiam in obliquo, \(\&\) relationem intelligat effentiam in obliquo, \&
totam perfonam, propter quod videtur claudetotam perfon2m, propter quod videtur clauce
re relatio modum fubrantiz, nihilominus nee effentia, nec relatio clauduntur in reeto in,
concepru perfon. res enim eflentix, \& retaconceptu perfonx. res enim eflentix, \& rek-
tionis, qux fundant penitus candem indiftin-tionem concipi poflunt tripliciter, ve fuperus dicebatur.
Primò quidem, vt feratur intelle efus in ef-
Ientiam dire
Secundoे vero eft econuerfo,vt concipiator relatiua proprietas's in reAo,\&\& claudatur effen-
eia indirecte, \& neurro modo habetur conceptusproprius perfonx, fed primus eft cóceptus effentix, fecundus vero relationis efiam fubfifrentis, vel habentis
tioneindifinetionis,
Tertiò quoque fertur intellectus fuper confitutumdirecte, \& tanc tam propriectas, quim tilentia congipiuntrobblique ; ficut contritu-
tiua in conftituto vndedicimus mente, quòd tiua in confrituto: vnde dicimus mente, quàd
hoctotum conftitutum conftat ex effentia. \& proprietate; non differune autem iffi conceptus re; \& ratione obiettali, red in mado
concipisndi candem racionem,

Diftintio XXV.
nune reate, eandem inquam non per repetitio- a cet perfona fimpliciter fampta non importe nem, fed per indifinaionem, vt patet ex fu- relationem, importat tamen, vt diuina, \& ra perius ditissficiergonon eft verum,quad con tio huius eff, quia de conceptu ipfius eft, quò
 cum perfona:
Tertiò quoque deficit in eo, quod ait, commidui vagi. illad enim, quod diuiditur perva gum, \(R\) fignatum, \(\&\) fimpliciter non claudit in fua ratione conditionem indiuidui vagi, quia bi. vodequiz homo concipitur aliquando fimpliciter, ve cum definitur in fua communitate, aliquandovage, yt cum dicitur quidam. homo, vel aliquis, aliquando fignate, vt cum
dicitur homo ifte, vel ille'fideo nullus dicit, quòd fit indiaiduum vagum, fed perfona accipitur aliquando fignate, dicendo hanc pervelaliquam perfonam; ; aliquando fimpliciter, vtdicendo perfonam. ergo non habet commu nitatem indiaidui vagi, ficurnec homo:
Prxterea : Si perfona fic
Praterea: Si perfona ic effet communis tr munis, ficut aliguis Deus, fed hoc none cfom rum, guia fecundum hoo dici poffet, quold pa-
rer,filius, \(\&\) f firitus fanctus funt tres quxdam dijficut dicimus quòd funt trés quxdam perioax: ergoid, quod prius:
Prxterea : Indiuiduum vagum quxrendum eft, quomodo accipitur ab iflis aut enim pro non potefdici, quod perfona fignificet indiuiduum vagum, fif fumatur pro fecundd inten!.
tione, quoniam iftiduo dicunt, quod perfona tione, quoniam iffiduo dicuat, quòd perfona
non fignificarintentionim fecunaam, necpo-
tef dici, quod perfona fignifictirem non fignificat intentionem fecundam, nec po-
tefl dici, quod perfona fignificet rem fubliratam tali intentioni : tum quia huiufmodi firb Aratum Cignificatur per nomen fubftantiz, (pe-
ciei addito figno particulari, vtpote aliguis ho mo, vel quidam, non eft autem idem patrem. \& filium effe perfonas, quod effe aliqquos Deos: eft aliguid determinatum, quia in omni natua poteft accipi indiuiduum vagum, \(\&\) in quaitate aliquis color, \& in quantitate aliqua 1 l nea,8 fic de aliis, perfon \(x\) nomen no inuenitur, non eft vna ratio fubftrata indiuiduo vago, quia in quiburdam eft aliquis homo, in quibufam eft aliquis bos, \& fic de deliis; perfona er per Riccardum ergo perfona non habet
-

PRoptersa dixerunt alij. Primo quiI dem, quòd perfona fignificat fublantiam, vt proprictas diftineta. vnde perfona fecuiuurb, non tantum inquantum pater yel fati efl,immo ratione fux communitatis, quòd liPet.Aur.fup. r. Sent. to.I!
effenciam, per quam fubfifitir, \& relationem per quam incommanicabiliter, \& difficte fub
fifits nondifinguitur autem in effe fubfite tiali, fine fuppointur autem in effe fubifitencum relatio, quia vt fic habet referre, fed prout eft proprietas exiftens idem cum diuina effenguit proco, quod eff fubtantiaia in diainis difin suit pro co, quod
Secundo verodixernntr,quod relationem, fubfantià perfona fignificat in obliquo, \& non n reatioproeo, quod concretum femper fapalbum albedinem.cum ergo fignificetur , ver modum concreti, quia vt fubfilteret in natur diuina proprictate dilinaum, fequitur, quò modum , per quen fubfifit , \& propricta
tem, qua difinguitur fignificet in obliquo.
 aliquando fumitur adiectiue, tt dicendo iu\(\&\) filius fiadiectiue fumantur, non fignificant fuppofitum, fed pater habens paternitatem. vel filiationem, ifcut album habens albedinem aliquando vero fumitur fubftantiue, ac fi ef.
fent concreta fubfantiz vo homo, velleo, fic pater, vel filius prour fignificant fuppofi turit , vel perfonam, tamquam fundamentum.
fignificati formalis perfonz in diuinis fignificati formalis perfonz in diuinis expri Sed vec ifte modus dicendi rationalis eft,
quo ad multa. quoad multa. tare, quod noidem in hac, haditur in od dicicep de proprie


 oppofita namque non poflunt ineffe cioocm. inquantum idem, fed relatio inquantum eff diuina effentia identificazür alteria relationi,
cum qualibet fit diuina fubfantia,
 fubftantia eft, non habet relatio, quòd dififin\begin{tabular}{c} 
guat. \\
Prxte \\
\hline
\end{tabular}
rterea: Ifti dicunt, quòd relatio diftunit, inquantum oppofita, fed manitefuite eft, quìd inquantum oppofita, fed manitefunces nof
quon funt oppofita, inquan-
 Secundic vunt inter fe indifrincta.
mero irrationabilis eft in eo, quod dicit, quòd perfona formaliter fubffiftit per ef Fentiam, quamuis incommunicabiliter, \(\&\) indiftinate per proprictatem. imporsibile effeeadem remanente, fed formale quo fubfiftunt perfonxe, eff effentia fecundưt ffos. ergo cum effentia fit vna tribus,fequittr,quod tres erunt vnum fubfiftens, \& per confeqtens vnum fup:-
pofitum, \& vna perfona iuxta Sabellianumerrorem.
Praterea : Quandocumque funt vnum, \&
idem,plurificato vno, purificater

fed fubfifrentia, qux perfoniz formaliter fub-
fifunt, eff diuina effentia; confrar autem. quòd fubfiftentia, triplicatur, , quia funt tres fubffrentix, ficut Magifter dicit in pryfent
diftinctione, \(\&\) hic fenfus: ergo in tribus pet fintinctione, \& hic fentus, erros effentix, \& reddic harefis ar riana.,
Prarerea; Quod non diftingnit, nonreddit
incommunicabilem effectum formale, fed pro: prietas non diftinguir effentiam, nec reddite. incommunicabilem,ergo fieffentia, \& fubfiftemaliter perionax fubfifant, fequitur quöd proprietas fubfifterium, á fubfiftere nó diftinguit, nec incommunicabilem reddit. vnde nithil en per proprietatem incommunicabiliter, feudiper prop pater fubfiftat.
Tertiò quoque irrationabilis eft in conclufum fir,quod parer proprietarem, \& effentiam importer in obliquo,\& cöcretiue, nihilominus ratio,ex qua infertur fart non potelf; vet dictü eft, Icinctar quil paterex definitione perionx, quam ipfimet ponunt, dicendo qued diuina perfona in generali definiripotef, qu proprietate. manifeftum eft enim,quòd noi dicitur fubfiftens per naturam diuinam, fed in narara diuina perfonam, vt diuinam offerclatiuum concreciperion, licet enim relationem includant, non ra men effe perfonam, efteffe relatiuum formali-
ter, \& concretiue idipfum, quod eft alerius, vt parerin pradicamétis. vnide effe patrem eft effe patrem filij, \& effe Dominum eff effe Domí num ferui, \(\&\) fic de aliis, fed manifeftum eff,,\(\underline{q}\) effe parfonx in patre non eft effe filij. non enim perfonam diuinam, non eff relatiuum formaliper, \&x concretiue,
Praterea: Pater eff filii pater, fed non eff fiiii perfona, ergo non eform, \& paternitas. vnde perfonalitas divina nullo mocludat, vcinferius apparebir.
opinio quorundam aliorum:
\(\mathrm{F}_{\text {quò }}^{\mathrm{T} \text { idcirco dixerunt alii, Primò quidem }}\) inentionem, tunc nee fignifigaz fubtantiamis fil rerationem, vhuc inon exprimit fubflantiam, nec relatio nem, fed abfrahit ab vtroque, quod patet ex defnitione perfonx, quav vique poteff compe veroquarazur zon de fignificaro, fed de eo, de quo nomen periona dicitur in diunisis, pate
 Secunooo verodixerunt, quòd fi perfọna fit
nomen rei, non dicitur vniuoce de Deo, \& creaturis; Gum plus diftet Deus a creatura ; quàm res vnius pradicamentid reazrerius; re-
bus autem diuerforum predicamentorum nihil eft commune vniuocono, ; quia illud effer ens, quad noin poteff effe vniuacum; ; ii vero fit
nomen intentionis fecunde videreturdici vninoce de Deo,\& creatura, fed tamen dicendum, noce de Deo, quod quia perfona idem eft, quod fuppofitum nasurx intellectualis; fuppofifum antem Sor tis xx hoc, quòd fubfiftir, vel fupponit alteris,
tanouam communi, ficur Sortes fub homine ponitur. cume ergo in creaturis, \&in diuinis, non fiteadem ratio fuppofitionis, quia in his, quas comlis; in fuppofifis aurem creatis ef vnitas rationis; manifeftum eft aurem, quòd fupponi communibus fecundum rem, \& communibus fecundum rationem, non eft voiuoce fup
poni, nec ratio fuppofitionis vniuoca eft crgo perfona, \& fuppoficum non dicuncur vniuoce de Deo, st creatura. Sed nec
in duobus.
- Primo quidem in eo quod air illa, de quibus Incompeperfona dicitur in diuinis, vtpore patrem; val tenselt thite filium importare effentiam, orchationem. cendi fecï.
per hoc enim non explicarur, an perfonalitas duun Auto per hoc enim non explicatur, an perfonalitas dut
in patre firalia ratiod paternitaze, fic quod sem effe patrem non fit idem formaliter, quod effe perfonam. fienim iftelligazur, quòd idem fit, prxcedentem opinionem.
Secandò vero incompetens eft, quia dicit peffonam non dici vinuoce de Deo, \& crea-
tura: definitio namque perionz fecundum fic ponentem abfrapit ababfoluto, \& relatiuo, \& aDeo,zc creatura, ex quo potiff inferri contur, guorum nomen eft comaiune \& ratio, feu tur, quoram nomen vatet in aure prxdicamentis, fed nomen perfonx dicitur de Deo,\& crea tura, \& item definitio abftrahit ab abfoluto, \& relatiuo, \& a Dco, \& a creatura, ficut pa-
E ret de definitione Boetii, \& Riccardi. ergo vniuoce diccrur de Deo, \& \& creatura. Nec motiuum vale, , quid fuppofitum non
dicitur \(i\) fubfiftendo alici comer dicitur i fubfiftendo alicui communi, prout
idem eft cum perfona, fed accipitur pro per feitate terrii modi, qux non eff aliud, quam fubfiftentia, feu per fe fantia, vel perfiftentia incommunicabilis inteliectualis naturx; con
ceptus autem iftius per fe flantix communis eft Deo, \& creaturz, yt inferius apparebir.


\(\mathrm{Q}^{\text {² }}\)Vapropter dixerunt alii, quòd \(\ddagger\) Opin.Sco tribus perfonis dijuinis potefr abfrahi t ex
aliquis communis conceptus negatiuus, quia tur. alhquis communis oncabilitas, videlicer, illa, qua lis relpectu inferiorum, \& illa, qua opponitu
communicabilizati formx qua aliquid fefehx inquam incommunicabilitas dupliciter abßr

\section*{Diftinctio XXV.}
 to etiam quòd nihil pofitiuum commune pof-
fet abftrahi, cui primoineffet talis negatio, fet abfrtahi, cui primo ineffet talis negatio, \&
feccundum hoc perfona nondicerct aliquid fup pofitum cômune in tribusperfonis, qū̃uis cop municaret tria pofitiua: Primum quidem patrem,\& filium,\& f firitium fañá eo modo,quo Tuperius connotat inferius, pro quo fupponit
Secundum vero relationem, qua patri cóuenit calis relatio, \& negatio fimiliter, qua conuenit connotatofir, non tamen ratiollius in primo nis fundatur in ea.
VIterius vero dixerunt ifti,, p aliquod com
mune pofitiuum, cui primo mune pofitiuum, cui primo infit talis negatio diftinatis, vtpoteratatio pubfiffentis in indifferens eft ad abfolutum, \& relatiuum, \& qǜd herc po fir abfrahi, patet: tum quia ab indiuiduis po ptus fpeciei,immo aliquid aliud,velum conce ftatica. conueniunt enim in hoc indiuidua om nia fubltantix, quòd quodilibet eft hypofa fis:
tum quia perfon \(x\) diuina realiter conuenient in ratione incommunicabilis fubfiftentiz, ficiu, duo alba in ratione albedinis; ratio autem fub intemiz non poreft efle fivi cuia conceptus poreft aliquis effe certus, quòd in diuinis eft perfona, \& tamen erit dubius, vtrum pater \(\&\) filius fint in eo, \& per confequens conceptus perfonx communje eft patri, \&f filio:tum
quia paternitati, filiatoni, \(\alpha\) (piration i eft cô munis conceptus relationis, \& abftrahibilis abeis, quare \& \& i perfonis onflitutis per relatiotiue communiss hect abtrem communitas norieftalicuinus realitatis, fed tantü rationis realis.
fue formalitatis, \(\&\) proper fiue formalitatis, \& propter hoc non eff genus,
vel fecies ; eft tamen communis pofituus, verpecies; eft tamen communis pofitiuus, \&
elurificatus in rribus.Ifte autem conceptus non fignificat effentiam, aut relationem. Ced aliquid indifferens, \& comimune, connotar
tamen ea eo modo, quo dicebatur de negatiuo conceptu.:
RefiratAu. Ifte modus dicendi licet appropinquet ad ve
Aor finu rum, in hoc tamen deficit, quod illum commu-
Hodum dir modum di nem conceprume x fitimate quod illum commuentis, quafifitaliqua ratio pofitiua exiftens in e, quod omninodici non poreft. fi enim effet onftituerctur ex rationeperfonalitatis in in \(\overline{\text { on }}\) muni, \(\&\) ratione propriz perfonalitatis, \& ita. effet in patreduplex ratio, ita quod effer perfo-
\(e\), \& ex ratione contrahente per ferfonalitacommunem ad perfonalitatem patris. Sed declaratum eff fupra,quòd in perfona non eft cōionum fabricatarum ab intelletuc etiam raponi non potefl.
Praterea : Nullum exiftens in re poreft effe tur, quod eadem ratio realis effer vere caufeexemplaris, prout eff in Deo, \& exéplata; prout Met in creatura, cum effe,quod eft increatüra Pet.Aur.fuper I. Sent.to.r.
eo, quod eft in. Creatore, \(\&\) referatur \({ }^{2}\) dill ab fecundum tertium modum relatinorum, quili eft modo menfurt vnde qualiber ratio, qux in. tionis cum diminuta ratione, efye eiufdem ra. ra ad fimilitudinem illius rationis exemplaris, ficut nec albedo, \(\&\) fipecies albedinis dicuntur
albedo ciurdem razionis, cundum fic ponentes, quod ratio perfonalitatis, vniuoce dicitur de deo \& ratioperfonalitanon poteff efferealis ratio exiftensinura \(\mathbf{y}\).ergo
Rin hot feque.
ARTICVLVSTERTIVS:

Quid dicendum fecundum veritatem, t- primo qudi ratio perfonalitatis dicit concectpum entis formali
ter, , in reft, io necationce incom is circailum conceptrum,f fe curdum quod comimu


\title{
Chrca tertium nero confiderandum; \(q\)
}

 eft, nifi conceptus entis fubfratusinincommuiti concipere perfonam, inific concipere ens diftiot tum, difcretum, \(\&\) folitarium, habens perfeit tem tertij modi,nec aliqua alia ratio pofitiua terminatum pofitiuun eff de conceptu nit des fed determinata negationes clauduntur in ip ip © concretiuescöceptus vero entis formaliter bus intis, ita perfonam effe communem Deoit creatura non eft aliud, quàn ens incommunicabile effie conmune, \(\&\) fimiliter eam effe comincómunicabilemi effe communem, yelt rem. \& non rationem aliquam pofitiuam indetermi E natam,\& contentam fub ente. ctaeft magis ratio hypotafafis eft arto, qux diquam perfonx, nima addit perforna determinaram naturam, fiilicect intellectualem, nihihiomi \& perfonx. ficur enim fe habet concauitas, ad fimitatem,quòd fimitas dicir concanitatem in nafo,fic perfona non eftaliud quadm hypoftafis commùnicabile,feu difininaü, \& di frcret̃, ensinIitarium, quod ita fit incommunicabile, \(\&\) oomnino fui ipfius, vt nec fitaterius forma fubtan
tialis,vel accidentalis, aut dand effe ali icui, fit alterius materia, nec altectius pars integraIis;icic fit in alio pradicatiue, ficut vniuerfales fed fit omnimo per fe, ideff inquantum cócips:-
re eft apprehendere hypoftafim, fuppofirum re eff apprehendere hypoftafim, fuppofitum, \&
fubfiftentiam;hoc vero cocipere in intellectua linatura, ficut quod qualificetur tale ens per Oudid ergo inftertapprehendere perfonã. fiftentix, non fir dererminatza aligua \(r\),

Bbb 3 commu-

570 Liber I. Sententiarum
communis fit tribus fuppofitis in diuinis, aut \(A\) creatura, quin exemplata; \& diminuta à ratio fuppolito creato, \& increato, fed illud commu-
ne fir tantummodo
pencralis conceptus entis per negariones,cum rpecificus ardatus, \& de nitio namque exprimit qǘcquid eft de conce-
 pofiti ihil potiuum determinatum exprinitur, fed tantum conceprus entis cum incommunicabilirate.remoto enim à definitione Ric cardi,qua ponit de perfona 4.de Trin.c. 2 .inic,
quod eft immareriale, \& contrahens rationem fuppecfiti ad perfonam, videlicet intellectualis naturz hoc, quod fequitur, 1 cilicer inncommuni fuppofiti, fed confar quòd hic nihil ponitur po frituum, nific exiftentia, eu conceptus entis. erzoderationc. fuppofiti non elt deter minatum Praxerea: Eademe eft ratio fuppofiti, \(\alpha\) perfeiratis tertij modi, quod patet ex his, qux rc--
mouentur ab ifto modo perfeitatis, quia \(\&\) accidentia, formx fubfrantiales, \& mareria, \(2 \cdot\) partes integrales, , \& niluerial , fed habent effe folizarie, \&x, diftincte fanr in tertio modoperei ratis, shacomba himer remooen funtan tione
rum fuppofita, \(\&\) fubfiftentia fecundum communex modum loquendi, fed perfeitas tertij modinullam rationemp determinatam pofitiua per negationes, quibus fubfternirur. eft enim. per feetertio modo ens folitariumfingulare, nec de conceptarais enis enraizomisur aut lapidis, dererminati. ergo de ratione fuppofiti non eft 2 aliquod pontiun detrinatum
feitatis eft conceptus pradicamentalis fubltan tix, nam primx fubltantix folx videntur efle, neprima fubfâtix ef quidd fir ens folitarium, \& illud eft proprie fubciftentia, feu per fe flanquid clam hoc aliqual natura, qux fit hoc alinim quod per fe fation creaturis ef aliquar naqua vere eft hoc aliquid, vrpote lapis, vel lignum;diEtunn eft auté fupra, quòd ratio prxdicamentalis lubtantix connittit in ingulari, nato, vt Sortes, vel Plato, vel modo indererminato, \& ficur appellationis figura, ficur homo, vel animal, accidit inquamperfeitatitertij mo de fieffer aliquod ens flans per fe, quod non elfet hoc aliguid, fed tota natura finpliciter fubciftent, ficut Platopofuir de ide is , adhuc efiet per fe errio modo, wideo anfracta vocabat
sep. 6.
- ExtricorlmL. \(\quad\) Praterca Num pofitiuau commune Deo, e. creaturx eit formaliter aiiqua ratio deter
minata3 nulla namque determinaca ratio eft in

Diftinctio XXV: deitatem, \& perfonas, ita quod interrroganti,
quideffiludpofitiuu, in qua ount tres, num,-
quam potuit reffóderi aliq quid determinatum, vt. ve vicit Auguff. 5 de: Trin vnde, nec fuint tresbo ni, aut tres magni, aut aliquod aliud determi cet,vt fint tres aliquii indererminate, \& hoc eft, es, tres fubfiftentes, feu folitarie exitentes, \& ecundum hoc non triplicatur in eis aliqua de cerminata ratio, us conceptus entis folitarij plurificatur in eis. Exiftis autem patet de facil, quod poitore Primum poterant taluarc.
inis, ad quod ref póndetur per interrotur ind factam per quid. tripicatur enim ineis aliqui. tas, feu entitas folitaria, \& ideo interroganti, quid tres, reiponderi potett, quèd tres aliqui
tres finguli, \& tres eutes ens enim , \& aliqui pradicantur in quid, \(\&\) refpondetur proprie ad hterrogationem fastam per quid.
Secundum vero, quod illud fit
Sech fecunda intentio, immo conceptus rei, de dio \& entis, fecundum quod Auguftinus dicit, tres fpiritum fanctum.
Tertium quoque, quòd illud commune eft idem.creatis, \(\&\) increatis fipppofitis, quod en
commune fuppofitis increatis
 commune, quod triplicazur in perfonis diuinis. Ouartum vero, quòd conceptus fuppofiti po ceptus entis, \& faluatur analogia quantumad mnem determinatam rationem : fimultas auermin aliqualis vinuocatio quantum ad inde rminatum conccptum entis.
i, \& perfona non eft, quali generis, vel fpeciei um omne genus, \& \& fpecics omnes importent hquaan determinatam rationem, \& pofiti-
nam, qualem fuppoitum non importar, vt di . tume ff.
Sextum zutem, quèd fuppofitum non dicit minatum aliquod, in quo opinantes diuerfimode errauerunt.
Quod \(p\) poftitiuum indeterminatum importatum perra-
tioncm perfonalitatis coinciditit in effintiam,
celationem in virumquise cum obliquo,
so in obction
in recto inconfititutum,duma
plicantur ad diuinu.
\(\mathbf{S}_{\text {ratio perfonalicatis, fen entis eff, quòd dum }}^{\text {Ecvis }}\) rem; \& filium applicatur, retiner quidem deeerminate negationes ipfas ,qux per (olitarium mportantur, coincidit in conffitutum ex prorietate, \& effentia formaliter in reeto, fed in Hic tamea videntur aliqui obuiare. Primò Hidem, quia non eft verum, quòd negationes vniuoce dicta de oimnibus, in quibus reperiun-
tur. conftat enim, quòd \(\grave{2}\) tion tur ab affirmatione, ficut ratio priuationis ab frmatione, habet necafo habitu, \& variata aftiua, ficut multiplicato vno oppofirorum negaiplicatur, \& reliquä,vepatet primo topic,vn-taf. 13 .
de \(\&\) Philofophus 5 .Metaph. diftinguit multa, nomina priuatiua, tamquam multipliciter,, 8
nou viiuoce dicta, fed manifeftum eff, us habitus, aut affirmatio fecundum eandem rationen de Deo, \& creatu- bitus \(;\) a ra. ergo nec rationes negatiuorum perfolita- aniumatio
rium importatx, crür einudem rationiur \& creatura. Secundo vero obuiare videtur, quòd natura autura.
intellectualis eft intelleftualis cfde primario intellctitu perionx, cumponatur in cius defustione, , panibil
coinciditin hoc, quod explicite ef de fuo intel lectu. ergo perfona non coincidit in efentiam,
dum applicatur ad patrem, \(\alpha\) fijiun Tertió quoque in itlud viderur in
ciderere ratio quoque in illud viderur in retio coin-
 tur, feu per incommunicabile, quod Iddemeth,
feu incomunicabilitas fundarur fiver relatione in diuinis, quia proprictas relatiua dat incommunicabile exiftere, \& folitaric, axc per fe. ergo perfonalitas non coincidit in oblig quo in
rclationem, dum adaptatur ad diuina, immo ormaliter, \(\otimes\) in recto.
Quarto quoque, quoniam confitutum ex vodépater in eo, quod pater coef eff relatiuum Ie relaztiuo ex effentia, \& proprictate ; Fed díán efl fupra contra opinionem in fecundoarticufocundario recitatam, quod ratio perfonali-
tatis non eft. ergo perfonalitas coincidere potaf in reto in confituatum ex effentia,: \(\%\)
relatione. relatione.
Sed iftis n
Sed intis non obftantibus dicendum eft, ficu quidem omis enim conceptus indeterminatus dum applicatur ad raterminatus vero negatine.,
 modi coincidit fecundum illumindeterminati conceprum in rationenn deterninatam,\& poíret de conceptu vrius, quiconem, ficut appanomnem entitatem cuiusliber fei propriam \(x\) determinatam, qux tamen fundat indiuiliofem, negationes per incommunicabie, \(\& \&\) folizs, rium importate, qux non funtaliud, nifi nọ effé rialis, vel formalis, integ valis, vel partis mate quolibeteffe alterius fundaniurial fuper conftitutume exflentia, \& relatione, quafi fiper vnutn elationem, cumpuilibet fir antan, ant foiam conflituti. vide confitutum eft immediłtum fundamentum folitudinis, \&\& incommunicabiinctids. ergo neceffe elt, quiod ratio perfonx \(x\) co-
incidat in conftitutum formaliter \(\&\) in recto in relationem vero, \& effentiam indirectc. Nec procedunt inflantix. Prima fiquidem, Refon ad
non , quia habitus, qui per folitarium excludun irftrex . tur, vtpote efie partem integralem, vel forma

572 Liber I. Sententiarum
lem, vel effe vinuerfale vniuoce funt, vt exclu- A Oùd \(\mathcal{M}\) Aug. aliter accipiat pierfonam, quam hodie eredirur 1 fuppofitis creatis, \& increatis, \& ideo
vnius rationis funt negationes, qua per folita viuus importantur:
regationes, que per foltactualis natura in generali concepta fit de intellectu perfonx, non quidem formaliter, led quan materialter, fu . fignificat enim perfonaens folitarium, \& per fe in intellectuali natura, ficut fimitas concaùd perfua ef fubfiens inneruraration nih ilominus diuina effentia eft id, in quod ratio perfonx coincidit in obliquo, inquantum tudinem, \& incommunicabilitatem :quamuis enim intellectu natura fir de communitate perfons per modung materix, in qua reperitur ens folitudincm, immo hoc accidit.dato enim,quòd aliud folitudiriem fundaret, adhuc includeretur natura intelleç̧qualis per modum qualificantis, dum nodum, quo nafus caraterizar, \(\& q\) qualificat concauiratem, vetex hoc fimitas appelletur.
Non valet etiam tertia . falfum enim affumitur, cumndiâùm fit frpe, quòd perfeitatem, \& vnitatem, ac folitudinem non fundar relatio praxife, ,ed nec eflentia, led ambo fundant pevnitatem.
Non valet etiam quarta, quoniam conflitutumex effentia,, relatione, tamquam ex materia, \&exaicu, \& ex fide ter in creaturis conflituitur ex forte , \(\&\) paternitate, tale fiquidem confiturum in efle refulliud tale effe, quàm relatio in fubiecto participata ; confitutum vero ex ipfis per modum re-
 ter relatiuum, cum relationon fit forma in iilo, led nec effentiale, fed vtrumque includens, ter, wt perfona claudit quidem relationem, \(\&\) ter, vtperfona claudit quidem relationem, \(\&\)
effentiam, non tamen eff perfonam eft effe formaliter relatiuum, nec effe formaliter quid ef fentiale, fedefle quiddam
tum, \(x\) ens tertio modo.
Etfitiual, \(\&\) difcrecum, dicendum, quòd verum eft in creaturi quidem formaliter, in quibus non clt aliud effe patrem, quam participatio paternitatisiin Deo
vero efle partē eft relatiuum no formaliter, fed coinclufiue, inquantum nō eff fubie êūaliquyod paternitaté participans, Redaliquid incrinfece totum fubfiftens refultat per modum cu -
iufdam folitarij per fe flantis, \& fe-
undum hoc ditur de patre
uoce diter
creato, \& increa
to, ve pa-
cipiatur, e' quomodo reffinondet querenti de
perfona, an fignifcet fubfantiam
vel \(\begin{gathered}\text { relationem }\end{gathered}\).
 Tares non didtinnerunt à principio inter modi, \(\&\) rationem fubflantix fingularis pro co, quòd in creaturis nullum eft ens folitarium, nifi fingulares, \(\&\) indiuiduax fubftantix, \(\&\) ideo per-
fona,\(\&\) hypoftafis apud eos dicebarur fecudum fubfantiam, prourdefnit Boetius perfonam. effe indiuiduan fubthantiam, \& a hoc hociaccedes Auguff. . . de Trinit. dicit, quod non eff aliud ef-
fe perfonam, quim effe fubfantiam; proceflu vero temporis difinxerunt Doctores rationem .entis folitarija a ratione fubftantix fingularis có fiderantes, quòd non eft imponibile manente,
eadem fubftantia fingulari plurificari rationem foditarij) \& perfeitatis, prout Riccardus 4 de d Trin. disit, quod audiens tres serfonas intetlii- caf. ic gir rres aliquos difcretos, \& difininetos per fé,
quorum quiliber fit intellectualis natura, fed qua vna, vel plures ignorat, is fecundum hoc In vfum modernorum dotoorum perfona non di-
citur fecundum fubfantiam nec eftidem patri citur fecundum fubfantiam, nec eff idem patri
perfonam effe, \(\&\) Deum effe, immo plurificapur ratio perfonalitatis manete identitate Dcitate: primus autē, quid difininxitiniter pradicias
rationes, \& qui per propriam fignificationcmrationes, \& qui per propriam fignificationcm,
pcrfonx, qux numero vtantur adinuenit, fuit purfonx, qux
Augunf. ficur paret the fide ad Petrum, vbi diT cit, quidd alius eftin perfona, fiue perfonaliter
pater, \& alius perfonaliter filius. quarrentier pater, \& alius perfonaliter filius. quarentier-
go de nomine hypofafis, vel fuppofiti, vel fubfiflentix, feu fubtantix, prout nomen fubfâtiam fignificat, quar renti inquam, quid exprimant feu relationem, refponderi oportet, quod nec iftud, nec illud, cum conceptus folitàrij abobtrahant ab veroque
Quaxrenti vero
Quxrenti vero, quid nomen perfonx expri-
mat, fimiliter in communi refponderi oportet quòd nec fubbtantiam, nec relationem formaliter, \& in reta, fcd illud idem, qua
fis, videlicer ens folitarium per fe.
Terriiò modo in obliquotannen, \&\& quafi ma-
terialiter exprimit intellectualem fubftantiam ţrialiter exprimit intellectualem fubftantiam quxcumque fit illa, cum perfona non fit aliud,
quam ens folitarie in intelletualiinatura. Qux renti vero in frecialide perfona diuina, quid exprimat, an fcilicet relationem, vel fub\&antiam, refponderi oporter, quòd neutrum for-
maliter, \(\&\) in reato, fed illud idem, quod perfon 2 in generali, videlicectexiftens folitarie, \& per fe materialiter,;" \& \& oblique focificat intectlerali, vnde diuina perfona non eff aliud, quadm exiftens folitarie, \& diftincte folitudine terti) modi in natura diuina, nec poteft aliqua ratio communis, qux imporetur in recto pccr diuin
perfonăabftrahi d tribus, ficut imaginati funt alifui, quia nihii eff eis commune, nific ens \(\mathbf{f}\)
litarium, vel ens incommunicabile, fiue res per itrarium, vel cos incommunicabili, , fife res per
fe tertio modo, \& ideo non inuenitur dieum al fe tertio modo, \& ideonon inuenitur dicuman
cubi, quòd fint tres in aliquo alio, nifin in ente
vel
, _ yel
woi jupru . vel re, quemadmodum dicit Augurtinus, quod A men eft genus, aut fpecies; aut aliquod de quin funt tres res, vel tres entes, neca conftitutiuis que pradicabilibas, licut de ente dicum eff fu-
 Aum ef diff. 19 . dum inquireferuic de totalitate niuerfali, an reperibilis fir in Deo Deinde quuxrenti, an fignificant perfonx, tri
pliciter repponderi oporiter, quod fic; cum pliciter relponderi oporter, quod fic, cum rd-
rio entis folitarij, \(\&\) perfeitaris rectij mod véreplurificetur, nec tamen propter hoc perfon3
 cut nec ens, quamuis commmur
ticulus tertius terminetur.

Refponfio ad obiecta.
A diam erf. Ad primum quidem, quoud ratioperiogaliatia, icer comunis fit tribus per aut fpecies proprer rationem iam ta tam. Ad fecundum dicendum, quòd ration. perfo-
fonx nondicirefientiam, nec relationem, fonx non dicir efientiam, nec relationem, nec vrruque de fio communi fingificato explicito, ens autem nullam rationé explicite fignificet,
ve fuperưs dicebatur, nihilominus coincidit in confitutuun ex effentia, \& relatione, dum coa ptatur ad diuina, \& quia conflituti ex effientia, \&r reatione fant tres, ne
tis folitarii triplicetur.:
Ad tertium dicendum, quòd communitas perfonx non eff fecundum rqm, fed tantunn fecundum rationem, nec tamen eff communitas
fecundx intentionis, vv fuperius dicebatur, \& fecundx intentionis, vt fuperius dicebatur, \&\& quod Danaicenus dicit, communitatem in di-
uinisattendi fecundum rem, loquitur de com-
munitate effentix, non de omni alia conuuminitate
nitate,
Ad quarrum diceitidum, quòd idem fuppofi-
tom
 fed fub duabus, quarum vna determinata eft; \(a^{-}\) lia vero conceptus indeterminatus, vtpote entis folitarij, vel huiurfmodi, polibilic. vnde interroganti, quid eft fortes, ref ponderi poteft, quòd
eft perfona, ens folitarium, \(\&\) quòd eft indiuiduum, quia ens fingulare, \(\&\) fimiliter, quòd eft homo, \&f fimili in propofito interroganti, qui eft pater, poteft refponderi, quod eit Deus, \&r
quōdeft perfona, quia ens de omnibus quidditatiue pradicectur.
Ad quintum dicendum, quòd ratio perfons cqmmunis eft Deo,\& creaturx, vniuoce quide, litudinis, quas fignificat concretiue; analogice vero quoad cöceptum entis, quem exprimit
fubtantiue . vnde non eft maior difficultas de perfona, quàm de ente, de quo fuperius diCtum fuit.
Ad fextum dicendum, quòd conceptus entis poteft abtrahi ab vitimis diftinctis, 8 , a diffe-
rentiis quibufcuque,vt vifum fuit fupra, quam uis nulla determinata ratio abftrahipoffita \(\ddagger\) fup pofitis diuinis.
Ad feptimun perfonep pradicatur de tribus in diuninis,nec ta-
que pradicabilibus, ficiut de ente dicume eff fupra, cum perfona nihil addat ad ens, nifif perfei-
tatem tertij modi, quantum ad hoc, quod formaliter dicit, licet materialiter denotet interletualem naturam.
Ad otazuum dicendum, gubd perfonad principio lignificabat fubfantiam, feu efientiann di-
uinam, antequam diftinxiffenr Dotores incer rationem per fe entis, \& fubftantix fingularis; pofquam vero inter hixc diftinxeruint; impofuc
runt nomen perfonx enti folitario, \& per \(f(\) runt nomenperfonx enti folitario, \& per fe, \&
incommunicabil,\(\&\) ideo non figuificauitex tunc efientiam diuinam.
Etfidicatur, quòd Auguf. diftinxitomne no whi Et fidicatur, quod Auguff.diftinxit omne no
men ditionum in figuificaisis fubftantiam, \(\&\) rela men diainum in figuificais fubfantian, \& rela
tionem, dicendum,quod perfona non fignificat
 oiditarium, quiod abitrahit ab troque, \&. coin
ciditin contitutum ex effentia, \(\&\) relatione. vn dequairum ad fuum fignificatum non eff relar uum, nec effentiale, fed aliquid communesquán tum vero ad id, per quod fignificatum explica-
tür poreff dici nec effentiale, nee relatiuú pra-
cife, cife, fed verunquec compleatens in obliquo, in
quantum conftitutum includitill quantum conflitutum includit illa, quafí oblt Ad ec, per modum partis:
Ad nónum dicendum,
quantum ad fignificatum dicitur ad fer, quiza, conceptus entis folitarij; \& \(\&\) per fe, eff abfolutís, explicatur, dicizur permixtus exabfortuto; \(\&\) relatiuo, quia conftitutum ex ipfis; tale autem non eftinconueniens de pure abfolutc.
Et fidicatur, quod nour prus permixtus ex abfoluto, \& relatiuno, dicen- t cifito obere dum, quòd potefl haberi tripliciter.
Primì Primò quideni implicite, ve fupra diAtum el \& relatiua implicite continetur; nulla vero explicite, velin actu.
Secundó val
Secundò vero poteft haberi conceptus permiz xtus exabfoluto, \& relatione explicite in opmi fitorelation, \&s talis conceptus eft per accidens. fundamencum; ; \(\&\) hatens potopriam tamituam. extra quam elt relario ; ipfam vero relationem claudit, tamquan formam inharentem. Tertiò quoque poteft conceprus mixtusex fe,\& hoc eft, dum nec abfolutum,nec relatio \(h\) bent proprias vnitates, fed ambo concurrüt ad
vnitatem candem, fund nimodam, quia fecundum hocinrellectus rela tionem, sablolutum claudit it vno conceptu indiuifibili,, per fe vno.
Ad decimum dicendum
Addecimum dicendum, quèd nx auctoritate generalis concilij cft inductum, quòd pari reuerentia deter à nobis acceptari, dum Sanctos . ant reliqua fcriptura fecun Vum Sanctos.
quidem de nominibus dionyfus loquitur, nen woi fupra. eff prafumendum, , ralicui nis prater illa, qux in facris cloquutis funt nobis tradita, fed quin adilla poffimus stocabula propria adaptare,nōe? prohibitum vinde licitum
is

\title{
574 \\ \\ Liber I. Sententiarum
} \\ \\ Liber I. Sententiarum
}
fuit, cum confiteamur fecundum fcripturam, A pio, non triplicaretur in Deoproprie, fed per-
quod ind ininis funt tres, inuenire aliquod nomen fignificans illum conceptum, quod tripli- quia in vfu moderno fignificat ens folitarium, catur, \& ad exprimenaum illum inuentum ef nomen perfonx.
Aic vitimumdic quia in vía moderno fignificat ens folitarium,
quod fe haber in pius, quim fubtantia fingula-
 ficaret ingularem fubtantiam, ficutà princitia plurificetur perfona, vt diftum eft fape.

\section*{DE PROPRIETATIBVS PERSONARVM; fed prius de hoc nomine, hypoftafis.}
DISTINCTIO:XXVI.

\section*{Expofitio textus.}


VNe de proprietatibus, Gc.
Poftquam Maititer deter-
minauitde nominibus per-
fonalibus, \& communibus,
cuirmodi funt Trinitas \&
Ferfona, hic determinat
Fe nominibus perfonitibus Ferfona, hic determinat
de nominibus perfonatibus vnde agit deproprictatibusperfonarumetcir. ca hoc duo facit.
Primo namque modi abfolute. Sccundoे vero eas comparat ad effentiam, \&\&
perfonas , inquirendo, perfonas, inquirendo, verum proprietates
ipfrint
infronx, \(\&\) diuina effentia.fecunda infra di ftina. 33. Pof prodiza. Circa primum duo facit. pris priisperfonarum.
Sccundo vero d qux competunt omnibus perfonis. fecunda inGradif. 3 . Tratetrea confiderandum. Adhuc circa
primum duo facit. primum duo facit.
Primónamque agit de nominibus perfonalibus.
Secun

Secundò vero interferiede nominibus relatiuis, qua de Deo dicunture ex tempore. feccunda
infra dift. 30 . Sunt enim quedam. Circa primum \({ }_{\text {infra }}^{\text {infrit diria. }}\)
facit tria.
Primo enim agit de tribus proprietatibus
contirutis contitutis perfinarum,
liatio, \& pafina piratio.
Secundò vero agitide proprietare, quam im-
portat ingenitus, vel innarcibilitisa portat ingenitus, vel innafcibilitas, qux qui-
dem elt partis notio, nó coftitutiua proprietas Tertiò vero agit de hoc nomine, Principium, quod fignificat Ppirationem a aiviam. Fecundz, Eff praterea aliud nomen. Adhuc circa primum. Eff preterea
duof ficit.
 ne patris, \& filij, \& fíritus fancti. Sccundò vero inquirit, vtrum exdē proprietates cxprimancur nomine genitoris, \& geniti, qüaripotest. Circa primum duo facit. Primò namq; premittit aliqua circa nomén Hypo̊afis.

Secundò vero exequitur de proprietatibus perfonarum, \& earnm nominibus reclatiuis. \({ }^{\text {le- }}\)
cunda ibi: Iam de propritatibus. Dicit itaque monda ibi: Iam de proprietatibus. Dicit itaque pri fed promirtendumin eft de nomine Hypoftafis, quod in eo latet venenum, prout dicit Hieroymus;hocautem intelligendum eft protempore primitiuo,\& quo nondum diftingurbaturinter
ens folitarium, \& per fe, \& inter ens folitarium, \& per fe, \& inter fubtantiam fin
gularem. runc enim hypoftais fignificabat
perfitatem tertijm gularem. tunc ennm hypoitalis. fignificabat
perfitatem tertij modi, vevidebatur importare fubftantiam fingularem, \&ita catholiciconce-
dentes tres hypoftafes in diuinis deducebantur deutes tres hypoftafes in diuinis deducebantur
ab hareticis ad concedendum tres effentias fingulares, quod eff ominino orroncum, \(\&\) ita in, lio tempore fub nomine Hypoflafis latebat ve-
nenum ; nunc autem confiderata difinaione: huiufmodi rationum, nomen Hypoftafis obtinuie fignificatum proprinun.vnde evfus eius abf:
que periculo affumitur in diuninis. que periculoafiumitur in diuinis.
Poftmodum ibi : lam de pmpriet
quitur Magifter inquificioné perfonalium proprietatum. Et circa hoc duo facit. prietares Secundò, mouet quxdam dubia circa ipfas. fecunda ibi : Hic quaritur. Adhuc circa primum duo facit.
rat,dicens \({ }^{\text {Prim }}\) proprietates huiufmodi enumequod aliud ef genuife, de fide ad Perrum ait, colligitur, quod dalia ef proprietas, feu notio generatio, \& alia natiuitas, \& alia proceffio, generatio, \& alua natiuitas, \& \& alia proceffiro
que confueuerunt aliis sominibus appellari, pa
tcrnitas,filiatio, \& fpiratio.
Secundò ibi : Quocirra. Oftendit, huiurmodi de proprietatibus creaturacrum, \& a ait,quöd huu iufmodi proprictates non dicuntur fecundum men fecundumaccidess, quia nihila acciditit \(\mathrm{De9}\), cum totū immutabile, \(\alpha\) inamifibibile fit, quod eff in eo, ex quop patet, quòd fallitregula, qua
confuetum eff inferri de aliquo, quoddicatur confuetum eft inferri de aliquo, quoddicatur
fecundum accides ex hoc, quòd fecundum fub-flantiam non dicitur::fallit inquam,quia in Deo proprietates perfonalesnon dicuntur fecidum dum accidens dicantur, fed fecundum relationem, qux quidem non eft accidentalis in Deco-

Ditincto XXVI.

Poltmodim ibi Hite quierimur. Magifter monet denomine fili, feu nati; fecundo de nomine do-
ni, \& firitus fanti., fecunda ibi : Ita etiam de foi ritu: Adhac circa priaium duo facir. quod diAtum ef propret dubitationem de hoc, quod dituum ef,proprium effe nato Deo, quod türhocproprium, nitro Deo, cum homines filij Dei dicantur, vt frpe legimus in frripruris, \(\&\) ponit refponfionem adhoc,dicens,quod magna
diftantia eft inter filiationcm iftam, \& illamm vna enim eft naturalis; \& propria, fecundum quam perfona diuina dicitur filius Dei; alia veso ent adoptiua, non uaturalis, fed gratuita, fefirius Dei.
Secundo ibi: Homa vero Ronit folutionem le cundam,dicens,quid aliter homo Dei filius eft, 2aliter Deus natus filius appellatur, quinao-
do homo eff filius totius Trinitatis, fed filius folius patris.
Poftmodn
Poftmodnm ibi: Ita ectiä̈ de fpiritu.Mouet dur facit tria:
有 Primò namque aflumit, quòd nomen Spirizppareat in nomine Spiritus, fed in nomine Donifis oftendir, quòd de Patre, © Filio pradicasur nomen Spiritus, \& nomen fanctidiuifim ; \& conizunctimspiritusfantus pradicarur de tertia perfona fignificatr relationem. Secundo ibi: : Hicq quer. poreff. Mouet circa hoc Pater, \& Filius'; vel etiam Trinitas tota poditic dici conintim, Spiritus fantuis pradicatur de terria perfona, , relpondet quòd dic; fed tainen cumde Trinitate, velde Patre, feu Filio, Pater ignificat effentiam, \(\&\) non relationemscum ve relatiuam.
Tertiò ibi: Quidsm tamen. Ex hoc teprehendit aliquorum errorem, qui putaueriut, nomen, quòd non apparent fecundum conuertexnizm; \& mutuam correff pondentiam fenuartentiam m im dicitur Doni, vel Spiritus amborum . -lidit rggoifum errorem, dicens,quòdia multis rela
tiuis hoc contingit, vt non inueniatur vocabu um; quod fibi viciffim correllatiue refpondeat oteft tamen vocabalum cofringi prater vfum onntonator donicec firirator firiritus, \&\& fecu dum hocdicetur firiatus fpiratoris, \&\& firator piritüs \& e tamen fimiliterdoni donator, \& do-


FTquia Magifter hic incipit tracare de proCoprietatibus conhatutinis perfonarum, idcir oinquirondam occurrit, Vtrum ipfx perfon mista
propriezatos relatinas; \({ }^{\text {ta }}\) per eas folum fup ekod repugnet relation: ovt relatio vniuerfaliter, © realiter, quid donn 1 Hituit fuppofitum,
ET videtar, quodzon, pro eo, quöd ge. tio conftituere-perfonam impon, vt relanim, quid relation dete effe ad fe,fed ominic effic, quod dat eft ad aliad:effetun namquu formalis
nonopponitur fux formx vnde albedo effe nigrum ; neccalor effe frigidum, cumer dat effead fe opponatur relatiure, manifefte conuin citur, quod relationō dat effe ad fe, fedad aliurd; enim res fuubfiftic ad alteram, fed omne, quod fubfifit, ad foipfum fupiffit fecundum Angurelatio reptimode Trinitate. ergo relationi; vt

Praterea: Relatio, quiam importat paterni-
tas nallum effe dat aticuiin ordine cut pater de forte, quia nullum effe incioinit \(j\) in cut pater de forte, quia nullum effe incipipir ìpa
ternitare, nifir
eflatum ad alterum, fed patónón eff perfona, vel fuppofitum in ordincad sitipmi:
nonenime paternitas non dat patri, quod firt fuppofitum, vel perfona.
fryzterea: Suppofitumi idem eff, quod prima fubiecto eft; fed relationon dar alicui, qued in prima fabfâtia, quia genera funt impermixta. nec ponitur aliquidin genere fubftantiz per re-
lationem, \(\&\) iterum prima fubfantiz eft magis fubftancia, quim feciunda : claret autem; quod nihil eff fecunda fubfantia per relationem. ergorfonit
- Praxerea:Effe fuppofitum; vel perfoizan nön eft aliud, quà e ffe aliquem vnum, vi Riccatdo alicui effe vnum iftum, vel illü,vel aliqqean,cum \(4 . d \frac{\text { d Trinini. }}{}\) effe hunc, vel illum fit aliquid abfolurum, ergo repugnat rel
perforam
Praxerea
Praxerea:Suppofitum haber \(P\) tiij modi, vt diâum eft fupra; fed perfeitas ter tij) modi repugnar relationi, \& cöpetit foli fublatio non eft dare cffe fuppofirale. Poft. ergo reuppofirale ficut relatio ad fubbiftere; fed fubftātia nulli ida dabitalicui, Erconfrat. modus effendi iprar, quicamentififubftantiz; ficiutre ferri pradicamenti relationis. quod prafupponit fuppofitum conftitunum; fed relatio praffupponit fuppofitum conftitutum, quod Auguninus dicit 7 . de Trinit.quadid.onfe 7. de Trin ne relatioum eftaliud przter id, quod relatir-
ue fupponi dicitur, \& ficilludaliudad retafionic upponitur, \& iterum relatio oritur ex fund mento, \& fuppofito, adhuc eriam fupponivi it
lud,quod refertur, necip ipum in effe coftiuiticed
iam conftitutumadaliad refert.ergo repugnat \(A\) conftitata perfona effe
relationi conftituere in effefuppofitali.. ferius quocumque fuppofito;se fundamento. Praterea:Llla nō diftingưut fuppofita, nec co ftituüt, q:ax funt cöponibilia in codē fuppofito, fed relationes oppofitx süt cőponibiles in eodé
 exiftens vinum fuppalitum monet \(f_{e}\); 8 eft mouens, \(\&\) motum, fimiliter etiam in eodem fupipofito fortis eft pars getierans, \& genita, vtpote \(\mathrm{m} x\), nec propter hoc caro generans;'; genita funt duo fuppofita, immo in eodem forte concurrunt.ergo relationes fuppofita non confttuunt, nec diftinguint.
Pratereai: Non videtur effe maior diuerfitas inter duas relationes, quam inter duas qualitates oppofitas, vel due, genera generalinima,
fed duz quálitates oppditz in.codem fuppofito poffunt concurrere, faltem fecundum diuerfas partes, vt patet de albedine, \& nigredine, nec propter hoc partes eruqt diueria fuppofita, it-
militer \(\&\) qualitas, \(\&\) duantitas funt in eodem fuppofito, nec ipfum diffinguunt, nec relatio \(h 2\) ber diftinguere, vt videtar.
Prxterea : Omnis relatio terminatur ad aliquid abfolutum. licet enim in termino relationisclaudatur relatio, non tainen terminat per
relationem, fed per aliquid abfolutum, fed perfona filij terminat relationem patris: conftat antem, quòd non per effentiam, quia tunc pater per prius effet pater effentix filij, \& generaret
eam, quod eft erroneü. ergo neceffe eft, quòd in perfona filij fie aliquid aliud abfolutum, per. quod terminat relationem patris.
Praterea : Omnis relatio praexigit diftinCionem extremorum, \& non caufat eam, quia 5.Metaph.probat Philofophus identitatem non
effe relationem realem, pro eo, quòd non exigic extremorum diftinctionem, quia tunc probare tur idem per idem, vel per fuum pofterius, fed perfon \(x\) patris,\& filij, funt extrema paternita-
cis,\& filiationis.ergo non diltinguütur per cas.

Quòd \(\int\) pecialiter repugnet.perfone diuine consfitui per relationem

Viterivs videtur, quòd repugnet in fpe lationem conftitui; perfonx namque diuinarelationem contitui; perfonz namque diuinare-
pugnat, quòd fit ens per accides, \(\&\) fimiliter ma xime competit per fe effe; fed fic conflituerentur per relationem effer ens per accidens, rationes enim duorum pradicamentorum, vtpote rela tionis, \(\&\) fubitantiz non concurrunt ad vnitate
perfe, cum compofita ex fubtantia, \(\&\) aliis pradicamentis fint entia per accidens.ergo per fona diuina per relationem cóftitui non potert.
Et confirmatur, quia fic fe habent relatio; \& fubftantia, vbi realiter diftinguuntur ad con ftituendum tertium reale, ficut vbi diftinguuntur fecundum rationem ad conftituendum ter-
tium fecundum rationem:manifeftum eft auté, quòd vbidiftinguuntur realiter, tertium confticutum. eft ens per accidens, quare \(\&\) in diainis

Diftinctio
tionèm paternitatis; quze fequitur generare.
Przuerea: Aut generare egrediturab effencia; aut ì perfona conftituta; fed non poreit poni, quòd ab effentia, quia déclaratum eft fupra, quod nec generat, nec generatur effentia. ergo neceffe eft, quòd eliciatur à perfona iam
conftituea, \& per confequens nec generare con ftituct primam perfonam.

Prxterea: Perfona:prima non habetfuumfor male confticutiuum per fuam actionem, cumforma fit prior compofito, vt patet 8. Meraph. rit fibi formam; fed prima perfona habet paternitatem per generarc, qux eft actio eius.fun datur enim jaternitas: fuper genuiffe, vt:patet
. Metaphyf. ergo impofibile eft, quòd prima perfona conttituatur per paternitatem.
Praierea: Si pater in effe formali perfouali confticueretur per paternitatem, tunc vere fi--lius non originaretur . Illud enim non originaeffe, omni productione circuimferipta; tale autemeft re!atiuum innafcibilis, quia ex nacurarelationis non eft atas. primus circumfcripta fcibili exiftente, ve cius correlatilum exiftar, patre ergo exiftente, qui conftituitur in effer perfonali per paternitatem, ve eft 1 ctus primus,
necefle eff filium coexiftere ex vi paternitaris abfque hoc, quòd pater ipfum origenes, vel producat, fed hoc eftomnino abfonum,\& erroneü, quia fecundum hoc prima perfona non vere ori ginaret fecundam in diuinis. ergo prima perfo-
na conftitui non poreft per relationem originis. Praterea: Si perfona parris conftituerecur in effe perfonali per paternitatem in illo figno in quo apprehenderet intelleaus perionam-
patris conftitutam, neceffario intelligeret perfonam filij contitutam.effent enim perfonalitates corum correlatiux; correlatiua autemfunt fimul naturali intelligentia, fed hoc poni non poteft, quia tunc perfona filij non vere pro-
duceretur à perfona patris, antequam effet, \& hoc non, quia nihil agit, antequam fit, aut dum ellet, \& hoc nö, quie tunc iā eft perfona filij cöfti tuta : illud auté, quobd eft, generari nonpoteft, vt ma periona per relationé originis cö́ticuatur.

Oùd diuins perfone repuignet fpecialiter producte per
relationems conftitui. clationem confitui.

Viterivs videtur, quòd repugnet fpetionem conftitui. illud enim, quod oritur producto termino non conftituit perfonam, que eft ife, fed relatio oritur termino iam produto. haxc eft enim differentia inter relationem, \& aCionem fecundum Simplicium in predicamentis, quòd actio eft caufatiua termini;relatio ve-
ro oritur ex termino. crgo impoffibile eft, quòd perfona diuina, qua eft terminus productionis conftituatur formaliter per relationem
- Prxterea : Terminus productionis non eft for maliter cöftitutus fer relationem, cum relatio
non fit productionis terminus, vt patet 5 . Phy Pet.Aur.fuper i.Sent.to. \(:\)
XXVII.
fed perforiafilij eft vere terminus productionis ergo perfona ipfa non côftituiturper relationé. Przterea:Philof.dicit s.Phyf.quòd relatio nó vbi suprs. mino, vel in fubiecto, fed relatio filiationis were eft filij perfona.ergo neceffe eft,aliquod abfolutum efle acquifitum, \& vereproduatum in ipfa perfona; fed conftat, quod effentia non originaquo conftituitur filij perfona.
Praterea:Nulla,perfona vere dicitur generari, que per relationem formaliter conftituitur, quia tunc non acquiritur effe fubftantiale, fed rit dici adacquifitio, quadm generatio, fed perfona filij vere dicitur generari. ergo non conftituitur per relationem

Praterea: Illud non conftituit formaliter perfonam filij, quod fethabet ad ipfam non forficir fuum quan effectue. nall fed efripfemer formalis effectus; fed filiatio cum fit idem, quod generatio paffiua fe haber ad perfonalitatem fi quia perfonalitas illa oritur per generationé, \& capit efle . ergo perfona filij non conftituitur formaliter per generari, \& per confequens nec per filiationem, cum fit idem cum generari. fe non confrituit genitum, alias idem fundaretur huper fe; fed perfona filij eft vere genita : filiatio autem fundatur fuper omne genitum, ve
patet 5 .Mer. ergo perfona fiijinon conftituitur per relationem.
Prxterca:Si perfonx productz per relationes confituantur eadem neceflitate erunt productx, quoniam relationes aque naturaliter refpi
ciunt oppofita fua. vnde firans aque naturaciunt oppofita fua. vnde firans xque natura-
liter, \& neceffario refpici= firatum, ficut gene rans generatum. xque ergo naturaliter firirans pirat, incut patergenerat, \(\&\) xque naturaliter
fpiritus eff fpiranus, ficut filius eft generatus; fed hoc eft falfum, quia fecundum hoc fpiritus non procederet modo voluntatis; fed modo naturx. ergo relationes non videntur poffe confti tuere perfonas productas.
Quod in fpecialirepugnet paternitati, é filiationi, ac Jpirationi diuinas perfonas conftituere. Therivs videtur, quòd in feciali repu filiationis, ac fírationis.illud enim, quo circüfcripto, adhuc pofliunt intellisi diftincte hypoitales,\& perfonx non videtur tormaliter diati guiufmodi proprietatibus poflunt intelligi hypoftafes tres diftinçeq, quia fuppofita debentcó cipiper modum quorundam fubiectoramillis
 proprietates non conftituăt fuum fuppofitum, necdiftinguant.
Przterea:Illud, quod de fe non eft incómunicabile, nifi primo formaliter conftituere in effe incomunicabili no poteft, \(\&\) per conlequens nec
ineffe fuppofitali, quod confiftit in quadam incó ineffe fuppofitali,quod confirtir in quadam inco
municabilitate, fecundum difinitioné Ricc.fed Ccc pater-
paternitas, vel fliationon fund de fe incommu- A Prxterea : Incommuniczabilis exiftontiaxinicabiles, etiam inquantum diuiox, quod pa- detur dari alicui, quod h hibear rationem (fippo-
tet; quia nulla quidditas eflde fe incommuni- fitifecundum diffinitionem Riccar.fed jin Deo cabilis, \(\&\) irem paternitas diuina non eff formaliter infinita, \& per confequens non eft des fe hace, \& fingularis, \& multo minus eft perfe originis eft xque cadem effentix diuin \(x, \&\) ita fpiratio arciua, xque habet, quod intincommuquod conmunicabilis eff, quare \& paternitas diuina communicabilis erit. eergo impoffibile eft, quòd conftituat in
rationem formalem.
Praterea : Ab vitimis difinctiuis, \& conffitutiuis perfonarum nó poteft abfrahi aliquod ma diftinstiua debent effe primì diuerfa, \&rit in nullo quidditatiuo conuenire, fed manifeflum ef, quòd a paternitate, \(\&\) filiatione abvrpote conceptusimportaztusper relationē̃or, ginis in generali,alioquin no poffet quis effe cer tus, quòd in Deo süt aliquax relationes originis,
zignorare eas in fpeciali, perimur. ergo paternitati, \(\&\) filiationi ex expropriis rationibus repugnat conflitucre in efperfonall
Qù̀d repuznzet fingulariter effentie diuina, quin fal-
ca jit aliquod juppojitum abjolutum:
 enim pertinens ad perfectionem, \& a atualitatem debet dium nx e elientix deregari, qnx perfefillima, \& actualililima elt, fed fubfiftere attefubtur actia perfecaior eftaccidente, quia fubfifiti, \& prima fubffantia perfectior eff fecunda,
quia maxime, \(\&\) principaliter fobffifit, ut dici-
 fubtantia creata, \& per confequens eft fuppofitum abfolutum.
Eus intelligit naturalitef; fedomnes philofophantes incellexerunt vnum fuppofitum abfolu ingenio dicütur intellexifíc Deü per modur cil ingiā abfoluti 乌uppofiti. ergo illud,quod prius. Iterm quicquid comperit fubltantiis fepara fed fecundum Philofophum feptimo Metaphy 54 fex. 15. ficx, \& tertio de anima, in feparatis a materia, pofitum, \(\&\) natura quiz ipfa eff fuppofitum. ergo diuina effentia fcipf formaliter lubfiftit, \& per confequens eft vinum abfoletum fuppofitum in Deo. Prxierea:Subflantia dicitura f fubfiftendo fein diuinis eft vna fubltantia abfoleta. ergo \(v\) num fubiftcre, \& vnum fuppofitum abfolititum.
Praterea : Actioncs funt fuppofitorum, fed Prxterea : Actiones lunt fuppofitorum, fed
crearc, velle, \& fimilia competunt diuinn effentiz . ergo videtur, quòd ipfa fit fuppofirum.
fiti fecundum diffinitionem Riccar.fed in Deo
eff exifterc abfoluūu omnino incommunicabile alcerì fee nec enim filius onmmunicatict, aut alix pergo viderur, quòd in Deofic aliquod fuppori.ergo videtur, \(q\).
firum abolutum.
Prextera: Si repugnaret fuppofitumabfolutum in diuinis, hoc, effer, quia poni oporteres fuppoitum quartum, aut quatuor perionas,
fed hoc non impedit, quia illud fuppofitum non
ponit in numerum cum onibus. vnde ficut cuu ponit in numerum cum omnibus.vnde ficut cau ra elt quatcrnitas rerum, ilicet tint tres.proprix,
\(\approx\) vna quxdam communis pro eo,quòd ifta com muniseft vnitatum qualibet illarum trium, \(c\) ecundum quod refpondet concilium generale erit fuppofitum quaternitas, quia illud commu ne fuppofitum quafolurumas erit veraiaciter quodil betillorum trium relatorum. ergo non appa-
ret, cur non poffit poni tale aliquod fuppofiret, cur non pofitit poni tale aliquod fuppofi-
tum abfolutum, \(\&\) per confequens nō oupe dinum fuppofitum confituitur per relationem.
- Quod perfone diuinac conflituantrr, é distinguantur
\(E_{D}\) in
\(S_{\text {ED in oppofitum videtur, quò perfonx }}^{\text {Eflatainis proprictatibus diftiuguan- }}\) tur perfonaliter, \(\&\) in in effe fuppofitali conflituantur ex iis, qux frribuntur in canone frri-
peararum dicitur enim Marthxivitime tes docete omnes gentes, barhizivitimo, Eunnomine Parris, \& Filij, \(\&\) Spiritus fancii. Et \(f i-\)
 fanctus, \(\&\) breviter vbicumque nom k Spiritus fonx,nonalitet exprimuntur, quàm nominibus relatiuis, vt patet: hoc autem non effet, fi haberēr aliqua propria diftinguibilia prater profit verifimile, quòd Saluator eas exprefferic fub propriis diffinctiuis.ergo perfong folu iftis proprietaribus diftinguuntur, \& in in efie perfonali
Praterea :Idem patetcx dietis, \& intentione doetoris pracipui Ang. aitenim de fide ad Pet. cap. quod aliud eft genuife, \& \& ideo alius elt pater,
alius filius, alius fpiritus fancus. Ait feptimo de Trinit. quöd non nifiex folis relatiuis plura- ca lem numerum concipi oportet in Deo. ait enim nono de Trinitate, nee patrem effe filium, nec at
fpiritum fatum patremeffe, vel filium, fed riplicem relationem adinuicem perfonatum ait etiam 1 r.de ciuitate Dec, quòd dideo fim plex di cap.to. eo, quöd relatiue citur,nec eft tipfa; nam vtique.pater filium ad quiem relatiue dicitur, nec tamen eff filius, in quo nec ad femetipfum dicitur, hoc eft, quod ait etiam quinto de Trinitate, quod in ifta prx- cap.
ftantiflima Deitate quicquid ad fe dicitur, non pluraliter, fed fingulariter a ccipitur, quod non ad aliquid, fen relatiue dicitur ron fubfantia-
liter pradicatur; fed manifef perfonx non diftinguerentur folis relationibus,

Diftincto "XXVI.
579
nee effet verum, quod Anguftinus dicit. ergo
id, quod prius. id Praterea : 1 d nim quinto de Trinit. quad eandem naturam vt non fitille, qui genuit; nam quomodo eritip propriun eff patri, quìd femper eft pater, \(s c\) ato Deo proprium elt, quad femper enf filius,
fod fieffentalia diftinctiua perfonarum , quam huinfmodi proprietates, infufficicnter itta divifupra . Dimetharrus. .egid, 4 dipis a
aliorum do-
nmm. 10. Cotrumait cnim Damafcenus Libro 1 . quòd om nia quxcumque habet pater, habet filius, \& ionem \& generationem, \& proceffionem. In is enim folis hypoflaticis proprietatibus abin nicem differunt, non fubftantia haxc, ideft, tres hypoitafes. ait etiam paulopoit, quod vnum bus pacernitatis, filiationis, \& proceflionis feundum exiftentix modum differentiam cogno timus. ait ectianl libro tertio, quad differennali, \& filiali, \& proceffibiiii recognorcimus; fed manifectum eft,quod hon different folis ift puerentur, \(\&\) diftinguerentur perfonz. ergo id quod fupra.
Froquarca: Idem patet ex dietis Riccardi 1 l per folam originem eft ifta varietas exiffentix, quando in pluribus perfonis eft vnum, idemque riginem muruam habere ad inuicem diferen iam. Similiter etiam paulopof dicit, quò quia identitas fubflantix in diuinis omnis qua erences perfonarum proprietstes folumcirca riginem quarere oportebir. In diuina namque natura fecundum folam originem exiftencardus dicit fimilia. vnde patet, quòd fuit hui:ss intentionis, quòd per proprietates relatiuas conftirterenentur perfonx, \& diftingueren prat non perea idem pater exis
aorum . ait enim Boetius libro primo de Trinitate, quad fiobtantiain diuinis continer vnitafelmus etiam dicit de proceflione firitus fancti, quòd omnia funt vnum in diuinis, vbi non - bubdit, quòd per hoc filius alius eft d parte, quio eff filius, quòd vere eftalius, quia na Tcendo veon poffet, nifi proprietates relatiux confitue rent,

\section*{Refporfio ad quastionem.}

A \(D\) quartionem iftam refpondendo,hoc orPrimö namque inquiretur, quid tenendum. de fubieto. \({ }_{\text {Per.Aur.fuper I.Sent.to. . }}\)

Secundò vero inuteftigaridumerit fecundum Tertion vero inueftigabitur modus verus, iu taillud, quod videxar.
Quartrò quoque inquiretur de duplici dubio cet, an fift aliquod foppofitum abfolutum, com-
mune tribus relatiuis, mune tribus relatiuis, \& verum abfravis pro prictatibus per intellectum
ceptu hypoftafes \({ }^{2}\) iftinctz.

ARTICVIVS PRIMVS
Opinioquorumdam.
Circs primum ergo confiderandum, quood, Opin quo onftiqui, \(\&\) difitingui, non quidem per deciatio- - penditure. nes, fed omnino fe totis. fimplex enim, I quo divina \(\begin{aligned} & \text { frunt fimp licifima . ergo fe totis ab inui- }\end{aligned}\) cem diftingtuntur.
Praterea: Aut perfonx diainx diflinguun rur fe totis, aut aliquo conueniunt, , \&e aliquo quia zunc temporis perfona effer aliquid, \&
per confequens compofitio, ergo neceffe eft quàd diftinguantur fe totis; hic autem modừ quädo oliqua conueniunnt, x diftinguuntur, ne cerfe effe, quod non diflinguantur le totis, quia
talia funt primo diuerfa, quax fcilicet fe cotis di finguuntur. primo autem diuerfa in nullo con ueniunt, vt patet 1o. Metaph. necefíe eft ergo c.5.8. 13. gnare principium conuenicntizaliud \(\grave{i}\) princigiare principinium
piodtem fecundum rationem; fed manifenum eft, quid perfonx diuinx conuerenc fubfancias difingas, io fepizotas, ficur Arrius fingit.ergo neceffe eff faltem fecundum rationem atilignare aliquod principium conuc-
nientix videlicare fic nis, videlicet proprietatem relatiuam.
Sed fiifla difuputianturf, apparet, quòd nè mo
mo tiua Fr rimx opinionis foluuntur, nec ratio con-
tra eam faca conclidit; ratio ficuidem contra cam faga conclidit; ; ratio fiquidem con-
cludit, quod perfon \(\begin{aligned} & \text { noal folum conueniunt, } \&\end{aligned}\) difinguuntur fecundum rationem, immo realiter. ergo non folum oportet affignare aliud
principium conuenientix, \(\&\) aliud diftintio pris fecundum rationem, immoaliud, \& aliud fecundum rem, vel fin non crit idem fecundumprincipium, \&s ratio diftinguendi, \(\&\) conue-
niendi, \(\&\) ita \(f\) e totis perfonz conuenient \(\&\) di ftinguentur.
Motiua e cià non foluuntur, quià cum perfóna fit fimplicinima recundum rem, necht in ea eft, \& a quocumque diftinguitur, fe toto diftin guitur. Confiderandum eft ergoad videndum veritatem hunius difficultatas, toudd perfonama.
petfona difingui fe tota tripliciter poreft in' petlonid
telligi.
Primò quidem, quòd diftinguatur fua tota-
litate refultante ex effentia, \& quia hac totalitas, non eft priud \& quia hac totalitas, non eft aliud, quim.
perfonalitas, ve infra diccetur: perfonalitas A minari, sediftinicte cöcipi,fieffent noti;fed quia 2utem viius perfonx totaliter differt ab alia,
uignoti funt, nominantur, \(\$\) innotefcunt per ho-
nabent dum intellectum verum eft, quòd perfonx fe totis, \(\&\) fuis totalitatibus dimguntur. \(\%\) guantur fe totis, vtintra totalitatem illarum non fit aliquid, quo conueniant precifum, 8 diftinctum, ant difininguibile aliquo modo ab eo,
quodiftingunntur, \(\& \varepsilon\) adhuc in hoc feñu vetum quodiftingunntur, \& adhuc in hoc fenfu vetum
eff, quod fe totis diftinguuntur, quòd non eft in cis aliquid fignabile, quo conueniant, \(\&\) fignabile aliud, quo diftinguantur, cum non fit citaterci, \& rationis, ficutmotiua opinionis
procedunt .
Tertio vero poreft intelligi, quid in eis non fir commune anquid, \(u\) uniantedita difinguantur fe totis, quòd idètitentur in nullo fignificabili, vel non fignificabili, indiftinguibili, vel diftincto, 8 in hoc fen-
fu falfum eft, quod differant fe totis, nec moriua procedunt. faluatur enim omninoda fimplicitas, \& quòd in perfona non eft aliquid, \&zaliquid, daro, quod conueniant in aliquodittinao
\(\&\) imprecifbili, ab illo, quo formaliter diftinguuntur, \& fecundum hoc remanet adhuc inqui firio, quid fritllud, vtrum modus aliquis abfoluvel proprietas relatiua
opinio erronea quorumcumque.
Proptera dixeruntalij, quòd perfona in foffe perfonali i per quordam modos abfolutos. intelligens enim diuinam perfonam in effe pofitam, ved nulla apprehendit perfonam parris;
concipiens vero in effe pofitam चtab alio per 0 perationem intelle,tualem perfonam filij apprehendit; concipiens vero ipfam in effe pofi-
tamper miodum voluntatis intelligit piritum tam per modum voluntatis intelligit fpiritum
fanctum; \& fecundum hoc non eftaliud trinitas perfonarum, quam fubftantialiter pofita, nec eft aliud perfonalitas trina, quam trina pofitio
vnius, \(\&\) eiufdem rei . vnde \(\&\) origines diftiñguunt perfonas principiatiue, atque conftituüt relationes arguitiue, feu oftenfiue, modi ta men abfoluti trinze exitentix formaliter conti tii poteftomnibus rationibus fuperius arguendo primo, fecundo, tertio, quarto, \& quinto loco induytis.
Nec autctoritates, qux in oppofitum inducun
turobuiane huic modo dicendi, pro co, quòd omnes intelliguntur, quo ad innotefcentiam, \& manifétatrionem diftinctionis perfonarum.
clamant enim omnes Sancti, quod relariones perfonas diftinguunt, quia diftinctionem often peifont, ficut\& de indiuiduis fubtantix in crea-
dunt,
turis hilo turis philofophi confucuerunt dicere, quòd nu-
meraliter diflinguuncur per proprietates, quamerailiter diting iuntrur per proprietates, qua-
rum collecio non poteft, nifi in vno folo reperiri. non intelligunne cnim philofophi, quin aliquodiftinguantur fui generis, ied quia illud
ignotu eft currũtad proprierates accidentales ignotileft currit ad proprietates accidentales
affimiliergoin proporito perfon modis fuis ab Colutis, inuicē difíinguontur, quibus poffert no
nx nominibus relatiuis. vnde quod fint alia no-
mina perfonarum, vlifr nomina relatiua,
Sapiens innuit Prouerb. 3 . vbidicit, quòd, no- Trou. menelt eius, \& quod nomen filij cius sit nofci. tiplicat trinitatem, quia multtiplicicatum ofendit, \& idem de autori
iftum modum dicendi
Sed iftis non obftancibus nullatenus fare poteft; tum quia Auguntinus expreffe dicit, quòd vbi /upra. pliuralitat in diuinis, non niff ex relatiuo accipi potet: :cum quia Damarcenus ait, quad non
nifi in folis proprietatibus differunt beater hypofta fes: tum quia Riccardus dicit, quod non
 Ecclefia extra de fumma Trinit. in cap. Firmiter, quid hxc fancta Trinitas fecundum com- fomm, frict, munem fubftantiam indiuidua, \& fecundum
perfonales proprictates difceta : tum quia mo perfonales proprictates difcreat :cum quia mo
dus ille dicendi contradicit fible exponendo illos modos abfolutos non effe alios, quìm diui-
nam effentiam poni à nullo in efle, \(8:\) poni ab nam effentiam poni n nullo in efle, \& poni ab
alio per modum intellectus, \& naturx, \& poalioper modum inteclectus, \& \& naturx, \& po-
ni ab alioper modun voluntatis. conttat enim
 ta nonthaber differentiam, , nifin in modo efsen-
di relatiuo, qui ent effe ab alio, \(\&\) non dicidi relatiuo, qui eft effe ab alio, \& non dici-
tur ab alio. vnde, fi per tales modos diftinguuntur perfonx, manifefte patet, quòd per
folas origines diftinguantur, nec auictoritates folas origines difinguantur, nec auctoritates
rationabiliter exponuntur ab iftis, quia SanCtidebuisent dixise alicicui, quide per rela-
tiones perfonarum diftinctio inorercis, \(\&\) non tiones perfonarum diftinctio innorefcit, \& non tur. Mirum etiam extitifset, quod Saluator, tur. Mirum etriamextitiser, quod Saluator,
qui fiblimia, \& abfconfa nobis de Trinitate a peruit, nullam mentionem fecifser de iffis mo
dis abfolutis. nufquam enim locutus eft de perdis abfolutis. nufquam enim locut.
fonis, nifif fub vocabulis. rclatiuis.

\section*{opinio quorumdam aliorunt.}
\(\mathrm{H}^{\mathrm{T}}\) ideo dixeruntalij, quòd non folum fic Leff de fatto, quàd perlona diftinguantur Soluros, imulo fic eft necefse poni, \(\&\) imponilbile eft, quòd alitetr diftinguantur: tum quia modus abolutus soneretur, haberet fe ad efsentiam per modum aCtus, vel econuerfo efsentia ad ipfum; virumque autem impofibile eft, quia diaina efsen-
tia , nec potentia, refpectu alicuius, nec eft tia, nec potentia, refipetu alicuius, nec eft
aqus, vel forma altrius : tam quia omne 2etus, vel forma airerius : tam quia omne
abfolutum in diunis perfetionem fimpliciter importat, \& per confequens communicadie tribus, nec poteft efse ratio diftinguendi: tum quia relationes aduenicntes fuppofitis
conntitutis per abfoluta exrrinfecx, \& aducrititix, atque accidentales fuppofitis, cum tamen
in Deo accidens poni non poffit : tum quia fuppofira abfoluta per neceffitarem in effentia diftinguuntur,cum omnis modus abfolutus naturamdiuidat, \& partiatur : tum quia modi hu-
iulmodi abfoluti, vel tranfirent totaliter in ef- \(A\) fentiam, \& ita dinguere non poficnt, vel non
tranfirent, \& fic compofitionem in Deo pone tranirent, \& fice componitionem in ieopone-
rent. vnde neceffe eft , quodilli modi fint relatiui, tranfecuntes quidem per compofitionem:
ade effentian, \& per compofitionem ad oppofiadelienuan,
tum manentes
His ergo, \& multis aliss videtur poffe con-
cludi, quod impoffibile fit perfonas diuinas con cludi, quod impofibibile fit perfonizs diuinas con
fitui per modos abfolutos; quibus non obftanfitui per modos abfolutos; quibus non obftan-
tibus idetur aliis , quod quidquid fird de fato, nihilominus pofibibilitas non probatur exiffis;
vnde refpondétrationaliter, \(R\) euacuant fecun vnde erffondêt rationaliter, \(\&\) euacuant fecun
dum veritatem ifta motiua.: \(\mathrm{p}_{\text {rimum enim non concludit. dicetur enim, }}\) quod modus ille abfolutus, \& effentia, fun per indifinetionem, \& per confequens vna no eft actus alterius. vnde, ficut aliij dicunt, effent ideni realiter, dirtincta formaliter, melius tamane eft dicere,, quod tam realiter,
maliter effent vnü per indifinotionemn forqueretur compofitio fecundum formalitatem. eft inconueniens, fidetur aliquod abfolutum quod perfectionem fimpliciter non importet; nes fimpliciter, ve intelligcre, velle; quxda dam vero non vi proprix creaturarum naturx perfonarum perfeationem fimpliciter non itimportarent, effo quòd effent abfoluti.
Tertium autem etiam non concludit, quia conftituto non differunt realiter abs ipfo, fed. rranfeunt in identitatem realem 8 ita non e-
runt accidentales, ficutdicitufde firationerunt accidentales, ficut
aetiua qux aduenit filio fecudum aliquos. 1 iam confituro per filiationen.
Non procedit etiam, quartum. negabitur cnorum feparatio, aur multiplicatio fublantiz. fubfequatur nornapparet enim,quin cadem efrencia, vel fubleantia, poifit habere plures mo-
dos exiftend Quintum denique non pröcedit. dicetur nim, quid modi huiufmodi abfoluti, fundant cume efrentia eädem vnitatem; \& indiftinutioné nem non ponunt. nihilominus enim inter feenadem vnitatem norif fundant, nec indiftinatio nem habent, \& per confequens fuppofita difin
guere poffunt. vnde idem dici poteft de modis guere poffunt. Unde idem dici potecif de mod
abfolutis, quod dicitur de relatiuis

Opinio Scoti 1.Jent.dija.26.q.1.
 per miodos abfolutos; fed per reataiones origi
nis, \& hoc tenendumett rum, \& reuerentiä auctoritazum, quibus ingenia debent fubmitti in oblequium Chrifti; non autempropter rationes inductas, qux ficutpa-
tetdefencili folui poffint. Rationes tamen 2liquxe eficaces induci pofiunt fecundum iftos, neeftnamque inter diuinins perfonas pone
Pet.Aur.fuper I.Sent.to 1
re èqualem cóexigentia, vtividelicer \(x q u a l i t e r\)
fe coèxigant in effendo, fed fi perfon \(x\) per abgerent xqualiter in effendo fecunda nife coexi Tona cocxigeret primam, quia caperet effe per productionem ipfius:prima vero fecundam non
exigeret, fed fi prima per relationem ad fecun exigeret, fed fi prima per relationem ad fecun-
dam conftituatur, \(\&\) coonuerfo, mutuo fe coexi gcret; quia hax eft relatiuorum natura. ergo qerforx conntituuntur, \& dítinguuntur prgo-
prietatibus relatiuis. Praterea: Si fappofit tur per aliquid appolitum, patreqis confituereprodutione filij, quod fibi aliquid adueniret, inconueniens enimen eft, quod partermpofifiler. quid acquirat. ergo \& \& imponfibile eft,quòd con Przterea: Omnis abfolatum. fuigeneris contrahitur ad effe fuppofitale, limitatur in fuo genere, \& per confequens noneft infinita ; fed diuina effentia eff ommino infi-
nita. ergo non contrahitur ad effe fuppofitale per aliquid fui generis, fed per rem alterius ge-
 Sednec rationes prediata efficaces videnturmaxime fecundum diea ifforum.
Prima fiquidem tem patris non includitur antiua perfonalio per
modum contiturile nec etiam intra filij perfonalitatem. vide perf, na patris fola paternitate conftituitur fecundū eos, \& Perfona filij ex filiatione fola. Fecundum
hoc ergo non eft vera
orrum propofitio, hoc ergo non eft vera eorum propofitio, quòd
perfoñx diuinx \(x\) qualiter fe coexigañ in effendo, quia a perfona Ipiritus fancie xigit patrem,
\& filium, , cum producitur ab is \(\&\) conntuitur \(\&\) filium,cum producitur ab eis, \& conflituitur per \{pirationem paffiuam; pater vero, velfflius
nonexigunt in eflendo fpiritum fantum, cum non producantur abeo, nec conftituantur per firirationematiuam. vnde fi per impoffibile
tolleretur firitus fan aus, adhuc remanerent toter, \& filius perfonaliter conftituti.
Secunda etiam inefficax elt ex eodem, quòd patri, \& filio aliquid adnenitin produ, quione autem xque incoueniens, quòd pater acquirat a liquid ex produetione fpiritus fañiti, quirmad Modum fi acquireret ex filij productione.
Tertia quoque ratio deficit in quidem; quia maior propofitio cuidentiam nullam haber. non 2apparet enim,'quòd natura, qux per modos abrolutos indiftingos a fe tragis infinitaretur, quam fi per modos relatiuos
 teff efff fub tribus modis relatiuis manente fla
infinitate, fic non efteuidens, cur effe non poffer infnitate,fic non efteuidens,cur effe non, poffet tiis tamen interfe, \& difcretis.
Secundo ctiam deficit
Secundò etiam deficit, quia conceffo, quòd per remalterius generis contrahatur diuina efl cefitate,fequitur, quiod res illa alterius generis: fir modus relatiuus, quia poterite effe modus ab,
Colutus ; talis namue fet alterius generis ab

\title{

}

Liber I. Sententiarum
Quid dicendum feckndum veritatem.

 tionem Ecclefix, vbidicit, quöd fañaz Trinitas eff fecundum fubfantiam indiuidua, \(\&\) fecundum perfonales proprictares difcreta ; renendum elfinguaia, quod perfonz diuinx non
 Onod poteff 2pparcere extribus. Primò quidemi porteriori procedendo ex creata imagi-
 na fecundum rem, qualis difitintio, \& per quanii reperitur in creata imagine mentis noftrx intentionaliter,, fecundum rationem . , 1 zc eft enim doArina, \& modus procedendi Augufini vbiguc in totol libro de Trinitate, vbi per Trinitatem repertam inmente noftra, omni imperfetioneremota, docet nos con/cendere ad fedmanifeftum eft, quòd in Trinitate creata conftituuntur fuppofita per origines, \& per cas diftingiuntur in effe fuppofitali, intentionali quidem, \(\&\) non reali ; anima namque,
ofisurn. fpicuam fecundum Auguftinum, \& per amorem ponit fe extra fe in effe dato, \& latõ; hac autem anima, inquantum ponens, dicitur pa-
rens, inquantum pofita, \(\&\) confpicua dicitur rens, inquantum pofita, \& confpicua dicitur lata dicitur donum, \& fpiritus, \& fecundum hoc eft eadem anima inter fubfiftens, \& tria fuppofita in eflentia vna, vt lupra dictumeft, dum ageretur de imagine Dei trina : manifefituuntur per effe confpicuum, \& effe latum, \&effe ponens, qux funt habitudines originum, nec eft aliquid aliud in 2nima, vt conpicue
pofita, quam non fit in ponente prater poni, \(\& \infty\) pofita, quam non fit in ponente prater poni,
ponere. vnde in his folum diftinguuntur, \(v t\) patet, nec inter verbum mentis, \& mentem poteft aliqua diftinctio affignari, nifi penes concipere, \(\&\) concipi. parens enim eft, vt conci-
piens; verbum vero, vt concepta, \& fi effic confpicuum, \& effe conceprum effer reale quid, non dubium, quòd effent duo realia fuppofita per concipere, \(\&\) concipi conftituta fuppofitaliter, \& diftincta, crgo in illa ineffabintor fuppo-
nitate diftinguuntur, \& conftituuntur fita in veroeffereali per concipere, \(\&\) concipi, \& flare, \&flari, ita vt fit vnus Deus reali--ter, ter fubfirtens, \& per modum concipientis, per modum flatus, doni, \& Spiritus in omnibus vnus, \(\& x\) idem, praterqua in trina perfeitate mul tiplicata per habitudines originū relativârum. Secundó vero poreff idem patere ratióne, fumpta per experientiam, 88 inductionem. tapofitis, quafola faluare poffunt identitaté porentialem realiter cum definitione reali fup-: ponibili, fed non inuenitur difcurrendo in omuentibus, vel non vinencibus aliquis modus di-

A finctionis, qui conftituat diuerfa fuppofita, faluando identitatem totalem fecundum rem, vt tum ea, quae eft fecundum dicere, \(\& 2\) dici, emittere per amorem, \& mitti.patet enim, quòdintelligens fe, quodammodo fe geminat, \& fuppofi
taliter fcindit, quafi in duas fubfiftentias fecun dum Auguftinum, fimiliter amans fe; hoc au- vibi fupra. tem in nulla alia origine reperibile eft, ficut, pa
tet difcurrenti. ergo pura imaginatio abfque rationis fulcimento eft ponere, quòd diuina fup pofita, qux funt vnum effentialiter, \& fimpliciter difinguant fuppofitaliter per modos abfo-
lutos, vel per origines qualefcumque, vbi tamen lutos,vel per origines qualercumque, vbi tamen
per dicere, \& dici,flare', \& flari, de quibus folis reperimus exemplum.
Tertiò vero poteft idem patere à priori. foli namque modi illi, qui funt penitus indiftineti ab co, cuius funt, ita quod cum illo fundant peni-
tus eandem vnitatem, foli illi pofliunt fuppofita conftituere, \& multiplicare. fi enim fuppofitum non eft aliud, quadm illud, quodeft per fe folitarium in tertio modo effendi per fe, res illa,
qua de fe nō haber propriam vnitatem, fed cum modis fundat vnitatem per illos modos trahit ad perfeitatem tertij modi, \& fer confequens ad effe fuppofitale, \& fubfiftens, \& erunt tot fuppofita, quot erunt modi tales in illa natuponentes in numerum, fed penitus indiftincti funt illi, qui poffunt conftiturere fuppofita, \& plurificare: fed manifeftum eft, quod omnes modi, feuabfoluti, feu relatiui comparati ad
id, cuius funt modi extrinfeci, nec funt modi intrinfece effendi, prater modos relatiuos importatos per concipere, concipi, \& f pirari : hoc autem facilius patet in concipi, quo tormaliter
aliqua res dicitar mentis conceptus, \& verbum eius. concipiens enim rofam, experitur in fuo intuitu aliquid vnum fimpliciter, de quo contcat, quod eft res omnino eadem rohs par-
ticularibus, que funt extra, alioquin illa cognita, aut difincta rofx exterius non fcirencur: conitat etiam, quod habet vitra realitates rofarum particularium, qux funt extra quiddam alind, alioquin ficut illx funt plures,
\& diftincte, fic intelligens rofam fimpliciter có ciperet diftincta, 8 multa, cuius oppofitum exaliquid, quo omnes rofx funt vna rofa fimpliciter:illud autem non eft aliud , quam concipi paf fiue.non enim fuperinducit intellectus rofis par ficuaribusaliquem modum abolutum, aut refpectiuum, quo in vna rof ampliciter adunen-
tur, fed per fuum concipere attingit eas, \& fic per vnum concipi adumantar in vno effe concepto, vt fit rola fimpliciter pofita folitaricinproipectu per modum cuiuldam fubfiftentis in tali effe ex realitatibus omnium particularium rofarum, \& ex paffiua conceptione, ex quibus adunatar roia fimpliciter, tamquamvconftat autem, quòd intellectus diftinguere non poteft in rofa illa fimpliciter, inter realicates rofarum particularium, exquibus con-
ftituitur, \& conceptionem pafiuam cnim
\(\therefore\) Diftinctio XXVI.
enimillum conceptum rofx poteft fcindere, in hac duo, immo de neceisitate apprahen-
dit, vt vnum fimpliciter habens indiuifibilitatem omnimodam, \& omnimodam vnitatem, \& ua, qua vere eft modus effendi intrinfece, \& fubfiftendi in effe apparenti refpecturealitatis rofx;nullus autem modus alius, feu abfolurus, feu relatiuus fic fe habet ad id, cuius eft modus, tudine refpectu albedinis, quoniam elt modus extrinfecus diftinguibilis ab albedine, vel ecó-
uerfo, \& fimiliter rectitudo refpectu linez, \& vniuerfaliter non inuenitur, nifi in concipere, concipi, \& fpirari . ergo penes illos tantummo do fumi poteft fuppofitalis diftinctio, \(\&\) perfo-
narum conftirutio in diuinis \(\&\) non penes alinarum conftitutio in diumis, \& non penes, ali\& in hoc primus articulus terminetur.

ARTICVLVS SECVNDVS. De modo, quo per relationes originis constituuntur
\(\sigma\) distinguuntur perfone opinio \(S\). Tbome.
par. 1. quaft. \(40 . a r t .2\).
Opinio S. Irca fecundum autem confiderandum, catur expli quod modum, quo relationes originis perfimode vifi funt afsignare. Dixcrunt enim aliqui, quòd relatio accipi poteft, inquantum rela tio, vel inquantum eft res fubfiftens . paternitas ergo, vel filiatio conftituút non nifíquaste, nus funt fubiifetes. vnde fi effent inharetes; fi-
cut in creaturis, non poffent fuppofita conftiture, fed quia funt fubfiftentes, ideo poffunt; \(D i\) xerunt autem ifti, \(\varphi\) licet perfonz difinguantur,tam relatıonibus, quam per originem, primò tamen \& principalius per relationes fecun ropter duo,primò, quia neçeffe eft,difinctionem aliquorum intelligi per aliquid intrinfecü ad vtrumque, ficut in rebus creatis, vel per ma. teriam, vel per formam ; origo antem alicurei, fed ve via quadamad ipfam, vel ab ipia, ficut generatio fignificarur, vt via ad remgeni-tam,\& vt progredibilem àgenerante. (ecundü efle perfonali,nec conftituantur per generare, \& generari, qux intelliguntur, vt via, fed per pa cernitatem, \& filiationem, qux intelliguntur per modum habitus in perionis . Secundo ginis eft, quòd conftieuat hypoftafimyel perfo: nam, quia origo activa fignificatur; vt progre-
diéns. a perfona fubfiftentei vnde prafopponit cam ; origo autem parsina fignificatur, vt viaad perfonam fubfiftentem; \& vt nondume eame conftituens. vnde melius dicitur; quòd'perfoIfte modus nem . Sed hic modus dicendideficit in duobiss it in duo- primo quidem, cum ait; quòd relatio, vt fublibus fecun- fens confituit fuppofitum, nullim namque
dum Auao fuppofitum confituit fuppofitum, fedirelatio rem.
fubfifit, fuppofitum eft ergo non poteft dici, quòd relatio, vt fubfiftens fuppofita côftituar. Prxterea: Nullus dicit; quod pater conftifilij, red manifeft ftentes non funt aliud, quadm pater, filius, \& fpiritus fanctus, cuminil fubfiftat in diuinis; nifi tres perfonx, ergo nihil eft dictu, quod relatio Praterea: Quarens.
Praterea: Quarendum eft à fic ponentibus, quid addit-fubfiftentia ad relationem, \& quid cum effentiatio fubfitens, nominat relatione fam relationem meram, cui feipfam fubfiftere conueniat, fed non poteft dici, quòd nominet relationem, \& effentiam, quia fecũdnm hoc nil fituat, nifi quòd effentia \& relatio fons connec poteft dici, \(\Phi\) nominer perfonas, licet ift ita non intelligant, quia fecundum hoc, non eft verum, quòd relatio, ve fubliftens cöftituat, imconftituit, fed conftituitur. Nec poteft dici, \(\underline{q}\) nominet meram relationem, cui per fe competit fubfiftere fine effentia, quia recundum hoc nalitatem diuinorum fuppofitorum includere. ur effentia. ergo non apparet quid eft diction quòd relatio conftituat, yt fubfiftens.
Secundò vero deficir in eo quod ait, quòd re di per prius, \& principälius conftituunt; \(\& \&\) difinguunt perfonas, quam origines ipfz; vtpas ternitas,vel filiatio potius, quàm generare, vel dum noftrum modum intelligendi, \& quafi funi damentum, in quo non videtur primo; \& princi palius fecundummodum intelligendi penfona
conftituere, fed paternitas eft pofterior ipfo generare, \& filiatio ipfo generari.impolsibile enim eft, quod intelligatur pater, \(n i f\) qui getnerat, vel genuit filium, nee filius, nift qui genera-
tur,vel genitus eft . vnde Philofophus dicit in 5. Meraphy \({ }^{\text {q }}\) quòd relationes huítifnodi:fun
 ait, quòd parernitas fundätur fuper poteritian generatiuam aquatam. ergo impofsibile eff; niras primo,\& principali fum generare fecundum noftrum modum intél ligendi pracedat paternitatem, \& fit fundamé' rnm ipfius, \& fimiliter etiam generari preccedit filiationem, \& eft ipfius fundamentum.

Et fidicatur, quòd pàternitas, prónte eft rela tio fupponit actum notionalem fecúndumintel leaús prout vero eft confrituciua periofáprix agens, fi vtiqué fic dicatur, non valet, paéerthitas namqne inquàntum conftizutiua, aut intelcur fub expreffa ratione patèrnitatis s \& filiatio fub expreffa \& propria ratione, noneft veftim; quod magis fecundum noftrum modún intel vel filiatio, quàm gerierârícuius oppofinunfifi
 fub
\(\qquad\)

Diftincto XXXI. \(\quad 585\)
584 Liber I. Sententiarum.
fub exprefsis fuis rationibus paternitatis, \&ifi- A abfoluta,nec relatiua, fed ve communis, indiffe \(\begin{array}{lll}\text { liationis, inquantum huiufinodi vere intelligín- } & \begin{array}{l}\text { rens, \& abftrafta, \& fecundum hoc dici poteft, } \\ \text { tur, } \\ \text { vt quadam habitudines, } \& \text { quada relatio- }\end{array} \\ \text { quod paternitas non conftituit, vt relatio, fed }\end{array}\) nes, \& per confequens fic prafupponit afus no ve proprietas, nec ve fic fequitur generare, imtionales, \& fic imporsibile, quòd per prius aut principalius confitituar,quàm ipfemet actus.
prxterea \(:\) Licer produationes elicitr non pofsint contituere fuppofitum \(\boldsymbol{i}\) quo eliciuntur,nec produ tiones, ex quibus aliquid parsiue producitur quafi per modum termini accipricum ad quod funt vix, \& quod per eas producitur, nihilominus productiones atiux, qux eli citz non funt \(\&\) parsiux, qux vix non funt ad
aliquid, quod per modü cermini producaturcó ftituere poffunt fuppofita \(\&\) perfonas, pro eo, \(q\) non debent intelligi, vel per modum egredientium à Ituppoito, vel per modum infiftentium, quo tormaliter producant priter producantur fuppofita producta,quo ad productiones pafs uas, fed declaratum eff fuprad dift.quinta, quio gec generári vt aliquid eliciens perfonam filij, quia filius non generatur in diuinis, vt Sortes in humanis, fed ficut genitus, nec pater gene. fit generans per generare formaliter \& non eliciendo ipfum, Et filius fit genitus per generari formaliter,non quia elici gatur per ipfum. ergo generare, \& genan
intelligendi poffunt concipi vt conftituentia fuppoîta prius, \& principalius quàm filiatio, vel paternitas, qux afequuntur ad illa. vnde imaginatione, non attendens, quòd generare non debet intelligi in diuinis per modum
eliciti, nec generari per modum elicientis \(\&\) eliciz:

Opinio Heruei exponentis opinionem prediatam
1.fent. dijlinf. 26. q. 1 .

 tione relatiua,
relationis poteft ab aliquorandum, quod iciter circumio fcribi,primo quidem contraric, ficut rationale circamfcribitur, e excluditur d bruto, tam IIcircumfrcribatur relationis ratio, oportet illud fit abfolutum, quia contrarium \& repugnans eitrazonirelatiuz, \({ }^{2}\) acimposibile perfonarum excludatur relatiua ratio: quia runctalisproprietas poneretur neceffario abprio priverive, Mia vidicter prion incladitur nec excluditur co modo, quo ra: tionale ab animali circumfcribitur, quia ratio: animalis non includit totailitatem in a au, fed rationale, vel irraztionale, jed fecundū hoc proprietasdiffinatiuajex confitutiua perfonzabArahit \(\grave{\text { reclatione, 傦quancum concipitur, nec }}\)
mopracedit.
sed nec ille
mopracedir.
Sed nece ille modus dicendi fare poteft, cer- Reproba-
tum eft enim quod proprietates indiuinis di- tur the mo
 lum fecundunn rationem, alias perfonx non di-
ftinguerentur realicer, fed fola ratione, ficut finguerentur realiter, fed fola ratione, ficut
fingit error Sabellij, fed manife fum eff; quòd fingit error Sabellij, fed manifeftum eff, quò net effe indifferens, \& abfractum ab abfoluro, \& relativo, fed talis abfraatio \& differentia foergo fecundum huiurmodi indifferentiam, \& abofractionem nô poteft diftinguere perfonas.
Przterea: Sicut fe haber fuppoficum fimpliPraterea : Sicut fe habet fuppofitum fimpli-
citer, \(\alpha\) in communi ad propritrates in comciter, \& in communi ad proprictares in tat.
muni, fic fe habet fuppoficum rale, vel tat? in rpeciali ad proprietatem iftam, vel illam, vepa
tete axdiatis.Philofoph tet ex dittis. Philofophi i2. Metaphy f. ficut fe, cap.
habent principia in communi, ita \& in particu . habent principia in communite
lari hoc principium ad hoc principiaturn, fed manifeflum eft, quod ficonci ipiatur fuppofitū in communi, prour abłfrahir ab abfoluro vel re vt fic concipitur conftitui per proprietatem. indifferentem, \& abfrahentem ab abfoluto, \& relato. ergo cum intelligeretur vel hoc velili-
lud fuppofirum conftitui, proprictatem iftam, vel illam .cam ergo in diuinis conftituatur non folum fuppofitŭ in vniuerfali,immo hoc determinatum, vepote pater
vel filius,neceffe eff, vr intelig gatur cơftitui per determinatam proprietatem non communem necabftrahentem ab abfoluto, \& relatiuo. Praterea : Perfonx in dininis confiticuntur \&. diftinguuntur, aut per paternitatent, vt par
rernitas eff,\& quxdam realis habitudo,aut per eam inquantum nö eff paternitas, aut talis rea-

 fuppofitum, \& alterius rationis a filio vel côfti ruerer fub ratione paternitatis, \& iterū prour
eff indifferens,ad effe realem habitudinem, eft aliquid fecundum rem, alids fequeretur, 9 in parernitate effent dux res, vna quidem, quz eft realiter habitudo, \& alia, indifferens, guod
eft abfurdum, neceffe eft inquan vr cqut eft abfurdum, neceffe eft inquant vt conlti-
tuat, \& diftinguat rationem paternitazis, matuat, niffum eft autem quod de rationeparternitatis eft, quid intelligatur per modír relayionis;
\& habitudinis, ficurde ratione hominis quod \& habitudinis, ficurde rationehominis quod
inteligatur animal,vel fubtuntia. eff enim habitudode conceptu ip fus, of quaf fuperius ad cam.ergo imporsibile eff, \(q\) paternitas prout conftituit 2bitrahat: ratione relationis.
Preterea: Quale eft confituens, tale eft co-
 tas cófituensperfonas in diuinis aborahit ab

 geef funt ab folut 2 necc relatiua quod eftomnino

\section*{}
.
 latarum adinuicem perfonarum.
opinio Scoti . x.fentent. diftincl.. \(\mathbf{3}\) quefl. 2.

Q:
 CAproprif dixerunt alij, quòd rela-
tionon conftituit fuppofitum in diuinis. eeft fub paternitate conflituit perfonaz enim ve eff fub paternitate conftituit perfonam pa-
tris,vt vero eff fub fliliatione conftituit perfonam filij, led concurrit ibi relatio, quia éfentia de nudata a proprietatibus omnibusef penitus induata; non concurrit autem per modum
formalis confitutiua, quia fuppoftü, \& prima fublantia idem funtrirclatio autem nulli poteft dare, quod fit prima fubfantia, \&idcirco conquo eflentia confituit perfonas,\& eft exemplä ad hoc de effentia animz, qux fub vno refpectu dicitur voluntas, fub adio menoria, \& fub alio
intellcetus. Sed ned íte modus eft congrus quandociunque enim aliquid confituitur per aliquid, vt fub priquibus exiflit non facta variatione in ild, Yuo conftituit, numquam fiet riatio inilis , fub quibus ftar illud, ytpateto Sorte itas cöftituit Sortem formaliter, fiuc ifta fit inforo, fiue in domo, fiue fir fub albedine, Sorrem, fed manifeltum ef quod efentiz non varjatur per hoc,quòd fat fub relacionibus tri fuppofitum, \(\&\) perfonalitas \(\begin{aligned} & \text { rrium. }\end{aligned}\)
Pratcrea: Aut effentia fola exiftens fub rela-
tione conflituir perfonam tione conitituit perfonam, aut vtramque eflen-
tia cilicet \(\&\) proprietas, fed non vtraque quia tunc relation non effer tantuin caufa fine qua.
non cuius oppofitum iftidicut,nec effentia foJa, quia cum fir vna effentia fub eribus relationibus,non effer, nifi vna perfona in tribus.ergo nas, prout flat fub relarionizus. \({ }^{2}\) Prxterea: Omnis caufa fine qua non eft caufa cum quà fit, quia ficur fine ea non fic effectus, , caula negationis, fic affrme hegatio eft 3. Vt paterex ex s. Metaplyficx, fed fecundum fic poinentes relationes non habent affirmatiue narum. crgo non eruint cauff fine qua porfo-
opinio aliorum .

P Ropterea dixeruntalijquodeffentia \(\underset{\text { diftinguit. vnde relatio inquanancum retatio tramen }}{\text { ditin }}\) fubltantiam conflituit it perfonanam non infiquan-
tum relatio, fubftantix,tamquam fubftantia prima;inquantum autem eft relatio habet oppofitionem ad fuum relatilum, \& ita diftinguit.
vnumquodque co formaliter difinilis eft, quia conftituitur.cadem enim res ens, \(\&\) vnumve
up. i. conttituitur. cadem enim res ens, \& vnumve
go formaliter diftinguecur, \& difininguitur per relationem ergo per eam conflituerur. er-
go mihil eft diaui, quöd effentia conftituat, 8 net eadem in tribus. ergo manebit in illis perlona eadem conifituta, quantumcumque relationes varientur.
Praterea: Vnum
Prxterea: Vnumquodque difinguitur per cundum Aaiguptinum de fide ad Perrum pater, \& filius difingunuuntur'n perfonalitate; diftin: guuncur autem fecundum ifos per relariones.
crgo relationes intrinfece pertinent ad perfocrgo relationes intrinfece pertinent ad perfo-
nalitatem, \(\&\) per confequens confituunt cam, tamquam principium intrinfecum ipfius.

\section*{opinio aliorum.}
\(\mathrm{F}_{\text {diturintrinfece, }}^{\mathrm{T}}\) idcontij quòd relatio ingre hoctamen non habet inquantum relatio, fed inquantum relatio diuina . vnde trahic hoc à dille modus ef congruus couiare porsit. Sed nec ftituentia concurrunt ad vnom co quodiliber habec fuam propriam rationê confi turiuam ex fe, quam non trahit ab alio. vnde
animal, \(\&\) rationale fic tionem hominis, quòd nec aima tionali, nec rationale ab animalif fecundum illam,fecundum quam coltıcuit, fed effentia, \& nx.ergorelatio non rrahit ab effentia perfoconfituat.
\[
\begin{aligned}
& \text { opinio aliorum ę declinat ad illam Herse } \\
& \text { diting. 2. }
\end{aligned}
\]
\(Q_{\text {- relatio concurvint alij quòd effentia; }}^{\text {Vocia }}\) perlonx diuinx fic, quoud effentiadtutionem re,\& non effe in alio, quod compecit fubftantiz relatio vero non vtrelatio,fed vt proprictas di inctiua dat effediftinCum, \& incommanicabile,\& ita refultat perfona diftincta, habés quit proprietate relatilua. Sed nec ille modus eft comperens vt declaratum efr fupra dift. 25 . \(q\). de perfona ar.z.in recinatione opinionis fecun
d \(x\), vt patet.eciam quod fidiuina effentia daret fubfiftentiam cum ipfa non determinetur, nec diffinguatur, nee multriplicetur quod fit ab ef-
fentia formaliter in fentia formaliter in perfonis,propter quod vná eff exiftere, \(\&\) vnum eft trium perfonarum \(L\),
mianife ftum eft \(3 u t e m\) quòd non eft vna fubfi-frentia trium, enec vnum fubfiftere, cum expref fedicar Magifter diff. 25 . quidd funt tres fubfi-
frencix, ures hypofates \(f\) icur \(\&\) tria fuppofitairentix, tres hypoftafes,ficut \& \(\&\) tria fuppofita..
ergo imporsibile eft quod fubfifentia perfona. rum fit ab effentia.
Prrtercea: Ant infia fubfifentiam perfona-
rum includinntur relationes rum includuntur relationes fimul cum effentia
per modum continentium fabfiftentiàaur nulper modom continentium fabiftentia,aut nul-

\section*{586 LiberISententiarum}
fubfîtentijs,fed nó poteff dari, quòd adueniãt, A - Sed nec ifte modus dicendi competens ent, refireaur \(t u m, \&\) fubfiftens, \(x\) iterum relationes effent ar fiftentes, \& quafi aduentitiz fubfififentiis, \(\&\) per multiplicarent. ergo neceffe eft, quod infta. multiplicarent. ergo neceffe eft, quòd inftra-
fubifitentias per modum confituentiú includantur relationes. nonergo fola effentia dat runt relationes, necrelationes Solum dancurdiftincuum, immo faciunt aliquid fubibiftere, \& conffituunt fubfiftentiam fimul cum effentia - Sed fort Sed forte dicectur quòd aliud efteffe fubfifes,
feu fubfiftere aliud fuppofitum effec fritum includitincommunitababilitate, quat \& \& efpo difiniztum. .nde fola fingularia in genere fifb-
fitantix funt fuppofita; fubfiftere veror, vel effantix funt fuppofita ; fubfiftere veró, vel ef-
fe fubfiftens importat modum proprium predi camenti fubtantix, \& fecundum hoc dici of ofcamentifubtaniz,
fervnum effe fubfiftere, \& vnum cffe fubfiftens trium propter identitatem fubitantie, ,non funt incommunicabile, aut unum indifinincum, fiqui dem hor non valer, idem eff fuppofitum, \& fubfi fens,propter quop fecundx cuntur proprie fubfitere, ficut nec fuppofita ef fentix, vt apud Platonem, qui pofuit vniuerfa-
lia fubfiftentia , improprie tamen poffunt dici ia fubfiftentia, improprie tamen pofunt dici cat fuppofitum,\& fubfiftens; humanitas autem fignificat fuppofitum indecerminatum;fuppoIitum vero determinanime \& frubbiftes eft finguharev.v. Petrus, vel Paulus, \& ideo ficut relatio at effe fuppoitum, ic datefle fubititens,nec ef fuppofitum
opsnio Scosti. . fent.distint. 26.q.: :
\({ }_{i}\) in ina.scon- \(\mathrm{H}^{\mathrm{T}}\) propterea dixerunt alij, quòd de ratio-
Prima quidem quòd habet vltimam a atualiratem. vnde natura in fuppofiro actuatur, \& po ratione fuppofiti. Secunda vero,quod
Tertia quòd habet incommunicabilitatem Prim \(x\) autem dua conditiones funt per fectio
nis, atualitas frilicet \(\&\) fingularitas fed rer tia videlicet incommunicabilitas vergic ad im perfetionem,cum omnis perfectio fimpliciter betur cmnis perfectio fimpliciter, dât quidem perfonis entitatem aéualem, \& fingularitaté, incommuni cabilititate veron non dar, quia de fe
communicabilis eft quare neceffe ef quod re communicabiliseft, quare neceffe eft, quodre-
latio concurrat, verribuens incommuicabilita ite, ita veruquue, effentia fcilicet, \& relatio cō fituunt fuppofitum, \& perfonam. trahit enim
fuppofitui incommunicabilitatem a relatione, fuppoititu incommunicatilitatem a relatione,
fed abe effentia ingularitatem, \(\&\) actualitatem, \& fic furgit fuppofiti ratio perfecta , \& integr
quia nulia res dat incómunicabilitatem, nifify
neris sui,
trepatet de Sorte, qui communicabilis
 fe in templo reddatur incommunicabilis in fo-
ro,vt fic manens idem fuppofitum polsit offro,vt fic manens idem fuppofitum poisit effe
in foro, nihilominus incommunicabilitas non eff fubfifinentie, , uin Sortes manens ideć fuppo
fitum pofsit fitum pofsit effe in foro \& deinde in domo, fed tantum eft incommunicabilitas illius generis,
videlicet locabilitatis. non eft enim Sortes per inta diftincusinin effectocato \& incommunicabilis fecundumifta effe, licet incomunicabilis fit fecundum effe fubfiftens, fed relatio fecundum
fic ponentem dat incommunicabilitatem fola. ergonon dabit incommunicabilitatem fubfifrentix, Ifed tantum relatiuam. vnde dicanı q
eft idem fuppofitum pater, 8 filus, quamuis nón eff idem fuppofirum pater, \& filizs, quamuis so res in foro, \(\&\) in domo, licer non fit idem fecundum effe locatum, \& ficur voluntas mouens, \& mota efr idem fuppofirum, , \(u\) amuis non ifit ide
fecundum efle relatum, \& fidicatur, quöd relatio producentis, \& productio non pofline cife in codem fuppofiro, quiai idem non poreff produ-
cere fe;relationes vero niouentis, \(\&\) moti pol cere fe;relationes vero mouentis, \& moti pof-
funt, non quòd dicatur, quöd idem non potcfe producerc fe idem, inquärum relatiune, ficut nect mouere fe, fed quia vltra diftinttionem relati-
uamexigitur aliqua alia, quxdicatur fuppofiame exigirur aliqua alia, quxdicatur fippofi-
talis, non apparet \(\&\) fi talis exigitur. non crgo clatio dabit formaliter eam,quia iam effer relatiua.
Praxter
ionem fea : Nulla communicabilitas tollit ra rionem fuppofiti, nifi illa, que excludit ab eo
fram perfeitatem tertij modi, \(\&\) hinc eft,quod tram perleitatem tertij modi, \& hinc eft, quòd
Sortes licet pofsit comunicari foro, \(\&\) domui, quif in ibi femper efr ens tertio modo, nece effic
in foro tollitab eoiftram perfeitatem idcirco communicabilitas ralis non tollit ab eo rationem fuppofiri, fed fecundum huiufmodi pofiro eseffentia diuina haber ex fe vlcimam actua-
litatem , \& vltimam vnitatem ac fingularita tem, Re per coniequens per fe funt tertijimodi, quia eft quoddam habens propriam vinitatem. crgo quantumcumque concipiatur fub tribus
relationibus \& communicari tribus relatiuis, non propter hoc amitteret rationem fuppoliti, ficurnec Sortes, quamuis intelligatur in tripli ci vbi, \(\&\) fecundum hoc non erit, inif vna perfoan, \& vnum fuppofitum, nifit rivus seliatis, in dusfinitur.

ARTICVLVS TERTIVS.
Quid dicendum fecundum veritatem; © © primo quòd perfonalitas, \(\mathbf{\text { , }}\), \(f\) fuppofitum non confituitur per
relationem, aut per effentiam formaliter, Sed fundamentaliter de refultatiuc, dopt confirgens ex ipfors


ex relatione, \(\&\) effentia. -

\section*{Ditinctions XXVI}

587
 cuiufdam refultartionis. Ef enim confiderannem, \(\&\) aliter domus per rettump pariete al \(\&\) fun damentum.fic enim albedo album conffituir,, Tre albü eft effeftus formalis ipliusf fundamenmaunt,quèd domus fit form, no fic domu conis,fundamêti,\& tecti,immo formaliter domus cfultat exiftis, \(\&\) refpicit ea,vt fundamenta, ex quibus confurgit, confimiliter in propofiro po-
tcf intelligi, quod relatio conftituar perfonam diuinam formaliter,fic quòd effe fuppofirum, cl perfonam fit effectus formalis ipfius, \(\&\) © el ntia illum effectum ref ficiat, fiue econuerfo, tio fe habeat receptiuc, \(\&\) ficicvidentur ompes opinantes hucufque intellexiffe, aur poreft inrelligi,quòd vtraque per fonam, feu fuppofitum quod ex ipfis fuppofitalis ratio, ac perfonalitas confurgit, ficut refuitat ex partibus forma domus, fi i icaqueintelligatur hax coôftitutio pri pofsibile, quòd perfonalitas fiteffetus formális effentix,vel relationis, \& quidem de effentia ftatim paret.nullus enim erectus formalis plu-
rificarur, quaztumcumque rificatur, quatumcumque fulceptiua fint diuer
\(f \mathrm{f}, \mathrm{fi}\) manear forma eademindiuila. vnde \(f\) f poneretur eadé albedoin pluribus fuperficiebus, vel calor idem in multis lignis non ob hoc mul firmatur,quiz idem ef formalis effeaus Deiratis, Videlicer effe Deú in tribus fuppoffitis proprer identitarem, 8 indiftintionem Deitatis, perfonalitatis, nec fubfiltētiz eadem, aur ratio fuppofitalis in tribus, immo funt tres fubfiften tix,\& tres perfonalitates in eis, eflencia tamen perfonalicas, feu fubfiftentia fic formalis effí perfonalitas,
Ctuseffentix
Prxtrerea, Aeque imporsibile eft, de ratione
namque effecus formalisrelationis eft Alum eff;quod effientia eftaiatus telationum; vt
telationes funt fufcepriue elationes funt fufceptiuc, aut fubfratitx ixf if el
fentiz, fic nec effentia eff fufceptiua relarionü aut fubiectum, vel fund amentufin earumi, ficut alias declaratum eft fupra, tunc diuina effenvide cum relatio, \& effentipuid imperifectum. vinde cum relatio, \& effent ind int penitus indi-
flineta, \& fundent omnimodam vnitatem, ret ex terminis, quòd vinumnon eff refpectu al
terius fund ament
 quod pari ratione nec effe Deus. ef effectus forquendo propric de effectu, qui exigit fufcepoi quen, oproprie de effetu, qui exigit furcepti, creto \& abfracto, quomodo fe habent in Deo.
Si vero intell igatur Si vero intelligatur hrc cöftitutio non forma-
liter,fed fund améraliter


 mentaliter, \& recfultatiue, cum declararum fit fupra, quod, nil alicide ent fuppofitum, quam ens
folitarium rius, fed fuii ip pers, fced conflat quod quod effentia alte-: relatio in diuinis fic fc habēt ad huiufmodi negationcm, quod exipfis refultat. ex quo enim relario, a mbo fimuliuncta fundarem, nec etia dem foitudinem, perfeitatem, \& vnitatem, \& per confequens candem perionalitatem. etgo ficut domus confitui dicitur ex partibus ex quibus refultat; albun autem non dicitur pro pric conflitui, fed effie per albedinem. vnde pon proprie diceretur,quòd pater eff fuppofitū erfe perfonali confituitur ex vtroque quod
Quod distinctioperfonarum in efef fuppofitali e. per-
fondil non folum off per relationes, inmo etianh oritur ex effentia.
 vel fuppofitum nonin effice red effe perfonam, pater eff fuppofitum filii, vel in filio, vel in aliqua alia habitudine caufali,immoad fedicitur
 currictam effentia,quàm rem perfonarum con- ad cont
 quod facit ad multiplicationem perfcitatis, 発 \& importatur per perfonalitatem, illud facit ad \({ }^{2 d}\) dild diftin\&tionem fuppofiralem, \& perfonalitatis multiplicationem, fed effentia facit ad multiplicationem talis negationis, nam cum quanegationé, \& folitudiné, atque perfeitatem, it quod ficur proprietates relatiug funtress, ita \(e\) tum triü negacionum, nec fufficeretzd tatem huiuffodi negatonẹ, nifie ffer alia nega no toralizer ex parte relationis, ex ex parte el dẹ effentia in tribus
impofsibile quòd perfonalitas, vel effe fuppofi matur tum tormalis relationis. Et confir is relationis,ficutalbū albedinis, fequeretur pperfonalitas in abftracto effer relatio, \& or aliud effectus formalis, quam forma participa-
ta. vnde nó effectaliud perfona parris quam pa ta. vnde nó effict aliud perfona patris,quàm pa
ternitas participata, abefsentia, \& ita ficut pa ter per paternitatē eft pater filij, fic per candé effetperfona filij, quod omnino poni nopporeft. quàm de relatione, quoniam vbicumque e


\section*{Liber I Sententiarum}

ad hoc. quantum funt tales relationes in in peciali, fed nde defruit realizate proprietañ́ conftiouen. ium totaliter \& tollit earum naturä,quod om nino abfurdum eft, \& impossibile, ve vifutn fait; hic autē modus ponit, quod debectur cis, inquaa
cciam intellectui, ficut dici reint itetey tuir ditt. 9.8 idiem
actiua, 8 parsiua
sed Sed forte dicerur quòd hic modus dic ponebar,quòd proprierates conftituunt, nô qui ponebat, quod proprierates conflituunt, no in-
quantum relationes, fed inquantum proprieta-
tes
and tes, \(\dot{\alpha}\) iterum fecundum iftum modū, quöd per-
foax diuinx non fine fuppofita relariua, cuius oprofitum iuperius dicebatur. Sed dicendums
ad hoc. cieffendi non ponentes in numerum cum re,cu ins funt, fed penitus indifininct.
ectus formalis, \(\&\) fiec percion \(x\) non, tañ fuam relatiug in diuinis. non enimeffe, vel perfona effe eff fo maliter relatiuum. Secundó vero dici poreft aliquid relatiaū coincluffue eo modo, quo de-D cimus, quöd domuseftlapidea, non quidem for
maliter, quia lapideitas non eff forma domus,
fed denominatiue d parte, \& hoc modo perfona
\(\&\) fappoficumeftrelatiuum in diuinis, noon qui2 fappofitume ef relatiuum in diuinis, non qui
dem formaliter,fed de nominatiue a relatione qux clauditur infra fubfiftentiam, \& perfonalitatem, ficur etiom poffuct dici communicabi-
les erforxab abentianux clauditur in cis. les perfonx ab effentiasqux clauditur in cis.
Etfiqueratur, an conceptus perfonz fir for maliter abfolutus, yel relatiuus, dicédumquòd cum includat in diuinis relationem, \& effentia in obliquo, \& dicat per IC ens indiairum, \(\&\) ind maliter, \& in retoo, fed eft permixtusex relatio ne, \(\&\) effentia in obliquo. concipere enim con Atuatym ex ellientia, \& relatione per modum concipere aliquid ad aliud formaliter, fed omnino od fo, cum in fe fit 2 liquid folitariu, \& r rea. iter conflitucumex effacia,\& relatione. vnde
effentia ad aliad cócipimr in obliquo, fed ita paret,quod periona, \& fubtio
fentia ad fe dicitur in di-
 inis inaxta quod An-
guff deternininat \({ }_{7}\).lib.

E effentia eft vna queqdam res fummat diuaben Eres mentia elt vna qued dam res fumma, habengs er modum concinientis fe, \& fic conturgit fup Gitum parris cölitutum ex effentia, \& ex rea i mido effendi per modum concipientis, vtex iftomote \(\&\) ex effentia, tamquam ex penitus
indiftingutbibus confurgat vnus diftincte, \(\mathcal{E}\) difrete exiftex fimiliter etiam exifitit per mo dum conceptus, o diati \& cólurgic fuppofitum filij confticutum ex efstria, \(\varepsilon\) ex modo effendi, \& permodum pafsinx canceptionis, tanquam
ex penitus indifindis, fimiliter etiam exiftic per modum firitus, \& fati peramorem, \& co furgit fuppofitum firitus fañusis ex ifto mod
 recundum tres modos exiftentix differentes; hic eff modus exiftendi fantorum, ficut patce cognofcimus, hypoftafos vero perfectionem, cognoncimns, hypoftacos veroperfectionem
8 diferentian in folis proprietatibus paterni tatisis ffiliationis, fecundum effentix modumbidicit ynaquaque perfona fuum proprium Trimet. .,., exiftendi modam posidet, in quibusarticulu tercias terminetur
artićvlvs gyartvs.
Vbifoluuntur duodub.ex pradeterminatis, do primd an pitopriecatibuss circumfcriptis
per intelucizum concipip pos
diftinta bypostafes.
CIrcá quartum vero confiderandumquòd ex pradeterminatis fatis pater facirunt mooueri
Primum quidem eft, an circumfcriptis per incelleẑum proprictatibus pofsitmenscisca. Deum conciperc hypoffafes diftinctas, \& dicen dum,quad ifta circumfecriptio poteffl intelligi
fieri per intelletum ex hypofaficicludentem; fieri per intellezum ex hypoftafic excludentem
 remmaneant fuppofifa difininaz,\& intelligi po
 udingem, \& polsibilitatem ad eas, qux quidem remaner proprietzatibus fic exclufis, fed hocnifirelatio, de qua conflat, quod non diftinguit perfonas, \& \&itérum talis pofsibilitas ponino potef in diuinins, cum effentia nonte habeat
per modion fubtrati, aut fubieđti, auteriz per per modum fubltrati, aut fubieedi, aut etia per
fonx refpedu proprietatum, cum fint penitus onx refpectu proprietatum,
indiftincta, vidiaum eff frpe Et propter hoc dixerunt alij, quòd non remanerent dittinaz fuppoitita, qux funt modo ifintelligant:pagani.

Sed

\section*{Diftinctio}
endere,quòd proprietatibus fic' excelufis non ecmanet aliquid habens perfeitatem tertij mo
i, neccetiam vnitatem, fiue pracifionem, cum effencia non habeat propriam folitudinem, aut perfeitatem. unde intellectus circumfcribens ner, nifif quides indiftattenguibile, \(\&\), quideo nodeberton cludere, quod circumicriptio talis eft imporsi
bills, \(x\) re, \(\&\) intellequ apud illum, qui clare,,\(\infty\) proprie cognofecret naturam diuinitatis; modo autem appretienfione vix videctur nobis po
fibilis circumfriptio talis, quontam ignora mus Deitatis naturam:. Poreft quoque incelligi, quòd fiat inta circüdo tationale poreft ab homine circumfcribi, \(\&\) crmanebit animal, \& fif fic intelligantur circüdiftintax hypofafes, dicendum quòd cum inel etcus polsii ab indiuiduis alicuius inferioris remanebvt apud cumn, vt indiuidua fuperioris, ficut patet, quïd abftraeta ab homine illo tas tinere hoc animal, vel illud incelligerealia duo diftintta, manifefte pater,quod fic circumferiba ur propria ratio hypoifatica abaliquibus fup poftis, adhuc pofliurt intelligi plura fuppofita
n communi .vnde non intellecta filiatione, aut paternitate, adhucpoffer aliquis nouellus in fide inftrui,vcconciperee in D=o tres entes, per a habentestiolitudines tertij modi. fic crgoli-
aenon pofint mente apprehendidiftintax hy

 plicando conceeptum entis per fe tertiomodo, uia nulla talis 2bitraftibilis eft a fuppoficis, ed folus conceptus entis per fe,ve dietum ell in quatione pracedenti -

 nites, quòd nō, quian, tale fuppofitam faif dareturn
vel poneret in numerum cumalis vel poneret in numerum cumalijs tribus, \& di-
fingueretur abeis, \(\&\) efletin in divinisquantitas perionarum,quod erroneum ef, vel non poneret in numerum cum eis, \(\&\) idétificareturcuiliet illorum trium,\&\& hoc magis impofibibile eft, municabiliter fubfiftens,quare cum commanicarctur illud, iam non haberee rationem fuppofiti : : rum quia quaxibertperfona dinina effer tiumm,\& effet vna fimplicifisimaluchififtentiz ab foluta, \& relatiua,quod poni impofsibile eff: tụ̆ quia fuppofitum proprie diaum efftquod fubfiens complete wtima completione, in illa nanon cnim haber fub fe aliquod Guppofitum, d uo habeacur fed if amponimers \&cfabferni Pet.Aur.fup. . . Sent. \(\mathrm{to}_{2}\).
etur tranfire \(\&\) communicari ind dianinis rri-
bus fuppofitis retariuis, deficerect in conditio nibus intis. habereremim fub fe ertia fuppofitio quibus habererur, nete effer quid completiuū fincommunicabile plaribus. ergo non eft pof fibile poni in Deo fuppofitumabrolucum,necef
fentia diuina feipfa formaliter eff fuppofitum.
opinio fingularis quorundam. \({ }^{\text {B }}\) Firvnt tamen aliqui, qui dixeruncop- Opin, alio proprium autem eft fubftantixiz vt fin fuppolis; \(\&\) fubfiftat, \(\&\) iterum quia vere fciturde Deo, quod eff primum principium efficiens, \& opeans, no hilonophum ; de quo autem inmo, \&
 eff fuppolitum,\& per confequens Philofophive efciunt Deum effe fuppofitum; nefciuerunt folum,quor , verife Inquam limpoitum relatiuum, fed fab-
fuppofitum abfolutum, \& iterumab infleriori ad fuperius po-
teft argui cum norae eff argui cum nora extlufionis, folus vel tan-
tume vnde fequirur vnus Solus home tum. vnderequirur vnus(olus homo eft.ergo na eftquafi fuperius ad Deqmin quia fecundum Philolophum in pradicamentris, illud eff fupe-
rius, a quo non conuertituf fubfiftendi confquentia; fequitur autcm Deus eft. ergo perfo. na eft, \& ition econuerfo. vide parer, quod per: fona efl quafi fuperiust, \& commune refpectui
Dei. crgo porerit \(i\) Deo argui ad perfonam Di. . ergo poterit \(\gtrsim\) Deo argui ad perfonam,
cum nota exclufionis, dicendo vnus folus Deus creat, vel eff, ergo vna fola perfona creat, vel
efliantecenten eff; antecedens autem eff verum , quareare coufehuens eff verum, quad vna fola perfona creat;
hoc aurem non porefl verificari de perfonis re. atiuis, cum ipfa fint tres.nceceffe effergo, quèd verificcecur de vna abfoluta perfona communi tribus, \& importata per nomen Dci. fic êrgo di
xerunt ifti, quòd eft vnumabfolucum fuppofitū commune tribus, non ponens in numerum cü cis, immo non eft aliud fuppoficum illud, quim cam
diuina effencia, iam, \& magisquìm aliqua natura creata; eff tutem hecopino adiunari rationibus fex aperius arguendo fexto loco inductis.

\section*{amid dicendum: \(\int\) ecundum pcritutemi.}
wum Ccilicet fublantia diuina, que vere fub

592
Liber I Sententiarum
ftar relationibus, \& non econuerfo, \& idcirco \(A\) enim effentia non fundat nec aliquod aliud ab-
fivera fit communisimaginatio, falfa eft com- folutum cum nullü aliud pofitiüum, \& abolutur fivera fit communis imaginatio, falfa eft com-
munis opinio primo pofita, \& vera fingularis opinio aliquorum dicentium, qdiuina effentia eff fuppoftrum abfolutum, fed quod fallum eft, quòd effentia fit aliquod tale, cum declaratum fit ixpe, quod infravnitatem effentix claudun-
tur proprietates, intancuni, quod ip pa non eft aliquod vī prrcifinm, proprietaribus \(\&\) effen-
tia contituuntur tres difincti habentes procia conftituuntur tres difinincti habentes pro-
prias vnitates, ideo non eft verum, quodd effenprias vnitates, iteo non eft verum, quod effen-
tia fir fuppofitum, vel fubfiftes, cum non fitaliquod diftinguibile, aur diftinctum d tribus. Refponder Necmonaa lecundx opinionis procedunt, Ref ponder
ad infimum fiquidem nó, quia licer diuiriáa effentia
tits.
fit fubtantiz finguaris, non eft tamen fuppofitum, quia ratione indinitatis non haber perfci-
rate raté terriij modi.vnde caret viitate, \&\& terminis
finitis, \& fundar cü uribus proprietatibus tres perfeitates,ac perfonalifates, ficutdictū eff fx pe,quìd funt tres perfeitatibus fuis difcreti, fed fecundum effentiam indiuidui.
Secundum etiam non valet, quia Philofophi
concluferunt vique Deum effe fuppofitum, Ced vtrum abfolurū,vel relatiuū ignorauerū, ,ficut videns animal \(\dot{1}\) remotis fcit fe videre quodd Non valer eriam tertium. licet enim ab inferiori ad fuperius pofsit argui cum nota exclu fionis, quando in inferiori non multiplicaretur ratio fuperioris, ficut ratio animalis no multi-
plicatur in vno homine.non enim funt duo aniplicatur in vno homine.non enim funt duo ani-
malia in vno homine,vbi tamen multiplicatur, non tener illa regula, ficurapparare, quii in vo vo materiz, no fequitur \(\&\) fi ivnus folus homo eft mergovna fola fubftantia eft, imimo funt dux fcilicer materia, \& forma,\& hinc eff , ab inferiorinó tenet ifta regula ad fuperius, quod eft ens,
pro eo quod multa entia concurrere poffunt, in pro eo quod multa entia concerrere poflant,
codem inferiori. vnde non fequitur vius folas homo eft. ergo vnum folum eff ens, quod in ho mine per necefsitatem ett qu
Ad propofitum iraque quia conceptus perfo \(n x\) non dicir alhqtám dererminatam rationem vo fuperius dice batur, fed eff conceptus entis eft.ergo vna fola perfona eft,quauis Deus infe rius fitad perfonã, imanio in vno folo Deo perfo nalitatisratio poteft multuplicari. Secundò ve-
ro poteft intelligiab ro poteft intelligi abrolatum fuppofirum in di-
uinis non quidem quod effencia per fe cóftitazt fuppofitum, fed quiai illia rria abfoluta fint quia cum ratio perfonalitatis,\& fabfiftentie verefit 2 d fetanquam ratioabfoluta vt probatum eft uina veref is \(S\). Angult fuppofita quidem dieffe fuppofitum, vel perfonam,eftparticipare fandamentaliter ramicn \(\&\) denominatiue qual aperte dicuntur fuppofirta relatiuà vt effe int Deo, vbi fuppofitum relatiuum inquantúper-
fonalitas non fundatur, nec etiam fabfifteicia indininis vbị fint relatione parcialiter. folas
lutum cum nullu aliud pofitiüum, \& ab aboluaú fundant omne fubfifentiam, \& perfonalitatem diuinam, iuxta modum expofitum fuperius, in quo quartus articulus terminetur. tur, dicendum eft ad primum quidem, \(\underline{g}\) rclatio \({ }^{\text {ad }}{ }^{\text {pret }}\) nis formalis effectus relationis eff ad aliud; fun ad fe, inqualter tamen poreft conftituere aliquid potefl fuper relationem, vnde folitudo, \& perfeitas tertii modi fundari poteft partialiter
fuper eam, per confequens ratio (ubbiftentix
 \&oluta, effentiz, \(\&\) relatione, \(\&\) per idem patet
for ad fecundum.
Ad tertiü dicendū, \(\mathscr{P}\) de ratione primx fub-
ftantix duo funt, videlicet effie quid \(\&\) effeens frantix duof unt, videlicet effie quid \& effeens
per fetertio modo, poffunt ifa ab inuicé feparari ficut patet, 9 natura humana in Chrifto per fé eertio modo cú fí alterius quantitas, \& natura vepore verbi, , fimititer \(\&\) partes fubtan iix vt pes, \& tibia vere fublunt nectamen ha-
bent perfeitatem tertii modi non quidem forbent per feitatem tertii modi non' quidem for-
maliter fed fundamentalicer,
\&éper cundem. modüdari poreft efie vnüaliqué, hunc vel illü, ex quibus pater ad quartum, quintum, \& fextū.
Ad feptimum dicendū, quòd relatio illa fpecialisquam importar dicere, vel dici, firare, vel firirari non prrfupponit coffiturum, immo pfum confliuuit, vt declarazum eft in corpore
quationis, \& quod additur de dito Aug.verú ent; omne relatiuñ ef aliquid przerer relationeif fed qillud aliquid fit fuppofitu no oporct. Quod vero add ditur, \(q\) relation oritur ex funbibus concipere \& concipi, dicere \& dici, fpira re, \& S pirari pacer enim quod effe conceptum on refpicit realitatem conceptus per moun fundamenti, \& \& fuppofitic cui inhrreat, fed
ef intrinfecus modus realitatis illius intrin Iece fibi i ind infinguibiliter adunatus. Etper
idem pater ad ottaum, quia non of timile
 de telationibus monentis, \& motil non enim
funt modi intrinfeci exiftedi reillius, qux mo ueturs, \& moner.caroo enim generata, , gencrās pofiuint cócurrrere in fuppofito codé continuo,
 trinfeciiexiAfendi ipfius carnis.
Ad nonum dicendum, quod ideo relationes
ill fingulares, \(\&\) fecciales confituere Ix ringulares, \& peciales conftitucre habent
fuppofita, \& dititinguere, quia funt modi exiftendi rerum intrinfeci it rebus ipfis indiftinguibiles; \& penitusis indifineti, hoc autem non habent nigredo, aut albedo, aut quiuis aliz qualitates vilgenera quax cumque. non enim, feci, \& a accidentales.
Aideni quödum ratio dicendum dupliciciter primio Cormititerabiofiluta, quamuis fit fundamentaTiter relhivave di\&um eft, \& idcirco relatio
viuius perfonx, habens pro termino totä perfo- \(A\) fentia fubiicitur relationi,nec relatio eflention,
nam aliam fub ratione perfonalitatis dicitur
non habet conicedere confequenter, quod eficn nam aliam fub ratione perfonalitatis dicitur
terminari ad aliquid abolutum. Sccundó vero dicendum, quòd fleciale de concipere: \& concipi, generare \({ }^{\text {, \& }}\) generari, prout funt ide, quod diccre, \& dici, (peciale inquam eff,quòd ynim
inferat aliud, ex conceptionc enim acetiua rofz confurgit porentia res in effe concepta;abi que hoc, quad alind addatur realitatibus rofarum particulariu,quz fant extra,nini rolumpa fiue concipi, \& effe conceptum.fic ergo fpecia-
le eft in habitudinibus iftis, qued vna inferat liam, quod nutuiterninentur adinuicem,

\section*{\(\mathcal{A}\) fecundò obietan}

A D ea vero,qua fecundario indiacuntur di Aliqui, quòd licet per fona non fitens per accidens phyfice, quia proprietas, \& effentia non di Atinguuntur realiter in perfona, nec relatio eft logice,vel metaph.ens per accidés eft perfona, pro eo,quòd effentia, \& relatio formaliter di. inguuntur, nec pradicantur de fe inuicem in talis logice, loquendo namque fecundum illü modum propria parsio pradicatur de fubiecto, \&ea,qux fic fe habent non pradicantur de fe fit extra conceptum alterius, \& quafi accidat illis. fecundum iflos ergo concedi poffet, guod erfonn eft ens per accidens, fed quia modusildatur in hoc, quòd alìs ofêfum eff verum nō effe,videlicere, quòd effentia , \& relatio formalier diftinguuntur, melius poteff dicici iuxta prin cipia prxaflumpta, quod relatio \&\% cfientia có-
fituunt conceptum fimpliciter fimplicem vnŭ per re, nullo modo vnum per accidens, proeo, finguibilia re, \&intelleau, \& hoc parer ac indiinguibilia re, \&intellectu, \& hoc patet euiden de rofa . conceptus enim rofx, qui eft verbum conceptionem, remanet quid fimplisifsimum, \& penitus indiftinctum.ficut ergo conceptus rofx non eft ens per accidens, fed eft quidditaEcundi modi per fe, ficetiam multate etiã verbum Dei, \& conceptus ipfius, quie eft perfona filij ćlauditin fe Deitatem, \& proprietatén generationis, feu conceptionis palsiuz, qux nō me, \(\& a b\) bque omni accidentalitate. \(\therefore\) Ad fecandum diceṇaum, quod argum effentia firaliquid diftinfum , cui inenti, qnò̀ effentiaritraiqquid diffinetum, cui infitrelatio,
tamquam fundamento fubftrato, feuiatelligatur,quòd infit fibi,tamquam dintintoro realiter,
 \(\&\) denomineturgencrans genitus \& procedes,
 nitus,\& fimpliciter: indifina a, ita quod necef.

Pet.Aur.fuper x.Sent.to. 10
non haber concedere confequenter, quòd eficn
tia denominatur a relatione, unecrelatio tia denominatur a relatione, nec relatio ab ef-
fentia, fed conflitutum eft illud, quod ab vtroque denominatur. \& per idem pater ad tertiū. Ad quartrum dicendum, quod perfonx diui-
\(n\) debent diftingui per \(n x\) debent diftingui per huiufmodi origines
ex hoc, quod habent minimum earum conuenientia dicitur effe maxima, \& differentia minima, nihilominus ratio perfotas, fumma folitudo, qua nila liud eft, quàm nul lo modo effe alterius fuadari poteft fuper relatione, \& effentia, ficut dictum enf faper rela-
Ad quintum dicendum, tia in duiuninis non habent proprie ratione duarum quidditazum, cum quidditates, qux dux funt, habeant difinctos cöceptus, \& fime zab inclaratum eft de relatione; \& effentiad diunina.
Refforfio ad tertio obiectaj

A D ea vero, qux tertiò inducuntur dicen aflumium elf, videlicect, quiod quidenerare quid falliquid
elicitum indiuinis, cuius eflicitum in diuinis, cuius oppofitum of enfum effentia,aut \(d\) perfona, autab blichoration eft effe cipicns shiunde, fed eft afe ficurt primú appofitum; iplum namque cumententia fundat iic conftituit primam per fonnm, que fecundum rima perfe totam eft inelicita, nec effe capiens aliunde. fonn noef-
 ciditur origināri \(\begin{aligned} & \text { d patress, dato quòd confitua al aluinde. }\end{aligned}\) tur pater per originare, \& cum dicitur, quòd ea eceefsitate, qua paternitas eft actus primus, coexiftar,etiam circumicripto omni a \&tu fecüdo, \& omni productione, dicēdurn, quòd in hoc ifto implicatur contradietio, q̆uoniam illud, ris eft actus vere productiuusimmo perfā pitris eft a ctus vere productiuus, immo ipfa pro-
ductioquod gencrare, vel dicere, 8 idacirco ca necetsitare, qua pater eft pater per gencraze, raxe, \& per confequens filius cft propite, ac veregeneratus.
Ad quintum dicēdum,quid patcer, \& filus fi- parè \& mul funt naturali cxitentia, x ctiam intellige- lius fann fiter \(x\) xiftere conffitutum per generare, in coded trine incelligirur filius confitui per gencrari, qued ligenatiz. infertur à generare, \& ita non impeditur, quin
\(A^{D}\) ea vero,qux quarto inducuntur dicen cum effenctia fundat fecundam vintater, f fubliflentià, \& per confequens conflituit fecundam
perfonam, \(\&\) ideo non ef verum perfonam, \& idco non eff vcrum, quòd genera-
ri fequitur filium iam productum, immo ef id quo formaliter, \(\&\) intrinfece terminus dicitur genitus, \& ductus ; relatio vero filiationis filius vere originctur .
?

594
Liber I. Sententiarum.
origine rationis videtur fundari fuper genera- A
ri, सideo origines fecundum noftrum modum intelligendi magis conftituune perfonns, quim
relationes, ve inferius apparebit, \& per idem paretad freũdum;quid apparebit, \& per idemterminus, qui capiat effe per generari per mo dum primi, \&effectiui, eed per noodum formalis principij. effen
per generari.
Peridem paterad rertium, quia licet relatio de gencrere relationis nó poísit acquiri, nifi prxxacquifto aliquo ab,oluto, cum originari parsi nerare, \& non mediante abfolutu, immo potius econuerfo abfolutum capit effe per generari in creaturis in Deo vero eff propriifsime gepiat effetiue per ipfum, quid filius non effici tur per generatu formaliser,fed conflituitur in effegenito,zt fuadametaliter in elle perfonam. appellarur generatio, quia fit produ:tio ad fub ffatiam terminata, fed quia terminatur ad verbum,quad eft mentis conceptus, imago, \& pröics, vr fuperius diftum fuir ficut ergo diceres
in nobis dicitur gencrare quoddam intentiona le propter hoc,quod inferre pa(siuum cócipi, ex quo cum realitate conceptus confurgit totus ex quo infertur illud reale concipi, quo verbü diuinume ef vere formaliter filius,\& partus, ac conceptus, nec-propter hoc debet dici ad ali quatio,quia no acquiritur relatio.vnde propric
dicitur originatio, \(\&\) talis originatio, videlicet generari. Et fidicatur, \(q\) deberet dici pa/siuaio, vi ita liceat loqui, ex quo nó infertur direte, nifi parssiua generatio, dicendū quòd nullfu
inconuenienseff, dum tamen exprimatur, quòd parsiuatio eft, qua parsiue dicitur generari. Ad quintum dicendum quod parsiua genera no, fed modo fundatiuo, cum funder illam perno, fed modo fundatiuo, cum funder illamper-
fonalitatem fimul cum effeitia. \& per idem-
- patctad fextumL.
tione actiua necefsitate nquöd licet ex firirafluar \& per confequess feiritus fantus produca tur immutabiliter, nontamen excluditur moNeeffitas dus uoluntarius, quia necefsitas immutabilita-
 camio. agerctur de ratione libertatis, in qua confifit. Ad quinto obictac.
municabiles, 8 r repugnat cis, ¢p communicêtur ta fua quidditas fubfiftens, ve fupra di \(E\) tum fui difl.-.repugriar quoque eis, quöd communicen \begin{tabular}{l} 
tur in identitate numerali, \& modo,quo fpira \\
tio ađtiua \\
\hline
\end{tabular} natura palsiux confitutionis eft, quòd non re periatur conftitusre, nifi vnum conceprum non enim concipi, qua rofx conceptus confi municari, \& illud incelligendum eft de conceprione actiua, quod non eff aliud, quàm generaro bene poreft communicare ficurs dizigum ve dum inquireretur, an fipiritus fanctus diftingue recur a filio, fi non procederer ab eo. fecundum non contrahunt incommunicabilem proprietates ab effentia, in qua fund antur, fed habent eam formaliter ex flipifis.
 enerari nô potertabftrahi aiquis communi entis,vt fupra dictum fuit dif. 19. illum autem Abfrahi ab vltimis diftinctiuis, \(\alpha\) primodiuerlis nullum inconueniens eff, proco, quòd non. ve fupra dicebatur in quaftione de ente. Er quod additur,quod poeeff 2liquis effecer
 cft,quia formetur aliquis conceptus communis eus inferior cnte, immo fideterminate accipia rür ratio originis, nô eft communis generatio qux funt in Deo funt fimpliciter cminentes, \& exemplaressin creaturis vero fant exemplata; talibus aurem non poreft communis ratio repe
iri, vt alids diAum fuir, \(\&\) hinc eff pere, \& concipi non funt ciufdem rationis, nec crbum, \& pater in anima, \& Deo, in eo nam que funt emhenter,, in anima diminute fitum . dicebatur enim, \(\Phi\) confituere fuppofitū E inefl diccere, \& dici, non quatenus dinina funt Ped per rationem communem, quia hoc eis co metir, drout intentionaliter reperiuntur in ani dici, inifificut exemplaris, \& exemplatadicun ưr inter fe conutenire, non quia habuerunt ra uenientes, inqpantum diminuta excmplarem uenientes,

Ad fexto obictiac.

\(A\) D ea verǵgux vltimoinducuntar dicen A D e2 vergqua vitimoinducuntur dicen guod fundat tres perfeitates cum tribus pro prietatibus relatiuis. oritur enime ex intelligibi linatura, quia (cipp(2m 2mando,\& intelligendo uppoitea tria muitiplicar, \& hinc eff,quod proviitarem,nec tertiil modi perfeitatem,quia tüc non poniésficri, quafí partiale fundamentum
rinn perfeitats, \& perfonalitatis. quime veroad turde prima fubräaria, quòd maxfame fubritat, dicendum, quodibi accipitur abbent locum in Deo. quxdam falla probabiliora efié quibul danom ve Iis,vi 1.Topicidicit Philofophus, \(\&\) idcirco Pa io naturali occurris quiducuntur folo ingeio naturalioccurric Deus potius fub ratione
fuppofiti abfoluti, quam relatiui, non quia fit verius, fed quia probabilius occurrit in primo 2 afeetu. nd tertium dicendū,qùd non eff perfectionis dat feipra perfeitatem, quia perfectionis effer fi cum tribus proprictatibus fundare poffet tri
plicem erfonalizarem.
um dicendum. Ad quartum dicendum, quòd fubffantia, qua
dicitur łubfifrendo, idem eft, quod fubfiftenia, \& fupponitur eo modo, quo grammaricu icit,quòd pater meram fubitätiam fignificat, frf fubfantiandia, fed funtrtres fubffantiz, \& fub no centix in diuinis; f fed fub frantia, prout predi

AN EASDEM. PROPRIETATES ASSIGNENT Auguftinus, \& Hilarius: \& an ifte fint, que dicuntur paternitas, filiatio, \& fpiratio

\section*{DISTINCTIOXXVII}

Expofitiọ rextus. Dautem non eft verum; nam effentia diuina non ariporeft, ©̌. Poftuä \(\begin{aligned} & \text { genuit filium, \& tamen eft vere pater. ergo } \\ & \text { ef idem gignere filium, \& eff pate }\end{aligned}\) Pofmodum ibi : \(\bumpeq d\) q quod fine preid Magifter determinauir de
proprictatibus perfonali- \(\begin{gathered}\text { Poftmodum ibi : } \text {, } d \text { q quod fine preiudicio. } \\ \text { fpondet ad hanc quattionem, \& tria facit. }\end{gathered}\)
 tionis, \(\&\) fpirationis, hic
qere, quod hxr vocabula proprietates eafdem agitdeeidfdem, prout ex-
primuntur per aligua vocbula. Et circe hoc duo facit.

A Primò enim 2git de ipfis, prout exprimun-
eur per generationem, natiuiratem ; \& pro ceffionem.
Secundo agitde ipfis, prout exprimuntur per danitorem,gentum, duof facit.
Primo namqque ponit in queftione, an patere
nitas \(s, x\) encer
 tates.
Secund \(\partial\) vero ponit refponfionem. fecund ouod hic oritarfquartio,an inititezdem proprie cates illx, quas exprimit paternitas, filiatio, \& piratio, cum illis, quas exprimant genera 1, \& procedere, \& videtur; quod non; quia fi \& generare, quicquideffery yeter goniuifferthoc

A natura quidditatiua, 8 talis non dicitur à fub
Adiendo. Ad quintum dicendum,quòd velle, \& intelli-
cre non funt actiones elicitix in diuinis , eriam gere non funt adtiones elicitrx in diuinis, eriam
fecundum nofrrum modum intelligendi, nifia pud falfo intelligentem, vtapparebit inferius,
vnde funt idé ip fumm quod diuinàeffentia crea everoeft actus clicitus, fed non exigit fuppo fitum abfolutum, immo profuir ì tribus,per \(v\) nam tamen rationem exiftentiz.
Ad fextum dicendum
itas, in qua confiftit fubfifetitix rat fiti,feu perfonx nil aliud eft,quadm non effealtre rius illo modo, quo indiuidua fubfrantiarum in non alterius pars, vel forma. vnde incommuniicabilitas ifra non eft aliud, quim perfeitastertij modi, qux non competit effentix, nificum Ad feptimum dicendum, quod fieflentia effet fuppofitumabolututum, nuillod modien fieria pof fet, quin ponerce in numerum cum tribus fupCpofitis relatiuis. ex quo enim haberet perfeita
tem in fe, \& propriam vnitatem, \& cum tribus proprietatibus facerct quaternitatem, vt fupe
tinsextitit declaratum. effectum eumdem formalem, fuant ploprierates enerare feater elt pater, quia genuit, feu per


 edere. Secuindò ibi : Nee tamen videtur. Modificat tem an reppontonem, dicens, quöd effe pa remi, \& genuife hilinm aisquahiter differre videntur, , quoniam pater videtur imporrare in poftainticted perfoñ̄, generaprese vel gigni folas
 nis, non tamen conceditur, quadd effentia generet, vel, gederéfur, quia tanc folex notiones prixicaréntite eflet renfus',quod effentia habere prietates huiufmodr; ; hotiones non determi```


[^0]:    ${ }^{c x} \cdot 4$.
    -

[^1]:    itas pof sit diminui potentia, quar
    actum opinio quorundam.
    $C_{\text {IRCA }}^{\text {IRuartum autem confiderandum eff, }}$ charicas quoòd charitas quantum ex parte fui eft di- expartef fiu
    minuibilis, cum habeat gradus perfectionis , \& porefl dim minnubilis , cum habeat gradus perfectionis, \& poter
    fimiliter quarnum ex parte Dci poteft diminui, cum nulla fit contradiatio, quòd forma-
     ficilicet venialé peccarü demeritorie diminuat charitatem, quia de mortali conftat, quod non
    Dixerunt ergo aliqui, quòd veniale per mo- Onoúda dum demeriti haberdiminuere charitatem, 8 o opinididan cum infaretur eis, quod fecundum hoc veniale
    charitatem totam poffet corrumpere, $\&$ effe mo in odio Dei abfque peccato mortali, refpon derunt,quòd intantum per venialia poreff charitas diminui, quod neceffitecur ad peccandum
    morraliter izz ve primum peccatu mos contingeret perpetrare, non poffet effe veniale. Quòd autem charitas per veniale minueuor charitatis por veniale minuitur, yr expenor haritatis per veniale minuitur, vt expe-
    rientia docet; feruora utem charitatis videtur ad eam effentialiter pertinere .qui enim magis feruide diligit, magis dingit, \& qui minus fer-
    uide, minus: tum quia venenum charitatis $f$ of cupiditas ; eft autem aliqua cupiditas venialis ; illa ergo charitatem diminuet, $\&$ aliqualiter
    venenabit:cum quia peccanum veniale of dire fitio ad mortale, quod opponitur charitati; quòd aureeridifponit ad vnum oppofitum, vider tur aliud diminucre:tum quia ille, quieft inve-.
    niali peccato niali peccato fuppofita $x$ quali charitate, minus
    diligit, quam alius, qui non eft in veniali $\& *$ tamen haber xqualem charitatem:tum quia charitas dum augetur delct venialia ${ }^{\text {jon }}$ vndeper facramentum Euchariftix, per quod 2ugetur ch3
    fitas, uenialia dicuntur deleri, hinceft, quòd t .
     fio eff remilio uenialium, uideruar

